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

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

**מראה מקומות ליום שלישי, יד' מנחם אב תש"ף**

1. רא"ש כאן סי' טו' והגהות אשרי שם, מרדכי כאן סי' תתיט
2. טור ב"י ושו"ע ס"א, פר"ח שם

**בהצלחה רבה!**

רא"ש מסכת עבודה זרה פרק ב סימן טו

איתמר מפני מה אסרו שכר של עובד כוכבים. רמי בר חמא אמר רבי יצחק משום חתנות. רב יצחק אמר משום גילוי ודוקא באתרא דמצלו מיא. רב פפא מפקי ליה לבבא דחנואתה ושתי. רב אחא מייתי ליה לגו ביתיה ושתי. ותרוייהו משום תחנות. מיהו רב אחא עבד הרחקה יתירא. ומ"מ לא החמירו בו כל כךמ כמו על הפת כי על הפת יחיה האדם ובעי הרחקה טפי. ויראה שאין איסור אלא בשקובע עצמו לשתות בבית העובד כוכבים כדרך שהיו רגילין לקבוע עצמן לשתיה. אבל אם נכנס לבית העובדי כוכבים ושותה דרך ארעי באקראי בעלמא לא גזרו. וכן היו נוהגין כל גדולינ ארץ האי. וכן מי שלן בבית העובד כוכבים חשוב הפונדוק /הפונדק/ כביתו ומותר לשתות. ודבש דמתניתין (דף לט ב) היינו משקה שעושה מדבש. מדקאמר עלה בגמרא אי משום בשולי עובד כוכבים וכו'. והא דשרי ליה במתניתין היינו לשתותו בביתו של ישראל. ולגילוי לא חששו דאיפשר דלא מצלו מיא כמו שעושין לשכר. ונראה דשכר לא נאסר בימי התנאים ואח"כ בימי האמוראים כשאסרו השכר אסרו גם הדבש. \*אלא שבבבל היהס מצוי השכר יותר.ע ושכר של שעורין אין בו משום בשולי עובד כוכבים לפי שאינו עולה על שולחן מלכים. א"נ כי היכיפ דלא חשיבא התבואה לענין בורא פרי האדמה הכי נמי לא חשיב לענין בישולי עובד כוכבים:

הגהות אשרי מסכת עבודה זרה פרק ב סימן טו הגהה א

ובספר התרומה מתיר הדבש אפילו בבית עובד כוכבים דלא חזינא דאסר ליה משום דליכא כולי האי קרוב דעת כמו שכר וא"נ לא"ז ולא שרי דבש אלא בביתו ולא בבית עובד כוכבים מא"ז. ע"כ הגה"ה:

מרדכי מסכת עבודה זרה פרק אין מעמידין [המתחיל ברמז תתיא]

מפני מה אסרו שכר של עובד כוכבים כתב ר' אבי העזרי משום ספר הישר [רמז תתיט] דשכר שלנו אין בו משום חתנות ואין בו משום בישולי עובדי כוכבים ואפילו אם מושחין היורה בשומן חזיר נותן טעם לפגם [\*הוא] ובטל בס' וכ"ש דבש מותר ובספר ה"ג אסר גם בשכר שלנו וכתב דאין חילוק בין שכר של תבואה לשכר של תמרים ואם ישראל נתאכסן בבית עובד כוכבים נראה שמותר ואפילו הולך לבית עובד כוכבים נראה שמותר לשתות מן השכר משום איבה כשיתן לו העובד כוכבים אבל דבש מותר אפילו בבית העובד כוכבים:

טור יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיד

כל שכר אחד שכר תמרים או של שעורים וכן משקה העשוי מדבש אסורין משום חתנות אבל אין בהן לא משום בישולי עו"ג ולא משום גיעולי עו"ג ולא החמירו בה כמו בפת ושלקות שלא אסרוה אלא בבית עו"ג וכתב א"א ז"ל שאף בבית העו"ג לא אסרו אלא כשקובע עצמו לשתות כדרך שאדם קובע בשתיה אבל אם נכנס בבית העו"ג ושותה דרך עראי באקראי מותר וכן מי שלן בבית העו"ג חשוב הפונדק כביתו ומותר לשתות

בית יוסף יורה דעה סימן קיד

כל שכר אחד שכר תמרים או של שעורים וכן משקה העשוי מדבש אסור משום חתנות. בפרק אין מעמידין (לא:) איתמר מפני מה אסרו שכר של גוים רמי בר חמא אמר רבי יצחק משום חתנות רב נחמן אמר משום גילוי רב פפא מפקי ליה אבב חנותא ושתי רב אחאי מייתו ליה לביתיה ושתי ותרוייהו משום חתנות מיהו רב אחאי עביד הרחקה יתירה פירוש תרוייהו משום חתנות דאי משום גילוי בכל ענין היה אסור אבל משום חתנות ליכא דכיון דלא שתו בביתייהו תו ליכא קירוב דעת. וכתבו התוספות (ד"ה מפני) איסור שכר לא מצינו לא במשנה ולא בברייתא ושמא בימי האמוראים אסרוה: וכתבו עוד (ד"ה ותרווייהו) ותרוייהו משום חתנות רב אחאי עביד הרחקה יתירא ומכל מקום שניהם לא היו שותים בבית הגוי ואם כן צריך ליזהר שלא לשתות שכר בבית הגוי דהא רב פפא ורב אחאי שהיו בתראי לא היו שותין. וגם הרמב"ם כתב בפי"ז (מהמ"א ה"י) אין שותים שכר שלהם שעושים מן התמרים והתאנים וכיוצא בהם ואינו אסור אלא במקום מכירתו אבל אם הביא השכר לביתו ושתהו שם מותר שעיקר הגזירה שמא יסעוד אצלו תפס דברי רב אחאי ודלא כרב פפא אף על גב דבתרא הוא ומריה דתלמודא טפי מרב אחאי כדי להתרחק מדברים של גוים. אבל סמ"ג (לאוין קמח נז.) לא הביא אלא מאי דהוה עביד רב פפא. והרשב"א כתב בתורת הבית (הארוך ב"ה ש"א מ:) שכר לא מגזרת חכמים היתה אלא מנהג קדושים שנהגו בו הרחקה להתרחק ממסיבה שלהם והיינו דאמרו מפני מה אמרו שכר של גוים אסור ולא אמרו מפני מה גזרו על שכר של גוים ולפיכך בעל נפש צריך לעשות בו הרחקה טפי שלא לשתותו בפתח חנותו עד שיביאנו לרשותו כרב אחאי ומיהו הלכתא כרב פפא דמפקין ליה אבבא דחנותא ושתי דכל בדרבנן הלכה כדברי המיקל עד כאן לשונו. וכתב הרא"ש (סי' טו) אהא דאמרינן דתרוייהו משום חתנות מיהו רב אחאי עביד הרחקה יתירה ומכל מקום לא החמירו בו כל כך כמו על הפת כי על הפת יחיה האדם ובעי הרחקה טפי. והר"ן (יא. ד"ה מפני) נתן עוד טעם מפני שהפת מעשה נשים אלים חתנות דידיה טפי: וכתבו התוספות (שם) ובכלל דין שכר בין של תמרים בין של תבואה ואין לאסור של תבואה משום בישול גוים לפי שאינו עולה על שלחן מלכים ועוד דכי היכי דתבואה בטלה לגבי המים לענין ברכה דשהכל נהיה בדברו הכי נמי היא בטלה לענין איסור בישול. וכתוב בסמ"ג (שם:) דלא מיתסר אלא שכר אבל דבש ושאר משקין מותר אפילו בבית הגוי ובהגהות אשירי (סי' טו) כתוב בספר התרומה (סו"ס קנז) מתיר הדבש אפילו בבית הגוי דלא חזינן מאן דאסר ליה משום דליכא כולי האי קירוב דעת כמו השכר ואין נראה לאור זרוע (פסקי ע"ז סי' קסג ד"ה והדבש) ולא שרי דבש אלא בביתו ולא בבית גוי עכ"ל וכן כתב הרא"ש (שם) וז"ל ודבש דמתניתין היינו משקה שעושה מדבש מדקאמר עלה בגמרא (לט:) אי משום בישולי גוים וכו' והא דשרי ליה במתניתין היינו לשתותו בביתו של ישראל ונראה דשכר לא נאסר בימי התנאים ואח"כ בימי האמוראים כשאסרו השכר אסרו גם הדבש אלא שבבבל היה מצוי השכר יותר עכ"ל. והמרדכי (סי' תתיח - ט) כתב בשם אבי העזרי (ראבי"ה ע"ז סי' אלף ס) משום ספר הישר (חלק החידושים סי' תשכז) דשכר שלנו אין בו משום חתנות ונראה שטעמו מפני שסובר דכיון דלא אשכחן שיאסר השכר אלא מההיא דרב פפא ורב אחאי אין לאסור אלא כמין שכר שלהם שהיה של תמרים אבל לא של שעורים או של מינים אחרים אבל התוספות והפוסקים חלוקים עליו כמו שנתבארא:

ומ"ש בשם הרא"ש שאף בבית הגוי לא אסרו אלא כשקובע עצמו לשתות וכו' עד ומותר לשתות. שם (סי' טו) אלא שבמקום שכתב רבינו כדרך שאדם קובע בשתיה כתוב שם כדרך שהיו רגילין לקבוע עצמם לשתיה וכתוב עוד שם שכן היו נוהגים כל גדולי ארץ האי לשתות עראי בבית הגוי. וכיוצא בדברי הרא"ש כתבו התוספות (לא: ד"ה ותרוייהו) וז"ל המתאכסן בבית הגוי יכול להיות שמותר לשלוח בעיר לקנות שכר מן הגוים דהוי כמו בביתו של ישראל ואף אם הגוי אכסנאי שלו נותן לו ושותה משום איבה דלא אסרו משום חתנות אלא לקבוע שתיה בחנות או ברגילות לשתות בין הגוים אבל באקראי בעלמא שרי:

שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיד סעיף א

כל שכר של כותים, א] אחד שכר של ב] תמרים או של תאנים או של שעורים ג] <א> או של תבואה ד] א> או של דבש, אסור משום חתנות. א ה] ואינו אסור <ב> ב> אלא במקום (א) מכירתו, אבל ג> אם הביא השכר לביתו ושותהו שם, מותר, שעיקר הגזרה שמא יסעוד אצלו. ו] ולא אסרו אלא כשקובע עצמו לשתות כדרך שאדם קובע בשתיה, אבל אם נכנס בבית העובד כוכבים ד> ושתה דרך עראי באקראי, מותר. וכן מי שלן בבית העובד כוכבים, חשוב כביתו, ב ה> ומותר לשלוח בעיר לקנות שכר מהעובד כוכבים. הגה: ז] ו> ויש מתירין בשכר של דבש ג ח] ותבואה (מרדכי בשם תוספות והרבה מן האחרונים ואגודה פא"מ ואו"ה כלל מ"ג ד"ו וסמ"ק דף קי"ג), וכן נוהגין להקל במדינות אלו.

פרי חדש על שולחן ערוך יורה דעה הלכות מאכלי עובדי כוכבים סימן קיד סעיף א

ויש מתירין בשכר של דבש ותבואה כו'. לא נמצא לשום מחבר שיתיר בהדיא שכר של תבואה, אלא שהמרדכי [עבודה זרה רמז תתיט] כתב בשם אבי העזרי [ראבי"ה סימן אלף ס] דשכר שלנו אין בו משום חתנות, וביאר בב"י [עמוד כב דיבור ראשון] שטעמו משום דסתם שכר שבתלמוד הוא של תמרים, אבל לא של מינים אחרים, ולפי זה לשון ההג"ה אינו מדוקדק דמשמע דדוקא בשכר דבש ותבואה מתירין, וליתא דהוי ליה למימר שבכל שכר מתירים חוץ משכר תמרים, ומכל מקום סברא זו אינה מחוורת כלל, חדא דהא בגמרא [שם לא, ב] שכר סתמא קאמר משמע דכל מין שכר אסרו, ועוד שהרי רב פפא מוכר שכר תמרים הוה כדפירש רש"י בסוף פרק כיצד מברכין [ברכות מד, ב ד"ה סודני] ובגמרא אמרינן דרב פפא מפקי ליה אבבא דחנותא ושתי ועל כרחך זה מין שכר אחר שלא היה לו אלמא דכל מין שכר אסרו חכמים משום חתנות, וכן דעת כל הפוסקים. ולפי זה המיקל בשכר של תבואה עובר על דברי חכמים וראוי לגערה שכל מין שכר אסור, אבל משקין של שאר פירות מותרים וכמו שכתבתי [ס"ק א] לדעת הרמב"ם: