עינוי של אכילה

שיעור ד'

גמ' כריתות יט. ["ורבי אליעזר האי..."[[1]](#footnote-1)] - יט: [עד "אסרה תורה"], ורש"י שם

גמ' סנהדרין סב: ["וכדרב נחמן... אסרה תורה"], ורש"י שם [בפרט ד"ה שכן נהנה]

גמ' חולין קג: ["כי אתא רב דימי.." עד סוף הפרק], ורש"י שם

גמ' פסחים קטו: ["אמר רבא בלע מצה... נמי לא יצא"], ורשב"ם שם

רמב"ם הל' מאכלות אסורות (י"ד:ג)

משנה למלך הל' מאכלות אסורות (י"ד:י"ב) [מהתחלה עד "דין זה בפירוש"; "ועיין ס"פ גיד הנשה.."[[2]](#footnote-2) עד הסוף]

מנחת חינוך שי"ג:ב (ד"ה עוד)

אגלי טל מלאכת טוחן (ס"ב:ב)

שו"ת אחיעזר ג:ס"א (ד"ה ובאמת)

שו"ת אחיעזר חלק ג סימן סא

ובאמת הדבר מוכרח, דלר"ל על הנאת מעיו לבד אינו חייב, דהא בשמעתתא דריו"ח דכל איסורים אינם לוקין אלא כדרך אכילתן לא מצינו שחולק ר"ל על זה והא לר"ל דס"ל דאכילה במעיו בעינן, א"כ גם אי אכלו שלא כדרך אכילתן כגון שהמחה את החלב וגמעו כשהוא חם שנכוה גרונו, או באכל חלב חי יתחייב, דהרי מ"מ איכא הנאת מעיו אלא עכצ"ל דגם לר"ל בעינן הנאת גרונו ושיהי' כל דיני אכילה כדרך אכילתן ואם לא אכל כדרך אכילתן אינו מתחייב משום הנאת מעיו. ונראה דגם בב"ח =בשר בחלב= וכלאי הכרם דחייב בשלא כדרך אכילתן לאו משום דסגי בהו הנאת מעיו גרידא לריו"ח, אלא דבאלו דלא כתיב בי' אכילה לא בעינן תנאי זה שיהי' כדרך אכילתן, אבל מ"מ חשוב הנאת גרונו לחייב, אלא דזהו הוי שלכד"א =שלא כדרך אכילתו= וזה חשוב הנאת גרונו במקצת, דלריו"ח דס"ל דהנאת גרונו בעינן, הוא כלל מוחלט בכל האסורים גם באלו שחייב שלא כדרך אכילתן (ונראה דלריו"ח באכל חצי זית בב"ח והקיאו וחזר ואכלו אם גם אכל שלא כדרך אכילתן מ"מ חייב דחשוב הנאת גרונו וצע"ק) ולפמש"כ גם ביוכ"פ למה שחידש השאג"א דחייב ביוכ"פ בשלא כדרך אכילתן, משום דלא כתיב בי' אכילה, מ"מ בעינן ביוכ"פ הנאת הגרון ובלי גרון אינו חייב על הנאת מעיו גרידא. וילה"ר לזה דגם לדעת החת"ס והמנח"ח דביוכ"פ בעינן הנאת מעיו, דמ"מ בעינן גם הנאת גרון מהא דר"ש דס"ל דהאוכל נבילה ביוכ"פ דפטור לר"ש משום דס"ל דאין איסור בהנאת גרונו לבד, וכיון שנכנס לגרונו חייב משום נבילה ומה שמוריד למעיו אינו מוסיף איסור, דהא אם הקיאו ג"כ חייב א"כ יתחייב אז משום יוכ"פ דחיובו בהנאת מעיו דכי משכח רוחא חיילי ואף דאי אפשר שיחויב משום יוכ"פ שלא יתחייב מתחלה משום נבילה מ"מ מה בכך כיון דכבר כלה איסור נבילה, דהא אם הקיאו ג"כ חייב א"כ יתחייב אח"כ משום יוכ"פ על הנאת מעיו דמחויב ביוכ"פ בלי הנאת הגרון. אעכצ"ל כיון דביוכ"פ אינו חייב משום הנאת מעיו אם לא הי' הנאת הגרון וכיון דעל הגרון אין איסור חל על איסור שוב הוי כהנאת מעיו בלי הנאת הגרון, ודברים קרובים לזה מצאתי בשו"ת כתב סופר חאו"ח.

1. Last line [↑](#footnote-ref-1)
2. At the end [↑](#footnote-ref-2)