**ברכות המצוה**

***גמ' לט. "לברך יברך" עד המשנה***

1. Tosafos (ד"ה עובר) – Map out Tosafos step by step.
	1. What is their basic (though unstated) question?
	2. What are their answers?
	3. How does the Gemara in Pesachim affect this discussion?
2. Look up Rambam, הלכות ברכות יא:ה-ז.
	1. Is one ever permitted to say a ברכת המצוה if it is no longer עובר לעשייתה? Explain!
3. What does the Or Zarua hold regarding this issue (the beginning of this selection is a quote from Rabbeinu Chananel)?

**אור זרוע ח"א הל' ק"ש סי' כה**

והאידנא אי אקדים ובריך אהבת עולם וקרי ק"ש והדר קרא יוצר אור יוצא ידי חובה דברכות לקרותן כסדרן אין מעכבות זו את זו אבל אם הניח אחת לגמרי לא יצא ידי חובתו עד כאן לשונו. למדנו מכאן דכל היכא שלא ברך קודם המצוה מברך לאחר כן ויוצא ידי ברכה וראיה לדבר טבילת גר שמברך אחר טבילה משום גברא דלא חזי לא מצי לברך קודם לכן ה"ה לשכח דלא אפשר לי' לברך כבר עובר לעשייתה שמברך לאחר כך.

1. Rambam, הל' ברכות א:ב-ג.
	1. What are the different types of mitzvot the Rambam mentions here?
	2. Do you think that ברכות המצוה are similar to any of the others?
2. Avudraham quotes the Ba’al Hama’or’s opinion regarding our issue:

**ספר אבודרהם ברכת המצות ומשפטיהם**

כתב בעל המאור (אינו לפנינו) דלאו דוקא בכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן שהרי יש מצות שבשעת קיומן מברך עליהן ולא עובר כגון ישיבת סוכה שאין אנו מברכין קודם ישיבה אלא אחר ישיבה. הילכך כל מצוה שיש שהות בעשייתה כדי לברך עליה עד שלא נגמרה כגון ישיבת סוכה שכל היום הוא יושב אין צריך לברך עובר אלא בשעת קיומן. וכגון נטילת לולב שכל זמן שנוטלו בידו עושה המצוה וכגון להתעטף בציצית שכל היום היא מצותו וכן להניח תפילין יכול אדם לברך בשעת קיומן ולא עובר. וכן כל כיוצא באלו ולא הוצרך לומר עובר לעשיית' אלא למצות שאלו לא בירך קודם התחלתן שוב אינו יכול לברך בשעת קיומן שאינו מאריך בהם כגון מילה ושחיטה וכסוי הדם ותקיע' שופר שאי איפשר לתקוע ולברך ביחד וכן כל כיוצא באלו צריך לברך עובר לעשייתן. ע"כ.

* 1. How does this compare to what we saw in the Rambam?
1. What is the source of the obligation of ברכות המצוה?

**תלמוד ירושלמי מסכת ברכות פרק ו הלכה א**

ומניין שכל המצות טעונות ברכה רבי תנחומא רבי אבא בר כהנא בשם רבי אלעזר ואתנה לך את לוחות האבן התורה והמצוה הקיש תורה למצוה מה תורה טעונה ברכה אף מצוה טעונה ברכה.

1. How does the Ramban understand the nature of the obligation of ברכות התורה?

**רמב"ן, מצות עשה ששכח הרב טו**

שנצטוינו להודות לשמו ית' בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא.

* 1. How might this impact our understanding of our sugya?
1. Here is a piece from the Ritva in Pesachim:

**חידושי הריטב"א, פסחים דף ז עמוד ב (ד"ה כל)**

וכתב הרי"ט ז"ל וטעם זה שאמרו חז"ל לברך על המצוה עובר לעשייתן כדי שיתקדש תחלה בברכה ויגלה ויודיע שהוא עושה אותה מפני מצות השי"ת, ועוד כי הברכות מעבודת הנפש וראוי להקדים עבודת הנפש למעשה שהיא עבודת הגוף.

* 1. How does he understand the purpose of ברכות המצוה and the reason it comes before the performance of the mitzva itself?
1. Le-halacha:
	1. Shulchan Aruch Yoreh De’ah 19:1 (extra credit: Be’er Heitev s”k 3).
	2. Shulchan Aruch Orach Chaim 158:11 with Mishna Berura s”k 44.
	3. Shulchan Aruch Orach Chaim 214 with Magen Avraham.
	4. Shulchan Aruch Orach Chaim 651:5 (regarding lulav) with Mishna Berura.