הרב שמואל דוב ווייס

**מי פירות ומי שלקות** (#5)

מי פירות בניגוד למי שלקות

**שו"ע** או"ח (סי' ר"ה סע' ב'-ג')

**ט"ז** שם (ס"ק ד')

**משנה ברורה** שם (ס"ק י', י"ד), **שער הציון** שם (ס"ק כ"א)

**חזון איש** או"ח (ס' ל"ג אות ה' ד"ה עוד יש לומר, ואמנם)[[1]](#footnote-1)

היקף[[2]](#footnote-2) החסרון של "זיעה בעלמא הוא"

**גמ'** לח. ["ואמר מר בר רב אשי האי דובשא... פוטר"]

**רשב"א** שם (ד"ה והראב"ד)

**ראב"ד** על רמב"ם הל' טומאת אוכלין (א:ד)["וכל מה שמצא... כעיקר הפרות"]

**מאירי** לח. (ד"ה דבש תמרים)

**רמב"ם** הל' ברכות(ח:ב,ד)

**ראש יוסף** לח. (ד"ה והוי יודע)[[3]](#footnote-3)

**תוס'** לח. (ד"ה האי דובשא) [עד "... לתוכן מים"]

ראש יוסף מסכת ברכות דף לח עמוד א

והוי יודע שהרמב"ם ז"ל פ"ח מברכות הל' ב' מי פירות שהכל ובהל' ד' מי שלקות שדרכן להשליק והוא ששלקן לשתות מימיהם כמותם דבש תמרים שהכל. הנה בהל' ב' כתב מי פירות ובהל' ד' רבותא יותר דבש תמרים לאפוקי מרב האי גאון ז"ל וכו'. ואמנם למה לא כלל בהל' ב ולא בהלכה ד' שאין שייכות עם מי שלקות? ואמנם כפי מה שנתבאר דברי קדשו הם ברורים כי לאפוקי מדעת הראב"ד ז"ל איש ריבו שהביא החדושי רשב"א בשמעתין שסובר דובשא דתמרי שהכל בזב מעצמו הא ע"י בישול פה"ע ומר בר ר"א פליג אר' יהושיע בחדא ע"י סחיטה כי סחיטה כבישול ואפשר עדיף מבישול כמ"ש (הט"ז בר"ב ור"ה), ולסתור זה כללן יחד לומר מי שלקות דווקא שדרכן להשליק וזה כפי שיטת החדושי רשב"א דיש חילוק בין דרכן או לאו כאמור, ואהא קאמר דבש תמרים בין זב מעצמן או שלקן שהכל:



1. See next page [↑](#footnote-ref-1)
2. Scope [↑](#footnote-ref-2)
3. See below [↑](#footnote-ref-3)