**Some Tisha B’Av halachot**

**Rabbi Ezra Schwartz- Mt. Sinai Jewish Center**

Sitting on the Ground

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנב סעיף ז**

נהגו לישב (יז) ז על גבי [ח] קרקע בסעודה המפסקת ((יח) <א> ח ואין צריך לחלוץ מנעליו) (הגהות מיימוני ורמב"ם פ"ז וב"י).

**משנה ברורה סימן תקנב**

 (יז) ע"ג קרקע - כדי שתהא [יג] הסעודה שפלה ובמקום שמנהגן לאכול בהסיבה היה ההיכר אם היו אוכלין עתה שלא בהסיבה ולדידן שכל השנה אוכלין שלא בהסיבה אין ניכר השפלות אלא בזה [יד] ומ"מ אם הוא אדם חלוש יוכל להניח כר תחתיו:

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנט סעיף ג**

ליל תשעה באב ויומו, (י) <ד> יושבים בבית הכנסת (יא) ב [ג] לארץ עד תפלת מנחה (ועכשיו נהגו לישב על ספסליהם (יב) מיד ג אחר [ד] שיצאו מבה"כ שחרית, (יג) ומאריכין עם הקינות עד מעט קודם חצות).

**משנה ברורה סימן תקנט**

 (יא) לארץ - היינו אחר שענו ברוך ד' המבורך וכו' דזה צריך [ז] להיות בעמידה ועיין [ח] באחרונים דמותר להניח תחתיו שק או כר קטן. וגם יוכל [ט] לישב על ספסל נמוך למי שקשה לו לישב על הארץ:

**ערוך השולחן יורה דעה הלכות אבילות סימן שפז**

 ויש שמצריך דווקא על גבי קרקע [עי' ש"ך] אבל מירושלמי רפ"ג דברכות נ"ל ראיה דאינו כן דגרסינן התם דכתיב באיוב וישבו אתו לארץ על הארץ אין כתיב כאן אלא לארץ דבר שהוא סמוך לארץ ע"ש ומי שהוא חלוש בבריאותו או מעוברת לא ישבו כלל על הארץ אלא על מקום גבוה ולענין שינה יש מחמירים לישן על הארץ [עי' ש"ך] ויש מקילים [פמ"א] וכן המנהג

Fasting when Pregnant or Ill

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד סעיף ו**

(ט) ט <ד> חיה כל שלשים יום, וכן (י) [ו] חולה (יא) שהוא צריך לאכול, (יב) אין צריך אומד אלא מאכילין אותו מיד, \* דבמקום חולי לא גזרו רבנן. הגה: (יג) <ה> ומיהו נוהגין [ז] להתענות (יד) כל זמן שאין להם צער גדול (טו) שהיה לחוש לסכנה, (טז) והמיקל לא הפסיד.

**משנה ברורה סימן תקנד**

 (יג) ומיהו נוהגין להתענות וכו' - היינו [כ] אפילו אמרה צריכה אני לאכול ודוקא אחר שבעה [כא] אבל תוך שבעה אפילו אמרה איני צריכה אין לה להתענות וכ"ש תוך ג' [כב] דבודאי אסור לה להתענות:

**ערוך השולחן אורח חיים הלכות תשעה באב סימן תקנד סעיף ח**

ורבינו הרמ"א כתב בסעיף ו' על חיה וחולה וז"ל ומיהו נוהגות להתענות כל זמן שאין להן צער גדול שהיה לחוש לסכנה והמיקל לא הפסיד עכ"ל כלומר שמחמירות על עצמן כביוה"כ דכל שאין סכנה בדבר מתענות ויש שפוסקים כן דלאחר שבעה היולדת מתענה אם לא שאמרה צריכה אני ויש חולקים בזה [עט"ז סק"ד ומג"א סק"ט וא"ר סק"ח וש"ת סק"ז] ואולי זהו בימיהם שהדורות היו בריאים וחזקים **אבל עכשיו חלילה להיולדת להתענות בט"ב תוך ל' כי עדיין חלושה היא והיא ממש כחולה ולכן אין להניחן להתענות בט"ב:**

**שו"ת אבני נזר חלק אורח חיים סימן תקמ**

 **דבר צום החמישי אשר הד"ר הזהירך שלא להתענות ובקושי התיר לך להתענות עד חצות. הדבר ברור שלא להתענות כלל. דבמקום חולי לא גזרו רבנן.** והכי קיימא לן בש"ע [סי' תקנ"ד סעי' ו'] ביולדת תוך שלשים לא תתענה. אף דביום הכיפורים אפי' אמרה צריכה אני לא מהני וחייבת להתענות. מכל מקום חשיב כחולה שאין בו סכנה ופטורה מלהתענות

Bentching

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנז**

1. בתשעה באב אומר \* (ב) <א> בבונה ירושלים: [א] נחם ה' אלהינו את אבלי ציון וכו', (ג) ועננו בשומע תפלה; ואם לא אמר לא זה ולא זה, (ד) אין מחזירין אותו. הגה: <ב> והמנהג פשוט שאין אומרים נחם רק בתפלת מנחה של תשעה באב, לפי שאז הציתו במקדש אש ולכן מתפללים אז על הנחמה (רוקח ואבודרהם). מי שאכל בת"ב, א יאמר נחם (ה) בברכת המזון (מהרי"ל).

**ביאור הגר"א אורח חיים סימן תקנז סעיף א**

מי שאכל כו'. למד ממ"ש בי"כ ס"ס תרי"ח ולא דמי דהא אמרינן בשבת שם ימים שאין בהם קרבן מוסף כו' ואין בהם הזכרה בבה"מ ול"ד לחנוכה דשם משום פרסומי ניסא ואם בא כו' וגם דקביעא:

Rinsing the Mouth

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תענית סימן תקסז סעיף** ג

מי שדרכו לרחוץ פיו בשחרית (י) בת"צ, ו לא כשר (יא) למעבד הכי; אבל בתענית יחיד שרי, כיון שפולט; (יב) ז ואפילו יש במים שרוחץ יותר מרביעית.

**משנה ברורה סימן תקסז**

 (יא) למעבד הכי - ובמקום צער יש להתיר רחיצת פה במים בכל ת"צ רק שיזהר ביותר לכפוף ראשו ופיו למטה שלא יבא לגרונו ואפילו בט"ב יש להתיר כשהוא לו צער גדול וביוה"כ יש להחמיר גם בזה [ח"א וכ"כ בא"ר]:

Harchakos

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד סעיף יח**

יש מי שאומר <ח> שלא יישן בליל ט"ב יט עם אשתו במטה, (לז) ונכון הדבר משום לך לך (לח) אמרינן נזירא.

**משנה ברורה סימן תקנד**

 (לז) ונכון הדבר - ועיין לקמן סי' תרט"ו דאסור ליגע באשתו כאלו היא נדה ואפשר דה"ה בט"ב [כ"כ הד"מ] ומ"מ ביום [מד] יש להקל [מ"א]:

**שער הציון סימן תקנד**

 (מד) דדוקא ביום הכפורים שהנשים מקשטות לכבוד היום ויש לחוש לגרוי היצר הרע, מה שאין כן בט' באב שהולכים בבגדים מנוולים, ואם גם בתשעה באב הולכים מקשטות יש להחמיר בו אף ביום, כמו ביום הכפורים [מחצית השקל]. ועיין בסימן תרט"ו בט"ז דהוא מצדד להקל בט' באב בנגיעה אף בלילה, ואולי לא ראה הדרכי משה:

Shoes

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד סעיף טז**

טז נעילת הסנדל, דוקא של עור; (ל) אבל של בגד או של עץ או של שעם (פי' קליפי עץ) וגמי, מותר. (לא) <ז> ושל עץ מחופה עור, [יא] אסור.

**שערי תשובה סימן תקנד**

 [יא] אסור - עבה"ט ועיין בפ"מ ח"ב סי' כ"ח שיש להחמיר לצאת בט"ב ויוה"כ במנעל העשוי מלבדים ועשוי כמדת מנעל שלנו ומגין ואינו מרגיש ככל שהוא יחף ולאו בכלל עינוי הוא והמחמיר תבא עליו ברכה וע"ש שצריכים ליזהר שלא לילך בי"כ ובט"ב באותן אנפוליא שלמט' מחופה בעור דהוי בכלל מנעל לכ"ע ע"ש, וכ"כ בלה"ק בשם משפטי שמואל דף ל"ד ע"ש ועיין בכנסת יחזקאל סי' י"א ועיין לעיל סי' קכ"ח:

Saying Hello

**שולחן ערוך אורח חיים הלכות תשעה באב ושאר תעניות סימן תקנד סעיף כ**

(מא) כא אין שאלת [טז] שלום (מב) כב לחבירו בת"ב, והדיוטות שאינם יודעים ונותנים שלום, משיבים להם בשפה רפה ובכובד ראש.

 סעיף כא

יש מי שאומר שלא ילך ויטייל בשוק, כדי שלא יבא לידי שחוק וקלות והתול.

**משנה ברורה סימן תקנד**

 (מא) אין שאלת שלום וכו' - וה"ה לומר לו צפרא טבא [מז] נמי אסור. וה"ה לשלוח דורון לחבירו בט"ב אסור [אחרונים]:

**לקט יושר חלק א (אורח חיים) עמוד קי ענין ג**

SEFER LEKET YOSHER
Rabbi Joseph ben Moses was born in 1423 in Hoechstadt, Bavaria, He studied under Rabbi Jacob Weil, Rabbi Judah Mintz, and Rabbi Joseph Colon, although his principal teacher was Rabbi Israel Isserlein. R. Joseph's biography of Rabbi Isserlein, Leket Yosher, is a compendium of vignettes, notes, customs, responsa, etc., about his beloved teacher. He died ca. 1490.

מה שאומר אחד לחבירו בליל ט"ב גוטא נאכט אין זה שאלת שלום, אבל מ"מ הוא לא אמר. העתקתי ממהר"י אוברניק יצ"ו שהעתיק ממה"ר פנחס יצ"ו ששמע מהגאון זצ"ל היכא שאסור לשאול בשלום, היינו דוקא בלשון שלום עליכם אבל טוב שבת, טוב יו"ט אינו בכלל ש"ש.