הגדרת אוכל: לח או יבש

*שמן שנקרש:*

ש"ע (שיח:טז)

מ"א (שיח:מ)

ט"ז (שיח:סוף כ)

מ"א (רנג:מא) ורע"א שם

אגרות משה (או"ח ד:עד:ו)

שש"כ (א:סד:הע' קצח,ר)

*תערובת לח ויבש:*

מ"ב (שיח:לב)

ב"י (רנג:ב ד"ה ומש"כ רבינו כל זמן)

אליה רבה (שיח:יא)

פמ"ג (מ"ז רנג:יג [עד כי נצטמק ויפה לו הוא] , רנט:ג [ואם יש עד ס' שיח], א"א רנג:מא [והוי יודע עד נראה מב"י])

אגרות משה (או"ח ד:עד בשול ז,ה ד"ה ומה)

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

(ו) האם מותר ליתן חמאה על דבר גוש חם בכלי שני.

תשובה: הנה חמאה במדינה זו שנעשה מחלב שמבשלין תחלה שנקרא פעסטערייזער /פיסטור/ אם היה במדת יד סולדת הרי נעשה החמאה מחלב מבושל ומכיון שנקרש הוא כדבר יבש שאין בו משום בשול שוב, כמפורש במג"א סק"מ לענין שומן שנקרש דנעשה עתה יבש ואין בו שוב משום בשול ואף שנמוח ונעשה לח לא איכפת לן כדפי' בלבו"ש וכן הוא במ"ב ס"ק ק', וממש כן הוא החמאה במדינה זו. אבל אם הוא פחות מיד סולדת יש לאסור דהא לא נתבשל מעולם, ומכיון שכפי הנשמע איכא מי שהחום הוא מדת ק"ס או מדת קס"ח, הנה לפ"מ שבדקנו בעצמנו מדת ק"ס הוא ודאי יד סולדת ומותר (עי' לעיל ס"ק ג') ואם נמצא גם פחות מק"ס הוא ספק.

בית יוסף אורח חיים סימן רנג

ומ"ש רבינו כל זמן שהיא רותחת. כן משמע ודאי שאם שהה בידו עד שנצטנן התבשיל אסור להחזירה משום דהוה ליה כמבשל וכן כתב רבינו בסימן שי"ח (פא סוע"ב), וכן כתב רבינו ירוחם בח"ג (ני"ב סט סוע"א) בשם ה"ר יונה דכל שרובו רוטב ומצטמק ויפה לו והוא צונן כשהחזירו על גבי כירה ומצטמק הוי מבשל גמור. וכתב עוד ומכל מקום מוכח מהגמרא שאם לא נצטנן אפילו שינה מרתיחתו קצת מותר להחזיר. וכתב עוד בשם ה"ר יונה דהא דשרי להחזיר דוקא כשהגיע מבעוד יום למאכל בן דרוסאי אבל אם לא הגיע לא יחזיר אם נטל עכ"ל, וכן כתב הרב המגיד בפרק ג' (ה"י) בשם הרמב"ן (לח: סוד"ה כתב) והרשב"א (לו: ד"ה עד שיגרוף) אלא שלא הזכיר מבעוד יום וכן נראה דמאחר שעכשיו כשמסלקו מהאור הוא מבושל מה לי אם נתבשל מבעוד יום או אם נתבשל משחשיכה ואפשר דה"ר יונה מיירי כשסלקה תיכף שחשכה דאז אם לא הגיע מבעוד יום למאכל בן דרוסאי גם עכשיו כשמסתלק התבשיל לא הגיע. ורבינו כתב בסימן שי"ח (פב.) שאם לא נתבשל כל צרכו אפילו נתבשל כמאכל בן דרוסאי שייך בו בישול אפילו בעודו רותח ואם כן מה שמתיר כאן להחזיר, כשנתבשל כל צרכו לגמרי הוא דוקא, שאם לא נתבשל כל צרכו אף על פי שנתבשל כמאכל בן דרוסאי אסור להחזיר כל שיש עדיין חום בכירה שהקדרה רותחת מחמתה:

אליה רבה סימן שיח

יא שנתבשל כבר וכו'. כל צורכו, עיין סעיף ט"ו. ומ"ש והוא יבש פירש מנחת כהן [שם] שהרוב הוא דבר יבש, ואם רוב רוטב נדון לדבר לח וצ"ע:

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

(ז) אוכל שרובו יבש ומיעוטו לח האם יש להחמיר שיש בו בישול אחר בישול אם נצטנן לגמרי.

תשובה: הנה לא מובן חלוק בין רוב לח למיעוט לח מאחר דמיעוט הלח יתבשל כשהוא צונן, אשר על כן הוא הכרח לפרש כמשמעות הפמ"ג בסימן רנ"ג במשב"ז סקי"ג דברוב הוא מצטמק ויפה לו ובמיעוט הוא מצטמק ורע לו, שלכן יש לאסור כיון דרבים פליגי על הרמ"א /או"ח/ סימן שי"ח סעיף ד' דכ' דדווקא במצטמק ויפה לו יש בישול אחר בישול.

אבל בא"א רנ"ג ס"ק מ"א במערה מים מכלי ראשון על טיי וקאווע /תה וקפה/ שעירו עליהם מע"ש =מערב שבת= שכבר נתבשלו ליבש אין בו בשול אחר בשול ואף שנשאר קצת מים קרים הולכין אחר הרוב, הרי סובר דגם מצד לח ויבש הולכין אחר הרוב, ובסימן רנ"ט במש"ס סק"ג כתב להוכיח מכ"ש דהולכין אחר הרוב בדבר לח ויבש, שגם לענין מצטמק ויפה לו ומצטמק ורע לו כשהן יחד בקדרה הולכין אחר הרוב, שא"כ אינו כהמשמעות בפמ"ג דלעיל ומתיר במיעוט לח, ואולי הוא מטעם דמעצם הדין גם בלח אין בשול אחר בשול, שלכן אין דין זה ברור ומהראוי להחמיר. ובשעת הדחק הגדול אולי יש להתיר.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

ומה שנסתפקת בקעטשאפ שמא הוא אוכל מחמת שהוא עב אף שנירוק ע"י שפיכה מסתבר שלא תלוי זה בדין אוכל או משקה לגבי טומאה, אלא באם הוא דבר הזב או דבר שהוא חתיכה העומדת ומדובקת יחד אף בלא כלי המעמידן ומדבקן שלכן יש להחשיבו כלח.