מלאכת בורר 1

הגדרת המלאכה: תקון האוכל או הסרת הפסולת

מש' שבת עג. [בורר] ורש"י שם

ירושלמי שבת מט:

שבת קמה:[חלות דבש עד המש'], ר"ן שבת קמה: ד"ה התם

ט"ז (שיט:יג) ופרי מגדים שם

חזון איש (ס' נג ד"ה ט"ז) [עד ונראה דודאי סברת מהרי"ץ]

[שש"כ ג:הערה מא]

בעל המאור (לז: בדפי הרי"ף ד"ה והא אנן תנן) [וזהו ביאור הדבר]

בה"ל (שיט:ג ד"ה לאכל מיד)

[אגלי טל (זורה א:ו)]

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ז הלכה ב

והבורר. אמר רבי יודן יש שהוא בורר צרורות כל היום ואינו מתחייב. יש שהוא נוטל כגרוגרת ומיד מתחייב. היך עבידא היה יושב על גבי כרי וברר צרורות כל היום אינו מתחייב.

חידושי הר"ן מסכת שבת דף קמה עמוד ב

התם הוא דמעיקרא אוכל ולבסוף אוכל. פי' ובהא הוא דקא שרי ר' אליעזר כיון דליכא איסורא דאורייתא ומשום בורר ליכא דאפילו סחיט להו בידים לא נפיק דבש מיני' לגמרי קמ"ל דאפי' גבי ענבים קא שרי דכיון שריסקן מבעוד יום כל מה דאתי ממילא לא גזר דילמא סחיט לכתחל' למהר הוצאת המשקין או הדבש וחכמים גזרו חלות דבש אטו זיתים וענבים: