**מי ששכח לברך ברכת המזון ושוב בירך המוציא להוציא אחרים**

**1. תלמוד בבלי מסכת ראש השנה דף כט עמוד א – עמוד ב**

תני אהבה בריה דרבי זירא: כל הברכות כולן, אף על פי שיצא - מוציא, חוץ מברכת הלחם וברכת היין, שאם לא יצא - מוציא, ואם יצא - אינו מוציא. בעי רבא: ברכת הלחם של מצה, וברכת היין של קידוש היום, מהו? כיון דחובה הוא - מפיק, או דלמא ברכה לאו חובה היא? תא שמע: דאמר רב אשי: כי הוינן בי רב פפי הוה מקדש לן, וכי הוה אתי אריסיה מדברא הוה מקדש להו.

**2. רש"י מסכת ראש השנה דף כט עמוד א**

אף על פי שיצא מוציא - שהרי כל ישראל ערבין זה בזה למצות.

חוץ מברכת הלחם והיין - ושאר ברכת פירות וריחני, שאינן חובה אלא שאסור ליהנות מן העולם הזה בלא ברכה, ובזו - אין כאן ערבות, שאינו חובה על האדם; לא ליתהני ולא ליבריך.

**3. תלמוד בבלי מסכת חולין דף פו עמוד ב**

. . . .א"ל רבינא לרב אחא בריה דרבא, ואמרי לה רב אחא בריה דרבא לרב אשי: מאי שנא מתלמידי דרב? דרב ברונא ורב חננאל תלמידי דרב, הוו יתבי בסעודתא, קאי עלייהו רב ייבא סבא, אמרו ליה: הב ליבריך! הדור אמרו ליה: הב לישתי! אמר להו רב ייבא סבא, הכי אמר רב: כיון דאמר הב ליבריך - איתסר ליה למשתי חמרא. . . .

**4. רש"י מסכת חולין דף פו עמוד ב**

כיון דאמר הב ליבריך - גליא בדעתיה דגמרה סעודתא ואסור לשתות עד שיברך לפניו שאין מצטרפת לסעודה ראשונה.

**5. שולחן ערוך אורח חיים הלכות בציעת הפת, סעודה, וברכת המזון סימן קעט**

סעיף א

א') גמר סעודתו <א> ונטל ידיו מים אחרונים, א אינו יכול (א) לאכול ולא לשתות, \* (ב) ב א'] עד שיברך בהמ"ז; ואם אמר: (ג) הב לן ונברך, הוי היסח הדעת ואסור לו (ד) לשתות אלא א"כ יברך עליו תחלה, (ה) ואכילה דינה כשתיה להרא"ש; אבל להר"ר יונה והר"ן <ב> אכילה שאני, שאע"פ (ו) שסילק ידו מלאכול \* (ז) ואפילו סלקו השלחן \* אם רצה (ח) לחזור לאכילתו \* א"צ לברך פעם אחרת, שכל שלא נטל ידיו (ט) לא נסתלק לגמרי מאכילה.

**6. ביאור הלכה סימן קעט סעיף א**

\* אם רצה לחזור לאכילתו וכו' -. . . .וכן אם הסיח דעתו בהדיא שלא לאכול אף שלא אמר הב לן ונברך ג"כ נכון מאד ליזהר לכתחלה שלא לאכול דגם בזה יש הרבה ראשונים שסוברין להחמיר בזה וכנ"ל: