|  |
| --- |
| **הנושא: האם רבי יהודה וחכמים נחלקו במקרה שברכותיהן שוות?** |
| במשנה היו לפניו מינים הרבה (עם אותם ברכה או עם ברכה שונה) לרבי יהודה מברך על מין שבעה ולחכמים על איזה מהם שירצה. |
| עולא | רבי יהודה סבר | ורבנן סברי מין |
| בשברכותיהן שוות(זיתים ותפוחים) | מין שבעה עדיף  | חביב עדיף |
| שאין ברכותיהן שוות (צנון וזית) | **לדברי הכל** מברך על זה וחוזר ומברך על זה |
| שאלה | **בברייתא נאמר** : היו לפניו צנון וזית מברך על הצנון ופוטר הזית (שהצנון עיקר)ר' יהודה (שמסכים לכלל שמברכים על עיקר) אומר מברך על הזית שהזית ממין שבעה רואים שגם שברכותיהם שונות הם חולקים. |
| תרוץ | צריך לשנות את הברייתא ולגרוס בה שרבי יהודה חלק רק במקרה שברכותיהן שוות.  |
|  |
| רבי אמי ורבי יצחק נפחא אחד מהם סובר שגם באין ברכותיהן שוות (זית ותמר) הם חולקיםוהרי ברור לשניהם צריך לברך על שתי המינים אם כן במה הם חולקים? |
| לעניין הקדמה | לחכמים יקדים את החביב עליו כרבי חנן שהפסוק מלמד את שיעורי התורה. | ולרבי יהודה יקדים מין שבעה כרבי יצחק כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה, ולשיעורי התורה שהם מדרבנן לא צריך פסוק. |
|  |
| חיטה | אדם הנכנס לבית מנוגע והוא לבוש הוא נטמא מיד ובגדיו נטמאים רק אחרי שישהא בבית כדי שיעור אכילת **חצי כיכר חיטים** (שנאכלים מהר)בשעת הסבה עם ליפתן. |
| שעורה | עצם בגודל של שעורה מטמא במגע ובמשא ואינו מטמא באהל.  |
| גפן | נזיר נאסר גפן כדי רביעית **יין** ולא רביעית מים שיין הוא עבה וסמיך ושיעורו גדול יותר. |
| תאנה | מתחייב על מלאכת הוצאה כאשר מוציא כשיעור תאנה יבשה. |
| רימון | בכלים של בעלי בתים שנטמאו רק נקב כשיעור רימון מטהרם ומבטלם.  |
| זית שמן | רוב שיעורי האיסורים הם בכזית (חלב,דם,נותר, פיגול) |
| תמר | האוכל כשיעור תמר חייב ביום הכיפורים. |
|  |  |  |  |  |
| רב המנונא הקדים תמר לרימון כיוון שתמר הוא שני לארץ השני ורימון חמישי לארץ הראשונה. |
|  |  |  |  |  |
| **הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה** |
| רב הונא ורב נחמן  | רב ששת אמר  | רבי חייא  |
| טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם | טעונין ברכה בין לפניהם בין לאחריהם | פת פוטרת כל מיני מאכל |
|  |  | וכך פסק רב פפא דברים שרגילים להביאם לאחר הסעודה טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם גם בתוך הסעודה.  |  |

טבלאות עזר של מסקנות הגמרא ללימוד ברכות דף מא