בענין קול הברה ומצות תקיעת שופר – דף כז:

גמ' כז: "והתוקע לתוך הבור" עד גמ' כח. "אמר רב יהודה"

חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כז עמוד ב  
מתני' התוקע לתוך הבור. שעת שמד היה.

[רא"ש פרק ג', סימן ח' מתחילת דבריו עד "אמר רבא שמע מקצת"]

שו"ע ס' תקפז סע' א, מ"ב סק"ז

ביה"ל ד"ה ואם קול הברה מתחילת דבריו עד "וזה לשונו על מה שכתב הרמב"ם"

שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן קח  
אבל מה שפשיטא ליה לכתר"ה שאין יוצאין בשמיעה ע"י מיקראפאן מטעם שהוא כמו ששומע מאינו בר חיובא לפ"מ דאומרים המומחים בטיבו של מיקראפאן שלא מוציא ממש הקול של האדם המדבר אלא הד הברה בעלמא, ולא דק כתר"ה בלשונו דאין שייך זה לקול הברה שבמתני' דר"ה דף כ"ז שהרי הכא נשמע קול חזק ובריא אך כוונת כתר"ה היא שאומרים שנשמע קול אחר שנברא מקולו ולכן שייך דמיונו לנשמע מלאו בר חיובא דקול הברה לא שייך ללאו בר חיובא

לבוש אורח חיים סימן תקפז סעיף א  
צריך לעמוד במקום שאינו שומע אלא קול השופר בלבד בלא עירוב דבר אחר, אבל אם שמע קול שופר מעורב עם דבר אחר לא יצא, דוהעברת שופר כתיב [ויקרא כה, ט], והעברת לשון הכרזה, כלומר הכרזת הברת שופר ולא דבר אחר.

רא"ש פרק ד', סימן י' (בסוף) "ור"ת כתב שיש לברך" עד סוף דבריו

[רמב"ם הל' שופר פ"א ה"א, והלח"מ שם מתחילת דבריו עד "וי"ל על דא"]