**הלכות תערובות - דף מס' 17**

בס"ד

**כל דפריש, ודין קבוע**

**גמרא**

כתובות טו ע"א "גופא א"ר זירא" – "שיתכוין לו" ; רש"י

פסחים ט ע"ב "תשע ציבורין" – "הלך אחר הרוב" ; רש"י

חולין צה ע"א "אמר רב בשר" – בנמצא ביד עובד כוכבים" ; רש"י

זבחים עג ע"א "רב אשי אמר" – "משום קבוע" ; רש"י

**ראשונים**

תוספות בפסחים ט ע"ב ד"ה היינו

תוספות בחולין צה ע"א ד"ה ספקו, הכא

תוספות זבחים עג ע"ב ד"ה ונכבשינהו, אלא

ר"ן חולין בדפי הרי"ף לג ע"ב ד"ה אמר רב, ובנמצא

רא"ש חולין פרק שביעי סימנים כ – כא

רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק ח הלכה יא

רשב"א תורת הבית בית רביעי שער ראשון דף יב ע"ב "ומן הדברים" – "במזיד לא יעלו"

רשב"א תורת הבית בית רביעי שער ראשון דף יד ע"ב "ומן הדברים שאוסרין" – "זה בע"ה"

רשב"א תורת הבית בית רביעי שער ראשון דף כט ע"ב "ועתה נבאר" – ל ע"ב "על מחצה דמי"

טור סימן קי סעיפים ג - ו

ב"י ; ד"מ

**הלכה**

**עיקר הסוגיא**- מתי אומרים כל דפריש   
 מרובא פריש.  
- מה הגדר של דין קבוע.  
- קבוע דאוריתא וקבוע דרבנן.  
- מתי גוזרים שמא יקח   
 מהקבוע

**מושגים**- מקולין = אטליז  
- נבילה = בהמה שלא נשחטה   
 כדין  
- בשר שנתעלם מן העין =   
 בשר כשר שהושאר זמן מה   
 מבלי שראוהו.

שו"ע סימן קי סעיפים ג - ו

ט"ז, ש"ך, פת"ש

שו"ת יביע אומר חלק ו יו"ד סימן כד