**הקדמה:**

**שמות פרק יג:ח**

**(ח) וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר בַּעֲבוּר זֶה עָשָׂה יְהֹוָה לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם:**

**פירוש אבן עזרא שמות יג:ח**

(ח) בעבור זה - אמר ר' מרינוס (ר' יונה אבן ג'נח) פי' בעבור זה. היה ראוי להיותו הפך זה בעבור שעשה ה' לי. והביא רבים כמוהו לדעתו **ולפי דעתי אין אחד מהם נכון**. כי איך נהפוך דברי א-להים חיים. **וטעם הפסוק הפך מחשבתו. כי אין אנו אוכלים מצות בעבור זה רק פי' בעבור זה בעבור זאת העבודה שהוא אכילת המצה ולא יאכל חמץ. שהוא תחלת המצוות שצוה לנו השם. עשה לנו השם אותות עד שהוציאנו ממצרים** והטעם לא הוציאנו ממצרים רק לעבדו ככתוב בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה וכתוב אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלהים:

**מצה:**

**1) שמות פרק יב**

|  |
| --- |
| (ח)וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה **צְלִי אֵשׁ וּמַצּוֹת עַל מְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ**: (יא) וְכָכָה תֹּאכְלוּ אֹתוֹ מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם וַאֲכַלְתֶּם אֹתוֹ **בְּחִפָּזוֹן פֶּסַח הוּא לַיקֹוָק:** (יד) **וְהָיָה הַיּוֹם הַזֶּה לָכֶם לְזִכָּרוֹן וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ חַג** לַיקֹוָק לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם תְּחָגֻּהוּ:**(טו) שִׁבְעַת יָמִים מַצּוֹת תֹּאכֵלוּ** אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם כִּי כָּל אֹכֵל חָמֵץ וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל מִיּוֹם הָרִאשֹׁן עַד יוֹם הַשְּׁבִעִי:(יז) וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת כִּי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצֵאתִי אֶת צִבְאוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַיּוֹם הַזֶּה לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם:(לט) וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ **מִמִּצְרַיִם עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם צֵדָה לֹא עָשׂוּ לָהֶם:** |

**2) דברים פרק טז**

|  |
| --- |
| (ב) וְזָבַחְתָּ פֶּסַח לַיקֹוָק אֱלֹהֶיךָ צֹאן וּבָקָר בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר יְקֹוָק לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם:(ג) לֹא תֹאכַל עָלָיו חָמֵץ שִׁבְעַת יָמִים **תֹּאכַל עָלָיו מַצּוֹת לֶחֶם עֹנִי** כִּי בְחִפָּזוֹן יָצָאתָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לְמַעַן תִּזְכֹּר אֶת יוֹם צֵאתְךָ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם כֹּל יְמֵי חַיֶּיךָ: |

 **3)אבן עזרא הפירוש הקצר שמות פרק יב**

|  |
| --- |
| **(לט)…התמהמהו** … **ואכילת מצות היום זכר, כי כן עשו אבותינו**. והאוכל חמץ, כאלו יכחיש צאת אבותינו ממצרים…**ואל יקשה עליך על מצות ומרורים (במדבר ט, יא), כי מצות אכילת הפסח עם מצות ומרורים - עד חצי הלילה...** |

**4) משנה פסחים פרק י' משנה**

|  |
| --- |
| [ה] רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן פסח מצה ומרור **פסח על שום שפסח המקום על בתי אבותינו במצרים מצה על שום שנגאלו אבותינו במצרים...** |

**5) רשב"ם פסחים דף קיט:ב**

|  |
| --- |
| אין מפטירין אחר המצה אפיקומן. שצריך לאכול מצה בגמר סעודתו זכר למצה הנאכלת עם הפסח בכריכה. וזו היא מצה הבצועה שאנו אוכלין באחרונה לשם חובה ועל כרחינו אנו מברכין על אכילת מצה בראשונה אע"פ שאינה לשם חובה…  |

**6) רא"ש מסכת פסחים פרק י:לד**

|  |
| --- |
| הלכך נראה לי דאותה מצה אינה לשם חובה אלא אוכלין אותה זכר לפסח שהיה נאכל על השובע באחרונה ולפי שהוא זכר לפסח יש ליתן לה דין הפסח שלא לאכול אחריה.  |

**7) שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תעז**

**סעיף א**

 לאחר גמר כל הסעודה אוכלים ממצה השמורה תחת המפה כזית כל אחד, זכר לפסח הנאכל על השובע, ויאכלנו בהסיבה ולא יברך עליו, **ויהא זהיר לאכלו קודם חצות**

**8) תלמוד פסחים דף קכ עמוד א**

|  |
| --- |
| *אמר רבא: מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן.* - ומאי שנא מרור דכתיב +במדבר ט+ על מצות ומררים בזמן דאיכא פסח - יש מרור, ובזמן דליכא פסח - ליכא מרור. מצה נמי הא כתיב על מצות ומררים! - מצה מיהדר הדר ביה קרא +שמות יב+ בערב תאכלו מצת. **ורב אחא בר יעקב אמר: אחד זה ואחד זה דרבנן. -** אלא הכתיב בערב תאכלו מצת! - ההיא מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה. דסלקא דעתך אמינא: כיון דפסח לא אכלי - מצה ומרור נמי לא ניכול, קא משמע לן. ורבא אמר לך: טמא ושהיה בדרך רחוקה לא צריך קרא, דלא גרעי מערל ובן נכר. דתניא: +שמות יב+ כל ערל לא יאכל בו, - בו אינו אוכל, אבל אוכל במצה ומרור.  |

**8) הגדה של פסח**

|  |
| --- |
| מַצָּה זוּ שֶׁאָנוּ אוֹכְלִים עַל שׁוּם מָה. **עַל שׁוּם שֶׁלֹּא הִסְפִּיק בְּצֵקָם שֶׁל אֲבוֹתֵינוּ לְהַחֲמִיץ עַד שֶׁנִּגְלָה עֲלֵיהֶם מֶלֶךְ מַלְכֵי הַמְּלָכִים הַקָּדוֹשׁ בָּרוּךְ הוּא וּגְאָלָם.** שֶׁנֶּאֱמַר, וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם עֻגֹּת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם צֵדָה לֹא עָשֹוּ לָהֶם |

**9) העמק דבר דברים טז:ג**

|  |
| --- |
| ... **דבזמן הפסח היה עיקר הזכרון של יציאת מצרים בנס דפסח ה' על הפתח ואכילת מצה היה רק להודיע שגאל ה' אותנו.** והיינו דתנן בפ' ע"פ רג"א כל שלא אמר ג' דברים כו' מצה זו שאנו אוכלים ע"ש שגאל הקב"ה את אבותינו. **ולא נזכר ענין חפזון כלל אלא הוא כמו לחמי תודה שמביאין על הנס** וכמש"כ הרא"ש שלהי פסחים דלהכי יש להביא ג' מצות… **אבל בזה"ז אכילת מצה בלילה הראשונה בא ללמדנו ענין חפזון. והיינו שאנו אומרים מצה זו שאנו אוכלים על שום שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. וכבר תמהו בזה על שנוי מלשון המשנה. ולדברינו מבואר יפה ומקרא מלא הוא דבאכילת מצה דבזה"ז יש להזכיר הטעם. כי בחפזון יצאת מארץ מצרים.** ופי' חפזון משמע גם חפזון דמצרים ... גם חפזון דישראל בבוקר... |

**10) הגדה של פסח**

|  |
| --- |
| הָא לַחְמָא עַנְיָא דִּי אֲכָלוּ אַבְהָתָנָא בְּאַרְעָא דְמִצְרָיִם. כָּל דִּכְפִין יֵיתֵי וְיֵיכוֹל. |

**11) תלמוד מסכת ברכות לט:ב**

|  |
| --- |
| אמר רב פפא: הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע. מאי טעמא - +דברים ט"ז+ לחם עני כתיב. |

**12) רש"י פסחים דף קטז עמוד א**

|  |
| --- |
| אף כאן בפרוסה - לברך על אכילת מצה ושתי שלימות מייתי, משום ברכת המוציא, דלא גרע משאר ימים טובים שצריך לבצוע על שתי ככרות שלימות, ובוצע מאחת מהשלימות. |

**13) רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ח הלכה** ו

|  |
| --- |
| ואחר כך מברך על נטילת ידים ונוטל ידיו שניה שהרי הסיח דעתו בשעת קריאת ההגדה, **ולוקח שני רקיקין וחולק אחד מהן ומניח פרוס לתוך שלם ומברך המוציא לחם מן הארץ, ומפני מה אינו מברך על שתי ככרות כשאר ימים טובים משום שנאמר +דברים ט"ז+ לחם עוני** מה דרכו של עני בפרוסה אף כאן בפרוסה. |

**14) תלמוד מסכת פסחים דף קטו עמוד ב**

|  |
| --- |
| אמר שמואל: +דברים טז+ לחם עני (כתיב) - לחם שעונין עליו דברים. תניא נמי הכי לחם עני - לחם שעונין עליו דברים הרבה. |

**15) רמב"ם הלכות חמץ ומצה פרק ז הלכה ה**

|  |
| --- |
| כל מי שלא אמר שלשה דברים אלו בליל חמשה עשר לא יצא ידי חובתו … ודברים האלו כולן הן הנקראין הגדה.  |

**16) רמב"ן מלחמות ה' מסכת ברכות**

|  |
| --- |
| **...**כיוצא בה כל שלא אמר שלושה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו **ולא שיהא צריך לחזור ולאכול פסח מצה ומרור...** |

**משהו על מרור:**

1. **הגדה של פסח**

מָרוֹר זֶה שֶׁאָנוּ אוֹכְלִים עַל שׁוּם מָה. עַל שׁוּם שֶׁמָּרְרוּ הַמִּצְרִים אֶת חַיֵּי אֲבוֹתֵינוּ בְּמִצְרָיִם. שֶׁנֶּאֱמַר, וַיְמָרְרוּ אֶת חַיֵּיהֶם בַּעֲבֹדָה קָשָׁה בְּחֹמֶר וּבִלְבֵנִים וּבְכָל עֲבֹדָה בַּשָּׂדֶה אֵת כָּל עֲבֹדָתָם אֲשֶׁר עָבְדוּ בָהֶם בְּפָרֶךְ:

1. **תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לט עמוד א**

ואמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן: למה נמשלו מצריים כמרור - לומר לך: מה מרור זה שתחילתו רך וסופו קשה, אף מצריים - תחילתן רכה וסופן קשה.

1. **תלמוד בבלי מסכת פסחים דף לט עמוד א**

**משנה**. ואלו ירקות שאדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח: בחזרת, בתמכא, ובחרחבינא, ובעולשין, ובמרור

**גמרא**

חסא. מאי חסא - דחס רחמנא עילוון.

1. **ספר מצוות קטן מצוה רכ**

לאכול מרור בליל ט"ו בניסן בזמן שהיה פסח קיים מצות' דאורייתא דכתיב (שמות י"ב) על מצות ומרורים יאכלוהו, והיינו בזמן שבית המקדש קיים, ובזמן הזה דרבנן, ובכל עשב מר יוצא אדם ידי חובתו בפסח מאותם המפורשים במשנ' וסימן שפניו מכסיפין **ונהגו העולם בחסא דחס רחמנא עלן ופריקלן.**

1. **שו"ת חתם סופר חלק א (אורח חיים) סימן קלב**

אך רגיל אני לדרוש בשבת הגדול מי שאין לו אנשים מיוחדים מסוימים בעלי יראה הבודקים ומנקים אותם מרחש תולעים קטנים הנמצאים מאוד מאוד בימי פסח ואינם ניכרים לחלושי ראות, ע"כ מי שאין לו בביתו מי שיבדקנו כראוי טוב ליקח התמכא שקורין קרי"ן, ואם הוא נמנה שלישי במשנה [פסחים ל"ט ע"א] **והחסא הוא הראשון ומצוה מן המובחר**, מ"מ חלילה להכשיל בלאו או בלאוין הרבה אפילו בספק משום קיום עשה דרבנן, דמרור בזה"ז דרבנן, ובפרט שאפשר לקיים שניהם ע"י **תמכא שקורין קרי"ן,** **ואם יש רמז בחסא דחס רחמנא עלן, אנו נאמר דתמכא ר"ת תמיד מספרים כבוד אל.**