בס"ד **4**

**גמרא פסחים דף ד ע"ב ואימא לרבות ליל חמישה עשר לביעור**

**ואימא לרבות לילי חמישה עשר לביעור.**

De גמרא bestrijdt het vorige bewijs: **Laten we stellen** dat de מצווה: אך ביום הראשון תשביתוons niet komt **toevoegen** om het חמץ al op de veertiende ניסן te **vernietigen**, maar pas **de avond** **van de vijftiende**.

**דסלקא דעתך אמינא ימים כתיב, ימים אין לילות לא**

 Van de eerste פסוק: שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם **had ik kunnen denken**, dat חמץ **alleen** maar **overdag** verboden is, maar dat het חמץ verbod 's avonds nog **niet** ingaat. In de פסוק **staat** namelijk **ימים- dagen**, dus **niet** **לילות – nachten**

. **קא משמע לן אפילו לילות.**

**Komt** de tweede פסוק: **אך ביום הראשון ons leren** dat men het חמץ**al vanaf de avond** van de vijftiende ניסן moet vernietigen.

De vraag blijft nog steeds open, van waar weten wij dat al de veertiende ניסן men het חמץ moet vernietigen.

**ההוא לא איצטריכא ליה דהא איתקש השבתת שאור לאכילת חמץ ואכילת חמץ לאכילת מצה. השבתת שאור לאכילת חמץ**

Antwoordt deגמרא : We zijn genoodzaakt te zeggen dat de tweede פסוק: אך ביום הראשון תשביתוover de veertiende spreekt. Voor het חמץ verbod, van de avond van de vijftiende **heb ik deze** פסוק namelijk **niet** **nodig**. Het verbod van חמץ, de avond van de vijftiende, leren we al van een הקש(een hekesj is een leermethode dat de halachot van twee mitswot, die in één posoek staan, of meteen na elkaar staan, van elkaar worden afgeleid .) **Er is** namelijk **een הקש** **tussen het vernietigen** **van het חמץ, naar het verbod om חמץ te eten.** Er is ook een הקש**tussen het verbod om חמץ eten**, **en de מצווה om matse te eten**. Net zoals de מצווה van matse de avond van de vijftiende is, zo begint ook het verbod om חמץ te bezitten al bij de avond van de vijftiende ניסן.

De פסוק  **אך ביום הראשון** komt dus niet vertellen dat het verbod de avond van de vijftiende ingaat, aangezien wij dit al uit de הקש kunnen leren, maar komt ons leren dat de מצווה om het חמץ te vernietigen, al de veertiende ניסןingaat.

 **דכתיב: שבעת ימים שאור לא ימצא בבתיכם כי כל אוכל מחמצת ונכרתה.....ואכילת חמץ לאכילת מצה דכתיב: כל מחמצת לא תאכלו בכל מושבותיכם תאכלו מצות ... וכתיב בי במצה בערב תאכלו מצות.**

Er is een hekesj tussen het vernietigenvan het חמץ en hetverbod om חמץ te eten. **Er staat** in שמות 12/19:**שבעת ימים שעור לא ימצא בבתיכם** en in dezelfde פסוק staat: **כי כל אוכל מחמצת ונכרתה** Er is **ook** een הקש tussen **het verbod חמץ te eten, en de מצווה om matse te eten**. **Er staat namelijk**:**כל מחמצת לא תאכלו en** in dezelfde פסוק staat: **בכל מושבותיכם תאכלו מצות En** bij de מצווה vanמצה  **staat** er ook:**בערב תאכלו מצות**  de avond van de vijftiende ניסן zul je matses eten. Omdat er een verband is tussen het eten van מצות en het verbod om חמץ te eten, en het vernietigen van het חמץ, leren we dat net zoals bij matse eten de plicht 's avonds is. Zo gelden ook het verbod חמץ te eten, en het verbod om חמץte bezitten, al vanaf de avond.

**ואימא לרבות ליל י"ד לביעור**

**Laten we zeggen** dat de פסוק אך ביום הראשון **komt toevoegen**, het vernietigen van חמץ, al **de avond van de veertiende** ניסן ingaat.

**ביום כתיב**

Dit kan niet, want er **staat** **in de פסוק**: אך ביום הראשון תשביתו שאור **overdag** zal men het zuurdeeg vernietigen.

**ואימא מצפרא**

**Laten we zeggen** dat met het חמץal vanaf de **ochtend** van de veertiende moet vernietigen.

**אך חלק**

Van het **woord אך** leren we dat we de dag **moeten delen**. Een deel van de dag is het חמץ toegestaan, en één deel van de dag is het חמץ verboden. ( רש"י geeft twee verklaringen hoe dit leren van het woordje אך )