**בס''ד**

**מקורות לחג הפסח וסיכום מסכת פסחים תשפ''א**

**לכבוד סיום מסכת פסחים, ערב פסח תשפ''א**

**אין לפסוק הלכה מחוברת זו !!!**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **שמות יב** | **פרשת בא**  **סדר קרבן פסח** | **מקורות**  **105** |
| **2** | **שמות יג** | **סוף פרשת בא**  **הלכות נוספות** | **מקורות**  **18** |
| **3** | **שמות לד** | **סוף כי תשא**  **פסוק אחד, יח** | **מקורות**  **1** |
| **4** | **שמות לד** | **סוף כי תשא**  **פסוק אחד, כה** | **מקורות**  **5** |
| **5** | **במדבר ט** | **תחילת בהעלותך**  **פסח שני** | **מקורות**  **32** |
| **6** | **במדבר כח** | **לקראת סוף פנחס**  **קרבן התמיד** | **מקורות**  **6** |
| **7** | **דברים טז** | **סוף ראה**  **הלכות חגים** | **מקורות**  **26** |

**שמות פרק יב, פרשת בא**

[א](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%90) וַיֹּאמֶר השם אֶל מֹשֶׁה וְאֶל אַהֲרֹן בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם לֵאמֹר. [ב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%91) הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם לְחָדְשֵׁי הַשָּׁנָה. [ג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%92) דַּבְּרוּ אֶל כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר בֶּעָשֹׂר לַחֹדֶשׁ **הַזֶּה** וְיִקְחוּ לָהֶם **אִישׁ** שֶׂה לְבֵיתאָבֹת **שֶׂה לַבָּיִת**. [ד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%93) וְאִם **יִמְעַט הַבַּיִת מִהְיֹת מִשֶּׂה** וְלָקַח הוּא וּשְׁכֵנוֹ הַקָּרֹב אֶל בֵּיתוֹ **בְּמִכְסַת** נְפָשֹׁת **אִישׁ לְפִי אָכְלוֹ תָּכֹסּוּ** עַל הַשֶּׂה.[ה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%94) שֶׂה תָמִים זָכָר בֶּן שָׁנָה יִהְיֶה לָכֶם מִן הַכְּבָשִׂים וּמִן הָעִזִּים תִּקָּחוּ. [ו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%95) וְהָיָה לָכֶם **לְמִשְׁמֶרֶת** עַד אַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ הַזֶּה וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל **קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם**. [ז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%96) וְלָקְחוּ מִן הַדָּם וְנָתְנוּ עַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת וְעַל הַמַּשְׁקוֹף **עַל הַבָּתִּים** אֲשֶׁר **יֹאכְלוּ** אֹתוֹ בָּהֶם. [ח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%97) **וְאָכְלוּ אֶת הַבָּשָׂר בַּלַּיְלָה הַזֶּה צְלִי אֵשׁ וּמַצּוֹת עַל מְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ.** [ט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%98) אַל תֹּאכְלוּ **מִמֶּנּוּ נָא וּבָשֵׁל מְבֻשָּׁל בַּמָּיִם כִּי אִם צְלִי אֵשׁ** רֹאשׁוֹ עַל כְּרָעָיו וְעַל קִרְבּוֹ. [י](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99) וְלֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ **עַד בֹּקֶר** וְהַנֹּתָר מִמֶּנּוּ **עַד בֹּקֶר** בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ. [יא](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%90) וְכָכָה תֹּאכְלוּ אֹתוֹ מָתְנֵיכֶם חֲגֻרִים נַעֲלֵיכֶם בְּרַגְלֵיכֶם וּמַקֶּלְכֶם בְּיֶדְכֶם וַאֲכַלְתֶּם אֹתוֹ **בְּחִפָּזוֹן** פֶּסַח הוּא לַהשם [יב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%91) וְעָבַרְתִּי בְאֶרֶץ מִצְרַיִם **בַּלַּיְלָה הַזֶּה** וְהִכֵּיתִי כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מֵאָדָם וְעַד בְּהֵמָה וּבְכָל **אֱלֹהֵי מִצְרַיִם** אֶעֱשֶׂה שְׁפָטִים אֲנִי השם. [יג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%92) וְהָיָה הַדָּם לָכֶם לְאֹת עַל הַבָּתִּים אֲשֶׁר אַתֶּם שָׁם וְרָאִיתִי אֶת הַדָּם וּפָסַחְתִּי עֲלֵכֶם וְלֹא יִהְיֶה בָכֶם נֶגֶף לְמַשְׁחִית בְּהַכֹּתִי בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם. [יד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%93) וְהָיָה הַיּוֹם הַזֶּה לָכֶם לְזִכָּרוֹן וְחַגֹּתֶם אֹתוֹ חַג לַהשם לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם תְּחָגֻּהוּ.[טו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%95)**שִׁבְעַת יָמִים** מַצּוֹת **תֹּאכֵלוּ אַךְ בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן תַּשְׁבִּיתוּ** שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם כִּי כָּל אֹכֵל **חָמֵץ** וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מִיִּשְׂרָאֵל מִיּוֹם הָרִאשֹׁן עַד יוֹם הַשְּׁבִעִי. [טז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%98%D7%96) וּבַיּוֹם הָרִאשׁוֹן מִקְרָא קֹדֶשׁ וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי מִקְרָא קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם כָּל מְלָאכָה לֹא יֵעָשֶׂה בָהֶם אַךְ אֲשֶׁר יֵאָכֵל לְכָל נֶפֶשׁ הוּא לְבַדּוֹ יֵעָשֶׂה לָכֶם. [יז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%96) **וּשְׁמַרְתֶּם** אֶת הַמַּצּוֹת כִּי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצֵאתִי אֶת צִבְאוֹתֵיכֶם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַיּוֹם הַזֶּה לְדֹרֹתֵיכֶם חֻקַּת עוֹלָם. [יח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%97) **בָּרִאשֹׁן** בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ **בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת** עַד יוֹם הָאֶחָד וְעֶשְׂרִים לַחֹדֶשׁ בָּעָרֶב. [יט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%99%D7%98) **שִׁבְעַת יָמִים שְׂאֹר** לֹא **יִמָּצֵא בְּבָתֵּיכֶם כִּי כָּל** אֹכֵל **מַחְמֶצֶת** וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעֲדַת יִשְׂרָאֵל בַּגֵּר וּבְאֶזְרַח הָאָרֶץ. [כ](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B) **כָּל מַחְמֶצֶת** לֹא תֹאכֵלוּ **בְּכֹל מוֹשְׁבֹתֵיכֶם** תֹּאכְלוּ **מַצּוֹת**.

[כא](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%90) וַיִּקְרָא מֹשֶׁה לְכָל זִקְנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מִשְׁכוּ וּקְחוּ לָכֶם צֹאן לְמִשְׁפְּחֹתֵיכֶם וְשַׁחֲטוּ הַפָּסַח. [כב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%91) וּלְקַחְתֶּם אֲגֻדַּת אֵזוֹב וּטְבַלְתֶּם בַּדָּם אֲשֶׁר בַּסַּף וְהִגַּעְתֶּם אֶל הַמַּשְׁקוֹף וְאֶל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת מִן הַדָּם אֲשֶׁר בַּסָּף וְאַתֶּם לֹא תֵצְאוּ אִישׁ מִפֶּתַח בֵּיתוֹ עַד בֹּקֶר. [כג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%92) וְעָבַר יְהוָה לִנְגֹּף אֶת מִצְרַיִם וְרָאָה אֶת הַדָּם עַל הַמַּשְׁקוֹף וְעַל שְׁתֵּי הַמְּזוּזֹת וּפָסַח השם עַל הַפֶּתַח וְלֹא יִתֵּן הַמַּשְׁחִית לָבֹא אֶל בָּתֵּיכֶם לִנְגֹּף. [כד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%93) וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַדָּבָר הַזֶּה לְחָק לְךָ וּלְבָנֶיךָ עַד עוֹלָם. [כה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%94) וְהָיָה כִּי תָבֹאוּ אֶל הָאָרֶץ אֲשֶׁר יִתֵּן השם לָכֶם כַּאֲשֶׁר דִּבֵּר וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הָעֲבֹדָה הַזֹּאת. [כו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%95) וְהָיָה כִּי יֹאמְרוּ אֲלֵיכֶם בְּנֵיכֶם מָה הָעֲבֹדָה הַזֹּאת לָכֶם. [כז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%96) וַאֲמַרְתֶּם **זֶבַח פֶּסַח הוּא** לַהשם **אֲשֶׁר פָּסַח** עַל בָּתֵּי בְנֵי יִשְׂרָאֵל בְּמִצְרַיִם בְּנָגְפּוֹ אֶת מִצְרַיִם וְאֶת בָּתֵּינוּ הִצִּיל וַיִּקֹּד הָעָם וַיִּשְׁתַּחֲוּוּ. [כח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%97) וַיֵּלְכוּ וַיַּעֲשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּה השם אֶת מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן כֵּן עָשׂוּ. [כט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9B%D7%98) וַיְהִי בַּחֲצִי הַלַּיְלָה וַהשם הִכָּה כָל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ עַד בְּכוֹר הַשְּׁבִי אֲשֶׁר בְּבֵית הַבּוֹר וְכֹל בְּכוֹר בְּהֵמָה. [ל](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C) וַיָּקָם פַּרְעֹה לַיְלָה הוּא וְכָל עֲבָדָיו וְכָל מִצְרַיִם וַתְּהִי צְעָקָה גְדֹלָה בְּמִצְרָיִם כִּי אֵין בַּיִת אֲשֶׁר אֵין שָׁם מֵת. [לא](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%90) וַיִּקְרָא לְמֹשֶׁה וּלְאַהֲרֹן לַיְלָה וַיֹּאמֶר קוּמוּ צְּאוּ מִתּוֹךְ עַמִּי גַּם אַתֶּם גַּם בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וּלְכוּ עִבְדוּ אֶת השם כְּדַבֶּרְכֶם. [לב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%91) גַּם צֹאנְכֶם גַּם בְּקַרְכֶם קְחוּ כַּאֲשֶׁר דִּבַּרְתֶּם וָלֵכוּ וּבֵרַכְתֶּם גַּם אֹתִי. [לג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%92) וַתֶּחֱזַק מִצְרַיִם עַל הָעָם לְמַהֵר לְשַׁלְּחָם מִן הָאָרֶץ כִּי אָמְרוּ כֻּלָּנוּ מֵתִים.[לד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%93) וַיִּשָּׂא הָעָם אֶת בְּצֵקוֹ טֶרֶם יֶחְמָץ מִשְׁאֲרֹתָם צְרֻרֹת בְּשִׂמְלֹתָם עַל שִׁכְמָם. [לה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%94) וּבְנֵי יִשְׂרָאֵל עָשׂוּ כִּדְבַר מֹשֶׁה וַיִּשְׁאֲלוּ מִמִּצְרַיִם כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב וּשְׂמָלֹת. [לו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%95) וַהשם נָתַן אֶת חֵן הָעָם בְּעֵינֵי מִצְרַיִם **וַיַּשְׁאִלוּם וַיְנַצְּלוּ** אֶת מִצְרָיִם.

[לז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%96) וַיִּסְעוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל מֵרַעְמְסֵס סֻכֹּתָה כְּשֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף רַגְלִי הַגְּבָרִים לְבַד מִטָּף. [לח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%97) וְגַם עֵרֶב רַב עָלָה אִתָּם וְצֹאן וּבָקָר מִקְנֶה כָּבֵד מְאֹד. [לט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9C%D7%98)**וַיֹּאפוּ אֶת הַבָּצֵק אֲשֶׁר הוֹצִיאוּ מִמִּצְרַיִם** עֻגֹת מַצּוֹת כִּי לֹא חָמֵץ כִּי גֹרְשׁוּ מִמִּצְרַיִם וְלֹא יָכְלוּ לְהִתְמַהְמֵהַּ וְגַם צֵדָה לֹא עָשׂוּ לָהֶם. [מ](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E) וּמוֹשַׁב בְּנֵי יִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר יָשְׁבוּ **בְּמִצְרָיִם** שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה. [מא](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%90) וַיְהִי מִקֵּץ שְׁלֹשִׁים שָׁנָה וְאַרְבַּע מֵאוֹת שָׁנָה וַיְהִי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה יָצְאוּ כָּל צִבְאוֹת השם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם.[מב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%91) **לֵיל שִׁמֻּרִים** הוּא לַהשם לְהוֹצִיאָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם הוּא הַלַּיְלָה הַזֶּה לַהשם שִׁמֻּרִים לְכָל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְדֹרֹתָם.

[מג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%92) וַיֹּאמֶר השם אֶל מֹשֶׁה וְאַהֲרֹן **זֹאת** חֻקַּת הַפָּסַח **כָּל בֶּן נֵכָר לֹא יֹאכַל בּוֹ.** [מד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%93) וְכָל עֶבֶד אִישׁ מִקְנַת כָּסֶף וּמַלְתָּה אֹתוֹ אָז יֹאכַל **בּוֹ**.[מה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%94) תּוֹשָׁב וְשָׂכִיר לֹא יֹאכַל **בּוֹ**. [מו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%95) **בְּבַיִת אֶחָד** יֵאָכֵל לֹא תוֹצִיא **מִן הַבַּיִת** מִן הַבָּשָׂר **חוּצָה וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ**. [מז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%96) כָּל עֲדַת יִשְׂרָאֵל יַעֲשׂוּ אֹתוֹ. [מח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%97) וְכִי יָגוּר אִתְּךָ גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח לַהשם הִמּוֹל לוֹ כָל זָכָר וְאָז יִקְרַב לַעֲשֹׂתוֹ וְהָיָה כְּאֶזְרַח הָאָרֶץ **וְכָל עָרֵל לֹא יֹאכַל בּוֹ**.[מט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%9E%D7%98) תּוֹרָה אַחַת יִהְיֶה לָאֶזְרָח וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוֹכְכֶם. [נ](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%A0) וַיַּעֲשׂוּ כָּל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל כַּאֲשֶׁר צִוָּה השם אֶת מֹשֶׁה וְאֶת אַהֲרֹן כֵּן עָשׂוּ. [נא](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%91_%D7%A0%D7%90) וַיְהִי בְּעֶצֶם הַיּוֹם הַזֶּה הוֹצִיא השם אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם עַל צִבְאֹתָם.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 ממתי לומדים הלכות פסח | שמות יב, ב | תניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום ר' שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות, מאי טעמא דרשב''ג? שהרי משה עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח שנאמר *''החדש הזה לכם ראש חדשים''* וכתיב *''דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות וגו''* פסחים ו, ב |
| 2 האבא מחליט מי מצטרף לקרבן | שמות יב, ג | מתני', יתום ששחטו עליו אפוטרופסין יאכל במקום שהוא רוצה  גמ' שמעת מינה יש ברירה? א''ר זירא {שמות יב-ג} **שה לבית** מ''מ! (לכל בני ביתו והוא לא צריך להתייעץ איתם בקשר לזה) פסחים פח – א |
| 3 רק במצרים קונים 4 ימים לפני | שמות יב, ג | **גמ'**מנא לן (שרק בפסח מצרים היה צריך לקנות את הקורבן בי' בניסן)? דכתיב *''דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחדש* ***הזה*** *ויקחו''*  **זה** מקחו מבעשור ואין פסח דורות מקחו מבעשור, פסחים צו – א |
| 4 פסח לבד או לאשה זה בסדר | שמות יב, ד | ומאי איש דקאמר ר''ש (איפה ר''ש מצא שכתוב בפסח ראשון **איש**?) ...אמר לך אם כן נכתוב רחמנא **לפי אכלו** מאי **איש** שמעת מינה תרתי (ששוחטים פסח על היחיד וגם למעט אשה) פסחים צא – ב |
| 5 מאיזה גיל הבן מצטרף לפסח | שמות יב, ד | (אם) יכול לאכול כזית צלי (הכוונה לגיל של הילד) שוחטין עליו את הפסח שנאמר **איש לפי אכלו** (משמע שראוי לאכילה) רבי יהודה אומר עד שיכול לברר אכילה, כיצד? נותנין לו צרור וזורקו אגוז ונוטלו: סוכה מב – ב |
| 6 פסח זה רק למוזמנים וצריך להתכוון לזה | שמות יב, ד | ת''ר...כיצד שלא למנויו? נמנו עליו חבורה זו ושחטו לשם חבורה אחרת מנהני מילי (שזה לא טוב) דת''ר {שמות יב-ד} **במכסת** (מלשון למנות) מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו, פסחים סא – א |
| 7 רק למוזמנים | שמות יב, ד | יכול שחטו שלא למנויו יהא כעובר על המצוה וכשר ת''ל **במכסת תכוסו** הכתוב שנה עליו לעכב ר' אומר לשון סורסי (ארמית) הוא כאדם שאומר לחבירו כוס (שחוט) לי טלה זה (והוא לא חולק על ת''ק) פסחים סא – א |
| 8 צריך להיות מסוגל לאכול | שמות יב, ד | אשכחן שלא למנויו שלא לאוכליו מנא לן (למי שלא מסוגל פיזית לאכול כזית בשר) אמר קרא {שמות יב-ד} איש לפי **אכלו תכוסו** איתקש אוכלין למנויין (שזה מעכב) פסחים סא – א (שמסוגל לאכול, פרט לחולה ולזקן ולערל ואפילו הן מנויין:) |
| 9 נטמא בשר וזרק הדם הורצה ואכילה לא מעכבת | שמות יב, ד | **מתני'**נטמא בשר וחלב (helev) קיים אינו זורק את הדם נטמא החלב והבשר קיים זורק את הדם ובמוקדשים אינו כן אלא אע''פ שנטמא הבשר והחלב קיים זורק את הדם:  **גמ'**אמר רב גידל אמר רב אם זרק הורצה (ולא עושה פסח שני) והא בעינן אכילה? אכילה לא מעכבא, והא כתיב {שמות יב-ד} איש לפי אכלו? למצוה ולעכב לא והתניא {שמות יב-ד} במכסת מלמד שאין הפסח נשחט אלא למנויו? יכול שחטו שלא למנויו יהא כעובר על המצוה וכשר ת''ל איש לפי אכלו תכוסו הכתוב שנה עליו **לעכב** ואיתקש אוכלין למנויין אלא רב דאמר כרבי נתן דאמר אכילת פסחים (בדיעבד זה) לא מעכבא, פסחים עח – ב |
| 10 אפשר לפרוש עד השחיטה או עד הזריקה | שמות יב, ד | **מתני**' נמנין ומושכין את ידיהן ממנו (מקרבן הפסח)עד שישחט רבי שמעון אומר עד שיזרק את הדם: **גמ'**נמנין ומושכין את ידיהן עד שישחט וכו': אמר אביי מחלוקת לימשך דרבנן סברי {שמות יב-ד} **מהיות משה** מחיותיה דשה (כל עוד הוא חי) ור''ש סבר מהוייתיה דשה (עד סוף העבודה) אבל לימנות דברי הכל עד דאמר קרא {שמות יב-ד} **במכסת** נפשות והדר **תכוסו**, פסחים פט - א |
| 11 הפסח מוקדש מראש על מנת שאפשר לשתף אחרים ושהעודף מדמי השיתוף חולין | שמות יב, ד | והא אין אדם אוסר דבר שאינו שלו (ומה שבן אדם מקדיש שייך להקדש) א''ר אושעיא בממנה זונה על פסחו ורבי היא (שפסח ממון בעלים) מאי רבי דתניא {שמות יב-ד} אם **ימעט הבית** מהיות משה'' החייהו משה מכדי אכילה ולא מכדי מקח רבי אומר אף מכדי מקח שאם אין לו (מספיק כסף) ממנה אחר עמו על פסחו ועל חגיגתו ומעות שבידו חולין שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, פסחים צ – א |
| 12 שיטת ר''ש שבן אדם בודד יכול לעשות פסח לבד | שמות יב, ד | ולר' יוסי ממאי דלהכי דקאמר ר''ש (מאיפה ר' יוסי יודע שכל הפסוק בדברים טז-ה הולך לפי ר''ש (שמותר לשחוט את הפסח על היחיד) דילמא כדקאמר ר' יהודה הוא דאתא (ושאסור לשחוט את הפסח על אדם אחד) אמר לך לא סלקא דעתך דהא כתיב {שמות יב-ד} **איש** לפי אכלו  (משמע גם בן אדם אחד) פסחים צא – א |
| 13 אשה בפסח ראשון בסדר, ובשני שתהיה טפילה לר' יהודה | שמות יב, ד | גופא, אשה בראשון שוחטין עליה בפני עצמה ובשני עושין אותה טפילה לאחרים דברי ר' יהודה... במאי קמיפלגי רבי יהודה סבר {שמות יב-ד} במכסת נפשות ואפילו נשים (כי לא כתוב *'אנשים')* פסחים צא – ב |
| 14 אשה בפסח ראשון ושני בסדר לר' יוסי | שמות יב, ד | גופא.....ר' יוסי אומר אשה בשני (פסח שני) שוחטין עליה בפני עצמה ואין צ''ל בראשון (קרבן פסח)....מ''ט דכתיב בראשון במכסת **נפשות** ואפילו אשה (כי לא כתוב *'אנשים'* וכתיב בפסח שני {במדבר ט-יג} ונכרתה **הנפש** ההיא מישראל נפש ואפילו נשים ואלא חטאו ישא **האיש** ההוא למעוטי מאי למעוטי קטן מכרת, פסחים צא – ב |
| 15 אשה טפילה בראשון ובשני לא עושה לר''ש | שמות יב, ד | גופא ...ר''ש אומר אשה בראשון עושין אותה טפילה לאחרים בשני אין שוחטין עליה כל עיקר במאי קמיפלגי  ר''ש כתיב בראשון **איש** איש אין אשה לא וכי תימא אי הכי אפילו טפילה נמי לא אהני ליה במכסת **נפשות** **לטפילה** ....וכ''ת אפילו בשני נמי מיעט רחמנא בשני דכתיב (במדבר ט יג) חטאו ישא **האיש** איש אין אשה לא, פסחים צא – ב |
| 16 לר' יהודה חייב מינימום 2, ואם יתערבב עושים תנאי | שמות יב, ד | שניים (2בודדים) שנתערבו פסחיהם (כל אחד מצרף עוד אחד ועושים תנאי עם השני) לימא מתניתין דלא כר' יהודה דתניא {שמות יב-ד} **''ואם ימעט הבית מהיות משה''** מלמד שמתמעטין והולכין ובלבד שיהא אחד מבני חבורה קיים (אפשר לבטל רישום העיקר שיישאר אחד מהרשימה המקורית) דברי רבי יהוד, רבי יוסי אומר ובלבד שלא יניחו את הפסח כמות שהוא (חייב מישהו אחד בקבוצה)(וקשה על ר' יהודה שכאן לא נשאר אחד מקורי)? א''ר יוחנן אפילו תימא רבי יהודה כיון דאמר רבי יהודה אין שוחטין את הפסח על היחיד (חייב להתחיל עם מינימום 2) מעיקרא לאמנויי אחרינא בהדיה קאי וכאחד מבני חבורה דמי, פסחים צט – א |
| 17 שחט מוקדם לא טוב | שמות יב, ו | מתני' שחטו קודם חצות פסול משום שנא' {שמות יב-ו} **בין הערבים,** פסחים סא – א |
| 18 מצווה להתחלק לשלשות | שמות יב, ו | **מתני'**הפסח נשחט בשלש כתות שנאמר {שמות יב-ו} ושחטו אותו כל **קהל עדת ישראל** קהל ועדה וישראל  **גמ'**א''ר יצחק אין הפסח נשחט אלא בג' כתות של שלשים שלשים בני אדם מ''ט קהל ועדה וישראל מספקא לן אי בבת אחת אי בזה אחר זה הלכך בעינן שלש כתות של שלשים שלשים בני אדם דאי בבת אחת הא איכא ואי בזה אחר זה הא איכא הלכך בחמשין נמי סגיא דעיילי תלתין ועבדי עיילי עשרה ונפקי עשרה עיילי עשרה ונפקי עשרה:  פסחים סד א |
| 19 קרבן אחד לכולם גם בסדר | שמות יב, ו | תניא רבי נתן אומר מנין שכל ישראל יוצאין בפסח אחד ת''ל {שמות יב-ו} ושחטו אותו **כל קהל** עדת ישראל בין הערבים וכי כל הקהל שוחטין והלא אין שוחט אלא אחד אלא מלמד שכל ישראל יוצאין בפסח אחד (אפילו אין כזית לכל אחד ואחד) פסחים עח – ב |
| 20 בסוף לא לומדים ק''ו | שמות יב, ו | והתניא בן בג בג אומר מניין לתמיד שטעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה שנא' {במדבר כח-ב} **תשמרו** להקריב לי במועדו ולהלן (כאן) הוא אומר והיה לכם **למשמרת** עד ארבעה עשר מה להלן (כאן) טעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה אף כאן (בקרבן התמיד) טעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה (ואם כן קל וחומר שפסח דורות צריך גם לבדוק 4 ימים לפני השחיטה??) שאני התם (בתמיד) דכתיב **תשמרו** (ולא לומדים ק''ו) פסחים צו – א |
| 21 הוא חושב שגם בבוקר זה בסדר | שמות יב, ו | כי הא דאמר רבי אושעיא אמר ר''א, מכשיר היה בן בתירא בפסח ששחטו שחרית בארבעה עשר לשמו ומצפרא זמן פסחא הוא דכולי יומא חזי לפסחא דסבר {שמות יב-ו} **בין הערבים** בין ערב דאתמול לערב דהאידנא, פסחים קח – א |
| 22 אפשר 2 מעגלים בבית אחד | שמות יב, ז | **מתני'**שתי חבורות שהיו אוכלין בבית אחד אלו הופכין את פניהם הילך ואוכלין ואלו הופכין את פניהם הילך ואוכלין  **גמ'**מתני' מני רבי יהודה היא דתניא {שמות יב-ז} על הבתיםאשר יאכלו אותו בהם מלמד שהפסח נאכל בשתי חבורות, פסחים פו – א |
| 23 אפשר בשתי מקומות | שמות יב, ז | רבי שמעון אומר על הבתים אשר **יאכלו** אותו בהם מלמד שהאוכל אוכל בשתי מקומות, פסחים פו - א |
| 24 ר''א בלילה הזה = עד חצות  ר''ע בלילה הזה ולא בלילה אחר | שמות יב,ח | **מתני**' הקטר חלבים מצוותן עד שיעלה עמוד השחר: **וגמ**' ואילו אכילת פסחים לא קתני (משמע שאפשר לאכול רק עד חצות!)?ורמינהי ק''ש ערבית והלל בלילי פסחים ואכילת פסח מצותן עד שיעלה עמוד השחר? אמר רב יוסף לא קשיא **הא ר' אלעזר בן עזריה הא רבי עקיבא** דתניא {שמות יב-ח} ואכלו את הבשר **בלילה הזה**, רבי אלעזר בן עזריה אומר נאמר כאן בלילה הזה ונאמר להלן {שמות יב-יב} ועברתי בארץ מצרים **בלילה הזה** מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות, בשלמא לר' אלעזר בן עזריה דאית ליה גזירה שוה אצטריך למכתב ליה **הזה**, אלא לר' עקיבא (שאפשר לאכול עד עלות השחר) האי **הזה** מאי עביד ליה? למעוטי לילה אחר הוא דאתא (שאי אפשר לאכול את קרבן פסח בלילה אחר) סד''א הואיל ופסח קדשים קלים ושלמים קדשים קלים, מה שלמים נאכלין לשני ימים ולילה אחד אף פסח נאכל שתי לילות במקום ב' ימים ויהא נאכל לב' לילות ויום אחד קמ''ל **בלילה הזה** בלילה הזה הוא נאכל ואינו נאכל בלילה אחר ברכות ט – א (וגם פסחים קכ – ב) |
| 25 מצת ביכורים לא טוב (ממקור אחר) | שמות יב, ח | תנו רבנן יכול יוצא אדם ידי חובתו בבכורים?...רבי עקיבא אומר **מצה ומרור** מה מרור שאינו בכורים אף מצה שאינה בכורים אי מה מרור שאין במינו בכורים אף מצה שאין במינה בכורים אוציא חיטין ושעורין שיש במינן ביכורים? ת''ל **מצות מצות** ריבה (כ54 פעמים!) אי מצות מצות ריבה אפילו ביכורים נמי? הדר ביה רע''ק, פסחים לו – א (ור''ע לומד את זה מבכל מושבכם שמות יב כ) |
| 26 המצרים כמו המרור | שמות יב, ח | ואמר ר' שמואל בר נחמני א''ר יונתן למה נמשלו מצריים כמרור לומר לך מה מרור זה **שתחילתו רך וסופו קשה** אף מצריים תחילתן רכה וסופן קשה, פסחים לט – א |
| 27 לא לאכול לפני הלילה | שמות יב, ח | תנו רבנן אכל צלי מבעוד יום חייב וכזית נא משחשיכה חייב קתני **צלי** דומיא ד**נא** מה נא בלאו אף צלי בלאו, בשלמא נא כתיב אל תאכלו ממנו **נא** אלא **צלי** מנלן (שחייב עונש מלקות)? דכתיב {שמות יב-ח} ואכלו את הבשר **בלילה** הזה בלילה אין ביום לא, פסחים מא – ב |
| 28 לצלות הבשר באש ולא מהשומן שנטף לתנור | שמות יב, ח | תנן נטף מרוטבו (שומן של קרבן פסח) על החרס וחזר אליו יטול את מקומו קא סלקא דעתך בחרס צוננת בשלמא לרב דאמר עילאה גבר משום הכי יטול את מקומו דאזל רוטב מרתח ליה לחרס והדר חרס מרתח ליה לרוטב וכי הדר רוטב אפסח קא מטוי פסח מחמת חמימותא דחרס ורחמנא אמר **צלי אש** ולא צלי מחמת דבר אחר אלא לשמואל דאמר תתאה גבר חרס כיון דצונן הוא אקורי מיקר ליה לרוטב אמאי יטול את מקומו (החרס אמור לקרר את הרוטב ואין בעיה)? ...בחרס רותח (וזה מחמם את השומן וזה צולה את הבשר על ידי דבר אחר ואסור) פסחים עו – א |
| 29 אסור לאכול מח עצם | שמות יב, ח | תניא {שמות יב-מו} ועצם לא תשברו בו אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח ומה אני מקיים {שמות יב-ח} **ואכלו את הבשר** בלילה הזה בבשר שעל גבי העצם, או אינו אלא בבשר שבתוך העצם? ומה אני מקיים ועצם לא תשברו בו בעצם שאין בו מוח אבל בעצם שיש בו מוח שובר ואוכל! ואל תתמה שהרי יבא עשה וידחה ל''ת כשהוא אומר {במדבר ט-יב} ועצם לא ישברו בו בפסח שני שאין ת''ל שהרי כבר נאמר {במדבר ט-יב} ככל חקת הפסח יעשו אותו הוי אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, פסחים פה – א |
| 30 מח' אם אפשר להשתמש בכסף של ההשתתפות בקרבן לצורך דברים אחרים | שמות יב, ח | דתניא {שמות יב-ד} **אם ימעט הבית מהיות משה** (שאין לו מספיק כסף לקרבן) החייהו משה (שחבר שלו יששתף איתו) מכדי אכילה (כסף לאוכל-הבהמה עצמה) ולא מכדי מקח (ההוצאות הנלוות) רבי אומר אף מכדי מקח (הוצאות נלוות) שאם אין לו ממנה אחר עמו על פסחו ועל חגיגתו ומעות שבידו חולין שעל מנת כן הקדישו ישראל את פסחיהן, רבה ורבי זירא חד אמר בעצים לצלייתו כולי עלמא לא פליגי דכיון דתקנתא דפסח הוא כגופא דפסח דמי כי פליגי **במצה ומרור** (שזה נלווה) רבנן סברי הא אכילה אחריתי היא ורבי סבר כיון דהכשירו דפסח הוא כגופא דפסח דמי וחד אמר במצה ומרור נמי כולי עלמא לא פליגי דכתיב {שמות יב-ח} על מצות ומרורים יאכלוהו דכיון דמכשירין דפסח נינהו כפסח דמי כי פליגי ליקח בו **חלוק** ליקח בו **טלית** (הוצאות שבאמת לא קשורות) רבנן סברי **מהיות משה** אמר רחמנא החייהו לשה (רק מה שקשור לאוכל) ורבי סבר החיה עצמך משה (גם אקסטרה) פסחים צ – א |
| 31 מח' מה לומדים מ''הזה''עד חצות/לילה אחד | שמות יב, ח | אלא מעתה דכתיב *''ואכלו את הבשר בלילה* ***הזה****''* ה''נ דזה נאכל בלילה ואין אחר נאכל בלילה? (שרק פסח מצרים נאכל בלילה ושאר הפסחים מותר לאכול ביום)!? אמר קרא (שמות יג ה) **ועבדת את העבודה** אלא **הזה** למה לי לכדר' אלעזר בן עזריה ור''ע (לר''א לומדים ג''ש ממכת בכורות שאפשר לאכול עד חצות, ולפי ר''ע שאוכלים את הפסח דווקא בלילה הזה ולא כמו כל קרבן שלמים שנאכל לשני ימים ולילה שביניהם) פסחים צו – ב |
| 32 תנור גרוף לא טוב | שמות יב, ח +ט | מר רב חיננא סבא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן תנור שהסיקו וגרפו וצלה בו את הפסח אין זה צלי אש שנאמר {שמות יב-ח +ט **צלי אש צלי אש** שתי פעמי' , פסחים עה – א |
| 33 פסח אוכלים עד חצות וזהו | שמות יב – ח | הפסח אחר חצות מטמא את הידים וכו': אלמא מחצות ה''ל נותר מאן תנא אמר רב יוסף ר''א בן עזריה הוא דתניא {שמות יב-ח} ואכלו את הבשר בלילה הזה ר''א בן עזריה אומר נאמר כאן **בלילה הזה** ונאמר להלן {שמות יב-יב} ועברתי בארץ מצרים **בלילה הזה** מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות פסחים קכ – א |
| 34 בישול בנוזלים לא טוב | שמות יב, ט | ת''ר {שמות יב-ט} **במים** אין לי אלא במים שאר משקין מניין (שאסור)? אמרת קל וחומר ומה מים שאין מפיגין טעמן אסורין שאר משקין שמפיגין טעמן לא כ''ש, רבי אומר **במים** אין לי אלא מים שאר משקין מניין (שגם אסור)? ת''ל {שמות יב-ט} **ובשל מבושל** מ''מ מאי בינייהו איכא בינייהו צלי קדר (הנוזלים של הבשר עצמו) ורבנן האי **בשל מבושל** מאי עבדי להו? מבעי ליה לכדתניא בשלו ואח''כ צלאו או שצלאו ואח''כ בשלו חייב, פסחים מא – א |
| 35 יותר מדאי צלוי גם בסדר, לא מבושל לא מותר, נא = טיפה מבושל וזה אסור | שמות יב, ט | ת''ר יכול צלאו כל צורכו יהא (ואז בישל אותו או שצלה אותו יותר מדאי) חייב ת''ל {שמות יב-ט} ''אל תאכל ממנו **נא ובשל מבושל** במים'' נא ובשל מבושל אמרתי לך ולא שצלאו כל צורכו היכי דמי אמר רב אשי דשויא חרוכא, תנו רבנן יכול אכל כזית חי יהא חייב תלמוד לומר אל תאכלו ממנו **נא ובשל** מבושל נא ובשל אמרתי לך ולא חי (לא מבושל בכלל) יכול יהא מותר תלמוד לומר {שמות יב-ט} **כי אם צלי אש** היכי דמי נא אמר רב כדאמרי פרסאי אברנים, (טיפה צלוי) פסחים מא – א |
| 36 פסח בחמי טבריה לא טוב | שמות יב, ט | א''ר חסדא המבשל בחמי טבריא בשבת פטור ופסח שבשלו בחמי טבריא חייב שעבר משום **צלי אש,** פסחים מא – א |
| 37 אכל ממנו נא למחרת לא לוקה  בישל במים בער''פ לוקה | שמות יב, ט | אל תאכלו ממנו נא ובשל מבושל במים **כי אם צלי אש** שאין תלמוד לומר כי אם צלי אש ומה תלמוד לומר **כי אם צלי אש** לומר לך בשעה שישנו בקום אכול צלי (בליל הסדר) ישנו בבל תאכל נא (ויהיה חייב אז מלקות על אכילת נא) בשעה שאינו בקום אכול צלי (ערב פסח) אינו בבל תאכל נא (ולא עובר על הלאוו) רבי אומר אקרא אני בשל מה ת''ל **מבושל** שיכול אין לי אלא שבישלו משחשיכה (שאז חייב מלקות) בשלו מבעוד יום מנין (שגם אז מקבל עונש מלקות) תלמוד לומר **בשל מבושל** מכל מקום והאי בשל מבושל אפקיה רבי לצלי קדר ולשאר משקין, אם כן לימא קרא או בשל בשל או מבושל מבושל מאי **בשל מבושל** שמעת מינה תרתי (שגם צלי קידר וגם בישל בערב פסח, בשני המקרים חוטף עונש מלקות) פסחים מא – ב |
| 38 שפוד של רימון דווקא | שמות יב, ט | **מתני'** כיצד צולין את הפסח מביאין שפוד של רמון ותוחבו לתוך פיו עד בית נקובתו... **גמ'**וניתי של מתכת? איידי דחם מקצתו חם כולו וקמטוי מחמת השפוד ורחמנא אמר **''צלי אש''** ולא צלי מחמת דבר אחר  פסחים עד – א |
| 39 ערל לא אוכל מעשר שני | שמות יב, ט | אלא מעתה דכתיב {שמות יב-ט} אל תאכלו **ממנו** נא ממנו (פסח מצרים) אי אתה אוכל אבל אתה אוכל נא בפסח דורות? אמר קרא(שמות יג ה) ''ועבדת'' אלא **ממנו** למה לי לכדרבה א''ר יצחק: (שערל אסור במעשר שני מג''ש) פסחים צו – א |
| 40 פסח אוכלים רק בליל טו | שמות יב, י | ור' אלעזר בן עזריה {שמות יב-י} מלא תותירו **עד בקר** נפקא (שאסור לאכול את הפסח בלילה אחר) ורבי עקיבא אי מהתם הוה אמינא מאי בקר בקר שני  (ולכן ר''ע לומד מבלילה הזה, פסוק ח) ורבי אלעזר אמר לך כל בקר בקר ראשון הוא. ברכות ט – א, פסחים קכ – ב |
| 41 שאריות שורפים בטז' ניסן | שמות יב, י | אין שורפין קדשים ביו''ט מנהני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא {שמות יב-י} ולא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו **עד בקר** שאין ת''ל **עד בקר** מה ת''ל עד בקר בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו אמר מר יום טוב אינה דוחה אלא בזמנה בלבד מנא הני מילי אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה אמר קרא {שמות יב-י} לא תותירו ממנו **עד בקר** שאין ת''ל עד בקר מה ת''ל עד בקר בא הכתוב ליתן לו בקר שני לשריפתו, שבת כד – ב, שבת קלג - א  רשי - ופסח קרבן י''ד בניסן הוא שהוא חול ומילה שלא בזמנה נמי מידי דחול הוא דבשבת זו לא היה זמנה: ולא עולת חול בי''ט אברי תמיד של עי''ט אין קרבין בי''ט ומילה שלא בזמנה נמי כעולת חול בי''ט דמי |
| 42 כנ''ל | שמות יב, י | **מתני'**העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר חל ט''ז להיות בשבת ישרפו בי''ז לפי שאינן דוחין לא את השבת ולא את י''ט:  ואמאי ניתי עשה (שצריך לשרוף באש) וידחי לא תעשה (של מלאכת יו''ט) אמר חזקיה וכן תני דבי חזקיה אמר קרא {שמות יב-י} לא תותירו ממנו **עד בוקר** והנותר ממנו **עד בוקר** באש תשרופו שאין ת''ל עד בקר מה ת''ל עד בקר (למה כתוב פעמיים)ליתן לו בקר שני לשריפתו, פסחים פג, ב |
| 43 לא לוקים על נותר בשר טהור | שמות יב, י | **מתני'**המותיר בטהור אינו לוקה את הארבעים: **גמ'** מותיר בטהור דתניא {שמות יב-י} לא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר וגו' בא הכתוב ליתן עשה אחר לא תעשה לומר שאין לוקה דברי רבי יהודה רבי יעקב אומר לא מן השם הוא זה אלא משום דהוה ליה לאו שאין בו מעשה ואין לוקין עליו פסחים פד – א |
| 44 מח' מתי אכלו את הפסח | שמות יב, יא | על מה נחלקו (ר''א ור''י) על שעת חפזון ר' אלעזר בן עזריה סבר מאי חפזון חפזון דמצרים (חצות הלילה, זמן מכת בכורות) ורבי עקיבא סבר מאי חפזון חפזון דישראל, (אכלו את הפסח בבוקר) ברכות ט – א |
| 45 חיפזון רק בפסח מצרים | שמות יב, יא | ונאכל בחפזון וכו': מנא לן דאמר קרא {שמות יב-יא} ואכלתם **אותו** בחפזון (במהירות) אותו (פסח מצרים) נאכל בחפזון ואין אחר נאכל בחפזון: פסחים צו – א |
| 46 לר''א בן עזריה אוכלים פסח עד חצות | שמות יב, יב | א''ר אלעזר בן עזריה נאמר כאן **בלילה הזה** (שמות יב ח) ונאמר להלן {שמות יב-יב} ועברתי בארץ מצרים **בלילה הזה** מה להלן עד חצות אף כאן עד חצות: (מותר לאכול את הפסח והמשנה במגילה שאומרת דבר שמצותו בלילה כשר כל הלילה: חולקת על ר' אלעזר בן עזריה שאומר עד חצות) מגילה כא – א, פסחים קכ – ב |
| 47 לר''ע, אוכלים פסח כל הלילה | שמות יב, יב | אמר ליה ר' עקיבא והלא כבר נאמר {שמות יב-יא} **בחפזון** עד שעת חפזון (שזה עד שעת עמוד השחר) א''כ מה תלמוד לומר **בלילה**? יכול יהא נאכל כקדשים ביום (כמו כל הקדשים, ביום ההקרבה ובלילה שאחריו)תלמוד לומר **בלילה** בלילה הוא נאכל ולא ביום (ור''ע חולק על ר''א שאומר עד חצות) ברכות ט – א, פסחים קכ – ב |
| 48 אומה ואלוהים שלה ביחד | שמות יב, יב | אין לך כל אומה ואומה שלוקה שאין אלהיה לוקה עמה שנאמר {שמות יב-יב} ובכל **אלהי מצרים** אעשה שפטים, סוכה כט – א |
| 49 חמץ בערב פסח אסור מדאורייתא | שמות יב, טו | חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן כתיב {שמות יב-טו} אך ביום **ה**ראשון תשביתו שבעת ימים מצות תאכלו אם כן נכתוב קרא ראשון **הראשון** למה לי שמע מינה לכדאמרן (היום הקודם לחג) *פסחים ה – א* |
| 50 חמץ כנגד עשיו | שמות יב, טו | **ה**ראשון למה לי, דתנא דבי ר' ישמעאל בשכר שלשה ראשון זכו לשלשה ראשון **להכרית זרעו של עשו** לבנין בית המקדש ולשמו של משיח פסחים ה – א |
| 51 העיקר לבער | שמות יב, טו | התורה אמרה {שמות יב-טו} **תשביתו** שאור מבתיכם בכל דבר שאתה יכול להשביתו (ולא רק בשריפה) פסחים כז – ב |
| 52 מח' לגבי אופן הביעור | שמות יב, טו | תניא א''ר יהודה אין ביעור חמץ אלא שריפה אמרו לו לא מצא עצים לשורפו יהא יושב ובטל?! והתורה אמרה {שמות יב-טו} **תשביתו** שאור מבתיכם בכל דבר שאתה יכול להשביתו? פסחים כז – ב |
| 53 תערובת חמץ בלאו | שמות יב, טו | יכול יהא ענוש כרת (מי שאוכל תערובת חמץ) ת''ל {שמות יב-טו} כי כל אוכל **חמץ** ונכרתה על חמץ דגן גמור ענוש כרת ועל עירובו בלאו  (תערובת חמץ בלאוו ולא בכרת) פסחים כג – א |
| 54 מצוה ללתות | שמות יב, יז | אמר רבא מצוה ללתות שנאמר {שמות יב-יז} **ושמרתם** את המצות אי לא דבעי לתיתה שימור למאי אי שימור דלישה שימור דלישה לאו שימור הוא, פסחים מ – א |
| 55 חמץ בער''פ אסור מדאורייתא | שמות יב, טו | חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן אמר אביי תרי קראי כתיבי כתיב {שמות יב-יט} **שבעת ימים** שאור לא ימצא בבתיכם (7 ימים מלאים) וכתיב {שמות יב-טו} **אך ביום הראשון** (משמע חלק מהיום) תשביתו שאור מבתיכם הא כיצד לרבות ארבעה עשר לביעור  (יום לפני החג) פסחים ד – ב |
| 56 ר' יהודה סובר שבודקים 3 פעמים וזהו | שמות יב, יט + טו | **מתני'**ר' יהודה אומר בודקין 1 אור י''ד 2 ובי''ד שחרית 3 ובשעת הביעור **גמ'**מ''ט דרבי יהודה רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי תרוייהו כנגד שלש השבתות שבתורה {שמות יג-ז} לא **יראה** לך חמץ ולא יראה לך שאור{שמות יב-יט} שבעת ימים שאור לא **ימצא** בבתיכם {שמות יב-טו} אך ביום הראשון **תשביתו** שאור מבתיכם, רבי יהודה אומר כל שלא בדק בשלשה פרקים הללו שוב אינו בודק, מר זוטרא מתני הכי, רבי יהדה אומר כל שלא בדק באחד משלשה פרקים הללו שוב אינו בודק , פסחים י – ב |
| 57 לבדוק עם נר | שמות יב, יט | בודקין את החמץ לאור הנר וכו': מנא הני מילי אמר רב חסדא למדנו מציאה ממציאה ומציאה מחיפוש וחיפוש מחיפוש וחיפוש מנרות ונרות מנר מציאה ממציאה כתיב הכא {שמות יב-יט} שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם וכתיב התם {בראשית מד-יב} ויחפש בגדול החל ובקטן כלה וימצא ומציאה מחיפוש דידיה  פסחים ז – ב |
| 58 זה לא 1 ו 7 אלא **הראשון** | שמות יב, טו | הכי נמי כתיב {שמות יב-טו} אך ביום הראשון תשביתו שבעת ימים מצות תאכלו? אם כן נכתוב קרא ראשון **ה**ראשון למה לי שמע מינה לכדאמרן, פסחים ה -א (בפסוק עצמו כתוב 7 ימים, אז שנלמד שראשון ושביעי זה אותו דין?) |
| 59 שלוש הוכחות שונות שאסור שיהיה חמץ בער''פ | שמות יב, טו | חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן? ת''ל לא תשחט על חמץ דם זבחי לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים דברי רבי ישמעאל רבי עקיבא אומר אינו צריך הרי הוא אומר {שמות יב-טו} אך ביום הראשון **תשביתו** שאור מבתיכם וכתיב כל מלאכה לא (תעשו) ומצינו להבערה שהיא אב מלאכה רבי יוסי אומר אינו צריך הרי הוא אומר **אך** ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם מערב יום טוב או אינו אלא בי''ט תלמוד לומר **אך** חלק,  פסחים ה – א (שחצי מהיום אפשר שיהיה חמץ וזה לא יכול להיות ב7 ימי פסח) |
| 60 מצות תודה ורקיקי נזיר, תלוי | שמות יב, טו | מתני' **חלות התודה ורקיקי נזיר** עשאן לעצמו אין יוצא בהן עשאן למכור בשוק יוצאין בהן, מנה''מ,  רב יוסף אמר אמר קרא {שמות יב-טו} שבעת ימים **מצות תאכלו** מצה הנאכלת לשבעת ימים יצתה זו שאינה נאכלת לשבעת ימים אלא ליום ולילהתניא אמר ר' אילעאי שאלתי את ר' אליעזר מהו שיצא אדם בחלות תודה ורקיקי נזיר אמר לי לא שמעתי באתי ושאלתי לפני ר' יהושע אמר לי הרי אמרו חלות תודה ורקיקי נזיר שעשאן לעצמו אין אדם יוצא בהן למכור בשוק יוצא בהן כשבאתי והרציתי דברים לפני ר' אליעזר אמר לי ברית הן הן הדברים שנאמרו לו למשה בסיני, פסחים לח – ב |
| 61 כנ''ל | שמות יב, יז | מתני' חלות התודה ורקיקי נזיר עשאן לעצמו אין יוצא בהן עשאן למכור בשוק יוצאין בהן: מנה''מ אמר רבה דאמר קרא **ושמרתם** את המצות מצה המשתמרת לשם מצה יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה אלא לשום זבח, פסחים לח – ב |
| 62 היום שלפני החג אסור בחמץ | שמות יב, יח | חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן? דבי רבי ישמעאל תנא מצינו י''ד שנקרא ראשון שנאמר {שמות יב-יח} **בראשון (=) בארבעה עשר יום לחדש** רב נחמן בר יצחק אמר **ראשון** דמעיקרא משמע (הראשון=היום הקודם) *פסחים ה – א* **ולכן ביד' בניסן צריך להשבית את החמץ , הראשון פירושו היום ה 14 ולא החודש הראשון** |
| 63 מח' מה לומדים מ''בערב תאכלו מצות'' פסח/ מי שטמא | שמות יב, יח | ור' שמעון לקובעו חובה מנא ליה נפקא ליה {שמות יב-יח} **מבערב תאכלו** (מצות) ור' יהודה מיבעי לי' לטמא ושהיה בדרך רחוקה סלקא דעתך אמינא הואיל ובפסח לא יאכל מצה ומרור נמי לא ניכול קמ''ל , פסחים כח – ב |
| 64 ממתי מבערים את החמץ? | שמות יב, יח - יט - כ | חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת מצה השבתת שאור לאכילת חמץ דכתיב {שמות יב-יט} שבעת ימים **שאור** לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל **מחמצת** ונכרתה ואכילת חמץ לאכילת מצה דכתיב {שמות יב-כ} כל **מחמצת** לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו **מצות** וכתיב ביה במצה {שמות יב-יח} בערב תאכלו מצות. ואימא לרבות ליל י''ד לביעור (שנבער בלילה אחרי הבדיקה)? **ביום** כתיב! ואימא מצפרא (שנבער על הבוקר) **? אך** חלק! (שחלק מהיום מותר וחחלק אסור חמץ) פסחים ה – א |
| 65 ההבדל בין מרור למצה בימנו | שמות יב, יח | אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ומאי שנא מרור דכתיב {במדבר ט-יא} על מצות ומרורים בזמן דאיכא פסח יש מרור ובזמן דליכא פסח ליכא מרור מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים מצה? מיהדר הדר ביה קרא {שמות יב-יח} **בערב תאכלו מצות** (בלי קשר לקרבן פסח, אבל מרור כתוב ביחד עם קרבן פסח ולכן בימנו זה דרבנן) פסחים קכ, א |
| 66 גם מי שלא יכול לעשות קרבן פסח צריך לאכול מצות (ומרור) | שמות יב, יח | ורב אחא בר יעקב אמר אחד זה ואחד זה דרבנן אלא הכתיב בערב תאכלו מצות (בלי קשר לקרבן פסח) ההיא מיבעי ליה לטמא ושהיה בדרך רחוקה דס''ד אמינא כיון דפסח לא אכלי מצה ומרור נמי לא ניכול קמ''ל (שכן אוכל מצות גם בלי פסח) פסחים קכ – א |
| 67 מצות בזה''ז דאורייתא | שמות יב, יח | תניא כוותיה דרבא, יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו (בליל הסדר חייבים) אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין? (שזה גם דאורייתא)? ת''ל בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה(בלי קשר אם יש או אין קרבן פסח) : פסחים קכ – א |
| 68 חובת מצה בלילה הראשון | שמות יב, יח | אמר קרא {שמות יב-יח} **בערב** תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה: סוכה כז – א רשי - דלילה הראשון מיהא חובה: |
| 69 מח' אם חמץ אסור רק בזמנו או שגם לפני ואחרי | שמות יב, כ | מ''ט דר' יהודה (שחמץ מערב חג משש שעות ומעלה עובר משום בל יראה) תלתא קראי כתיבי {שמות יג-ג} לא יאכל חמץ {שמות יב-כ} וכל מחמצת לא תאכלו {דברים טז-ג} לא תאכל עליו חמץ חד לפני זמנו וחד לאחר זמנו וחד לתוך זמנו.....רבי שמעון אומר חמץ לפני זמנו ולאחר זמנו אינו עובר עליו בלא כלום ...ורבי שמעון חד לתוך זמנו וכל מחמצת מבעי ליה לכדתניא אין לי אלא שנתחמץ מאליו מחמת דבר אחר מנין? תלמוד לומר **כל** מחמצת לא תאכלו, פסחים כח – ב |
| 70 חמץ של גוי ושל הקדש לא בעיה לא בבית ולא בשטח | שמות יב, יט | ת''ר {שמות יב-יט} שבעת ימים **שאור** לא ימצא בבתיכם מה ת''ל והלא כבר נאמר {שמות יג-ז} לא יראה לך **שאור** ולא יראה לך חמץ] בכל גבולך לפי שנא' לא יראה לך שאור שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, ומה שאור האמור בגבולין שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה אף שאור האמור בבתים שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה: פסחים ה – ב |
| 71 אסור להחביא חמץ ואסור לשמור על חמץ של גוי לא בבית ולא בשטח | שמות יב, יט | יכול יטמין ויקבל פקדונות מן הנכרי? ת''ל **לא ימצא ,** אין לי אלא בנכרי שלא כיבשתו ואין שרוי עמך בחצר נכרי שכיבשתו ושרוי עמך בחצר מנין? ת''ל לא ימצא **בבתיכם,** אין לי אלא שבבתיכם בבורות בשיחין ובמערות מנין? ת''ל **בכל גבולך,** מניין ליתן את האמור של זה בזה ושל זה בזה(בתים וגבולים) ? ת''ל **שאור שאור** לגזרה שוה, נאמר שאור בבתים שאור לא ימצא בבתיכם ונאמר שאור בגבולין לא יראה לך שאור מה שאור האמור בבתים עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרי אף שאור האמור בגבולין עובר משום בל יראה ובל ימצא ובל יטמין ובל יקבל פקדונות מן הנכרי, פסחים ה – ב |
| 72 לבער חמץ של גוי שאתה אחראי עליו | שמות יב, יט | אמר להו רבא לבני מחוזא בעירו חמירא דבני חילא (של החיילים הגויים) מבתייכו כיון דאילו מיגנב ואילו מיתביד ברשותייכו קאי ובעיתו לשלומי כדילכון דמי ואסור ואפילו למאן דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי הכא שאני דאמר **לא ימצא,** (ולכן גם אם זה לא כממון צריך לבער)פסחים ה – ב |
| 73 חמץ של גוי שלא אחראי עליו לא צריך לבער | שמות יב, יט | תנו רבנן נכרי שנכנס לחצירו של ישראל ובציקו בידו אין זקוק לבער הפקידו אצלו זקוק לבער יחד לו בית אין זקוק לבער שנא' **לא ימצא,** פסחים ו – א |
| 74 מצת ביכורים לא טוב | שמות יב, כ | תנו רבנן יכול יוצא אדם ידי חובתו בבכורים תלמוד לומר {שמות יב-כ} **בכל מושבותיכם** תאכלו מצות מצה הנאכלת בכל מושבותיכם יצאו בכורים שאין נאכלין בכל מושבותיכם אלא בירושלים דברי רבי יוסי הגלילי (ורבי עקיבא)פסחים לו – א |
| 75 מח' לעניין תערובת חמץ | שמות יב, יט | תניא כוותיה דרב יהודה (שחמץ על ידי תערובת חמור יותר מחמץ נוקשה) **כל** מחמצת לא תאכלו לרבות כותח הבבלי ושכר המדי וחומץ האדומי וזיתום המצרי (לרבות תערובת חמץ) ורבנן דלית להו עירוב כל לא דרשי אלא נשים מנא להו כל לא דרשי **כי כל** דרשי, פסחים מג – א |
| 76 אסור כל סוג חמץ | שמות יב, כ | לכדתניא (**מחמצת**) אין לי אלא שנתחמץ מאליו מחמת ד''א מניין (שמרים וכדומה) ת''ל **כל** מחמצת ונכרתה, פסחים מג – א |
| 77 קריאת התורה בחוהמ''פ | שמות יב, כא | ושאר ימות הפסח מלקט וקורא מענינו של פסח מאי היא אמר רב פפא מאפ''ו סימן, מגילה לא – א  **רשי - מאפ''ו**. "**מ**שכו וקחו לכם צאן  "**א**ם כסף תלוה את עמי "**פ**סל לך "**ו**ידבר שבבהעלותך ויום טוב שני קורין כיום ראשון שור או כשב: |
| 78 בזמנו, קרבן פסח מעל שנה פסול ולא הופך לשלמים, ושאר השנה זה בסדר | שמות יב, כז | מתיב רב הונא בריה דרב יהושע הפסח שעברה שנתו (כבש בן שנה+) ושחטו בזמנו לשמו וכן השוחט אחרים (קרבן שלמים) לשם פסח בזמנו (בער''פ) ר''א פוסל ורבי יהושע מכשיר. טעמא בזמנו (ערב פסח) הא שלא בזמנו כשר!(בתור שלמים) ואמאי? נימא הואיל ובזמנו פוסל (אם בי'''ד ניסן שוחט שאר הקרבנות לשם פסח שזה פסול) שלא בזמנו נמי פוסל(בשאר ימות השנה)? אמר רב פפא שאני התם דאמר קרא {שמות יב-כז} ואמרתם זבח פסח **הוא** הוא בהוייתו לא הוא לשום אחרים ולא אחרים לשמו, בזמנו (י''ד ניסן) שהוא פסול לשום אחרים אחרים פסולין לשמו, שלא בזמנו שהוא כשר לשום אחרים (שלמים) אחרים כשרים לשמו, פסחים סב – ב |
| 79 מה חייבים לומר בליל הסדר | שמות יב, כז | **מתני'**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 שנאמר {שמות יב-כז} *''ואמרתם* ***זבח פסח*** *הוא לה'* ***אשר פסח*** *וגו''' פסחים קטז – ב* |
| 80 רוקנו אותם עד הסוף | שמות יב, לו | **וישאלום** א''ר אמי מלמד שהשאילום בעל כרחם איכא דאמרי בעל כרחם דמצרים וא''ד בעל כרחם דישראל **וינצלו את מצרים** א''ר אמי מלמד שעשאוה כמצודה שאין בה דגן ור''ל אמר עשאוה כמצולה שאין בה דגים:  ברכות ט –ב |
| 81 כנ''ל | שמות יב, לו | אמר רב יהודה אמר שמואל כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים שנאמר {בראשית מז-יד} וילקט יוסף את כל הכסף הנמצא אין לי אלא שבארץ מצרים ושבארץ כנען בשאר ארצות מנין תלמוד לומר {בראשית מא-נז} וכל הארץ באו מצרימה וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהן שנאמר {שמות יב-לו} וינצלו את מצרים רב אסי אמר עשאוה כמצודה זו שאין בה דגן רבי שמעון אמר כמצולה שאין בה דגים והיה מונח עד רחבעם**, פסחים קיט א** |
| 82 חייבים לומר את זה בליל הסדר | שמות יב, לט | **מתני'**רבן גמליאל היה אומר כל שלא אמר שלשה דברים אלו בפסח לא יצא ידי חובתו ואלו הן **פסח מצה ומרור,** **מצה** על שום שנגאלו אבותינו ממצרים [שנאמר {שמות יב-לט} *''ויאפו את הבצק אשר הוציאו ממצרים וגו''' פסחים* קטז – ב |
| 83 הגלות התחילה כבר בלידת יצחק | שמות יב, מ | תניא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקב''ה בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת וכתבו לו {שמות יב-מ} ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות שנה, מגילה ט – א  רשי - **...**ולא נאמר במצרים אלא ''בארץ לא להם'' וכשנולד יצחק היה אברהם גר בארץ פלשתים ומאז עד שיצאו ממצרים נמצא יצחק וזרעו שהן זרעו של אברהם גרים ושלשים של קודם לכן לא נמנו בגזרה דהא זרעך כתיב |
| 84 לילה בטוח ואפשר לשתות בזוגות | שמות יב, מב | היכי מתקני רבנן מידי דאתי בה לידי סכנה (לשתות 4 כוסות?) והתניא לא יאכל אדם תרי ולא ישתה תרי ולא יקנח תרי ולא יעשה צרכיו תרי אמר רב נחמן אמר קרא {שמות יב-מב} **ליל שמורים** ליל המשומר ובא מן המזיקין רבא אמר כוס של ברכה מצטרף לטובה ואינו מצטרף לרעה, פסחים קט – ב |
| 85 משה עשה ק''ו ונשבר לו | שמות יב, מג | שבר את הלוחות מאי דריש אמר ומה פסח שהוא אחד מתרי''ג מצות אמרה תורה {שמות יב-מג} **כל בן נכר לא יאכל בו** התורה כולה [כאן] וישראל מומרים על אחת כמה וכמה, פסחים פז – א |
| 86 מח' אם מחשבת בזמן שחיטה שיתכפרו **כל** הערלים בזריקה | שמות יב, מג | שחטו למולין על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה רב חסדא אמר פסול רבה אמר כשר, רבה אמר כשר אין מחשבת ערלים בזריקה ...ת''ל {שמות יב-מג} **זאת** מאי זאת?.. ת''ל זאת בשחיטה הוא דכולה ערלה מיהא פסלה אבל זריקה אפילו כולה ערלה נמי לא פסלה  ורב חסדא אדרבה לאידך גיסא ת''ל וכל ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה אבל זריקה אפילו מקצתה נמי פסלה  פסחים סא – ב |
| 87 מחלוקת משולשת, אשה בפסח שני | שמות יב, מג | גופא אשה בראשון שוחטין עליה בפני עצמה ובשני עושין אותה טפילה לאחרים דברי ר' יהודה ר' יוסי אומר אשה בשני שוחטין עליה בפני עצמה ואין צ''ל בראשון ר''ש אומר אשה בראשון עושין אותה טפילה לאחרים בשני אין שוחטין עליה כל עיקר במאי קמיפלגי רבי יהודה סבר {שמות יב-ד} במכסת **נפשות** ואפילו נשים וכי תימא א''ה אפילו בשני נמי כתיב {במדבר ט-יג} חטאו ישא **האיש** ההוא איש אין אשה לא וכי תימא אי הכי אפילו טפילה נמי בשני לא אהני ככל חקת הפסח לטפילה בעלמא, פסחים צא – ב *רשי -* **במכסת נפשות**. מדלא כתב אנשים אפי' אשה במשמע: |
| 88 מומר פסול כל הדורות | שמות יב, מג | אלא מעתה {שמות יב-מג} (וכל) בן נכר לא יאכל **בו** ה''נ דבו אינו אוכל (פסח מצרים) אבל אוכל הוא פסח לדורות? אמר קרא {שמות יג-ה} **ועבדת** אלא בו למה לי **בו** המרת דת פוסלת (בפסח) ואין המרת דת פוסלת בתרומה, פסחים צו – א |
| 89 ערל פסול כל הדורות | שמות יב, מד | אלא מעתה {שמות יב-מד} ומלתה אותו אז יאכל **בו** ה''נ דבו (פסח מצרים) אינו אוכל אבל אוכל בפסח דורות? אמר קרא **ועבדת**  אלא **בו** ל''ל? **בו** (בקרבן פסח)מילת זכריו ועבדיו מעכבת ואין מילת זכריו ועבדיו מעכבת בתרומה, פסחים צו – א |
| 90 תושב ושכיר פסול כל הדורות | שמות יב, מה | אלא מעתה {שמות יב-מה} תושב ושכיר לא יאכל **בו** הכי נמי דבו (פסח מצרים) הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא בפסח דורות? אמר קרא (שמות יג ה) **ועבדת** אלא בו למה לי? **בו** המרת דת פוסלת ואין המרת דת פוסלת בתרומה,  פסחים צו – א |
| 91 חגיגה אפשר לשבור עצם | שמות יב, מו | איבעיא להו לבן תימא (שמקיש כל דיני קרבן חגיגה לזה של קרבן פסח) יש בה משום שבירת עצם או אין בה משום שבירת העצם אע''ג דכי אקשיה רחמנא לפסח אמר קרא בו **בו** ולא בחגיגה או דילמא האי **בו** בכשר ולא בפסול הוא דאתא... פסחים ע – א |
| 92 מח' בשבירת עצם שהיה שעה שהקרבן היה כשר | שמות יב, מו | מאן תנא דשני ליה בין שהיתה לו שעת הכושר ללא היתה לו שעת הכושר רבי יעקב היא דתניא {שמות יב-מו} ''ועצם לא תשברו **בו**'' **בו** בכשר ולא בפסול רבי יעקב אומר היתה לו שעת הכושר ונפסל יש בו משום שבירת העצם לא היתה לו שעת הכושר אין בו משום שבירת העצם, פסחים פג – א |
| 93 שבר עצם בבשר שנטמא פטור | שמות יב, מו | מתני', השובר בטמא אינו לוקה את הארבעים:שובר בטמא מנלן דאמר קרא {שמות יב-מו} ועצם לא תשברו **בו** בו בכשר ולא בפסול , פסחים פד – א |
| 94 אסור לשבור עצם בכשר / ראוי לאכילה | שמות יב, מו | ת''ר ועצם לא תשברו בו **בו** **בכשר** ולא בפסול ר' אומר {שמות יב-מו} בבית אחד יאכל ועצם לא תשברו בו כל הראוי לאכילה יש בו משום שבירת עצם ושאין ראוי לאכילה אין בו משום שבירת עצם, פסחים פד – א |
| 95, 5 מצבים שנשבר העצם ופטור | שמות יב, מו | תניא ר' אומר {שמות יב-מו} בבית אחד יאכל {שמות יב-מו} **ועצם לא תשברו בו**, על הכשר הוא חייב ואינו חייב על הפסול, היתה לו שעת הכושר ונפסל בשעת אכילה אין בו משום שבירת עצם, יש בו שיעור אכילה יש בו משום שבירת עצם, אין בו שיעור אכילה אין בו משום שבירת עצם, הראוי למזבח אין בו משום שבירת העצם, בשעת אכילה יש בו משום שבירת עצם שלא בשעת אכילה אין בו משום שבירת עצם, פסחים פד – ב |
| 96 אסור לשבור שום עצם | שמות יב, מו | תניא {שמות יב-מו} ועצם לא תשברו בו אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח (ומחובר לו בשר) ומה אני מקיים {שמות יב-ח} ואכלו את הבשר בלילה הזה בבשר שעל גבי העצם או אינו אלא בבשר שבתוך העצם ומה אני מקיים **ועצם לא תשברו בו** בעצם שאין בו מוח אבל בעצם שיש בו מוח שובר ואוכל ואל תתמה שהרי יבא עשה וידחה ל''ת כשהוא אומר {במדבר ט-יב} ועצם לא ישברו בו בפסח שני שאין ת''ל שהרי כבר נאמר {במדבר ט-יב} ככל חקת הפסח יעשו אותו הוי אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, פסחים פה – א |
| 97 אוכלים רק באותה קבוצה | שמות יב, מו | מוציא בשר פסח מחבורה לחבורה מנין (שאסור)? דתניא {שמות יב-מו} לא תוציא **מן הבית** מן הבשר **חוצה** אין לי אלא מבית לבית מחבורה לחבורה מנין ת''ל חוצה חוץ לאכילתו, פסחים פה – ב |
| 98 איפה המלצר אוכל | שמות יב, מו | יכול יהא האוכל אוכל בשתי מקומות תלמוד לומר {שמות יב-מו} **''בבית אחד** יאכל'' מכאן אמרו השמש שאכל כזית בצד התנור אי פקח הוא ממלא כריסו ממנו ואם רצו בני חבורה לעשות עמו טובה באין ויושבין בצדו דברי רבי יהודה  (שסובר שיש אם למסורת) פסחים פו – א |
| 99 לר''ש 2 קבוצות לא יכולות לאכול באותו בית | שמות יב, מו | יכול יהא נאכל בשתי חבורות ת''ל בבית אחד יאכל  (הכוונה שהקורבן יאכל, דברי רבי שמעון שסובר שיש אם למקרא) *פסחים פו – ב* |
| 100 אם בשעת הזריקה הוא חשב עבור חלק שערלים זה לא פסל, רק אם כולם ערלים פסול | שמות יב, מח | שחטו למולין על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה ....רבה אמר כשר אין מחשבת ערלים בזריקה (לחשוב על ערלים בשעת הזריקה לא פוסל את הקרבן)...דכולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה האי מ**וכל ערל** נפקא....(שרק אם כל הקבוצה ערלים אז הקרבן פסול) ת''ל **וכל** ערל כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה, וכי תימא הוא הדין לזריקה (שחשב לזרוק את הדם עבור ערלים) דכולה ערלה מיהא פסלה ת''ל **זאת** בשחיטה הוא דכולה ערלה מיהא פסלה אבל זריקה אפילו כולה ערלה נמי לא פסלה וכי תימא מאי קולא דזריקה דאין מחשבת אוכלין בזריקה , פסחים סא – ב |
| 101 חשב על ערל בזמן השחיטה | שמות יב, מח | שחטו למולין על מנת שיתכפרו בו ערלים בזריקה רב חסדא אמר פסול ...רב חסדא ת''ל **וכל ערל** כולה ערלה פסלה מקצתה לא פסלה אבל זריקה אפילו מקצתה נמי פסלה, פסחים סא – ב |
| 102 הגוי שביקש לאכול את הזנב ואכל אותה | שמות יב, מג – מח | ההוא ארמאה דהוה סליק ואכיל פסחים בירושלים אמר כתיב **כל בן נכר לא יאכל בו, כל ערל לא יאכל בו** ואנא הא קאכילנא משופרי שופרי אמר ליה רבי יהודה בן בתירא מי קא ספו לך מאליה אמר ליה לא כי סלקת להתם אימא להו ספו לי מאליה כי סליק אמר להו מאליה ספו לי אמרו ליה אליה לגבוה סלקא אמרו ליה מאן אמר לך הכי אמר להו רבי יהודה בן בתירא אמרו מאי האי דקמן בדקו בתריה ואשכחוהו דארמאה הוא וקטלוהו שלחו ליה לרבי יהודה בן בתירא שלם לך ר' יהודה בן בתירא דאת בנציבין ומצודתך פרוסה בירושלים, פסחים ג – ב |
| 103 טמא, וגר רחוק אוכלים מצה ומרור | שמות יב, מח | ר' שמעון, טמא ושהיה בדרך רחוקה לא איצטריך קרא דלא גרע מערל ובן נכר דכתיב {שמות יב-מח} וכל ערל לא יאכל **בו** בו הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא במצה ובמרור, פסחים כח – ב |
| 104 ערל כן אוכל מצה ומרור | שמות יב, מח | אלא מעתה דכתיב {שמות יב-מח} וכל ערל לא יאכל **בו** ה''נ דבו (פסח מצרים) אינו אוכל אבל אוכל בפסח דורות?? אמר קרא {שמות יג-ה} ועבדת אלא בו למה לי **בו** (בקרבן הפסח) אינו אוכל אבל הוא אוכל במצה ומרור, *פסחים צו – א* |
| 105 כולם חייבים באכילת מצה, וגם כשאין ביהמ''ק חייבים לאכול מצה | שמות יב -מח | רבא אמר...דתניא {שמות יב-מח} כל ערל לא יאכל **בו** בו אינו אוכל אבל אוכל במצה ומרור (וק''ו שטמא ומי שבדרך רחוקה שצריכים לאכול מצות) (והפסוק בערב תאכלו מצות מיותר ובא ללמד שבזמן הזה חייבים במצות מדאורייתא) פסחים קכ – א |

**שמות פרק יג, סוף פרשת בא**

[ג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%92) וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה אֶל הָעָם זָכוֹר אֶת הַיּוֹם הַזֶּה אֲשֶׁר יְצָאתֶם מִמִּצְרַיִם מִבֵּית עֲבָדִים כִּי בְּחֹזֶק יָד הוֹצִיא השם אֶתְכֶם מִזֶּה **וְלֹא יֵאָכֵל חָמֵץ**. [ד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%93) **הַיּוֹם** אַתֶּם יֹצְאִים בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב. [ה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%94) וְהָיָה כִי יְבִיאֲךָ השם אֶל אֶרֶץ הַכְּנַעֲנִי וְהַחִתִּי וְהָאֱמֹרִי וְהַחִוִּי וְהַיְבוּסִי אֲשֶׁר נִשְׁבַּע לַאֲבֹתֶיךָ לָתֶת לָךְ אֶרֶץ זָבַת חָלָב וּדְבָשׁ **וְעָבַדְתָּ אֶת הָעֲבֹדָה** הַזֹּאת בַּחֹדֶשׁ **הַזֶּה**. [ו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%95) שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצֹּת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי חַג להשם. [ז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%96) מַצּוֹת יֵאָכֵל אֵת שִׁבְעַת הַיָּמִים **וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ** וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלֶךָ. [ח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%99%D7%92_%D7%97) וְהִגַּדְתָּ לְבִנְךָ **בַּיּוֹם הַהוּא לֵאמֹר** **בַּעֲבוּר זֶה** עָשָׂה יְהוָה לִי בְּצֵאתִי מִמִּצְרָיִם

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 חמץ אסור בהנאה | שמות יג ,ג | אמר חזקיה מנין לחמץ בפסח שאסור בהנאה שנאמר {שמות יג-ג} לא **יאכל** חמץ לא יהא בו היתר אכילה טעמא דכתב רחמנא לא יאכל חמץ הא לא כתב לא יאכל הוה אמינא איסור אכילה משמע איסור הנאה לא משמע ופליגא דר' אבהו דא''ר אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה משמע עד שיפרט לך הכתוב כדרך שפרט לך בנבילה, פסחים כא – ב |
| 2 חמץ אסור לפני בזמן ואחרי החג | שמות יג , ג | מ''ט דר' יהודה (שחמץ מערב חג משש שעות ומעלה עובר משום בל יראה) תלתא קראי כתיבי {שמות יג-ג} לא יאכל חמץ {שמות יב-כ} וכל מחמצת לא תאכלו {דברים טז-ג} לא תאכל עליו חמץ חד לפני זמנו וחד לאחר זמנו וחד לתוך זמנו, פסחים כח – ב |
| 3 איסור חמץ רק יום אחד ביציאת מצרים | שמות יג , ג | והתניא רבי יוסי הגלילי אומר מנין לפסח מצרים שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד ת''ל {שמות יג-ג} לא יאכל חמץ וסמיך ליה **היום** אתם יוצאים  (דורשים לא יאכל חמץ היום) אלא ה''ק לילה אחד והוא הדין לפסח דורות וחימוצו כל היום ופסח דורות נוהג כל שבעה: פסחים צו – ב |
| 4 כנ''ל | שמות יג , ג,ד | (לרבי שמעון) לא יאכל חמץ מיבעי ליה לכדתניא רבי יוסי הגלילי אומר מנין ל**פסח מצרים** שאין חימוצו נוהג אלא יום אחד תלמוד לומר לא יאכל חמץ וסמיך ליה {שמות יג-ד} **היום** אתם יוצאים, פסחים כח – ב |
| 5 פסח שני במצרים לא היה צריך 4 ימים | שמות יג, ה | ופסח דורות נמי הכתיב ''ועבדת את העבודה הזאת בחדש **הזה**'' שיהו כל עבודות חדש זה כזה (כמו שהיה במצרים)? אלא ההוא **הזה** (שמות יב ו, שרק בפסח מצרים צריך לרכוש בהמה 4 ימים לפני)? למעוטי פסח שני דכוותיה (שבפסח שני לא צריך לשמור על השה 4 ימים קודם) פסחים צו – א |
| 6 אוכלים בלילה בכל פסח | שמות פרק יג , ה | אלא מעתה דכתיב *''ואכלו את הבשר בלילה* ***הזה****''* (שמות יב ח) ה''נ דזה נאכל בלילה ואין אחר נאכל בלילה? (שרק פסח מצרים נאכל בלילה ושאר הפסחים מותר לאכול ביום)!? אמר קרא (שמות יג ה) **ועבדת את העבודה ,** פסחים צו – א |
| 7 ערל לא אוכל בשום פסח | שמות פרק יג , ה | אלא מעתה דכתיב {שמות יב-מח} וכל ערל לא יאכל **בו** ה''נ דבו אינו אוכל אבל אוכל בפסח דורות?? אמר קרא {שמות יג-ה} **ועבדת**, פסחים צו -א |
| 8 גוי לא בשום פסח | שמות פרק יג , ה | אלא מעתה {שמות יב-מג} (וכל) בן נכר לא יאכל **בו** ה''נ דבו אינו אוכל (פסח מצרים) אבל אוכל הוא פסח לדורות? אמר קרא {שמות יג-ה} **ועבדת** אלא בו למה לי בו המרת דת פוסלת ואין המרת דת פוסלת בתרומה, פסחים צו – ב |
| 9 תושב ושכיר לא בשום פסח | שמות פרק יג , ה | אלא מעתה {שמות יב-מה} תושב ושכיר לא יאכל **בו** הכי נמי דבו (פסח מצרים) הוא אינו אוכל אבל אוכל הוא בפסח דורות אמר קרא **ועבדת, פסחים צו – א** |
| 10 ערל לא בשום פסח | שמות יג, ה | אלא מעתה {שמות יב-מד} ומלתה אותו אז יאכל **בו** ה''נ דבו (פסח מצרים) אינו אוכל אבל אוכל בפסח דורות? אמר קרא **ועבדת, פסחים צו – א** |
| 11 לא לשבור עצם בשום פסח | שמות יג, ה | אלא מעתה דכתיב {במדבר ט-יב} ועצם לא ישברו **בו** ה''נ דבו (פסח שני במצרים) אינו שובר אבל שובר בפסח דורות אמר קרא **ועבדת**, פסחים צו – א |
| 12 בשר נא אסור בשום פסח | שמות יג, ה | אלא מעתה דכתיב {שמות יב-ט} אל תאכלו **ממנו** נא ממנו (פסח מצרים) אי אתה אוכל אבל אתה אוכל נא בפסח דורות? אמר קרא(שמות יג ה) ''ועבדת'', פסחים צו - א |
| 13 יש 3 הזדמנויות לבדוק חמץ וזהו | שמות יג , ז | **מתני'**ר' יהודה אומר בודקין אור י''ד ובי''ד שחרית ובשעת הביעור **גמ'**מ''ט דרבי יהודה רב חסדא ורבה בר רב הונא דאמרי תרוייהו כנגד שלש השבתות שבתורה {שמות יג-ז} לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור {שמות יב-יט} שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם {שמות יב-טו} אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם ...רבי יהודה אומר כל שלא בדק בשלשה פרקים הללו שוב אינו בודק....מר זוטרא מתני הכי.... רבי יהודה אומר כל שלא בדק באחד משלשה פרקים הללו שוב אינו בודק, פסחים י – ב |
| 14 מה לומדים מ**שלך** | שמות יג , ז | והרי חמץ דרחמנא אמר לא יאכל חמץ ותניא ר' יוסי הגלילי אומר תמה על עצמך היאך חמץ אסור בהנאה כל שבעה (וקשה על רבי אבהו שאומר שאם כתוב לא יאכל אז אסור בהנאה? וזה קשה גם על חזקיה) שאני התם דאמר קרא {שמות יג-ז} ולא יראה **לך** שאור, שלך יהא ורבנן שלך אי אתה רואה אבל אתה רואה של אחרים ושל גבוה, פסחים כג – א |
| 15 חמץ אסור אחרי הפסח | שמות יג , ז | **מתני'**חמץ של נכרי שעבר עליו הפסח מותר בהנאה ושל ישראל אסור בהנאה שנאמר {שמות יג-ז} לא יראה **לך** שאור: פסחים כח – א |
| 16 כאילו זה קרה עכשיו | שמות יג, ח | **מתני',** בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים שנאמר {שמות יג-ח} והגדת לבנך ביום ההוא לאמר בעבור זה עשה ה' לי בצאתי ממצרים**,** פסחים קטז – ב |
| 17 מח' אם עיוור פטור מסיפור יציאת מצרים | שמות יג, ח | אמר רב אחא בר יעקב סומא פטור מלומר הגדה כתיב הכא (שמות יג – ח) **בעבור זה** וכתיב התם {דברים כא-כ} **בננו זה** מה להלן פרט לסומא אף כאן פרט לסומין, (ורב ששת ור' יוסף שהיו עיוורים חולקים על זה ואומרים) בשלמא התם מדהוה ליה למיכתב בננו **הוא** וכתיב בננו **זה** ש''מ פרט לסומין הוא דאתא אבל הכא אי לאו בעבור זה מאי לכתוב? אלא בעבור מצה ומרור הוא דאתא :פסחים קטז, ב |
| 18 קריאה בשביעי של''פ | שמות יג, יז | יום טוב האחרון של פסח קורין (בקריאת התורה) *''ויהי בשלח''* מגילה לא – א  רשי - **ויהי בשלח פרעה**. לפי שביום ז' של פסח אמרו שירה על הים:**ומפטירין וידבר דוד**. שהיא שירה כמותה ומדבר בה מיציאת מצרים עלה עשן באפו וגו' וישלח חציו ויפיצם וגו': |

**שמות פרק לד פרשת כי תשא**

יז - **אֱלֹהֵי מַסֵּכָה** לֹא תַעֲשֶׂה לָּךְ

יח - **אֶת חַג הַמַּצּוֹת תִּשְׁמֹר** שִׁבְעַת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת אֲשֶׁר צִוִּיתִךָ לְמוֹעֵד חֹדֶשׁ הָאָבִיב כִּי בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב יָצָאתָ מִמִּצְרָיִם.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| הלכות חוה''מ | שמות לד, יז, יח | ואמר רב ששת משום ר''א בן עזריה כל המבזה את המועדות (שעובד בחוה''מ) כאילו עובד ע''ז שנאמר {שמות לד-יז} אלהי מסכה לא תעשה לך וכתיב בתריה את חג המצות תשמור, פסחים קיח – א |

**שמות פרק לד , פרשת כי תשא**

[**כה**](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A9%D7%9E%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%93_%D7%9B%D7%94)**לֹא תִשְׁחַט עַל חָמֵץ דַּם זִבְחִי וְלֹא יָלִין לַבֹּקֶר זֶבַח חַג הַפָּסַח.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 קריאה בחומ''פ | שמות לד, א | ושאר ימות הפסח מלקט וקורא מענינו של פסח מאי היא אמר רב פפא **מאפ''ו** סימן, מגילה לא – א  רשי - "**מ**שכו וקחו לכם צאן  "**א**ם כסף תלוה את עמי "**פסל לך** "**ו**ידבר שבבהעלותך ויום טוב שני קורין כיום ראשון שור או כשב |
| 2 חמץ בער''פ 3 אסור | שמות לד, כה | חמץ משש שעות ולמעלה אסור מנלן? רבא אמר מהכא ***''לא תשחט על חמץ דם זבחי''*** לא תשחט הפסח ועדיין חמץ קיים, תניא נמי הכי *''אך ביום הראשון תשביתו שאור מבתיכם''* (שמות יב טו) מערב יום טוב או אינו אלא ביום טוב עצמו ת''ל **לא תשחט על חמץ דם זבחי** לא תשחט את הפסח ועדיין חמץ קיים דברי רבי ישמעאל פסחים ה – א |
| 3 יד' ניסן שחל בשבת  (כמו השנה!)  אפשר להקטיר כל ליל יו''ט את שאריות קרבן הפסח | שמות לד, כה | רמי לי' רב ספרא לרב כתיב *''לא ילין* ***לבקר*** *זבח חג הפסח''* לבקר הוא דלא ילין הא כל הלילה ילין והכתיב {במדבר כח-י} עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב? אמר ליה כבר רמייה ניהליה רב אבא בר חייא לר' אבהו ושני ליה הכא **בארבעה עשר שחל להיות בשבת** עסקינן דחלבי שבת קריבין ביום טוב אמר ליה משום דחלבי שבת קריבין ביום טוב אנן ניקו ונימא ליה דהאי קרא בארבעה עשר שחל להיות בשבת הוא דכתיב? אמר ליה שבקיה לקרא דהוא דחיק ומוקים אנפשיה: *פסחים נט – ב* |
| 4 אם יש חמץ בבית ב14 חייב רק על קרבן פסח ולא על שאר קורבנות  ובשאר ימי פסח חייב על כל קרבן | שמות לד, כה | **מתני'**השוחט את הפסח על החמץ עובר בלא תעשה .... רבי שמעון אומר הפסח בארבעה עשר לשמו חייב ושלא לשמו פטור ושאר כל הזבחים בין לשמן ובין שלא לשמן פטור. ג**מרא** מ''ט דר''ש דכתיב **זבחי זבחי** (שמות כג יח, שמות לד כה) תרי זמני קרי ביה **זבח זבחיי** למאי הלכתא פלגינהו רחמנא מהדדי ולא כתב זבחיי למימר בזמן דאיכא זבח לא מחייב אזבחיי בזמן דליכא זבח מחייב אזבחיי: פסחים סד - א |
| 5 חגיגת יד דינה כפסח  לבן תימא | שמות לד, כה | תניא בן תימא אומר חגיגה הבאה עם הפסח הרי היא כפסח ואינה נאכלת אלא ליום ולילה וחגיגת חמשה עשר נאכלת לשני ימים ולילה אחד וחגיגת ארבעה עשר יוצא בה משום שמחה ואין יוצא בה משום חגיגה מ''ט דבן תימא כדמתני רב לחייא בריה {שמות לד-כה} **ולא ילין לבקר זבח חג הפסח זבח חג** זה חגיגה **הפסח** כמשמעו ואמר רחמנא **לא ילין** פסחים ע – א |

**במדבר ט פרשת בהעלותך – פסח שני**

[א](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%90) וַיְדַבֵּר השם אֶל מֹשֶׁה בְמִדְבַּר סִינַי בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית לְצֵאתָם מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן לֵאמֹר. [ב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%91) וְיַעֲשׂוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַפָּסַח **בְּמוֹעֲדוֹ**.[ג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%92) בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בַּחֹדֶשׁ הַזֶּה בֵּין הָעֲרְבַּיִם תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ בְּמוֹעֲדוֹ כְּכָל חֻקֹּתָיו וּכְכָל מִשְׁפָּטָיו תַּעֲשׂוּ אֹתוֹ. [ד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%93) וַיְדַבֵּר מֹשֶׁה אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לַעֲשֹׂת הַפָּסַח. [ה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%94) וַיַּעֲשׂוּ אֶת הַפֶּסַח בָּרִאשׁוֹן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בֵּין הָעַרְבַּיִם בְּמִדְבַּר סִינָי כְּכֹל אֲשֶׁר צִוָּה השם אֶת מֹשֶׁה כֵּן עָשׂוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. [ו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%95) וַיְהִי אֲנָשִׁים אֲשֶׁר הָיוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם וְלֹא יָכְלוּ לַעֲשֹׂת הַפֶּסַח **בַּיּוֹם הַהוּא** וַיִּקְרְבוּ לִפְנֵי מֹשֶׁה וְלִפְנֵי אַהֲרֹן בַּיּוֹם הַהוּא. [ז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%96) וַיֹּאמְרוּ הָאֲנָשִׁים הָהֵמָּה אֵלָיו אֲנַחְנוּ טְמֵאִים לְנֶפֶשׁ אָדָם לָמָּה נִגָּרַע לְבִלְתִּי הַקְרִב אֶת קָרְבַּן יְהוָה בְּמֹעֲדוֹ בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. [ח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%97) וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם מֹשֶׁה עִמְדוּ וְאֶשְׁמְעָה מַה יְצַוֶּה השם לָכֶם. [ט](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%98) וַיְדַבֵּר השם אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר. [י](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99) דַּבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לֵאמֹר **אִישׁ אִישׁ** כִּי יִהְיֶה **טָמֵא לָנֶפֶשׁ** אוֹ **בְדֶרֶךְ רְחֹקָה לָכֶם** אוֹ לְדֹרֹתֵיכֶם וְעָשָׂה פֶסַח להשם. [יא](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%90) בַּחֹדֶשׁ הַשֵּׁנִי בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם בֵּין הָעַרְבַּיִם יַעֲשׂוּ אֹתוֹ **עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ.** [יב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%91) לֹא יַשְׁאִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר **וְעֶצֶם לֹא יִשְׁבְּרוּ בוֹ כְּכָל חֻקַּת הַפֶּסַח יַעֲשׂוּ אֹתוֹ.**[יג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%92) **וְהָאִישׁ אֲשֶׁר הוּא טָהוֹר וּבְדֶרֶךְ לֹא הָיָה** וְחָדַל לַעֲשׂוֹת הַפֶּסַח וְנִכְרְתָה הַנֶּפֶשׁ הַהִוא מֵעַמֶּיהָ כִּי קָרְבַּן השם לֹא הִקְרִיב בְּמֹעֲדוֹ חֶטְאוֹ יִשָּׂא **הָאִישׁ הַהוּא**. [יד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%98_%D7%99%D7%93) וְכִי יָגוּר אִתְּכֶם גֵּר וְעָשָׂה פֶסַח להשם כְּחֻקַּת הַפֶּסַח וּכְמִשְׁפָּטוֹ כֵּן יַעֲשֶׂה חֻקָּה אַחַת יִהְיֶה לָכֶם וְלַגֵּר וּלְאֶזְרַח הָאָרֶץ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 קריאה בחוה''פ | במדבר ט, א | ושאר ימות הפסח מלקט וקורא מענינו של פסח מאי היא אמר רב פפא מאפ''ו סימן, מגילה לא – א  רשי - **ושאר כל ימות הפסח סימן מאפ''ו**. "משכו וקחו לכם צאן  "אם כסף תלוה את עמי "פסל לך "**וידבר** שבבהעלותך ויום טוב שני קורין כיום ראשון שור או כשב: |
| 2 פסח דוחה שבת | במדבר ט, ג | אמר לו רבי עקיבא (לר' אליעזר) ...מה אם הזאה שהיא משום שבות אינה דוחה את השבת שחיטה שהיא משום מלאכה אינו דין שלא תדחה את השבת אמר לו ר' אליעזר עקיבא עקרת מה שכתוב בתורה {במדבר ט-ב/ג } **במועדו** בין בחול בין בשבת, פסחים סו – א |
| 3 ג''ש מועדו שפסח דוחה שבת | במדבר ט, ג | אחד יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו שלחו וקראו לו אמרו לו כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו אמר להם וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש לנו בשנה שדוחין את השבת אמרו לו מנין לך אמר להם נאמר **מועדו** בפסח ונאמר {במדבר כח-ב} **מועדו** בתמיד מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת, פסחים סו -א |
| 4 פסח דוחה שבת וטומאה | במדבר ט, ג | לפי שלא למדנו אלא לתמיד ופסח שנאמר בהו **במועדו** במועדו ואפילו בשבת במועדו ואפילו בטומאה, פסחים עז – א  רשי - **במועדו**. משמע לא יעבור זמנן ואפילו הן טמאין ואפילו הוא שבת: |
| 5 צריך ללמוד שבועיים לפני | במדבר ט, א - ב | תניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום ר' שמעון בן גמליאל אומר שתי שבתות, פסחים ו – ב  מאי טעמא דרשב''ג אמר רבה בר שימי משמיה דרבינא מהכא {במדבר ט-א} וידבר י''י אל משה במדבר סיני בשנה השנית בחדש הראשון וכתיב {במדבר ט-ב} ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו הכא נמי, פסחים ו – ב |
| 6 אם הרוב זבים והמיעוט טמאים אכלו אותה | במדבר ט, ב | איתמר היו רובן זבין ומיעוטן טמאי מתים, אמר רב אותן טמאי מתים אינן עושין לא בראשון ולא בשני, ראשון לא עבדי דהוו מיעוטא ומיעוטא לא עבדי בראשון בשני נמי לא עבדי כל היכא דעבדי ציבור בראשון עביד יחיד בשני כל היכא דלא עבדי ציבור בראשון לא עביד יחיד בשני אמר להו שמואל זילו אמרו ליה לאבא {במדבר ט-ב} **ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו** מאי עבדת ליה ?אמר להו זילו אמרו ליה כי הוו כולהו זבין (שאי אפשר לעשות את הראשון) מאי עבדת ליה אלא כיון דלא אפשר לא אפשר הכא נמי לא אפשר, פסחים פ – א |
| 7 צריך ללמוד חודש לפני | במדבר ט, ב - ה - ו | תניא שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלשים יום שהרי משה עומד בפסח ראשון ומזהיר על הפסח שני שנאמר {במדבר ט-ב} ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו וכתיב {במדבר ט-ו} ויהי אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם, פסחים ו – ב  רשי - **שהרי משה רבינו עומד בפסח ראשון**. ודורש להן בהלכות פסח השני דהיינו שלשים יום שהוא בארבעה עשר באייר: |
| 8 הם היו טמאי מת שהטומאה שלהם נגמרת בערב לר' יצחק | במדבר ט, ו | סבר לה כרבי יצחק דאמר **טמאי מת מצוה היו** שחל שביעי שלהן להיות בערב הפסח שנאמר {במדבר ט-ו} ולא יכלו לעשות הפסח **ביום ההוא** ביום ההוא הוא דאינן יכולין לעשות אבל למחר יכולין לעשות ואמר רחמנא נדחו, פסחים צ – ב |
| 9 תמיד ופסח קרבים בטומאת מת | במדבר ט, י | אשכחן תמיד ופסח דדחו שבת דדחו טומאה מנא לן? אמרי כי היכי דיליף פסח מתמיד לענין שבת הכי נמי יליף תמיד מפסח לענין טומאה, ופסח גופיה מנא לן אמר רבי יוחנן דאמר קרא {במדבר ט-י} איש איש כי יהיה טמא לנפש איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נידחין לפסח שני אלא עבדי בטומאה....אמר אביי ניכתוב רחמנא איש איש כי יהיה טמא, **לנפש** למה לי? וכי תימא האי לנפש להכי הוא דאתא הטמא מת הוא דנדחה לפסח שני אבל שאר טמאין לא  והתניא יכול לא יהו עושין פסח שני אלא טמאי מתים ושהיה בדרך רחוקה זבין ומצורעין ובועלי נדות מניין ת''ל **איש איש**, **לנפש** דכתב רחמנא למה לי? אלא הכי קאמר איש נדחה לפסח שני ואין ציבור נדחה לפסח שני אלא עבדי בטומאה וכי עבדי ציבור בטומאה בטמא מת אבל שאר טומאו' לא עבדי, פסחים סו – ב |
| 10 מי שעבר על טומאת התהום יכול לעשות פסח | במדבר ט, י | אשכחן נזיר (בטומאת התהום) עושה פסח, מנלן? א''ר יוחנן אמר קרא {במדבר ט-י} בדרך רחוקה לכם במחוורת לכם רשב''ל אמר כדרך מה דרך בגלוי אף טומאה נמי בגלוי , פסחים פא – ב |
| 11הם היו טמאים בטומאת שרץ לרב | במדבר ט, י | לרב מדאורייתא נמי לא חזי דכתיב {במדבר ט-י} איש איש כי יהיה טמא לנפש מי לא עסקינן שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח דהיינו טומאת שרץ ואמר רחמנא נידחי, פסחים צ – ב |
| 12 בזמן הקרבן היה רחוק והספיק להגיע בערב, עדיין זה מאוחר מדאי | במדבר ט, י | איתמר היה בדרך רחוקה ושחטו וזרקו עליו רב נחמן אמר הורצה רב ששת אמר לא הורצה אמר רב ששת מנא אמינא לה דתניא ר''ע אומר נאמר {במדבר ט-י} **טמא** ונאמ' {במדבר ט-י} **בדרך רחוקה,** מה **טמא** שספק בידו לעשות ואינו עושה אף **דרך רחוקה** נמי שספק בידו לעשות ואינו עושה (שנמצא בדרך רחוקה בזמן השחיטה ובליל הסדר הוא כבר בירושלים ועל כזה אחד אומרת התורה שהוא לא יכול להביא קרבן פסח) פסחים צב – ב  לשלח וקאמר רחמנא דאינו עושה דמדחה דחייה: |
| 13 כל סוגי טומאות נדחים לשני לר' יוסי | במדבר ט, י | תניא יכול לא יהו עושין את השני אלא טמא נפש ושהיה בדרך רחוק, זבין ומצורעין ובועלי נדות מנין ת''ל {במדבר ט-י} איש איש  (ואליבא דרב יוסי) פסחים צג – א |
| 14 מח' מודיעין או מחוץ לעזרה זה דרך רחוקה | במדבר ט, י | **מתני'**איזו היא דרך רחוקה מן המודיעים ולחוץ וכמדתה לכל רוח דברי רבי עקיבא ר''א אומר מאיסקופת העזרה ולחוץ אמר ליה רבי יוסי לפיכך נקוד על {במדבר ט-י} **ה'** לומר לא מפני שרחוק ודאי אלא מאיסקופת העזרה ולחוץ: פסחים צג – ב |
| 15 שצריך להיות טהור בשעת השחיטה בצהריים ולא רק בשעת האכילה בערב | במדבר ט, י | טמא שרץ רחמנא דחייה דכתיב {במדבר ט-י} איש איש כי יהיה טמא לנפש מי לא עסקינן שחל שביעי שלו להיות בערב הפסח ואפילו הכי אמר רחמנא לידחי פסחים צד – א |
| 16 הלכות שנלוות לקרבן פסח חלות גם על פסח שני | במדבר ט, יא | במצוה שבגופו (של הקרבן) הכתוב מדבר (שמרבים מפסח ראשון לפסח שני) מצוה שעל גופו (שלא קשורות לקרבן עצמו) מנין (שגם מרבים)? ת''ל {במדבר ט-יא} **על מצות ומרורים** יאכלוהו, פסחים צה – א (שהם תוספת לקרבן וחייבים לבוא עם הקרבן) |
| 17 מח' אם לכרוך/ לא לכרוך מצה ומרור | במדבר ט, יא | מאן תנא דשמעת לי' מצות אין מבטלות זו את זו? הלל היא! דתניא אמרו עליו על הלל שהיה כורכן בבת אחת ואוכלן שנאמר {במדבר ט-יא} **על מצות ומרורים יאכלוהו** (שאוכלים אותם ביחד) אמר רבי יוחנן חולקין עליו חביריו על הלל (וצריך לאכול בנפרד) דתניא יכול יהא כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן תלמוד לומר ''על מצות ומרורים יאכלו**הו''** אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו (ואי אפשר לכרוך ביחד כי מצוות מבטלות זו את זו) ....אמר רב אשי האי תנא הכי קתני יכול לא יצא בהו ידי חובתו אא''כ כורכן בבת אחת ואוכלן כדרך שהלל אוכלן תלמוד לומר **על מצות ומרורים יאכלוהו** אפילו זה בפני עצמו וזה בפני עצמו (ולא חייב לכרוך) השתא דלא איתמר הלכתא לא כהלל ולא כרבנן מברך על אכילת מצה ואכיל והדר מברך על אכילת מרור ואכיל והדר אכיל מצה וחסא בהדי הדדי בלא ברכה זכר למקדש כהלל (עושים כמו כולם ככה כולם מרוצים) פסחים קטו – א |
| 18 מרור בימנו דרבנן | במדבר ט, יא | אמר רבא מצה בזמן הזה דאורייתא ומרור דרבנן ומאי שנא מרור דכתיב {במדבר ט-יא} על מצות ומרורים בזמן דאיכא פסח יש מרור ובזמן דליכא פסח ליכא מרור מצה נמי הא כתיב על מצות ומרורים מצה מיהדר הדר ביה קרא {שמות יב-יח} בערב תאכלו מצות ורב אחא בר יעקב אמר אחד זה ואחד זה דרבנן  פסחים קכ – א |
| 19 מצות בלילה ראשון חובה וזה דאורייתא | במדבר ט, יא | יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו (בליל הסדר חייבים) אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין? (שזה גם דאורייתא)? ת''ל בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה(בלי קשר אם יש או אין קרבן פסח) : פסחים קכ – א |
| 20 מכאן לומדים שאסור לשבור עצם גם עם יש בתוכו מח | במדבר ט, יב | תניא {שמות יב-מו} ועצם לא תשברו בו אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח ומה אני מקיים {שמות יב-ח} ואכלו את הבשר בלילה הזה בבשר שעל גבי העצם או אינו אלא בבשר שבתוך העצם ומה אני מקיים ועצם לא תשברו בו בעצם שאין בו מוח אבל בעצם שיש בו מוח שובר ואוכל ואל תתמה שהרי יבא עשה וידחה ל''ת כשהוא אומר {במדבר ט-יב} **ועצם לא ישברו בו** **בפסח שני** שאין ת''ל שהרי כבר נאמר {במדבר ט-יב} **ככל חקת הפסח יעשו אותו** הוי אומר אחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, פסחים פה – א |
| 21 מותר שיהיה חמץ בפסח שני | במדבר ט, יב | ת''ר {במדבר ט-יב} ככל חוקת הפסח יעשו **אותו** במצוה שבגופו הכתוב מדבר, פסחים צה – א (סדר עבודותיו ואכילת צלי) |
| 22 פסח שני כמו פסח ראשון לגבי מצוות שקשורות לגוף הקורבן | במדבר ט, יב | **ת''ר...**במצוה שבגופו הכתוב מדבר... יכול אפילו מצות שלא על גופו ת''ל {במדבר ט-יב} ועצם לא ישברו **בו** מה שבירת העצם מיוחד מצוה שבגופו אף כל מצוה שבגופו (בפסח שני)  ...ורבנן האי יעשו **אותו** מאי עבדי ליה מיבעי ליה שאין שוחטין את הפסח על היחיד דכמה דאפשר לאהדורי מהדרינן, פסחים צה - א |
| 23 פסח שני= מצוות שבגופו | במדבר ט, יב | איסי בן יהודה אומר {במדבר ט-יב} יעשו **אותו** במצות שבגופו הכתוב מדבר...איסי בן יהודה האי עצם מאי עביד ליה מיבעי ליה לאחד עצם שיש בו מוח ואחד עצם שאין בו מוח, פסחים צה – א |
| 24 פסח שני מותר חמץ בבית, דיני פסח שני כמו פסח ראשון, אסור לשבור עצם, אסור להוציא מהקבוצה, אסור נא, צריך צלי אש | במדבר ט, יב (יא) | ת''ר ככל חוקת הפסח יעשו אותו יכול כשם שהראשון אסור בבל יראה ובל ימצא כך שני אסור בבל יראה ובל ימצא ת''ל **על מצות ומרורים יאכלוהו** ואין לי אלא מצות עשה מצות ל''ת מנין (שחייב גם בפסח שני) ת''ל {במדבר ט-יב} לא ישאירו ממנו עד בקר, ואין לי אלא מצות ל''ת שניתק לעשה מצות ל''ת גמור מנין (שחייב גם בפסח שני) ת''ל {במדבר ט-יב} ועצם לא ישברו בו, מה הפרט מפורש מ''ע ול''ת שניתק לעשה ול''ת גמור אף כל מ''ע ול''ת שניתק לעשה ול''ת גמור, בכלליה דמצות ומרורים מאי קא מרבי? **צלי אש,** בפרטיה מאי ממעיט ליה **השבתת שאור** איפוך אנא מצוה דגופיה עדיף בכלליה דלא ישאירו ממנו עד בקר מאי קא מרבה ליה **לא תוציא ממנו** (דדמי ליה דהאי מיפסל בנותר והאי מיפסל ביוצא) בפרטיה מאי קא ממעט ליה לא יראה ולא ימצא (דדמי ליה דהאי אינו לוקה דהוה לאו שניתק לעשה והאי אינו לוקה דהוה ליה לאו שניתק לעשה) איפוך אנא מצוה דגופיה עדיף בכלליה דעצם לא ישברו בו מאי קא מרבה {שמות יב-ט} אל תאכלו ממנו נא בפרטיה מאי קא ממעטי {שמות לד-כה} לא תשחט על חמץ דם זבחי איפוך אנא מצוה דגופיה עדיף: פסחים צה – א |
| 25 אסור לשבור עצם רק בקרבן כשר | במדבר ט, יב | אלא מעתה דכתיב {במדבר ט-יב} ועצם לא ישברו **בו** ה''נ דבו (פסח שני ומצרים) אינו שובר אבל שובר בפסח דורות אמר קרא (שמות יג ה) **ועבדת** אלא בו למה לי **בו** בכשר ולא בפסול, פסחים צו – א |
| 26 כל הטמאים בכרת | במדבר ט, יג | יכול לא יהא ענוש כרת אלא שהיה טהור ושלא היה בדרך רחוקה ערל וטמא שרץ ושאר כל הטמאים מנין (שעונשם בכרת)? ת''ל {במדבר ט-יג} **והאיש** מדקא מהדר אטמא שרץ קסבר אין שוחטין וזורקין על טמא שרץ דאי שוחטין וזורקין על טמא שרץ ל''ל לאהדורי' עליה היינו טהור אלמא אע''ג דלא חזי חיובא עליה ואע''ג דליתיה בציבור איתיה ביחיד (מכיון שטמא שרץ יכל להיטהר חייב כרת) פסחים סט – ב |
| 27 אשה בפסח שני טפילה לגבר לר' יהודה | במדבר ט, יג | גופא אשה בראשון שוחטין עליה בפני עצמה ובשני עושין אותה טפילה לאחרים דברי ר' יהודה  ....במאי קמיפלגי רבי יהודה סבר {שמות יב-ד} במכסת **נפשות** ואפילו נשים וכי תימא א''ה אפילו בשני נמי כתיב {במדבר ט-יג} חטאו ישא **האיש ההוא** איש אין אשה לא, פסחים צא – ב |
| 28 אשה כן חייבת בפסח שני לר' יוסי | במדבר ט, יג | גופא .....ר' יוסי אומר אשה בשני (פסח שני)שוחטין עליה בפני עצמה ואין צ''ל בראשון (קרבן פסח)....מ''ט דכתיב בראשון במכסת **נפשות** ואפילו אשה וכתיב בפסח שני {במדבר ט-יג} ונכרתה **הנפש** ההיא מישראל, נפש ואפילו נשים ואלא חטאו ישא האיש ההוא למעוטי מאי למעוטי קטן מכרת, פסחים צא – ב |
| 29 אשה בראשון טפילה ובשני פטורה לר''ש | במדבר ט, יג | ר''ש אומר אשה בראשון (קרבן פסח) עושין אותה טפילה לאחרים בשני (פסח שני) אין שוחטין עליה כל עיקר במאי קמיפלגי...ר''ש כתיב בראשון (שמות יב - ד) **איש** איש אין אשה לא וכי תימא אי הכי אפילו טפילה נמי לא אהני ליה **במכסת נפשות** לטפילה ....וכ''ת אפילו בשני נמי מיעט רחמנא בשני דכתיב (במדבר ט יג) חטאו ישא האיש **איש** אין אשה לא , פסחים צא – ב |
| מה קורה למי שמזיד בפסח ראשון | במדבר ט, יג | רבי סבר (פסח) שני רגל בפני עצמו הוא רבי נתן סבר (פסח) שני תשלומין דראשון הוא תקוני לראשון לא מתקין ליה ורבי חנניא בן עקביא סבר (פסח) שני תקנתא דראשון הוא ושלשתן מקרא אחד דרשו {במדבר ט-יג} **והאיש אשר הוא טהור ובדרך לא היה** רבי סבר {במדבר ט-יג} וחדל לעשות הפסח ונכרתה דלא עבד בראשון אי נמי {במדבר ט-יג} קרבן ה' לא הקריב במועדו בשני, פסחים צג – ב |
| 30 אם הזיד בראשון ושגג בשני או ששגג בראשון והזיד בשני, מח' אם חייב כרת | במדבר ט, יג | ר' נתן סבר {במדבר ט-יג} וחדל לעשות הפסח ונכרתה דהאי **כי** לשון **דהא** הוא וה''ק רחמנא דהא קרבן ה' לא הקריב במועדו בראשון, האי **חטאו ישא** מאי עביד ליה קסבר מגדף לאו היינו מברך את השם וגמר האי חטאו דהתם מהאי חטאו דהכא מה הכא כרת אף התם כרת  ור' חנניא בן עקביא סבר וחדל לעשות הפסח ונכרתה **כי** (**או**) קרבן ה' לא הקריב במועדו, בשני (בפסח שני), והאי חטאו ישא מאי עביד ליה כדאמרן (כמו ר' נתן שמגדף זה לא מברך את השם וזה בכרת) הלכך הזיד בזה ובזה דברי הכל חייב שגג בזה ובזה דברי הכל פטור הזיד בראשון ושגג בשני לרבי ולר' נתן מחייבי לרבי חנניא בן עקביא פטור שגג בראשון והזיד בשני לרבי חייב לר' נתן ולר' חנניא בן עקביא פטור: *פסחים צג (– ב* |
| 31 רחוק = פסח שני  אבל קרוב ותקוע לא עושה פסח שני | במדבר ט, יג | תנו רבנן היה עומד חוץ למודיעים ויכול ליכנס בסוסים ובפרדים יכול יהא חייב ת''ל {במדבר ט-יג} **ובדרך לא היה** והלה היה בדרך היה עומד (ונדחה לפסח שני) לפנים מן המודיעים ואין יכול ליכנס מפני גמלים וקרונות המעכבות אותו יכול לא יהא חייב ת''ל **ובדרך לא היה** והרי לא היה בדרך:  (ולא יעזור לו פסח שני) פסחים צד – א |
| 32 מי שבחוץ לביהמ''ק נדחה לפסח שני | במדבר ט, יג | תניא רבי יוסי הגלילי אומר **דרך** שומע אני מהלך שנים או שלשה ימים כשהוא אומר {במדבר ט-יג} **ובדרך לא היה** מגיד שמאסקופת העזרה ולחוץ קרוי דרך: פסחים צד – ב |

**במדבר כח פרשת פנחס – קרבן התמיד**

[ב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%97_%D7%91) צַו אֶת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְאָמַרְתָּ אֲלֵהֶם אֶת קָרְבָּנִי לַחְמִי לְאִשַּׁי רֵיחַ נִיחֹחִי **תִּשְׁמְרוּ** לְהַקְרִיב לִי **בְּמוֹעֲדוֹ**.

[י](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%91%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8_%D7%9B%D7%97_%D7%99) **עֹלַת שַׁבַּת בְּשַׁבַּתּוֹ** עַל עֹלַת הַתָּמִיד וְנִסְכָּהּ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 מקריבים בזמן אפי' אם זה ביום שבת | במדבר כח, ב | אחד יש שעלה מבבל והלל הבבלי שמו ששימש שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון ויודע אם פסח דוחה את השבת אם לאו שלחו וקראו לו אמרו לו כלום אתה יודע אם הפסח דוחה את השבת אם לאו אמר להם וכי פסח אחד יש לנו בשנה שדוחה את השבת והלא הרבה יותר ממאתים פסחים יש לנו בשנה שדוחין את השבת אמרו לו מנין לך אמר להם נאמר **מועדו** בפסח (במדבר ט ג) ונאמר {במדבר כח-ב} **מועדו** בתמיד מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת אף מועדו האמור בפסח דוחה את השבת פסחים סו – א |
| 2 מקריבים בתאריך הנכון | במדבר כח, ב | לפי שלא למדנו אלא לתמיד ופסח שנאמר בהו במועדו במועדו ואפילו בשבת במועדו ואפילו בטומאה, פסחים עז - א   רשי - **במועדו**. משמע לא יעבור זמנן ואפילו הן טמאין ואפילו הוא שבת: |
| 3 בסוף לא לומדים ק''ו | במדבר כח, ב | והתניא בן בג בג אומר מניין לתמיד שטעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה שנא' {במדבר כח-ב} **תשמרו** להקריב לי במועדו ולהלן (שמות יב ו) הוא אומר והיה לכם **למשמרת** עד ארבעה עשר מה להלן טעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה אף כאן טעון ביקור ד' ימים קודם שחיטה  (ואם כן קל וחומר שפסח דורות צריך גם לבדוק 4 ימים לפני השחיטה??) שאני התם (בתמיד) דכתיב **תשמרו** (ולא לומדים ק''ו) פסחים צו – א |
| 4 יד' ניסן שחל בשבת  (כמו השנה!)  אפשר להקטיר כל ליל יו''ט את שאריות קרבן הפסח | במדבר כח, י | רמי לי' רב ספרא לרב כתיב {שמות לד-כה} לא ילין לבקר זבח חג הפסח לבקר הוא דלא ילין הא כל הלילה ילין והכתיב {במדבר כח-י} עולת שבת בשבתו ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב אמר ליה כבר רמייה ניהליה רב אבא בר חייא לר' אבהו ושני ליה הכא **בארבעה עשר שחל להיות בשבת עסקינן** דחלבי שבת קריבין ביום טוב אמר ליה משום דחלבי שבת קריבין ביום טוב אנן ניקו ונימא ליה דהאי קרא בארבעה עשר שחל להיות בשבת הוא דכתיב אמר ליה שבקיה לקרא דהוא דחיק ומוקים אנפשיה:, פסחים נט – ב |
| 5 תמיד ופסח דוחים שבת | במדבר כח, י | אמר מר נאמר **מועדו** בפסח ונאמר **מועדו** בתמיד מה מועדו האמור בתמיד דוחה את השבת אף מועדו האמור בפסח דוחה שבת, ותמיד גופיה מנלן דדחי שבת אילימא משום דכתיב ביה במועדו פסח נמי הא כתיב ביה מועדו אלא מועדו לא משמע ליה הכא נמי מועדו לא משמע ליה, אלא אמר קרא {במדבר כח-י} עולת שבת בשבתו על עולת התמיד מכלל [עולה] דתמיד קרבה בשבת  פסחים סו – א |
| 6 שריפת שאריות הקרבן לא דוחה שבת | במדבר כח, י | **מתני'**העצמות והגידין והנותר ישרפו בששה עשר, חל ט''ז להיות בשבת ישרפו בי''ז לפי שאינן דוחין לא את השבת ולא את י''ט:  ואמאי ניתי עשה וידחי לא תעשה? אביי אמר אמר קרא {במדבר כח-י} **עולת שבת בשבתו** ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב  פסחים פג – ב |

**דברים פרק טז, סוף פרשת ראה**

[א](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%90) שָׁמוֹר אֶת חֹדֶשׁ הָאָבִיב וְעָשִׂיתָ פֶּסַח להשם אֱלֹקיךָ כִּי בְּחֹדֶשׁ הָאָבִיב הוֹצִיאֲךָ השם אֱלֹקיךָ מִמִּצְרַיִם **לָיְלָה**. [ב](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%91) **וְזָבַחְתָּ פֶּסַח** לַהשם אֱלֹקיךָ **צֹאן וּבָקָר** בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר השם לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם. [ג](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%92)**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**. [ד](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%93) וְלֹא יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר בְּכָל גְּבֻלְךָ שִׁבְעַת יָמִים וְלֹא יָלִין מִן הַבָּשָׂר אֲשֶׁר תִּזְבַּח בָּעֶרֶב **בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן לַבֹּקֶר**. [ה](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%94) לֹא תוּכַל לִזְבֹּחַ אֶת הַפָּסַח **בְּאַחַד שְׁעָרֶיךָ** אֲשֶׁר השם אֱלֹקיךָ נֹתֵן לָךְ.[ו](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%95) כִּי אִם אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר השם אֱלֹקיךָ לְשַׁכֵּן שְׁמוֹ שָׁם תִּזְבַּח אֶת הַפֶּסַח **בָּעָרֶב כְּבוֹא הַשֶּׁמֶשׁ מוֹעֵד צֵאתְךָ מִמִּצְרָיִם.** [ז](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%96) וּבִשַּׁלְתָּ וְאָכַלְתָּ בַּמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר השם אֱלֹקיךָ בּו**ֹ וּפָנִיתָ בַבֹּקֶר וְהָלַכְתָּ לְאֹהָלֶיך**ָ. [ח](https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D_%D7%98%D7%96_%D7%97) **שֵׁשֶׁת יָמִים תֹּאכַל מַצּוֹת וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי עֲצֶרֶת לַהשם אֱלֹקיךָ לֹא תַעֲשֶׂה מְלָאכָה.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 מח' מתי היתה שעת החיפזון | דברים טז, א | א''ר אבא הכל מודים (גם ר''א וגם רבי יהושע) כשנגאלו ישראל ממצרים לא נגאלו אלא בערב שנאמר {דברים טז-א} הוציאך ה' אלהיך ממצרים **לילה** וכשיצאו לא יצאו אלא ביום שנא' {במדבר לג-ג} **ממחרת הפסח** יצאו בני ישראל ביד רמה על מה נחלקו על שעת חפזון ר' אלעזר בן עזריה סבר מאי **חפזון** חפזון דמצרים (מכת בכורות) ורבי עקיבא סבר מאי חפזון חפזון דישראל (בבוקר) ברכות ט – א |
| 2 מח' אם חגיגת 14 דוחה שבת | דברים טז, ב | תניא יהודה בן דורתאי, פירש הוא ודורתאי בנו והלך וישב לו בדרום אמר אם יבוא אליהו ויאמר להם לישראל מפני מה לא חגגתם **חגיגה בשבת** מה הן אומרים לו תמהני על שני גדולי הדור שמעיה ואבטליון שהן חכמים גדולים ודרשנין גדולים ולא אמרו להן לישראל חגיגה דוחה את השבת, אמר רב מ''ט דבן דורתאי דכתיב {דברים טז-ב} וזבחת פסח לה' אלהיך **צאן ובקר** והלא אין פסח אלא מן הכבשים ומן העזים אלא **צאן זה פסח בקר זו חגיגה** ואמר רחמנא **וזבחת פסח**  א''ר אשי ואנן טעמא דפרושים ניקו ונפרוש?!!! אלא קרא לכדרב נחמן הוא דאתא דאמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה מניין **למותר הפסח שקרב שלמים** שנא' וזבחת פסח לה' אלהיך צאן **ובקר** וכי פסח מן הבקר בא והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן העזים??!!! אלא מותר הפסח יהא לדבר הבא מן הצאן ומן הבקר פסחים ע – ב |
| 3 מח' אם צריך לספר יציאת מצרים בכל ערב | דברים טז, ג | **מתני'** מזכירין יציאת מצרים בלילות א''ר אלעזר בן עזריה הרי אני כבן שבעים שנה ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות עד שדרשה בן זומא שנא' {דברים טז-ג} למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך **ימי חייך** הימים **כל** ימי חייך הלילות וחכ''א **ימי חייך** העוה''ז **כל** להביא לימות המשיח: ברכות יב – ב |
| 4 סוג של בצק כשר | דברים טז, ג | האי כובא דארעא...(סוג של בצק) אמר מר בר רב אשי ואדם יוצא בהן ידי חובתו בפסח מ''ט לחם עוני קרינן ביה ברכות לח – א |
| 5 צריך מצה שבורה | דברים טז, ג | אמר רב פפא הכל מודים בפסח שמניח פרוסה בתוך שלמה ובוצע מאי טעמא לחם **עוני** כתיב, ברכות לט -ב  (נוטל מצה שלמה ומצה חצויה) |
| 6 מח' חמץ ערב פסח אם זה בסדר או לא | דברים טז, ג | ומנין לאוכל חמץ משש שעות ולמעלה שהוא עובר בלא תעשה שנאמר לא תאכל **עליו** חמץ (משעת שחיטה) דברי רבי יהודה אמר לו ר' שמעון וכי אפשר לומר כן והלא כבר נאמר לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות אם כן מה ת''ל לא תאכל עליו חמץ בשעה שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ ובשעה שאינו בקום אכול מצה אינו בבל תאכל חמץ, פסחים כח – ב |
| 7 חמץ לפני ואחרי החג  אסור מהתורה | דברים טז, ג | מ''ט דר' יהודה (שחמץ מערב חג משש שעות ומעלה עובר משום בל יראה) תלתא קראי כתיבי 1 {שמות יג-ג} לא יאכל חמץ, 2 {שמות יב-כ} וכל מחמצת לא תאכלו 3 לא **תאכל עליו חמץ** חד לפני זמנו וחד לאחר זמנו וחד לתוך זמנו פסחים כח – ב |
| 8 מצת אורז ודוחן לא טוב | דברים טז, ג | אורז ודוחן לא (אי אפשר להכין מזה מצות) מנהני מילי אמר רבי שמעון בן לקיש וכן תנא דבי רבי ישמעאל וכן תנא דבי ר' אליעזר בן יעקב אמר קרא {דברים טז-ג} לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות דברים הבאים לידי חימוץ אדם יוצא בהן ידי חובתו במצה יצאו אלו שאין באין לידי חימוץ אלא לידי סירחון  פסחים לה – א |
| 9 מצה עשירה לא מחמיצה | דברים טז, ג | אמר ריש לקיש עיסה שנילושה ביין ושמן ודבש אין חייבין על חימוצה כרת יתיב רב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע קמיה דרב אידי בר אבין ויתיב רב אידי בר אבין וקא מנמנם א''ל רב הונא בריה דרב יהושע לרב פפא מאי טעמא דריש לקיש א''ל דאמר קרא לא תאכל עליו חמץ [וגו'] דברים שאדם יוצא בהן ידי חובתו במצה חייבין על חימוצו כרת והא הואיל ואין אדם יוצא בה ידי חובתו דהויא ליה מצה עשירה אין חייבין על חימוצה כרת....איתער בהו רב אידי בר אבין אמר להו דרדקי היינו טעמא דריש לקיש משום דהוו להו מי פירות ומי פירות אין מחמיצין: פסחים לה – א |
| 10 מצה שלא נתקנה לגמרי זה בסדר | דברים טז, ג | תנו רבנן יכול יוצא אדם ידי חובתו בטבל שלא נתקן ...(זאת אומרת) בטבל שלא נתקן כל צורכו שנטלה ממנו תרומה גדולה ולא נטלה ממנו תרומת מעשר [מעשר] ראשון ולא מעשר שני ואפילו מעשר עני מנין? תלמוד לומר {דברים טז-ג} לא תאכל **עליו** **חמץ** מי שאיסורו משום בל תאכל עליו חמץ יצא זה שאין איסורו משום בל תאכל חמץ אלא משום בל תאכל טבל ואיסורא דחמץ להיכן אזלא? אמר רב ששת הא מני ר' שמעון היא דאמר אין איסור חל על איסור*, פסחים לה – ב* |
| 11 מצת מעשר שני מח' | דברים טז, ג | ת''ר יכול יוצא אדם ידי חובתו במעשר שני בירושלים ת''ל {דברים טז-ג} לחם **עוני** מה **שנאכל באנינות** יצא זה שאינו נאכל באנינות אלא בשמחה דברי ר' יוסי הגלילי, ר' עקיבא אומר מצות מצות ריבה אם כן מה ת''ל לחם עוני פרט לעיסה שנילושה ביין ושמן ודבש..ור' עקיבא האי דקרינן ביה עוני כדשמואל דאמר שמואל לחם **עוני** לחם **שעונין** **עליו** דברים הרבה  פסחים לו – א |
| 12 חלוט ואשישה לא טוב | דברים טז, ג | תנו רבנן **לחם** **עוני** פרט לחלוט ולאשישה יכול לא יצא אדם ידי חובתו אלא בפת הדראה ת''ל **מצות מצות** ריבה ואפילו כמצות של שלמה א''כ מה ת''ל לחם עוני פרט לחלוט ולאשישה, פסחים לו – ב |
| 13 מצה של מעשר לא טוב | דברים טז, ג | אמר רבה בר שמואל ואיתימא רב יימר בר שלמיא אתיא לחם לחם כתיב הכא {דברים טז-ג} **לחם** עוני וכתיב התם {במדבר טו-יט} והיה באכלכם **מלחם** הארץ מה להלן משלכם ולא משל מעשר אף כאן משלכם ולא משל מעשר, פסחים לח – א, סוכה לה - א |
| 14 נשים גם מצוות לא לאכול חמץ | דברים טז, ג | סלקא דעתך אמינא הואיל וכתיב {דברים טז-ג} לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות כל שישנו בקום אכול מצה ישנו בבל תאכל חמץ והני נשי הואיל וליתנהו בקום אכול מצה דהויא ליה מצות עשה שהזמן גרמא (היא) אימא בבל תאכל חמץ נמי ליתנהו קמ''ל  (...שנשים אסורות בלאכות חמץ) פסחים מג - א |
| 15 ולכן הן חייבות גם באכילת מצה | דברים טז, ג | והשתא דאתרבו להו בבל תאכל חמץ איתרבי נמי לאכילת מצה כרבי (אליעזר) דאמר ר''א נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה שנא' לא תאכל עליו חמץ וגו' כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו באכילת מצה והני נשי נמי הואיל וישנן בבל תאכל חמץ ישנן בקום אכול מצה(שנשים חייבות באכילת מצה) פסחים מג – ב |
| 16 בלילה הראשון נשים חייבות במצה ומרור גם לר''ש | דברים טז, ג | ר''ש אומר באנשים חובה ובנשים רשות, לית ליה לרבי שמעון הא דאמר רבי אלעזר נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה שנאמר {דברים טז-ג} לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים תאכל עליו מצות כל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה והני נשים הואיל וישנן בבל תאכל חמץ ישנן בקום אכול מצה??? אלא אימא פסח מצה ומרור בראשון חובה מכאן ואילך רשות ר' שמעון אומר פסח (קרבן פסח) באנשים חובה בנשים רשות: פסחים צא – ב |
| 17, 3 הסברים מזה ''לחם עוני'' | דברים טז – ג | אמר שמואל {דברים טז-ג} לחם **עוני** (כתיב) 1 לחם **שעונין עליו** דברים תניא נמי הכי לחם **עוני** לחם שעונין עליו דברים הרבה, 2 דבר אחר לחם עוני **עני (**  (oniכתיב מה עני שדרכו בפרוסה אף כאן בפרוסה, 3 דבר אחר מה דרכו של עני הוא מסיק ואשתו אופה אף כאן נמי הוא מסיק ואשתו אופה: פסחים קטו - ב |
| 18 לזכור בקידוש | דברים טז – ג | אמר רב אחא בר יעקב וצריך שיזכיר יציאת מצרים בקידוש היום כתיב הכא {דברים טז-ג} למען **תזכור** את יום וכתיב התם {שמות כ-ח} **זכור** את יום השבת לקדשו, פסחים קיז – ב |
| 19 חגיגת יד' נאכלת ל2 ימים ולילה שביניהם | דברים פרק טז, ד | דתניא {דברים טז-ד} לא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב **ביום הראשון לבקר** לימד על חגיגת י''ד (חגיגה של ערב פסח) שנאכלת לשני ימים ולילה אחד או אינו אלא ליום ולילה כשהוא אומר {דברים טז-ד} **ביום הראשון** (**לבוקר**) הרי בקר שני אמור או אינו אלא בקר ראשון ומה אני מקיים חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה אחד חוץ מזו, כשהוא אומר בו {ויקרא ז-טז} אם נדר או נדבה לימד על חגיגת י''ד שנאכלת לב' ימים ולילה א' פסחים עא – א,ב |
| 20 חגיגת יד' נאכלת ל2 ימים ולילה שביניהם | דברים פרק טז, ד | אמר מר או אינו אלא בקר ראשון? הא אמרת כשהוא אומר **ביום הראשון** (לבקר) הרי בקר שני אמור! ה''ק או אינו אלא בשתי חגיגו' הכתוב מדבר אחת חגיגת י''ד ואחת חגיגת ט''ו וזו לבוקרה וזו לבוקרה? הדר אמר אלא דקי''ל חגיגה הנאכלת לשני ימים ולילה אחד א''כ אם נדר או נדבה(ויקרא ז טז) במאי אי חגיגת י''ד הא כתיב בה יום ולילה אי חגיגת ט''ו הא כתיב בה יום ולילה אלא האי לחגיגת ט''ו והאיך כוליה קרא לחגיגת י''ד **לימד על חגיגת י''ד שנאכלת לשני ימים ולילה אחד,** פסחים עא – ב |
| 21 מח' אם אחד מכריע | דברים טז, ה | גופא הרי שהיו ישראל מחצה טהורין ומחצה טמאין הללו עושין לעצמן והללו עושין לעצמן היו טמאין עודפין על הטהורין אפי' אחד יעשו בטומאה לפי שאין קרבן ציבור חלוק, ר''א בן מתיא אומר אין היחיד מכריע את הציבור לטומאה שנאמר לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך , פסחים עט – ב (בשביל יחיד לא תזבחנו) |
| 22 מח' אם אדם בודד מביא פסח | דברים טז, ה | **מתני'**אין שוחטין את הפסח על היחיד דברי רבי יהודה ורבי יוסי מתיר  **גמ'**ת''ר מנין שאין שוחטין את הפסח על היחיד ת''ל {דברים טז-ה} לא תוכל לזבוח את הפסח **באחד,** דברי ר' יהודה......ורבי יוסי האי באחד מאי עביד ליה מיבעי ליה לכדר''ש דתניא ר''ש אומר מניין לזובח את פסחו בבמת יחיד בשעת איסור הבמות שהוא בלא תעשה ת''ל **לא תוכל לזבוח את הפסח באחד שעריך** יכול אף בשעת היתר הבמות כן ת''ל **באחד שעריך** לא אמרו אלא בשעה שכל ישראל נכנסין בשער אחד, פסחים צא – א |
| 23 מח' עד מתי אוכלים את הפסח | דברים טז, ו | והני תנאי (רבי אלעזר בן עזריה ור''ע) כהני תנאי דתניא {דברים טז-ו} שם תזבח את הפסח 1**בערב** 2 **כבוא השמש** 3 **מועד צאתך ממצרים** ר' אליעזר אומר בערב (מחצות היום) אתה זובח וכבוא השמש (מצאת הכוכבים) אתה אוכל ומועד צאתך ממצרים (מהבוקר) אתה שורף (ומשמע שאפשר לאכול עד חצות) רבי יהושע אומר בערב (מחצות היום) אתה זובח כבוא השמש (מצאת הכוכבים) אתה אוכל ועד מתי אתה אוכל והולך עד מועד צאתך ממצרים (עד עמוד השחר אפשר לאכול את הפסח) ברכות ט – א |
| 24 קודם תמיד ואח''כ פסח | דברים טז, ו | ת''ר תמיד קודם לפסח, פסח קודם לקטרת, קטרת קודמת ל (הדלקת) נרות, יאוחר דבר שנאמר בו **בערב ובין הערבים** (שמות יב ו)לדבר שלא נאמר בו בערב אלא בין הערבים בלבד(במדבר כח ח) פסחים נח – ב |
| 25 מח' אם לישון בירושלים בפסח שני | דברים טז, ז + ח | ת''ר...פסח ראשון טעון לינה (שצריך לישון בתוך ירושלים) פסח שני טעון לינה, דוחה את הטומאה כמאן כר' יהודה ולרבי יהודה טעון לינה? והא תניא ר' יהודה אומר מניין לפסח שני שאין טעון לינה שנאמר {דברים טז-ז} ופנית בבקר והלכת לאהליך וכתיב {דברים טז-ח} ששת ימים תאכל מצות הנאכל לששה טעון לינה שאין נאכל לששה אין טעון לינה תרי תנאי ואליבא דרבי יהודה: פסחים צה – ב |
| 26 מצות  לילה ראשון  בזה''ז דאורייתא | דברים טז – ח | תניא כוותיה דרבא {דברים טז-ח**} ששת ימים תאכל מצות וביום השביעי עצרת לה' אלהיך** מה שביעי רשות אף ששת ימים רשות (לא כתוב שחייבים לאכול מצות ביום השביעי אז כך גם בכל ה 6 ימים לא חייבים לאכול דווקא מצות (חמץ ודאי שאסור) ) מאי טעמא הוי דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו יצא, יכול אף לילה הראשון רשות? תלמוד לומר על מצות ומרורים יאכלוהו (בליל הסדר חייבים) אין לי אלא בזמן שבית המקדש קיים בזמן שאין בית המקדש קיים מנין? (שזה גם דאורייתא)? ת''ל בערב תאכלו מצות הכתוב קבעו חובה (בלי קשר אם יש או אין קרבן פסח) : פסחים קכ – א |