**כולל קיץ-בית המדרש שערי רחמים לעדת המשהדים**

**טוש"ע יו"ד סי' קיג'- הלכות בישול עכו"ם**

**מראה מקומות ליום רביעי, ב' מנחם אב תש"ף**

1. גמ' ע"ז דף לח: "בעו מיניה מרבי אסי" עד "ומנו לוי" עם פירש"י, טור ב"י ושו"ע סע' טו', ש"ך ופר"ח שם
2. כף החיים כאן אותיות פג-פו' ובאו"ח סי' רה' אות ט'

**בהצלחה רבה!**

טור יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיג

ותמרים מתוקין שבשלם עו"ג מותרים שנאכלין לכל כשהן חיין המרים הרבה שאין נאכלים אלא ע"י האור ואפילו הבינוניים שיש קצת אנשים שאוכלים אותן כשהן חיין אסורין לפי שאין נאכלין אלא ע"י דוחק גדול:

בית יוסף יורה דעה סימן קיג

תמרים מתוקים שבשלם גוי מותרים וכו'. שם בעו מרבי אסי הני אהיני שליקי דארמאי מאי חוליי לא תיבעי לך דודאי שרי מרירי לא תיבעי לך דודאי אסירי כי תיבעי לך מציעאי מאי אמר ליה מאי תיבעי להו דרבי אסר ומנו לוי ופירוש רבינו בזה מדברי הרשב"א (הקצר והארוך ב"ג ש"ז צד:) והוא מבואר:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיג סעיף טו

תמרים המרים קצת, לח] שאינם נאכלים אלא על ידי הדחק, אם בשלם עובד כוכבים, אסורים.

ש"ך יורה דעה סימן קיג ס"ק יט

כתב האו"ה כלל מ"ג דין ג' ומיהו הני אגסים ותפוחין אף ע"פ שרוב אכילתן ע"י צלי ובישול אם צלאן ובשלן עובד כוכבים מותרים דמ"מ נאכלים גם כן חיין ועוד שרוב עיקר אכילתן חי ע"כ:

פרי חדש יורה דעה סימן קיג ס"ק כד

תמרים המרים קצת כו'. כתב האיסור והיתר הארוך כלל מ"ג [דין ד] ומיהו הני אגסים ותפוחים הקשים אף על פי שרוב אכילתן על ידי צלי ובישול אם צלאן ובישלם עכו"ם מותרים דמכל מקום נאכלים ג"כ חיים, ועוד שרוב עיקר אכילתן חי ע"כ: ודע שמתבאר בברייתא בפרק אין מעמידין [עבודה זרה לח, ב] דקפריסין וקפלוטות דהיינו כרתי שאין בהם משום בישולי גוים משום שנאכלין כמות שהם חיים, ובפרק כיצד מברכין [ברכות] דף ל"ח [ע"ב] מתבאר שם בגמרא נמי דתומי וכרתי נאכלין חיין. ולפי זה התומי ג"כ אין בהם משום בישולי גוים דומיא דכרתי, אלא שבזמנים הללו אין ספק שהתומי וכרתי רובא דעלמא אין אוכלין אותם חי ועיקר אכילתם על ידי בישול וצ"ע: הלפת אף על פי שיש קצת בני אדם שאוכלים אותו חי בטלה דעתן וכדמוכח בסוף פרק כיצד מברכין [שם מד, ב] דתברינן ליה בציבי. וכן פסק המחבר באו"ח בסוף סימן ר"ה [סעיף ה] דכשאוכלו חי מברך עליו שהכל וא"כ יש בו משום בישולי גוים וזה פשוט: