במדינה אחת של גויים בימי הגלות היה מלך רשע. המלך ציווה לגרש את כל היהודים מאותה הארץ. והיהודים היו מתחבאים, ומתחפשים, משנים את הבגדים שלהם, כדי שלא יזהו שהם יהודים.

היו היה מוכר אחד יהודי. הייתה לו חנות בשר שבה הוא היה מוכר בשר. הוא היה מוכר גם לגויים וגם ליהודים. אבל יש הבדל בין הבשר של היהודים לבשר של הגויים. הבשר של היהודים הוא כשר. זה בשר מיוחד לא כל דבר היהודים אוכלים. כשהתחילו היהודים להתחפש הוא לא רצה חס וחלילה להכשיל יהודים ולתת להם בשר לא כשר. אבל איך הוא יזהה את היהודים?

הייתה לו גם מסעדה, והוא היה מסתכל היטב על הסועדים. מי שהיה בא לאכול והיה נוטל ידיים לפני, מיד היה יודע שהוא יהודי ומאותו הרגע היה מוכר לו רק בשר כשר!

יום אחד הגיע איש אחד למסעדה, בעל מסעדה לא הכיר את האיש, והיה מסתכל עליו היטב לראות האם הוא יהודי. האם הוא נוטל ידיים. הסתכל והסתכל – אך לא ראה אותו נוטל ידיים. הבין בעל החנות שהאיש הוא גוי.

אבל לא כך היה! הוא היה יהודי, אלא שלא הקפיד ליטול ידיים. ובעל החנות לא ידע שהוא יהודי. לכן כשבא לקנות בשר נתן לו בשר לא כשר.

כאשר האיש שילם, רצה לשלם לו כמו שמשלמים על בשר כשר, אמר לו המוכר – "אתה צריך לשלם יותר! קנית בשר לא כשר!"

כעס עליו האיש " למה האכלת אותי בשר לא כשר! אני יהודי!"

ענה לו המוכר " ראיתי שלא נטלת ידיים, ולכן הייתי בטוח שאתה גוי!" התרגש מאד היהודי מהחשיבות של נטילת ידיים והחליט מאותו היום להקפיד ולא לפספס לעולם נטילת ידיים.