ב"ה  **פסחים פרק ב'**  שמי \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **משנה א'-**

**כָּל שָׁעָה שֶׁמֻּתָּר לֶאֱכֹל, מַאֲכִיל לַבְּהֵמָה לַחַיָּה וְלָעוֹפוֹת, וּמוֹכְרוֹ לַנָּכְרִי, וּמֻתָּר בַּהֲנָאָתוֹ. עָבַר זְמַנּוֹ, אָסוּר בַּהֲנָאָתוֹ, וְלֹא יַסִּיק בּוֹ תַּנּוּר וְכִירָיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר, אֵין בִּעוּר חָמֵץ אֶלָּא שְׂרֵפָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים, אַף מְפָרֵר וְזוֹרֶה לָרוּחַ אוֹ מַטִּיל לַיָּם:**

 רמב"ם  **כל שעה שמותר לאכול מאכיל** כו': זו המשנה לדעת רבן גמליאל שקדם לך דעתו שאמר חולין אוכלין כל ארבע, ותרומה כהן אוכל כל חמש. ואמר בכאן כי כל [זמן] שהכהן אוכל תרומה מותר לישראל להאכיל לבהמה .. ר"ל שמותר לו ליהנות מן החמץ בשעה חמישית אע"פ שהוא עצמו אינו אוכל כאשר בארנו. ואמרו **ולבהמה ולחיה ולעופות** כדי שיכלל בכלל כל מיני החיות כמו שהם חלוקים בענין אכילתם, כי יש מהם מצניעים מה שישאר להם, ויש מהם שמפזרין אותו וכיוצא בהן.

 ואמר **ומוכרו לנכרי** כי ב"ש אומרים לא ימכור אדם חמצו לנכרי אלא א"כ יודע בו שיכלה קודם הפסח והודיע כי דעתם דחויה ומותר בהנאתו. ואמר **עבר זמנו אסור בהנאתו**, אפילו בשעה ששית שהוא מדרבנן כי הוא אסור בהנאה כמו איסור הנאה דאורייתא...ואמר **ולא יסיק בו תנור וכירים** רוצה לומר לר' יהודה כששרפו בזמנו לא יסיק בו תנור בעת שריפתו כדי שלא יהנה באותו הביעור והוא אינו מותר בהנאה. **וצריך לבערו בשריפה לדעת ר"י** שלומד מנותר.

**וחכמים... אף מפרר וכו'** פרורין , ידוע ולשון העברי פתים.. ואין הלכה כרבי יהודה ...

**שאלות**

1. כתבו שתי פעולות המבטאות הנאה מחמץ! \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. **הסבר את הפרשנות למשפטים הבאים:**

 "**כל שעה שמותר לאכול**" - למי? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ובאיזה שעה מדובר? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 " **מאכיל לבהמה לחיה ולעופות** וכו'" מי יכול להאכיל ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

מה המשנה באה ללמדנו בזה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. למה נקט התנא "**בהמה חיה ועוף**" - מספיק דוגמא אחת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. מדוע אסור להסיק תנור בחמץ ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
2. כיצד מבערים לפי רבי יהודה? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
3. וכיצד לפי חכמים?\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **משנה ב'-**

חָמֵץ שֶׁל נָכְרִי שֶׁעָבַר עָלָיו הַפֶּסַח, מֻתָּר בַּהֲנָאָה.

וְשֶׁל יִשְׂרָאֵל, אָסוּר בַּהֲנָאָה. שֶׁנֶּאֱמַר (שמות יג) לֹא יֵרָאֶה **לְךָ** שְׂאֹר:

 רמב"ם  **חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח כו'**: למדנו בקבלה " לא יראה לך" שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים, ולפי שאין אדם עובר על מצות "לא יראה לך חמץ" בחמץ של נכרי. הוא מותר ואפילו באכילה אחר הפסח . ומה שאמר בנוכרי **מותר בהנאה**, משום שאומר התנא בסיפא לגבי חמצו **של ישראל אסור בהנאה** כתבו גם בנוכרי. והטעם שנאסר של ישראל, לפי שעבר הישראל על מצות ה' שאמר "לא יראה לך" על כן כשהחמץ שלו, קנסינן ליה ונאסר אותו בהנאה אפילו לאחר הפסח:

 (ואמרו בירושלמי כי כשאמרו בנוכרי **מותר בהנאה**, הוא מורה שהוא אסור באכילה ורק בהנאה מותר. וזה הוא במקום שאוסרין שם אכילת פת נכרים כל השנה. ומזה הטעם אסור באכילתו ולא משום החמץ.... אבל באתרא דנהוג לאכול פת נכרים, מותר אף באכילה. וזה יורה הדבר בפת של נכרים שתלוי במנהג. והמנהג הוא אצלנו באיי ספרד לאכלו.)

* 1. תן כותרת למשנה : \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. מה הפירוש "חמץ שעבר עליו הפסח" ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

* 1. השלם את הטבלה :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  **המקרה** | **הדין** | **הטעם והסיבה** |
| חמץ של נוכרישעבר עליוחג הפסח |  |  |
| חמץ של יהודישעבר עליוחג הפסח |  |  |

* 1. מאיזה פסוק לומדים שחמץ נוכרי מותר ? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
	2. האם חמץ לאחר הפסח הוא איסור מהתורה או מדברי סופרים? \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 עבודה נעימה.