Aryeh Lebowitz

1. Introduction.
2. One line of גמרא with lots of מזל – “because you may make a raft”.
3. Not the איסור with a swimming pool.
4. Even if it were, why would people find this more strange than other איסורים דרבנן that we require בית דין גדול בחכמה ובמנין.
5. The challenge in saying לחומרא is dealing with טבילה במקוה (one of the better discussions of the issue is in טהרת הבית). Some important differences:
6. Mitzvah versus leisure
7. Swim apparel
8. Leaving your feet
9. Two סוגיות.
10. ביצה דף לו: - can’t swim (in a river) because you may build a raft.
11. See רש"י ותוס' there who dispute the exact raft one might build.
12. שבת דף מ. – can’t be "עוקר" in a rimless pool because it will be just like the איסור to swim. What effect does the rim have?
13. רש"י שם – עוקר means to leave your feet, which would normally be a problem because it looks like swimming, but if there is a rim it is a כלי and not like a river.
14. רי"ף שם (הו"ד בבית יוסף או"ח סימן שלט) – עקר means water – if you remove water and there is no rim it can look like it is flowing like a river and would be included in גזירה.
15. באר משה ח"ג סימן נו deals with Ramban’s question on Rashi that the definition of swimming is picking up your feet so how could ר' זירא have said that he saw ר' אבהו swimming if he didn’t know whether he picked up his feet? Maybe he was standing far away.
16. Halacha.
17. שו"ע שלט:ב – assumes like the רי"ף and permits in a חצר with a rim.
18. See באה"ל שם that Rashi definitely requires it to be in a חצר, but probably the רי"ף does too.
19. Infinity pool is problematic
20. משנ"ב שם – obviously assuming there won’t be violations of הוצאה with splashing (walled area).
21. שו"ת אגרו"מ אה"ע ח"ב סימן יג – clearly no איסור of swimming on account of making a raft in our common swimming pools (but camps that have a lake to swim in would be a problem).
22. The Other Potential Problems – as collected by ילקוט יוסף שבת ח"ב עמ' ז-יד.
23. Exercise. See משנ"ב שא:ז that an exercise walk is permissible. By swimming נראה כמיקר.
24. שו"ת באר משה raises issue of very large pool and carrying water on your body for four אמות within the pool – argues that the pool is הוקף לדירה because water is ראוי for use.
25. Concern for סחיטה בשער.
26. Even though גמרא שבת קכח says אין סחיטה בשער, see רמב"ם שבת ב:יא וכס"מ שם that it is אסור מדרבנן.
27. רב יצחק יוסף has interesting discussion whether סחיטה בשער is משום מלבן או משום מפרק. Perhaps can’t be מלבן because אין ליבון בגוף האדם.
28. Considering it is אסור מדרבנן we won’t make a גזירה not to get hair wet lest you violate the איסור – גזירה לגזירה.
29. רב יצחק יוסף warns about סחיטה on a beard when washing the face, but permits a towel.
30. Concern for pulling out tangled wet hair.
31. כף החיים סימן ל' אות קה warned to even be careful when cleaning nose.
32. מעשה נורא של האר"י ז"ל. This seems to be a חומרא, not הלכה.
33. מלאכה שאינה צריכה לגופה, פסיק רישיה דלא ניחא ליה, תולש בידו פטור. Also not even פסיק רישיה and הלכה כר"ש בדבר שאינו מתכוין.
34. סחיטה of the towel.
35. שו"ע שא:מח – explicitly permits using a towel
36. מרדכי שבת פרק טו says "הרוחץ ידיו טוב לגנבם בכח זו בזו ולהסיר מהם המים כפי יכולתו קודם שיקנחם במפה" and this is quoted in שו"ע שב:י but this is clearly a חומרא as implied from the word "טוב" – see רמ"א שם. Also, that הלכה is clearly about כיבוס of the towel and not סחיטה.
37. סחיטה of the bathing suit. See שבת דף קיג: and רמ"א שב:ט that there is concern with getting clothing very wet because שמא יסחוט. See תוס' שבת קיא: who says we only allow a נדה מערמת וטובלת בבגדיה because it is for a מצוה.
38. This is the major problem ר' משה raises with swimming.
39. רב יצחק יוסף suggests three reasons to be lenient (aside from possibility of bathing suit made from nylon where there is no סחיטה).
40. Since a bathing suit is supposed to get wet there is no concern of squeezing
41. משנ"ב שא:קעב – something you don’t mind keeping wet has no חשש סחיטה.
42. People change right after swimming so nobody would be סוחט.
43. מלבן on the bathing suit when you get it wet. See שולחן ערוך שב:ט that soaking dirty clothing is כיבוס even without rubbing, but רמ"א forbids מים מרובים שמא יסחוט and then says יש אוסרים בכל ענין.
44. See משנה ברורה שב:מח that we are מחמיר.
45. רב יצחק יוסף says ספרדים are lenient if the בגד was clean.
46. איסור to bathe on Shabbos.
47. שולחן ערוך שכו:א allows bathing in cold water but משנ"ב ס"ק ט וס"ק כא points out that אשכנזים are מחמיר not to.
48. See שו"ת אגרו"מ או"ח ד:עה that showering is not included in the custom.
49. If the water is heated at all it is פשוט that it is included in גזירת הבלנין because there is no argument to be made that it is שוה לכל נפש.
50. Carrying droplets of water. שולחן ערוך שכו:ז – must be careful to dry well and this is one of Rav Moshe’s concerns.
51. Rav Yitzchak Yosef - Usually pool is in a closed area and nobody would ever go out before drying off.
52. Conclusion.
53. Rav Yitzchak Yosef page 13 – ומכל מקום רבים מרבני האשכנזים מורים איסור בדבר שלא להכנס לבריכה בשבת אף מבלי לשחות וכן איתא בתרומת הדשן סימן רנה ורונו... אולם לדידן דנקטינן כדעת מרן השולחן ערוך העיקר לדינא להקל ברחצה בצונן ודלא כמ"ש בשו"ת ישכיל עבדי ח"ו סימן א'
54. Mixed swimming – see ילקוט יוסף עמ' יד
55. Strangely, ילקוט יוסף says not to do it in the end.

**1 - תלמוד בבלי מסכת ביצה דף לו עמוד ב**

משנה. כל שחייבין עליו משום שבות, משום רשות, משום מצוה, בשבת - חייבין עליו ביום טוב. ואלו הן משום שבות: לא עולין באילן, ולא רוכבין על גבי בהמה, ולא שטין על פני המים, ולא מטפחין, ולא מספקין, ולא מרקדין. ואלו הן משום רשות: לא דנין, ולא מקדשין, ולא חולצין, ולא מיבמין. ואלו הן משום מצוה: לא מקדישין, ולא מעריכין, ולא מחרימין, ולא מגביהין תרומה ומעשר. כל אלו ביום טוב אמרו, קל וחומר בשבת. אין בין יום טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד.

גמרא. לא עולין באילן - גזרה שמא יתלוש. ולא רוכבין על גבי בהמה - גזרה שמא יצא חוץ לתחום. - שמע מינה תחומין דאורייתא? - אלא: גזרה שמא יחתוך זמורה. ולא שטין על פני המים - גזרה שמא יעשה חבית של שייטין.

**2 - רש"י מסכת ביצה דף לו עמוד ב**

חבית של שייטין - כלי של גומא, שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה, ולמדין בו לשוט.

**3 - תוספות מסכת ביצה דף לו עמוד ב**

שמא יעשה חבית של שייטין - פ"ה שלוקחין קנים ועושה כעין חבית ושט בהן וקשה דהא תנן ואלו טהורין בכלי חרס טבלא שאין לה לבזבזין וחבית של שייטין אלמא דחרס הוא לכן נ"ל שהוא כלי חרס שאין לו פתח ומתוך כך אינו יכול להשתקע במים לפי שאין המים יכולין ליכנס לתוכו ולכך צף על פני המים.

**4 - תלמוד בבלי מסכת שבת דף מ עמוד ב**

אמר רבי זירא: אנא חזיתיה לרבי אבהו דשט באמבטי, ולא ידענא אי עקר אי לא עקר. - פשיטא דלא עקר. דתניא: לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים, ואפילו עומדת בחצר! - לא קשיא, הא – דלית ליה גידודי, הא – דאית ליה גידודי

**5 - טור אורח חיים הלכות שבת סימן שלט**

ולא שטין על פני המים ואפילו בבריכה קטנה שבחצר ואם יש לו שפה סביב שרי דדמיא לכלי בעלמא

**6 - בית יוסף אורח חיים סימן שלט**

ומ"ש רבינו ואפילו בבריכה קטנה שבחצר וכו'. בפרק כירה (מ:) גבי מעשה שעשו אנשי טבריה אמר רבי זירא אנא חזיתיה לרבי אבהו דשט באמבטי ולא ידענא אי עקר אי לא עקר פשיטא דלא עקר דתניא לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים ואפילו עומדת בחצר לא קשיא הא דאית לה גידודי הא דלית לה גידודי והרי"ף (יח:) כתב בלשון הזה תנו רבנן לא ישוט אדם בבריכה מלאה מים ואפילו עומדת בחצר ואי אית גידודי שרי מאי טעמא דאי נמי עקר למיא הא איכא גידודי דמהדרי להו וכתב הר"ן (ד"ה תנו רבנן) שהוא מפרש עקר ולא עקר לענין המים שכשהן נעקרין ויוצאים חוץ לבריכה מיקרי עקר ואסור משום דדמי לנהר והוי בכלל גזירה דאין שטין על פני המים וכי לא עקר להו למיא הוה ליה ככלי ולפיכך כתב ז"ל דאי אית לה גידודי שרי דאי נמי עקר להו למיא הא איכא גידודי דמהדרי להו אבל רש"י פירש מאי דאמרינן בגמרא אי עקר אי לא עקר אי עקר רגליו מן הארץ לשוט קאמרינן וכל היכא דאיכא גידודי הוה ליה ככלי ובכלי לא אסרו לשוט דליכא למיגזר שמא יעשה חבית של שייטין עכ"ל ודברי הרא"ש (סי' ח) כפירוש רש"י אבל דברי הרמב"ם בפרק כ"ג (ה"ה) כדברי הרי"ף ז"ל:

**7 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלט סעיף ב**

אין שטין (ב) על פני המים, <א> אפילו (ג) בבריכה (ד) שבחצר, מפני שכשהמים נעקרים ויוצאים חוץ לבריכה (ה) דמי לנהר. \* ואם יש לה (ו) שפה סביב, מותר, דכיון דאפילו נעקרו המים השפה מחזרת אותם למקומם הוי ליה ככלי וליכא למגזר ביה שמא יעשה חבית של שייטין.

**8 - משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלט סעיף ב**

ב) על פני המים - בידיו ורגליו [א] שגם רגליו עקר מן קרקע המים והטעם שמא יעשה חבית של שייטין כדמסיים לקמן והוא כלי של גומא שאורגין אותו ועושין כמין חבית ארוכה ללמוד בו [ב] לשוט על המים:

ג) בבריכה - הוא מקום כנוס מים לכביסה או לשרות פשתן:

ד) שבחצר - דאלו כשהבריכה עומדת בר"ה בלא"ה אסור [ג] שמא יתיז מים ברגליו חוץ לארבע אמות:

ה) דמי לנהר - כשהמים יוצאין מן הבריכה ונמשכין בחצר מכחו שדוחה המים בידיו ורגליו בשייטתו והוי בכלל גזירה שאין שטין על פני המים שמא יעשה חבית של שייטין:

ו) שפה - היינו כעין כותלים גבוהים מכל צד [מר"ן ומ"מ]:

**9 - ביאור הלכה סימן שלט ד"ה \* ואם יש**

ואם יש לה שפה וכו' - הנה לפירש"י בגמרא מסתברא דבזה אינו מותר רק כשהבריכה בחצר אבל לא בר"ה שמא יתיז חוץ לארבע אמות אבל לפירוש הרי"ף שהעתיק השו"ע כוותיה לא ברירא לי ודברי הרמב"ם ג"כ משמע קצת דדוקא בחצר מותר:

**10 - שו"ת אגרות משה אבן העזר חלק ב סימן יג ד"ה ולשחות בשבת**

ולשחות בשבת במים, הנה בנהר ובלייק אסור מדינא וכן אף בבריכה אם לית לו גידודי כדאיתא בשבת דף מ', ואם הוא בבריכה שהוא הסווימינג פול שברוב יש לה שפה מותר מדינא מצד איסור שט כדפרש"י ריש דף מ"א ואיפסק /או"ח/ בסימן של"ט סעיף ב'. אבל דוקא כשעומדת בחצר שמותר לטלטל שם כדאיתא בבאור הלכה לרש"י ולהרמב"ם דברה"ר ובכרמלית אסור מחשש שמא יתיז מים חוץ להבריכה שהוא מרה"י לכרמלית וגם אפשר יתיז ד' אמות (ופלא קצת על שכתב חשש דחוץ לארבע אמות שהרי בשביל שמא יתיז אף משהו חוץ להבריכה אסור). ואם מלובשין בביידינג סוטס הרי אף בחצר אסור משום סחיטה לא רק לשוט אלא אף להתקרר שם לבד מדינא, ומצד מנהג מדינותינו אין לרחוץ כל גופו אפילו בצונן אפילו בלא בגדים.

**11 - DafYomi.co.il**

**1) SWIMMING IN A PRIVATE POOL OR BATH ON SHABBOS**

**OPINIONS:** The Gemara says that it is forbidden to be "Oker" (lift up one's feet, -Rashi) in a pool, even if the pool is in a Reshus ha'Yachid, if the pool does not have "Gedudi" (a rim around it). Why is this prohibited?

**(a)** **RASHI** explains that "Oker" refers to lifting one's feet off of the floor of the pool, which is prohibited because it constitutes swimming -- an activity that the Rabanan forbade on Shabbos. Thus, if the pool does not have "Gedudi," one may go into the pool on condition that he not lift his feet from the floor.

Regarding the definition of "Gedudi," in his first explanation Rashi explains that "Gedudi" refers to a pool that has high edges. If the pool does not have high edges, it must be that the bottom of the pool rises near the edge. In such a pool, there is concern that one will dig his toes into the dirt on the bottom, causing the dirt and water to be kneaded together. (According to this explanation, it seems that even if one does not lift his feet from the floor of the pool, he is not permitted to use such a pool on Shabbos, since the problem is one of "kneading.")

**(b)** According to Rashi's second explanation, "Gedudi" refers to a rim around the edges of the pool that gives the pool the appearance of a large vessel. No one will confuse swimming in a vessel with swimming in a river (which is forbidden, lest one make a flotation device). If the pool has no rim, it resembles a river, and therefore one may go in only if he does not actually swim or float (that is, he keeps his feet on the floor of the pool).

**(c)** The **RIF** explains that "Oker" means to uproot *water* from the pool. If the pool has no rim (and is level with the rest of the Chatzer), one may not splash water out of the pool. The water that splashes out of the pool will look like a rivulet and give the impression that one is permitted to swim in a river -- an act which the Rabanan prohibited on Shabbos. However, if the pool has a rim, the rim surrounds the pool-water and prevents the water from splashing out of the pool. It does not look like the pool is part of a rivulet; it clearly appears as an independent vessel. Therefore, one is permitted to swim normally, because it does not look like one is swimming in a river.

(Apparently, Rebbi Zeira's doubt was whether splashing is permitted even when there is a rim, and the conclusion is that it is indeed permitted. It is not clear why splashing should not have been permitted. Alternatively, the **RIF** permits swimming in a pool with a rim since the rim "surrounds" its waters ("Mehadri Lehu") and makes the water of the pool distinct from the water that splashes out from it. This is why it cannot be confused with a rivulet. If this is the Rif's intention, it is more easily understood why Rebbi Zeira entertained the possibility that it is prohibited to splash in a pool with a rim; he thought that perhaps the rim does not set the pool clearly apart from the water that splashes from it. It is also apparent from the Gemara's conclusion, according to the Rif, that one *may* swim in a pool without a rim which stands in a Chatzer, as long as he is careful not to splash. However, this Halachah is not cited explicitly by the Poskim. -**M. KORNFELD**.)

**12 - ילקוט יוסף שבת ח"ב עמ' ז-יד**

**13 - שו"ת באר משה חלק ג' סימן נו**

נשאלתי אם שרי לשוט בשבת בבריכת המים הנקרא סווימינג פול בלשון המדינה המוקף מחיצות

השבתי דעפ"י עיקר הדין שרי כשהוא ערום ולמעשה אסור בהחלט.

מקור שאלה זו נמצא בש"ס שבת מ:...

... ולבסוף הקשה המלחמות קושיא עצומה על פרש"י דהלא אין שייטא בלא עקירת רגלים והניחה בתימה.

אפשר מהאי טעמא נדחה פרש"י ולא הובא כלל בטור ושו"ע רק דעת הרי"ף והעומדים בשיטתו אבל נראה לי לפענ"ד ליישב פרש"י בדרך פשטות כי סהדיי המרומים שקושית הרמב"ן הנ"ל הקשה אותי אחד מהבאים לשיעורין תמידין כסדרן ולא ידעתי אז שהיא קושית הרמב"ן והשבתי לו בפשיטות שר' זירא ראה לר' אבהו שעשה תנועות ידיו וגופו כאדם השט במים ולא חזי שפיר אם עשה כן כל תנועות הגוף רק בדרך מתעסק בעלמא או לא אלא שהוא שט ממש, וכל השומעים קיבלו תירוצי זה בשבע רצון ולא פקפק אדם בתירוצי. ואדרבה הוספתי להקשות על פירוש הרי"ף אמאי לא חזי רבי זירא אי עקר מים או לא והשבתי דאפשר דעמד לו מרחוק הרחק באופן שלא ראה אם עקר מים או לא ובזה מתורץ עוד הפעם קושית הרמב"ן דר' זירא עמד לו מרחוק ולא ראה ולא ידע אם ר' אבהו שט ממש באופן שעקר רגליו או רק שט כמתעסק בעלמא ולא שט ממש כנ"ל. ובאמת המאירי שראה כבר דברי המלחמות לא העתיק קושיתו והביא ב' הפירושים של הרי"ך ושל רש"י ולא העיר עליהן כלום ועיין היטב בפסקי ר' ישעי' דטראני ...

... הנה שמעתי פסק בשם רב אחד שאם מחיצת בריכת המים יותר ממאתים אמה דינו ככרמלית ואסור לטלטל שם ד' אמות כי המים מבטלין שם דירה ולכן אסור לטבול שם בשבת דהלא כמעט א"א שלא יטלטל האדם הטובל עצמו ד' אמות על גופו, ושאלני אחד, אם אמת הדבר איך אפשר שבכל מקום זה שנים רבות טובלים בבריכת מים הגדולים המחזיקים ב' פעמים סאתים ועוד יותר, ואיך הניחו רבנן שיכשלו רבים בזה, וכן נשאלתי גם אני ע"ז כמה פעמים, והשבתי שיפה נהגו ואין לאסור כלל, כי אלו ההולכים לטבול ביום השבת בבריכת המים משום שאין להם מקוה לטבול לא חמה ולא פושרת ודרכם לטבול בכל שבת בבוקר אי משום טבילת עזרא או משום תוספת קדושת שבת או בשביל שתיהם ובודאי בכה"ג שרי ושרי והמחמיר אינו אלא מן המתמיהין (ואותו רב שאמרו לי בשבמו שפסק לאסור ידענא שכל כחו מספרי הקיצורים ואין לסמוך עליו ואפשר שגם רב אחר נמשך אחריו לאסור כי לא דקדק אחריו)

 הנה מקור הלכה זו היא בש"ס עירובין כד. קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונתמלא מים סבור רבנן למימר כזרעים דמו ואסור אמר להו רב אבא אחוה דרב בריה דרב משרשיא הכי אמרינן משמיה דרבא מים כנטעים דמו ושרי, אמר אמימר והוא דחזיין לתשמישתא אבל לא חזיין לתשמישתא לא, ועפ"י פרש"י שפירש דחזיין לתשמישתא פסק בשו"ע קרפף יותר מבית סאתים שהוקף לדירה ונכנסו בו מים אם ראויים לשתיה אין מבטלין הדירה וכו' ואם אינם ראוים לשתיה דינם כזרעים והוא שיהא בעמקם עשרה פטחים אבל במשנה ברורה שם ס"ק פה כתב ויש מקילין אף בשראויים לכביסה וכדומה. וכתב בשעה"ץ שם אות פא שזה שיטת הרמב"ם רשב"א ריטב"א עייש"ה בדיוק נמרץ. ואני מוסיף לומר דענין רחיצה הרבה יותר טוב מכביסה ודינו ממש כלשתי'... ומפורש בכמה מקומות בש"ס דרחיצה היא בכלל חיי נפש האדם וא"כ בודאי דינו כשתיה ולכו"ע אינו מבטל הדירה אבל עכ"פ לשאר פוסקים, והמ"ב מכריע כשאר פוסקים וכדאי הם לסמוך עליהם בדרבנן וברור.

**14 - משנה ברורה סימן שא ס"ק ז**

(ז) וכן מותר לטייל - אפילו [ח] אם כונתו להתעמל ולהתחמם משום רפואה מ"מ שרי כיון דלא מוכחא מילתא שעושה כן לרפואה אבל אסור לרוץ כדי שיתחמם לרפואה כיון דמוכחא מילתא ואסור משום שחיקת סממנין [ט] ויש מחמירין אפילו בטיול אם כונתו להתעמל לרפואה:

**15 - רמב"ם הלכות שבת פרק ב הלכה יא**

היולדת כשכורעת לילד הרי היא בסכנת נפשות ומחללין עליה את השבת, קוראין לה חכמה ממקום למקום וחותכים את הטבור וקושרין אותו, ואם היתה צריכה לנר בשעה שהיא צועקת בחבליה מדליקין לה את הנר, ואפילו היתה סומה מפני שדעתה מתיישבת עליה בנר ואף על פי שאינה רואה, ואם היתה צריכה לשמן וכיוצא בו מביאין לה, וכל שאפשר לשנות משנין בשעת הבאה כגון שתביא לה חברתה כלי תלוי בשערה ואם אי אפשר מביאה כדרכה.

**16 - כסף משנה הלכות שבת פרק ב הלכה יא**

[יא] היולדת כשכורעת לילד וכו'. וכל שאפשר לשנות משנין בשעת הבאה כגון שתביא לה חברתה כלי תלוי בשערה. ברייתא פרק מפנין (שבת קכ"ח:) אם היתה היתה צריכה לשמן חבירתה מביאה לה שמן בידה ואם אין סיפק ביד מביאה בשערה ואם אין סיפק בשערה מביאה בכלי ובגמרא מביאה בשערה ותיפוק ליה משום סחיטה רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין סחיטה בשער ר"א אמר אפילו תימא יש סחיטה בשער מביאה לה בכלי דרך שערה כמה דאפשר לשנויי משנינן. ופירש"י דרך שערה כורכת הכלי בראשה בשערה ופסק רבינו בפ"ט דאין סחיטה בשער. ונראה שטעמו מפני שהוא ז"ל סובר דר"א לאו לאפלוגי ארבה ורב יוסף אתא אלא לומר דאפי' אי הוה סחיטה בשער שפיר תני מביאה בשערה. וכתב רבינו כאן שתביא לה כלי התלוי בשערה משום דאע"ג דאין סחיטה בשער איסורא מיהא איכא וכמ"ש ה"ה בפ"ט וא"כ מוטב לעשות הוצאה ע"י שינוי מבלי איסור אחר מלהוסיף עליו איסור אחר:

**17 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שא סעיף מח**

(קעג) מסתפג אדם (קעד) באלונטית (פי' בגד שמסתפגין בו לאחר שרוחצין) (קעה) ומביאה בידו, ולא חיישינן שמא יבא לסחוט. ולא ימסור לבלנים שהם חשודים על הסחיטה.

**18 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב סעיף י**

הרוחץ ידיו, (מט) כא טוב (נ) לנגבם בכח זו בזו ולהסיר מהם המים כפי יכלתו קודם שיקנחם במפה. הגה: ויש שכתבו דאין לחוש לזה, \* דלא אמרי' שריית בגד זהו כבוסו בכי האי גוונא, דאין זה רק (נא) כב דרך לכלוך, וכן נוהגין (טור וב"י ואגור). ולכן מותר (נב) לנגב ידיו כג בבגד שהטיל בו תינוק (נג) כד מי רגלים, (נד) כה [טז] כדי לבטלם שאין זה רק דרך לכלוך בעלמא. (טור) אבל כו אסור ליתן (נה) מים ממש על (נו) המי רגלים כדי לבטלם (הגהות מיימוני פכ"ב ותו' פ' ח' שרצים).

**19 - תלמוד בבלי מסכת שבת דף קיג עמוד ב**

שלא יהא הילוכך של שבת כהילוכך של חול מאי היא? כי הא דאמר רב הונא אמר רב, ואמרי ליה אמר רבי אבא אמר רב הונא: היה מהלך בשבת ופגע באמת המים, אם יכול להניח את רגלו ראשונה קודם שתעקר שניה - מותר, ואם לאו - אסור. מתקיף לה רבא: היכי ליעביד? ליקף - קמפיש בהילוכא, ליעבר - זימנין דמיתווסן מאני מיא, ואתי לידי סחיטה! אלא: בהא, כיון דלא אפשר - שפיר דמי

**20 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שב סעיף ט**

\* (לט) מותר ליתן מים ע"ג מנעל (מ) לשכשכו; \* אבל לכבסו, דהיינו (מא) שמשפשף צדו \* זה על זה, \* (מב) אסור. אבל בגד \* שיש עליו (מג) לכלוך, אסור יח אפילו (מד) לשכשכו, (מה) דזהו כבוסו, אלא מקנחו בסמרטוט בקל ולא בדוחק, פן יסחוט. הגה: ובגד \* שאין עליו לכלוך, מותר (מו) לתת עליו מים מועטים (מז) יט ולא מרובים, שמא יסחוט (ב"י בשם סמ"ג וסמ"ק וסה"ת והרא"ש פ"ק דיומא). (מח) כ ויש אוסרים בכל ענין (ב"י בשם הטור סי' של"ד וסי' שי"ט ותוספות פרק כל כתבי והגהות פ' כ"ב).

**21 - תוספות מסכת שבת דף קיא עמוד ב**

וא"ת דאמר בפרק בתרא דיומא (דף עז:) ההולך להקביל פני רבו או פני אביו או פני מי שגדול הימנו עובר עד צוארו במים ואינו חושש ואמר נמי בפ"ב דביצה (דף יח.) גבי טבילת כלים בשבת דנדה שאין לה בגדים מערמת וטובלת בבגדיה ולא גזרינן דילמא אתי לידי סחיטה וי"ל דמצוה שאני

**22 - משנה ברורה סימן שא**

(קעב) שמקפיד - היינו שאין רוצה שיהיה בהם מים אבל המטלניות ששרוים תמיד במים אין לחוש ומותר בטלטול:

**23 - משנה ברורה סימן שב ס"ק מח**

(מח) ויש אוסרין - ס"ל דמה דאמרינן שרייתן זהו כיבוסן הוא אפילו בבגד שאין עליו לכלוך ולכן אפילו במועטין אסור משום כיבוס [סה] ומ"מ אם נתינת מים על הבגד הוא דרך לכלוך שרי כמ"ש בסעיף יו"ד בהג"ה [סו] ויש לחוש לדעה זו להחמיר בשל תורה:

**24 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכו סעיף א**

אסור לרחוץ (ב) ב [א] כל גופו, אפי' כל אבר ואבר (ג) לבד, אפילו \* במים שהוחמו מערב שבת, בין אם הם בכלי בין אם הם בקרקע; (ד) ואפילו לשפוך המים על גופו ולהשתטף, אסור; אבל מותר לרחוץ (ה) בהם פניו ידיו ורגליו. הגה: (ו) ג <א> או שאר איברים, כל שאינו רוחץ כל גופו (ב"י בשם הרא"ש פרק תינוקת). והני מילי (ז) בחמי האור, (ח) אבל בחמי טבריא מותר לרחוץ אפילו כל גופו יחד, ואין צריך לומר (ט) בצוננין. והא דשרי בחמי טבריא, דוקא בקרקע, אבל בכלי, לא, דאתי לאיחלופי בחמי האור.

**25 - משנה ברורה סימן שכו ס"ק ט**

(ט) בצוננין - ועיין לקמן במ"ב סקכ"א שנהגו שלא לרחוץ בנהר:

**26 - משנה ברורה סימן שכו סעיף קטן כא**

(כא) הרוחץ בנהר וכו' - כתבו הפוסקים דנהגו שלא לרחוץ כלל בנהר או במקוה דמצוי לבוא לידי סחיטת שער ועוד כמה טעמים עיין במ"א ולענין טבילה עיין לקמיה מיהו ידיו ורגליו מותר לרחוץ בנהר כשמנגב קודם שילך ד"א [א"ר]:

**27 - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ד סימן עה**

א' הנה מה שהשבתי בסימן דלעיל, רחיצה אות ג' שלא מצינו בספרי רבותינו מנהג לאסור להתקלח במים קרים בשבת הוא אמת, דהמנהג שאיתא בתה"ד סימן רנ"ה ורנ"ו שנוהגין איסור בנהרות ובמקואות הוא רק כשנכנס לתוכו אבל לא שנהגו לאסור גם ברחיצה דשפיכת מים על גופו כעובדא דלהתקלח שהוא עומד תחת המקלחת שבאים משם מים עליו דראשו וגופו. וכן מהרי"ל שהובא במג"א סימן שכ"ו סק"ח נמי הוא בנהרות, שהרי כתב משום שנושא מים שעליו ד"א =ד' אמות= בכרמלית ומשום שיטת גופו, ולכן גם מה שכתב משום סחיטה לא קאי על רחיצה באופן ששופך מכלי על גופו, ואף אם נימא שטעם סחיטה שייך גם ברחיצה כזו בביתו, מ"מ מה שלא נהגו ממש לא ילפינן אף שאיכא אותו הטעם ממש, וגם שאפשר שבשביל חשש סחיטה לחוד לא היו נוהגין איסור, דהא מדינא על הנגוב באלונטית לא גזרו לכו"ע בשביל חשש סחיטה אלא בהבאה בידים מהנהר עד הבית פליגי שמא יסחוט כמפורש בשבת דף קמ"ז, אלא דוקא בשביל צרוף כל הטעמים נהגו, ולכן ברחיצה ובפרט בבית שליכא אלא טעם זה אין למילף. וא"כ לא מצינו כלל שאיכא גם מנהג כזה לאסור ליתן על גבי ראשו וגופו מים קרים להקר בשבת שהוא ענין להתקלח מהמקלחת (שאור) שאיכא בכל בית שבפה. אבל מ"מ ידוע שרובא דאינשי מעצמן בלא הוראה אין מתקלחין בשבת, ולא ידוע אם הוא מטעם שברוב השנה הא מתקלחין במים חמין מהמקלחת, שלבד איסור רחיצה בחמין אפילו מהוחמו מע"ש =מערב שבת= כל גופו כדאיתא בשבת דף ל"ט הרי מים החמין שבכל בתי ערים הגדולות שבמדינתנו אמעריקא /אמריקה/ הם חמין שהוחמו בשבת שאסורין ברחיצה ובשתיה אף שהוחמו מעצמן כדתנן בסילון שעשו אנשי טבריא בדף ל"ח, וגם בהוצאת מים החמים הוא מכניס תחתיהן מים צוננין להתחמם שהוא מלאכה דאורייתא, ומצד זה נמנעו אף מלהתקלח בשבת בימות הקיץ החמים להקר אף שהוא רק במים צוננין, ואולי הוא מצד שהחשיבו זה לעובדא דחול שאם הוא מניעה מטעמים אלו יש להחשיב אולי זה למנהג. אבל אפשר שהוא גם מחסרון ידיעה לחלק שא"כ אינו בחשיבות מנהג כלל דהוא כמנהג בטעות. ...

**28 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שכו סעיף ז**

(כא) הרוחץ בנהר, צריך שינגב גופו יפה (כב) כשעולה מהנהר, מפני שלא ישארו המים עליו ויטלטלם ד' אמות בכרמלית, לפי שהעולה מן הרחיצה יש רבוי מים על גופו; אבל ההולך ברשות הרבים ומטר סוחף על ראשו ועל לבושו, (כג) <ב> לא הקפידו בו.

**29 - ילקוט יוסף עמ' יד**

ואמנם כל זה הוא דוקא בבריכה שבה הרחצה היא נפרדת לחלוטין ופשוט הוא שהרי בודאי שיש איסור חמור ברחצה מעורבת גברים ונשים ואף בפחות מזה אמרו חז"ל ברכות סא. כל העובר אחורי אשה בנהר אין לו חלק לעולם הבא ופירש רש"י לפי שהיא מגביהה בגדיה וזה מסתכל בבשרה ובהגהות יעב"ץ שם כתב שהדין כן גם בפנויה שהרי מגרה יצר הרע בעצמו ומסלק הבושה מעל פניו...

ולענין הלכה אף שצידדנו להקל לרחוץ בבריכה בשבת באיזה אופנים מ"מ למעשה יש להורות שלא לרחוץ בבריכה בשבת ובפרט בבגד ים וכן השיב לי מרן אאמו"ר שליט"א (זצ"ל)