The Minyaner Spectator # 6- Learning After Davening while a [later] Minyan is Happening

**Introduction**

**שולחן ערוך** [או"ח צ/יח]- וכ"ש שלא יעסוק בתורה בב"ה בזמן שהציבור אומרים סליחות ותחינות

**מאמר מרדכי** [צ/כא]- ונ"ל פשוט דאם הוא כבר התפלל ואינו עומד שם אלא לענות הקדישים והקדושות מאותם שפורסים על שמע או שחוזרים כל התפלה עוסק בתורה ואינו חושש וכ"מ מל' ההגה דמיירי דוקא בענין שפורש מן הציבור ואינו אומר מה שהם אומרים וגם לא אמרו אבל בכה"ג לית לן בה וש"ד וזה ברור וכן נהגנו:

Halacha

**ערוך השולחן** [או"ח נ"ה/י"ז]: "מי שעובר ברחוב אצל בהכ"נ ושומע שהצבור אומרים קדיש או קדושה וברכו **צריך לענות עמהם**.

**אגרות משה** [או"ח ג/פט]- "בקדושה כל חיובו הוא לקדש שם שמים באמירת קדושה ובעניה לברכו הוא כשאיכא צבור שמקדשין, וליכא שום שיעור, בין לקולא, שליכא שום חיוב על גופו של האדם לילך לביהכ"נ בשביל אמירת קדושה, בין לחומרא, שאפילו מאה פעמים מקיים מצות קדושה ממש כמו בפעם ראשון, **ונמצא שמדינא מוכרח האדם לומר קדושה עם הצבור בכל פעם כפעם הראשון**".

**מסכתות קטנות מסכת דרך ארץ פרק ד הלכה ה-** ולא יושב בין העומדים, ולא עומד בין **היושבים, ולא קורא בין השונים, ולא שונה בין הקורים. כללו של דבר, לא ישנה אדם מדעת**