הרב שמואל דוב ווייס

**מצות קריאת שמע** (#1)

הקדמה למצות ק"ש

**דברים** פרקו' פסוקים ד'-ט', פרק י"א פסוקים י"ג-כ"א

**משנה** ב. ["מאימתי... עמוד השחר"], **רש"י** שם

**גמרא** שם ["תנא היכא... ויהי ערב ויהי בקר יום אחד"], **רש"י** שם

**גמ' קידושין** ל. ["אמר רב ספרא... ליומי", "תנו רבנן ושננתם... אמור לו מיד"], **רש"י** שם

**גמ'** שם כט. ["תנינא להא דת"ר... וללמדו אומנות"], כט: ["ללמדה תורה מנלן...ולא בנותיכם"], **רש"י** שם

**גמ' יומא** יט: ["רב אחא... בדברים אחרים"], **רש"י** שם

**ספר המצוות לרמב"ם** (מצות עשה י"א)[[1]](#footnote-1)

**גמ' נדרים** ח. ["מנין שנשבעין... שבועה עליה"], **רש"י** שם,

**גמ' מנחות** צט: ["תניא ר' יוסי אומר... מצוה לאומרו בפני עמי הארץ"], **רש"י** שם

**גמ'** כ. ["משנה..."] - כ: [עד "...קמ"ל"]

**ירושלמי** א:ב, ג:ג, א:ה, ו**פני משה** (א:ה)[[2]](#footnote-2)

**קרן אורה** ג. (אות י"ז)[[3]](#footnote-3)

**שאילתות דרב אחאי** פרשת ואתחנן שאילתא קמג [עד (ולא עד בכלל) "וצריך לכווניה דעתיה"]

**ספר המצוות לרמב"ם מצות עשה יא**

והמצוה הי"א היא שצונו ללמוד חכמת התורה וללמדה וזה הוא שנקרא תלמוד תורה והוא אמרו (שם) ושננתם לבניך. ולשון ספרי לבניך אלו תלמידיך וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרוים בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים. ושם נאמר ושננתם שיהו מחודדין בתוך פיך כשאדם שואלך דבר לא תהא מגמגם לו אלא אמור לו מיד. וכבר נכפל הצווי הזה פעמים רבות, ולמדתם ועשיתם, למען ילמדון (פ' וילך). וכבר התפזר הזרוז על מצוה זו ולשקוד בה תמיד במקומות הרבה מן התלמוד. ונשים אין חייבות בה מאמרו בה (פ' והא"ש) ולמדתם אותם את בניכם ואמרו בניכם ולא בנותיכם כמו שהתבאר בגמר קדושין (כט ב, ל א):

**תלמוד ירושלמי מסכת ברכות**

פרק א הלכה ב

רבי יוחנן בשם רבי שמעון בן יוחי כגון אנו שעוסקים בתלמוד תורה אפילו לקרית שמע אין אנו מפסיקין ... טעמיה דרשב"י זה שינון וזה שינון ואין מבטל שינון מפני שינון.

פרק ג הלכה ג

נשים ... פטורין מק"ש... נשים מניין? 'ולמדתם אותם את בניכם' את בניכם ולא את בנותיכם.

פרק א הלכה ה

מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום? רבי לוי ורבי סימון. רבי סימון אמר מפני שכתוב בהן שכיבה וקימה רבי לוי אמר מפני שעשרת הדברות כלולין בהן. [שמות כ ב] אנכי ה' אלהיך [דברים ו ד] שמע ישראל ה' אלהינו. לא יהיה לך אלהים אחרים על פני ה' אחד...

מתני': בשחר מברך שתים לפניה ואחת לאחריה ובערב מברך שתים לפניה ושתים לאחריה ... גמ' ר' סימון בשם ר' שמואל בר נחמן על שם, 'והגית בו יומם ולילה' שתהא הגיות היום והלילה שוין.

**פני משה מסכת ברכות פרק א הלכה ה**

מתני' בשחר מברך שתים לפניה. יוצר אור ואהבה:

ואחת לאחריה. אמת ויציב:

ובערב מברך שתים לפניה. מעריב ערבים ואהבת עולם ושתים לאחריה אמת ואמונה והשכיבנו:

שתהא הגיית היום והלילה שוין. ולפיכך תיקנו בשחר שתים לפניה ואחת לאחריה וג' פרשיות של ק"ש הרי שלש ג"כ ובערבית לחד מ"ד לקמן שאין אומרים כי אם ב' פרשיות של ק"ש תיקנו שתים לפניה ושתים לאחריה ובזה היום והלילה שוין:

**קרן אורה מסכת ברכות דף ג עמוד א**

ועתה אבאר כמה ראיות לדברי בשיטת הירושלמי בקריאת שמע דהיא באה משום מצות תלמוד תורה, חדא מהא דאמרינן התם (פ"א ה"ב) מי שתורתו אומנתו אינו מפסיק לא לקריאת שמע ולא לתפלה, ופריך וכי (מה) [מי] שתורתו אומנתו אין צריך לקיים מצות, ומשני שאני קריאת שמע דשינן היא, ואי נימא דחיובה מדאורייתא מצד עצמה היא אם כן למה יבטלנה, כיון דמצות עשה מן התורה היא, אלא שמע מינה דאינה באה אלא משום תלמוד תורה. ובזה אתי שפיר דבש"ס דילן במסכת שבת (יא, א) איתא משום רבי שמעון בר יוחאי דאפילו מי שתורתו אומנתו מפסיק לקריאת שמע, משום דש"ס דילן סבירא ליה דקריאת שמע מצד עצמה מן התורה היא, והוי ככל המצות.

ועוד ראיה מהא דאיתא שם (ירושלמי פ"א ה"ה) מפני מה קורין שתי פרשיות הללו בכל יום, ר' לוי ור' סימון, ר' סימון אמר מפני שכתוב בהן שכיבה וקימה, ר"ל אמר מפני שעשרת הדברות כלולים בהם, ומה זו שאלה מפני מה קורים פרשיות הללו אי נימא דמן התורה הם, אלא שמע מינה דחכמים קבעו הפרשיות האלו, וכן משמע מהא דאמרינן בדין הוא שיקראו גם עשרת הדברות, ואי פרשיות אלו לבד מן התורה הם אם כן מהיכי תיתי לקרות עוד פרשה אחת. ועוד ראיה מהא דמפרש התם (ירושלמי פ"ג ה"ג) אמתני' דנשים כו' פטורים מקריאת שמע, נשים דכתיב (דברים י"א י"ט) ולמדתם אותם את בניכם ולא בנותיכם, ולמה לי האי מיעוטא, בלאו הכי מצות עשה שהזמן גרמא היא, אלא שמע מינה דעיקר חיובא משום תלמוד תורה היא.

1. See below [↑](#footnote-ref-1)
2. See below [↑](#footnote-ref-2)
3. See below [↑](#footnote-ref-3)