הרב שמואל דוב ווייס

**מצות שופר** (#15)

תקיעות דמיושב ותקיעות דמעומד

**גמ'** טז.["אמרו לפני בראש השנה..."]- טז: [עד "... כדי לערבב השטן"], **רש"י** שם

**רי"ף** י: (בדפיו) ["נמצא עכשיו..."] - יא. [עד "... ובשתי ישיבות"]

**רמב"ם** הל' שופר (ג:י'-י"ב)

**גמ'** פסחים ז: ["דכולי עלמא מיהא... וצונו על הטבילה"], **רש"י** שם

**בעל המאור** י: (בדפי הרי"ף) ["ומה שנהגו..."] - יא. [עד "... ברכות של תפילה בלבד"]

**מלחמות** י: ["ועוד מה שנהגו... לפטור עצמן מהן כדי לערבב את השטן"]

**רא"ש** פסחים (פרק א' סימן י')\*

**ריטב"א** לד. ["מכל מקום גם במנהגינו... דמדינא בתקיעה אחת יוצא"]

**גמ' פסחים** קיד: ["פשיטא היכא..."] - קטו. [עד "... בלא ברכה"]

**תוס'** שם (ד"ה מתקיף לה) [עד "...ונעשית על סדר הברכות"]

**ר"ן** ג. בדפי הרי"ף (ד"ה למה תוקעין) [עד "... שלא יזלזלו באותן שעל סדר הברכות"]

**גמ'** לד: ["תנו רבנן תקיעות... ובמה בשופר"][[1]](#footnote-1), **חי' הר"ן** שם (ד"ה ברכות ותקיעות)

**טור** או"ח (תקפ"ה, תקצ"ב)\*

רא"ש מסכת פסחים פרק א סימן י

ומה שחלקו במטבע ברכות יש מהן שתיקנו בעל ויש מהן שתיקנו בלמ"ד ר"ת ז"ל היה נותן טעם לדבר דכל מצות דנעשות מיד שייך לברך עליהן על כגון על מקרא מגילה על הטבילה על נטילת ידים על הפרשת תרומה על אכילת מצה על אכילת מרור אבל להניח תפילין להתעטף בציצית ולישב בסוכה יש בהן שיהוי והלשון מורה על כך להיות מעוטר בתפילין ולהיות עטוף בציצית ולישב בסוכה לאכול ולטייל כל היום ולהדליק נר חנוכה יש שיהוי במצותה כדאמרינן בבמה מדליקין (דף כא ב) מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק. וכן לשמוע קול שופר יש שיהוי להפסקה בין התקיעות דעיקר מצות שופר על סדר הברכות.

טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפה

אמר רבי יצחק למה תוקעין ומריעין כשהן יושבין וחוזרין ותוקעין ומריעין כשהן עומדין כדי לערבב השטן פירוש למה תוקעין מיושב קודם מוסף וחוזרין ותוקעין על סדר ברכות למה מקדימין לתקוע מיושב כדי לערבב השטן פי' כדי שיתערבב מיד בתקיעה ראשונה שלפני התפלה ולא יקטרג בשעת תפלה וי"מ שמכח תקיעה ראשונה מתערבב בשנייה והכי איתא בירושלמי בלע המות לנצח וכתיב והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול כד שמע קול שופר חדא זימנא בהיל ולא בהיל אומר שמא ההיא זימנא דשופר גדול כד שמע תניינא אומר ודאי מטא זמניה ומירתת ומתערבב ולית ליה פנאי למיעבד קטיגוריא אבל לעולם עיקר תקיעה היא מעומד שהיא על סדר ברכות.

טור אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקצב

וכ"כ רב אלפס בדין הוא שיהיו תוקעין על סדר ברכות כדרך שתוקעין כשהן יושבין אלא כיון שאין הברכות מעכבות התקיעות הרי יצאו י"ח באותן שתקעו כשהן יושבין ודי להם לתקוע תשר"ת תש"ת תר"ת על סדר ברכות פ"א שלא להטריח הצבור וכן המנהג בכל העולם ובב' ישיבות.

1. We will return to this Gemara tomorrow to analyze the different explanations of the various Rishonim. Today, I would simply like to focus on the Ran’s explanation as it sheds light on the previous Ran. [↑](#footnote-ref-1)