הרב שמואל דוב ווייס

**לחם משנה** (#5)

לחם משנה בפסח

**ראבי"ה** (חלק ב - מסכת פסחים סימן תקכה)[[1]](#footnote-1)

[**גמ'** זבחים צ: ("איבעיא להו: תדיר ומקודש...") - צא. (עד "... למוספי ראש חודש לא אהני?")][[2]](#footnote-2)

**גמ'** לט: ["איתמר הביאו לפניהם... לחם עוני כתיב"], **רש"י** שם

**תוס'** שם (ד"ה הכל מודים)[[3]](#footnote-3)

**גמ'** פסחים קטו: ["אמר שמואל לחם עני..."] - קטז. [עד "... בפרוסה"]

**רש"י** שם (ד"ה אף כאן פרוסה), **רשב"ם** שם (ד"ה אף כאן פרוסה)

**תוס'** קטז. (ד"ה מה דרכו)

**רא"ש** פסחים (י:ל) [עד "... נהגו העם לעשות שלש מצות"]

**טור** או"ח (תע"ה:א) [עד "... ומבטל מצה דאורייתא"]

**שו"ע** שם (תע"ה:א)

**ט"ז** שם (ס"ק א') [עד "... יבצע מהשלמה"]

ראבי"ה חלק ב - מסכת פסחים סימן תקכה

אנשי בבל כשחל פסח בשבת מניחין פרוסה בין שתי שלימות ובחול פרוסה ושלימה ומברכין עליה שתי ברכות, ואנשי ארץ ישראל בין בחול בין בשבת מניחין פרוסה על השלימה ובוצע. ובברכות אמרינן הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלימה ובוצע מפני שדרכו של עני בפרוסה. ויש גאונים מפרשים דאדלעיל קאי, דאף על גב שבשבת בעי לחם משנה, פסח הבא בשבת מצותו לפרוס אחד מן השנים.

1. See below [↑](#footnote-ref-1)
2. The connection between the ראבי"ה and this גמ' will be explained in shiur. Extra credit for those who are able to figure out the connection on their own 😊 [↑](#footnote-ref-2)
3. When learning the following ראשונים (some of which we have learned in the past), focus on which מצה/מצות is/are the subject of the ברכת המוציא and the ברכה of מצות מצה. Then try to understand the reasoning behind the various shitos and how it might connect to the different perspectives regarding לחם עוני discussed in yesterday’s shiur. [↑](#footnote-ref-3)