עינוי של אכילה

שיעור ג'

גמ' עט: ["תניא רבי אומר..."]- פ. [עד "וחזרו ויסדום"], ורש"י שם

חי' הריטב"א עג: (ד"ה האוכל ככותבת הגסה)

מהר"ץ חיות פ. (ד"ה ושינו חכמים)[[1]](#footnote-1), מרומי שדה פ. (ד"ה אמר ר' יוחנן)

חידושי מרן רי"ז הלוי (על מסכת יומא)

גמ' פ. ["השותה מלא לוגמיו..."] - פ: [עד "בדחבריה לא מיתבא דעתיה"]

תוס' פ. (ד"ה הכא נמי)

בית הבחירה למאירי עח: (ד"ה והשותה)

עמק ברכה (יום כיפור אות ב')

מרומי שדה מסכת יומא דף פ עמוד א

אמר ר' יוחנן, שיעורין ועונשין הלכה למשה מסיני. נראה דצ"ל ר' יוחנן אמר, שהוא חולק על ר' אלעזר שאמר האוכל חלב בזה"ז צריך שיכתוב לו שיעור כו', ואי הוי שיעורין הלמ"ס האיך אפשר שיבא ב"ד וירבה בשיעורין. אלא דר"א ס"ל שנשכח השיעור וב"ד של יעבץ תיקנו, אבל ר' יוחנן ס"ל שהוא הלמ"ס. והכי מבואר בירושלמי פאה פ"א וחגיגה פ"א, אר"י בר בון ר' יוחנן כדעתיה ור' הושיעא כדעתיה. ר"י כדעתיה דאמר ר"י כל השיעורין הלמ"ס הן כו', ור' הושיעא כדעתיה האוכל חלב בזה"ז צריך לשנות לפניו את השיעור, שמא יעמוד ב"ד אחר וישנה עליו את השיעורין:

בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף עח עמוד ב

והשותה מלא לוגמיו והעלו בה בגמ' מלא לוגמיו ממש מלא שני הצדדין ולא כשיעור שאם יסלק את היין לצד אחד יראה באותו הצד כמלא לוגמיו אלא מלא שני לוגמיו ממש שאין הלכה כשמואל שאמרה כן אלא מלא שני לוגמיו ממש וכסתם משנתנו וסתם ברייתא שאמרו בית הלל מלא לוגמיו וזהו משוער כל אדם בשלו שאין דעתו מתישב אלא במלא לוגמיו של עצמו והוא שאמרו בתוספתא הכל לפי מה שהוא אדם מלא קומצו למנחות מלא חפניו לקטרת מלא לוגמיו ליום הכפורים ולדעת מה שפסקנו במלא שני לוגמיו ממש יראה ממה שפי' בגמ' שאף באדם בינוני הוא יתר מרביעית ואין צריך לומר עוג מלך הבשן שאף מצד אחד הוא יתר מרביעית שהרי כשהיה שמואל אומר מלא לוגמיו מצד אחד והקשו לו ממה שאמרו שבית שמאי אמרו רביעית ובית הלל מלא לוגמיו תירצוה גם כן מצד אחד כשמואל והקשו א"כ הוה ליה מקולי בית שמאי וחומרי בית הלל [ד]מצד אחד ודאי אינו רביעית ונמצאו בית הלל מחייבין בפחות מבית שמאי אלמא שמתחלה כשהיה מפרש מלא לוגמיו ממש היה יותר מרביעית או שמא אין מלא לוגמיו אלא ברביעית וחומרת בית שמאי היתה ששיעורו רביעית אף לאדם גדול ביותר ובית הלל שיערו ברביעית לבינוני בדבריהם אלא שבגדול ביותר כמלא לוגמיו דוקא ואף על פי שבכל מקום הולכין ברביעית בזו משום יישוב הדעת נגעו בה וכן נתברר להם שבשיעור זה הדעת מתישב ולא בפחות:

1. See Yalkut Mefarshim Ha’Chadash in the back of the Gemaros (after the Maharsha) [↑](#footnote-ref-1)