עינוי של אכילה

שיעור י"א

אכילה גסה

בית הבחירה למאירי פ: (ד"ה כשם), עח: (ד"ה אכל אוכלין)

גמ' פא. ["א"ר יוחנן... בלבד"], ורש"י שם

תוס' ישנים שם (ד"ה זר שבלע)

רמב"ם הל' תרומות (י:ח)

רמב"ם הל' מאכלות אסורות (י"ד:י'-י"א), חידושי ר' חיים שם (ט"ו:א) [ד"ה והנה בפי"ד]

רבינו חננאל פ: ["אבל אכל... עינוי הוא"][[1]](#footnote-1)

רש"י פ: (ד"ה אכילה גסה, פרט למזיק)

טור או"ח תרי"ב ["אכל אוכלין שאינן... פטור"], ב"ח שם (ד') [עד "היזק הוא לגוף"]

שו"ת כתב סופר (אורח חיים סימן קי"א) [ד"ה והנה בש"ס]

דברי יחזקאל (ט"ו:י"ז)

בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף פ עמוד ב

כשם שביארנו במשנה באוכל אוכלין שאינן ראויים לאכילה שהוא פטור כך הדין באוכל אוכלין ראויים אלא שאכלם אכילה גסה ושלא להנאה ואדרבא שהוא קץ בה ומזקת לו פטור שאע"פ שאכילה זו ראוייה לרעב אינה ראוייה לשבע ומ"מ מכין אותו מכת מרדות:

בית הבחירה למאירי מסכת יומא דף עח עמוד ב

אכל אוכלין שאין ראויין לאכילה כגון נבלה מוסרחת או עשבים המרים פטור הא אוכלים האסורים ראויים הם לענין זה וכל שכן שנתוסף איסורם אלא בשאין ראויין לאכילה נאמרה ומפני שאין בזה יישוב הדעת וכן אם שתה משקין שאין ראויים כגון ציר או מורייס וכיוצא בהם:

חידושי ר' חיים הלוי הלכות מאכלות אסורות פרק טו

והנה בפי"ד מהל' מאכלות אסורות ה"י ז"ל כל האוכלין האסורין אינו חייב עליהן עד שיאכל אותן דרך הנאה חוץ מבשר בחלב וכלאי הכרם וכו' כיצד הרי שהמחה את החלב וגמעו כשהוא חם וכו' או שעירב דברים מרים וכו' לתוך קדרה של נבלה ואכלן כשהן מרין, או שאכל אוכל האסור אחר שהסריח והבאיש ובטל מאוכל אדם הרי זה פטור, ואם עירב דבר מר בתוך קדרה של בשר בחלב או ביין כלאי הכרם ואכלו חייב עכ"ל, הרי דכתב הרמב"ם בהך דשלא כדרך אכילתן גם אינו ראוי לגר, ומתבאר בדברי הרמב"ם דבבשר וחלב וכלאי הכרם דחייב בשלא כדרך אכילתן חייב גם באינו ראוי לגר, ואף על גב דתרי דינים הם, דדין אינו ראוי לגר הוי היתר בעצם החפצא, וילפינן לה מקרא דנבלה שאינה ראויה לגר אינה קרויה נבילה, וצ"ל דדעת הרמב"ם היא דבאיסורי הנאה ליכא כל דין אינו ראוי לגר, וכל היתר דין אינו ראוי לגר הוא רק היכא דהוי חלות דין של אכילה לבד, וגם י"ל בדעת הרמב"ם, דאף דהך דינא דאינו ראוי לגר הוי היתר בגוף החפצא, מ"מ יסוד דינו הוא דין היתר אכילה, דאינו אסור באכילה, ובשר וחלב וכלאי הכרם דחייב בשלא כדרך אכילתן ממילא לא שייך גבייהו כל הדין דאינו ראוי לגר.

שו"ת כתב סופר אורח חיים סימן קיא

והנה בש"ס יומא פ' ע"ב אמר ר"ל האוכל אכילה גסה ביו"הכ פטור דכתי' אשר לא תעונה פרט למזיק, מדאמר האוכל גסה ביו"הכ וכו' פרט למזיק, משמע דוקא אכילה גסה מפני שמזיק ממועט מלא תעונה, אבל כל שאינו מזיק לו הגם שאינו מתהנה מ"מ אינו מעונה וחייב, וכן משמע לי' לש"א דגריע מזיק משלא כדה"נ ודוקא מזיק ממועט מלא תעונה, והדין עמו לכאורה, אבל נ"ל לא מבעי לשיטת רש"י דנראה דס"ל כל שאוכל כדי שבעו קודם שנכנס יו"הכ ואינו תאב לאכול עוד הגם שאינו קץ במזונו פטור כיון שאינה נהנה במאכלו מזיק המאכל לעצמו כיון שכבר שבע וכן נראה שהיא שיטת הטור סי' תרי"ב דסתם וכתב האוכל אכילה גסה משמע כל שהוא שבע, ועיי' ב"ח סי' תרי"ב דרמז עליו המג"א ס"ק ג' ושם כ' הב"ח דשיטת רש"י וטור כך היא, לפ"ז בוודאי כן האוכל שלא כדה"נ כגון שעירב דבר מר או חי דפטור וכ"ש הוא, וקמ"ל ר"ל האוכל אכילה גסה והה"נ וכ"ש שלא כדה"נ דפטור, ועיי' מל"מ פ"ה מהלכ' יסודי התורה בד"ה עוד כ' תוס' בסופו שנסתפק אם בכל אסורים מותר לאכול גסה מה"ת וכ' לחלק בין יו"הכ דתלי' ביתובא דעתא, משא"כ שארי איסורים, ובתר דבמעי פשיט לי' והרבה בראיות דה"ה בכל איסורים:

1. Focus on Rabbeinu Chananeil’s understanding of the drashah from "לא תעונה" [↑](#footnote-ref-1)