אסורי דרבנן: החזרה 1

*טעם האסור*

לו:-לז. [עד אף מחזירין], רש"י (לו: על המש' ד"ה לא מחזירין)

מהר"ם שם ד"ה אבל לא תבשיל

שער הציון (רנג:לז)

רש"י (לח: ד"ה מחזירין, אבל להניח)

ספר הישר (ס' רלז)

ר"ן (טו: בדפי הרי"ף ד"ה גמ', יט. בדפי הרי"ף ד"ה ת"ר מביא)

רמב"ם (הל' שבת ג:א), אור שמח שם ד"ה דע

מ"ב (רנג:נב)

אור שמח הלכות שבת פרק ג הלכה א

דע דאיכא תרי טעמי באיסור חזרה, חדא כמו שפירשו התוספות (שבת לו, ב ד"ה לא יתן) ורז"ה (שם טו, ב בדפי הרי"ף) דגזר שמא יחתה בגחלים אם יחזיר לתוך הכירה, ומאי דגרע משהיה, זהו לפי דכשמשהה הא ודאי רותח הוא, אבל בחזרה בשבת דחייש שמא נצטננו שוב בשעת החזרה יש לחוש שמא יחתה בגחלים, וכמו"ש רבינו תם בספר הישר באורך, דבסתם חזרה התבשיל צונן הוא, עיין שם בזה, עוד איכא טעמא לאסור משום מבשל בשבת, ואף אם נתבשלה כל צרכה מ"מ אסור להחזיר, משום דמיחזי כמבשל בשבת, ואתי להחזיר גם כשלא יהא מבושל כל צורכו, ונראה דהך טעמא דמבשל תלי' באשלי רברבי, כי כ"ז שאינה ראוי' לאכילה היינו שלא נתבשלה כמאכל בן דרוסאי לא שכיח שיטול הקדירה מן הכירה בשבת דליתי אח"כ לחזרה, וע"כ בראוי לאכילה, ושוב אין בה משום בשול אחר בשול, ואמאי נגזור להחזיר, אמנם זהו לשיטת הפוסקים, אבל דעת הרמב"ם הוא דיש בה משום בישול אחר בישול כ"ז שלא נתבשלה כל צרכה לגמרי, עיין פרק ט' ובהמגיד, ולפי זה רבינו אזיל לטעמי' וסבר דמשום בישול אסור להחזיר, ומש"ה פסק דכל שאסור להחזיר אסור לסמוך, דמאי נפקא מינה, כיון דמשום בישול אתו, גזירה שמא יחזיר קודם שנתבשלה כל צרכה, ומש"ה פסק דמבעוד יום מותר להחזיר דהא ליכא חשש דבישול כלל, אבל התוספות לטעמייהו, דמשום (שמש) [שמא] יחתה הוא, דמשום בישול לא שייך, דלאחר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי היינו שתהא ראויה לאכילה שוב ליכא משום בישול כלל, עיין תוספות (שבת) י"ח ע"ב בד"ה (שמא יגיס) [דילמא מגיס] דפירשו משום צובע, וברא"ש פרק כירה (סימן א - ב), וקודם בישול כמאכל בן דרוסאי אין דרך ליטול מן הכירה, וע"כ הטעם הוא דאסור משום גזירת חתוי, ולפ"ז דוקא תוכה אסור, הא לסמוך אצלה שרי, כיון שדופן הכירה מפסיק בין הגחלים תו ליכא למיחש שמא יחתה, ומש"ה אסרי להחזיר מבע"י שמא יחתה משחשכה, ועיין רא"ש, ודו"ק, ולכך סמך רבינו דין דמגריפה בהלכה י"א, שגם הני דיני דחזרה משום בישול הוא דאסורים, וברור.

*הלכה למעשה בגו"ק בחזרה*

רמ"א (רנג:ה וכל הדברים)

חזון איש (לז:כא ד"ה ונראה, לח:ב)

שש"כ (א:לב)

בה"ל (שם ד"ה להחם)

מ"ב (רנג:לז, שיח:צח), שער הציון (רנג:לז)

רב משה (אגרת משה או"ח ד:עד בשול כז,לה)

שש"כ (א:ל)

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

(כז) האם תועיל קופסא של ד' דפנות בתוך תנור שלנו כבלעך ע"ג התנור כדי שיהיה מותר להחזיר לתוכו בשבת.

תשובה: בלעך כקופסא שעשוי מד' דפנות מסתבר שמותר גם להחזיר כדעת כתר"ה.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

(לה) האם מותר לחמם קדרה שנתבשלה והיא חמה קצת ע"ג מכשירים שנועדו לחימום ולא לבישול, כפלטה חשמלית (האט פלייט והאט טריי) או שולחן מחומם באדים (סטים טייבל), גם בלא הפסק קדרה, דאין דרך בישול בכך.

תשובה: על פלטה חשמלית אם א"א להתבשל שם אז מותר להעמיד קדרה חמה אם אין שם אלא מדה אחת להחום ואם יש שתי מדות אסור, והוא שלא יהיה באופן הטמנה שאז יהיה הטמנה בדבר המוסיף הבל שאסור. ועל שולחן המחומם באדים כמדומה שאפשר להתבשל שם וא"כ הוא ממילא דרך בישול אך אף אם א"א להתבשל שם כמדומה שהוא בדרך הטמנה ואז אסור, ואם אינו דרך הטמנה כגון שאינה מכוסה כולה מותר.

*טעם לשאר תנאים*

גמ' לח: עד המש'

ר"ן (יז: בדפי הרי"ף ד"ה בעי)

תוס' (לח: ד"ה ממיחם)

תוס' הרא"ש (לח: ד"ה ממיחם)

בעל המאור (טז בדפי הרי"ף ד"ה ודיני חזרת הבשול)

שפת אמת (לח: ד"ה בתוס')

ורש"י (לח: ד"ה מחזירין, אבל)

ר"ן (יז: בדפי הרי"ף ד"ה לא)

שפת אמת מסכת שבת דף לח עמוד ב

בתוס' ד"ה פינה כו' וא"ת דבפ' במה טומנין כו' יש לתמוה מאי קשיא להו הא לא דמי אהדדי דהכא דאיסור חזרה משום דמחזי כמבשל י"ל דבמיחם חדש מחזי יותר כמבשל אבל התם בהטמנה בדבר שא"מ הבל שאסור משום שמא ירתיח שפיר כשפנהו ממיחם למיחם לא שייך למיגזר שמא ירתיח וכדאי' להדיא לקמן (נ"א) השתא אקורי קא מקיר לה ארתוחי קא מרתח לה [ונראה כי כן הוא כוונת הר"ן בתי' א' ע"ש] גם תירוצם אינו מובן דהא כאן בחזרה ע"ג כירה גו"ק אין הטעם כלל משום חיתוי אלא משום דמחזי כמבשל:

*עודן בידו ודעתו להחזיר*

גמ' לח: עד המש'

ירושלמי (ג:א בסוף- נתנו על גבי מטה) ומפרשים שם

רמב"ם (פ' המשניות ג:א ומה שאמרו ב"ה)

רמב"ם (ג:י)

ר"ן (יז: בדפי הרי"ף ד"ה לא)

בה"ל (רנג:ב ד"ה ודעתו להחזיר)

ר"ן (יז: בדפי הרי"ף ד"ה בשם הירושלמי)

מ"ב (רנג:סד,סה)

תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת שבת פרק ג הלכה א

תלוי ביתד ונתנו על גבי ספסל נאמר אם היה מפוחם מותר ואם לאו אסור. אמר רבי יוחנן ברבי מרייה בשלא העביר את ידו ממנו אבל אם העביר את ידו ממנו אסור:

קרבן העדה מסכת שבת פרק ג הלכה א

תלוי ביתד או שנתנו ע"ג ספסל. דלא דמי לעודו בידו וגם לא להניח ע"ג קרקע מהו:

נאמר וכו'. פשוט לן דאם היה עדיין רותח גמור מותר ואם לאו אסור:

בשלא העביר את ידו ממנו. כלומר לא אמרן דתלוי ביתד שרי אלא דוקא כשהניח גם ידו עליו הלכך שרי:

אבל בשסילק ידיו ממנו אסור. דדמיא טפי להניח ע"ג קרקע:

פני משה מסכת שבת פרק ג הלכה א

תלאו ביתד. להקדירה שנטל או נתנו על גבי ספסל ולא הניחה ע"ג קרקע מהו שיחזיר וקאמר הש"ס דבכה"ג כך הוא שנאמר שאם הי' מפוחם המיחם או הקדירה וניכר שעדיין רותח הוא מותר להחזיר ואם לאו אסור:

בשלא וכו'. והא דמותר כשהוא מפוחם כשלא העביר את ידו ממנו וכלומר שמיד שתלאו או הניחו ע"ג הספסל לא העביר ידו והחזירו מיד אבל אם העביר את ידו ממנו ושהא קצת אסור להחזירו:

פסק הלכה

ש"ע ורמ"א (רנג:ב)

מ"א (רנג:יט)

בה"ל (שם ד"ה ודעתו להחזירה)

שער הציון (רנג:נ)

מ"א (שיח:כד)

מ"א (רנג:לו)

בה"ל (רנג:ה ד"ה ובלבד)

מ"ב (רנג:סז,סח)

רב משה (או"ח ד:עד בשול לב, ב:סט)

רב משה (או"ח ד:עד בשול לג)

שש"כ (א:הע' סא)

שש"כ (א:כז:הערה עט)

{רב משה (אגרות משה ד:עד בשול לח)}

בה"ל (רנג:ב ד"ה ולא הניחם)

מ"ב (רנג:כג,סח)

חזון איש (לז:ח ד"ה הנה)

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

(לב) היכן מותר להניח על הבלעך בשבת דבר יבש המבושל כל צרכו והוא צונן לגמרי.

תשובה: דוקא על מקום שא"א לבא לידי יד סולדת אפילו כשיהיו שם כל היום מותר אבל על מקום שאם יהיו שם זמן גדול יהיה היד סולדת אסור דבנצטנן לגמרי אסור חזרה אף ביבש כהמג"א ס"ק ל"ו. ובבתי מלון (האטעלן) אין להתיר כלל אפילו לאנשים הכשרים.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן סט

ובאם לקח הצאלענט מהתנור בשבת והניחו על השלחן והספסל אם מותר להחזירו להתנור כשעדיין היד סולדת בו, הנה פליגי בזה המחבר והרמ"א בסימן רנ"ג סעיף ב' שהרמ"א אוסר שלא מתיר אלא בעודה בידו ודעתו להחזירה, אבל במ"ב /סי' רנ"ג/ ס"ק נ"ו כתב שיש להקל לעת הצורך בין בעודן בידו אפילו אין דעתו להחזירה ובין בהניחה על הספסל ועל השלחן כשדעתו להחזירה. ובלקח מהתנור בשבת שהרמ"א הביא שי"א דאפילו הניחו ע"ג קרקע מותר וגם שכן נוהגין להקל בתנורים שלנו שיש להם דין כירה, אף שכתב שטוב להחמיר, מ"מ ודאי שבעודן בידו אף באין דעתו להחזירה, ובדעתו להחזירה בהניח על השלחן ועל הספסל שיש להתיר כיון שיש לזה צרוף הי"א שמשמע שפוסק כן הרמ"א בעצם רק שהחמיר שם מפני שהרבה חולקין על הר"ן, אבל בלא הניח עג"ק =על גבי קרקע= שהרבה מקילין אף בלקח מבעוד יום להחזירו בשבת ודאי אין להחמיר כשלקח בשבת שנצטרף לזה גם דעת הר"ן.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

(לג) הניח הקדרה ע"ג קרקע ועדיין הוא אוחז בה בבית יד האם מותר להחזירה, דבפיהמ"ש כ' הרמב"ם דמותר להחזיר בתנאי שלא תונח הקדירה על דבר אלא שתהי' באויר וכו'.

תשובה: יש להקל, דמדאפיק (גמ' ל"ח ע"ב ושו"ע /או"ח/ רנ"ג סעי' ב') בלשון הניחה ולא בלשון העמידה ע"ג קרקע משמע שהניחה ממש לבדה ולא אחוז בה כלל, וברמב"ם פ"ג משבת ה"י לא הזכיר שתהיה באויר, משמע שאף הרמב"ם מתיר.

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עד

(לח) תבשיל מבושל כ"צ שהי' מונח ע"ג הבלעך וכבתה האש בשבת ונצטנן אלא שעדיין חם קצת, האם מותר להחזירו לכירה אחרת גו"ק =גרופה וקטומה=, וגם האם יש חילוק בין כבתה האש בשבת לכבתה קודם השבת.

תשובה: יש להתיר דדמי זה כמו שעומדת על בלעך דתנור שהניח במקום רחוק קצת שמותר להעמידה במקום יותר חם כשעדיין היה חם קצת שראוי לאוכלו אבל הוא דוקא כשנכבה מאליו ע"י איזה סבה אבל אם כבו בכוונה בע"ש אסור דהא בטלו בכוונה שהייה ראשונה.

*סמוך לשבת*

מש' שבת לו: ורש"י שם

תוס' (שבת לו: ד"ה וב"ה אומרים)

רא"ש (ג:ב) וקרבן נתנאל (שם: אות ל)

{מ"א רנג:כז}

תוס' ישנים (על הדף לו: אות ב)

ר"ן (טו: בדפי הרי"ף ד"ה ב"ה אומרים אף מחזירין)

רא"ש (ד:ב אבל זה קצת קשיא...) וקרבן נתנאל (על הראש ג:ב:אות מ)

באור הגר"א (ס' רנג:ה:נא)

פסק הלכה

רמ"א (רנג:ב)

מ"א (רנג:כו,כז)

מ"ב (רנג:עג)

שש"כ (א:עב)