1. Framing the question. There are really three separate questions:
2. What, if anything, are women *obligated* to learn?
3. Of those things that they must learn, is it a קיום מצוה תלמוד תורה or some other requirement?
4. If a woman wants to learn more than she is obligated, may she do so? Is it like מעשהז"ג that they can volunteer?
5. How should we set up educational institutions? Based on what is required or what is permitted? Who do we cater to?
6. Talmudic sources for women learning.
7. קידושין דף כט: - don’t have to teach because they don’t have to learn.
8. סוטה דף כא. - her zechus is only in waiting for her husband and children to come home.
9. סוטה דף כ. - כא: - machlokes whether it is good to teach her, teaching her torah is like teaching her foolishness, or most women prefer tiflus.
10. questions to ponder:
11. Is there any part of torah they can/must learn? Logic dictates that they need to know relevant הלכות – this is paskened by רמ"א בשו"ע.
12. What does Tiflus mean (see רש"י סוטה שם)
13. Do they make a ברכת התורה?
14. Should they learn?
15. רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א' הלכה יג - she gets rewarded, but isn’t cut out for it. only תורה שבעל פה is like teaching her foolishness.
16. ט"ז יורה דעה סימן רמו ס"ק ד' - Rambam’s source is hakhel where they can hear תורה שבכתב, but it is not convinving because they only heard in cursory fashion without in depth study.
17. proof to this point of Taz - מהרי"ץ חיות סוטה דף כא: - woman who questioned R’ Eliezer about detailed question didn’t recieve an answer but she was familiar with basic story. (also proves that no distinction exists between what can be taught and responding to questions by women like we distinguish by goyim)
18. באור הגר"א יו"ד סימן רמו ס"ק כב - she is no worse than a גוי who can be like a כה"ג.
19. אבי עזרי על הרמב"ם שם מהדו"ק - why the proof from goyim, can’t they volunteer all mitzvos that they aren’t obligated in?
20. goy proves that torah is different from other mitzvos because they don’t get anything for other mitzvos. This would even allow a beracha whereas normally many rishonim don’t allow a woman to make one on a מ"ע שהז"ג.
21. Contemporary practical opinions:
22. שו"ת אגרו"מ יו"ד חלק ג' סימן פז - limited to tanach and pirkei avos.
23. לקוטי הלכות סוטה פ"ג - nowadays we can teach them תנ"ך and מוסרי חז"ל so that they will stay frum.
24. Rav Twersky’s eulogy for Rav Soloveitchik - nowadays they can learn תורה שבע"פ. “The *halakha* prohibiting Torah study for women is not indiscriminate or all-encompassing. There is complete unanimity that women are obligated to study *halakhot* pertaining to *mitsvot* which are incumbent upon them... The prohibition of teaching *Torah she-Ba'al Pe* to women relates to *optional* study. If ever circumstances dictate that study of *Torah sh-Ba'al Pe* is necessary to provide a firm foundation for faith, such study becomes obligatory and obviously lies beyond the pale of any prohibition. Undoubtedly, the Rav's prescription was more far-reaching that that of the Hafets Hayim and others. But the difference in magnitude should not obscure their fundamental agreement...”
25. Self motivated women. פרישה יו"ד סימן רמו סעיף ו' - it is clear from the Rambam that independently motivated women may learn.
26. תורה תמימה דברים פרק יא פסוק יז - quotes rare sefer that allows self motivated women to study.
27. Birchas Hatorah. שו"ע או"ח סימן מז סעיף יד - they make the berachos.
28. Perhaps because of יעבץ קידושין דף לד. that it is a קיום מצוה תלמוד תורה to learn the relevant halachos.
29. מנחת חינוך מצוה תל - this is difficult because even when learning those halachos that are נוגע להן it isn’t a קיום תלמוד תורה. See בית הלוי ח"א סימן ו' who has many proofs for this idea:
30. גמרא קידושין - women are not obligated to teach children because they have NO OBLIGATION
31. גמרא סוטה - she has no zechus of torah itself
32. תוספות חגיגה דף ג - women come to hakhel not to “learn” but to “hear”
33. The בית הלוי uses this to answer the question of מגן אברהם או"ח סימן קפז why women don’t need to mention torah in ברכת המזון if they have to learn relevant halachos.
34. חידושי הגרי"ז ברכות פרק יא הלכה טז - the beracha is not on מצות תלמוד תורה but on חפצה של תורה.
35. דבר אברהם ח"א טז כח - if you learn in a prohibited way דברים שבכתב בעל פה according to this you still need a beracha.
36. רמב"ן ספר המצות מ"ע טו - it is a ברכת הודאה and women can also do it.
37. This explains why תוספות ברכות דף יא: ד"ה שכבר says you don’t have to make the beracha immediately before learning.

**1 - תלמוד בבלי מסכת קידושין דף כט עמוד ב**

ללמדו תורה. מנלן? דכתיב: +דברים יא+ ולמדתם אותם את בניכם. והיכא דלא אגמריה אבוה - מיחייב איהו למיגמר נפשיה, דכתיב: +דברים ה+ ולמדתם. איהי מנלן דלא מיחייבא? דכתיב: ולימדתם ולמדתם, כל שמצווה ללמוד - מצווה ללמד, וכל שאינו מצווה ללמוד - אינו מצווה ללמד. ואיהי מנלן דלא מיחייבה למילף נפשה? דכתיב: ולימדתם ולמדתם, כל שאחרים מצווין ללמדו - מצווה ללמד את עצמו, וכל שאין אחרים מצווין ללמדו - אין מצווה ללמד את עצמו. ומנין שאין אחרים מצווין ללמדה? דאמר קרא: ולמדתם אותם את בניכם - ולא בנותיכם

**2 - תלמוד בבלי מסכת סוטה דף כא עמוד א – כא עמוד ב**

ויש זכות תולה ג' שנים כו'. זכות דמאי? אילימא זכות דתורה, הא אינה מצווה ועושה היא! אלא זכות דמצוה, זכות דמצוה מי מגנא כולי האי? והתניא, את זו דרש רבי מנחם בר יוסי: +משלי ו+ כי נר מצוה ותורה אור - תלה הכתוב את המצוה בנר ואת התורה באור, את המצוה בנר, לומר לך: מה נר אינה מגינה אלא לפי שעה, אף מצוה אינה מגינה אלא לפי שעה; ואת התורה באור, לומר לך: מה אור מגין לעולם, אף תורה מגינה לעולם; ואומר: +משלי ו+ בהתהלכך תנחה אותך וגו', בהתהלכך תנחה אותך - זה העוה"ז, בשכבך תשמור עליך - זו מיתה, והקיצות היא תשיחך - לעתיד לבא; משל, לאדם שהיה מהלך באישון לילה ואפילה, ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים ומחיה רעה ומן הלסטין, ואינו יודע באיזה דרך מהלך, נזדמנה לו אבוקה של אור ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ומן הברקנים, ועדיין מתיירא מחיה רעה ומן הליסטין ואינו יודע באיזה דרך מהלך, כיון שעלה עמוד השחר ניצל מחיה רעה ומן הליסטין, ועדיין אינו יודע באיזה דרך מהלך, הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם; ד"א: עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורה, שנאמר: +שיר השירים ח+ מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה! א"ר יוסף: מצוה, בעידנא דעסיק בה - מגנא ומצלא, בעידנא דלא עסיק בה - אגוני מגנא, אצולי לא מצלא; תורה, בין בעידנא דעסיק בה ובין בעידנא דלא עסיק בה - מגנא ומצלא. מתקיף לה רבה: אלא מעתה, דואג ואחיתופל מי לא עסקי בתורה? אמאי לא הגינה עלייהו? אלא אמר רבא: תורה, בעידנא דעסיק בה - מגנא ומצלא, בעידנא דלא עסיק בה - אגוני מגנא, אצולי לא מצלא; מצוה, בין בעידנא דעסיק בה, בין בעידנא דלא עסיק בה - אגוני מגנא, אצולי לא מצלא. רבינא אמר: לעולם זכות תורה, ודקאמרת אינה מצווה ועושה! נהי דפקודי לא מפקדא, באגרא דמקרין ומתניין בנייהו ונטרן להו לגברייהו עד דאתו מבי מדרשא, מי לא פלגאן בהדייהו? מאי פרשת דרכים? א"ר חסדא: זה ת"ח ויום מיתה. רב נחמן בר יצחק אמר: זה ת"ח ויראת חטא. מר זוטרא אמר: זה ת"ח דסלקא ליה שמעתתא אליבא דהלכתא. ד"א: עבירה מכבה מצוה, ואין עבירה מכבה תורה. א"ר יוסף: דרשיה רבי מנחם בר יוסי להאי קרא כי סיני, ואילמלא דרשוה דואג ואחיתופל הכי, לא רדפו בתר דוד, דכתיב: +תהלים עא+ לאמר אלהים עזבו וגו'. מאי דרוש? +דברים כג+ ולא יראה בך ערות דבר וגו', והן אינן יודעין, שעבירה מכבה מצוה ואין עבירה מכבה תורה. מאי +שיר השירים ח+ בוז יבוזו לו? אמר עולא: לא כשמעון אחי עזריה, ולא כר' יוחנן דבי נשיאה, אלא כהלל ושבנא; דכי אתא רב דימי אמר: הלל ושבנא אחי הוו, הלל עסק בתורה, שבנא עבד עיסקא, לסוף א"ל: תא נערוב וליפלוג, יצתה בת קול ואמרה: +שיר השירים ח+ אם יתן איש את כל הון ביתו וגו'. אומר בן עזאי: חייב אדם ללמד את וכו'. ר' אליעזר אומר: כל המלמד את בתו תורה מלמדה תיפלות. תיפלות ס"ד? אלא אימא: כאילו למדה תיפלות. א"ר אבהו: מ"ט דר"א? דכתיב: +משלי ח+ אני חכמה שכנתי ערמה, כיון שנכנסה חכמה באדם - נכנסה עמו ערמומית. ורבנן, האי אני חכמה מאי עבדי ליה? מיבעי ליה לכדרבי יוסי בר' חנינא, דא"ר יוסי בר' חנינא: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמעמיד עצמו ערום עליהן, שנאמר: אני חכמה שכנתי ערמה. א"ר יוחנן: אין דברי תורה מתקיימין אלא במי שמשים עצמו כמי שאינו, שנאמר: +איוב כח+ והחכמה מאין תמצא. רבי יהושע אומר: רוצה אשה וכו'. מאי קאמר? הכי קאמר: רוצה אשה בקב ותיפלות עמו, מתשעת קבין ופרישות.

**3 - רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק א הלכה יג**

אשה שלמדה תורה יש לה שכר אבל אינו כשכר האיש, מפני שלא נצטוית, וכל העושה דבר שאינו מצווה עליו לעשותו אין שכרו כשכר המצווה שעשה אלא פחות ממנו, ואף על פי שיש לה שכר צוו חכמים שלא ילמד אדם את בתו תורה, מפני שרוב הנשים אין דעתם מכוונת להתלמד אלא הן מוציאות דברי תורה לדברי הבאי לפי עניות דעתן, אמרו חכמים כל המלמד את בתו תורה כאילו למדה תפלות, \* במה דברים אמורים בתורה שבעל פה אבל תורה שבכתב לא ילמד אותה לכתחלה ואם למדה אינו כמלמדה תפלות.

**4 - ט"ז יורה דעה סימן רמו ס"ק ד**

(ד) אבל תורה שבכתב. - בטור כתוב איפכא וכתב בית יוסף שט"ס יש שם והעיקר כמו שכתוב כאן והוא נכון בטעמו דמצינו בפרשת המלך הקהל את העם האנשים והנשים והמלך היה לומד ספר משנה תורה ויש להקשות אם כן אפי' לכתחלה שרי כמו התם נראה לי דהתם לא דרש המלך כי אם פשוטי הדברים וזה באמת מותר אף לדידן לכתחלה כמו שהוא המנהג בכל יום מה שאין כן בלימוד פירוש דברי תורה דרך התחכמות והבנה אסרו לכתחלה וזה מובן בלשון התלמוד אנשים ללמוד והנשים לשמוע דהיינו שהנשים לא ישימו לב רק בפשוטי הדברים לשמוע אותן אבל לא בחלק הלימוד כמו שזכרנו כן נראה לי:

**5 – מהרי"ץ חיות סוטה דף כא:**

ירושלמי בן עזאי דלא כראב"ע. דס"ל נשים באות לשמוע ולא ללמוד. נ"ב המרב"פ פרק א' מהלכות תלמוד תורה הלכה יג כתב דוקא תורה שבכתב הוי כמלמדה תפלות אבל לא תורה שבע"פ. ושמעתי להביא ראיה להרמב"ם מן המשנה נדרים לה: הנודר מחבירו מלמד הוא את בניו ואת בנותיו מקרא. ראינו דמותר ללמד מקרא עם הבנות. ועיין תויו"ט במשנה דנדרים שם ועיין ט"ז יו"ד סימן רמו ס"ק ד' שכתב לחלק דפשטות המקרא לכו"ע שרי א, לכתחלה. אולם באורי המקראות ליישב הסתירות וכדומה שאר הדרשות בתורה שבכתב זהו אסור לכתחלה. אבל אינו כמלמדה תפלות ע"ש. ונ"ל ראיה לדבריו מן הירשלמי שהביאו התוס' כאן דמטרונא שאלה את ר"א מפני מה חטאו חטא אחת במעשה עגל והן מתין ג' מיתות ולא רצה להשיב. ואמר ישרפו דברי תורה ואל ימסרו דברי תורה לשנים. ראינו דלא הקפיד רק שלא להושיבם טעמי התורה ועניניה אבל עיקר הדבר שידעה המטרונא מעשה עגל והעונשים הכתובים שמה על זה לא הקפיד משום דתורה שבכתב בפשטות ליכא איסור אפילו לכתחילה ועיין להגאון בעל שאגת אריה בספרו טורי אבן בחידושיו למס' חגיחה יג. על הא דאמרו אסור למסור דברי תורה לעובד כוכבים כתב הוא ז"ל דוקא למוד אבל להשיבם על שאלתם מותר דהרי מצינו דחכמי ישראל השיבו בכ"מ להעובדי כוכבים על שאלתם בדברי התורה והנה בענין למוד התורה לשנים ראינו דאין חלוק ואפילו להשיב על שאלתם בד"ת אסור דהרי ר"א לא רצה להשיב למטרונא על השאלה אשר הציעה לפניו. וצ"ל דוקא בעובד כוכבים התירו להשיב על שאלתם משום דחיישינן לאיבה אבל באשה דהחשש מפני קלות דעתם אסור בכל ענין

**6 - רמ"א יורה דעה רמו סעיף ו**

ומ"מ חייבת האשה ללמוד דינים השייכים לאשה (אגור בשם סמ"ג)

**7 - שמירת שבת כהלכתה פרק לב אות יג**

ומסופר עליו על רבה של ירושלים הר"ג ר' יוסף חיים זוננפלד זצלל"ה שקבע לו שיעור עם אשתו באורח חיים כל יום חצי שעה

**8 - ביאור הגר"א יורה דעה סימן רמו**

[כב] אשה כו'. דל"ג מנכרי כמ"ש בב"ק ל"ח א' וש"מ:

**9 - שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק ג סימן פז**

לימוד משניות לבנות בע"ה מע"כ ידידי הרה"ג מוהר"ר אליהו שווי שליט"א הר"מ בפילאדעלפיא שלו'.

הנה בדבר שנמצאו בתי ספר לילדות ולנערות שנקראו בשם בית יעקב וכדומה שרוצים ההנהלה והמורים ללמוד עמהן משניות, הנה הרמב"ם פ"א מהלכות ת"ת הי"ג פסק כר"א בסוטה דף כ' ע"א שאין ללמד לבנות תורה אך הוא מחלק שכאילו מלמדה תפלות הוא בתורה שבע"פ ובתורה שבכתב אינו כמלמד תפלות אך שלכתחלה גם זה אין ללמד, עכ"פ משניות שהוא תורה שבע"פ צוו חכמים שלא ילמדום והוא כאילו למדום תפלות, ולכן צריך למונעם מזה ורק פרקי אבות משום שהוא עניני מוסר והנהגות טובות יש ללמדם בהסבר לעוררן לאהבת תורה ולמדות טובות, אבל לא שאר המסכתות ומתוך הפשיטות אקצר וגומר בברכה לכתר"ה שירביץ תורה ויראת שמים לעולם. ידידו, משה פיינשטיין.

**10 -The Rebbe – The Extraordinary Life and Worldview of Rabbeinu Yoel Teitelbaum The Satmar Rebbe zy”a page 474-475**

Reb Chaim Mordechai Steinberg, one of the founding parents of Bais Ruchel, was once reviewing his daughter’s notebook. He discovered that the teacher had instructed the girls to write the Hebrew words “Ani ohev es habeged” (I love the garment) as writing practice.

He called the Muzsayer Rav, the menahel richni over the Talmud Torah and the Bais Ruchel, and asked “Why are they teaching this to our daughters?” Nephew to the Rebbe, the Muzsayer Rav enjoyed a close relationship with him.

When the Satmar Rebbetzin heard that Reb Chaim Mordechai had complaints about the curriculum, she had him summoned to the Rebbe’s house. In the entry room, she listened to his complaint and discussed it with him. She didn’t see what he had against the girls learning the meaning of a few words in lashon hakodesh.

As the discussion increased in volume, the Rebbe came out of his room and inquired as to the reason for the commotion. Reb Chaim Mordechai explained, “The Rebbe founded a girls’ school to raise a new generation of girls like our mothers and grandmothers in Europe. Now I see that my daughter brought home a notebook in which shw wrote “Ani ohev es habeged”. The Rebbetzin argues that the girls can’t be so ignorant: they are allowed to understand what they are saying when they daven. I had a grandmother who passed away at 103 and she knew the entire Tehillim and Maamados by heart. But she didn’t understand what she was saying. That’s how our children should grow up as well.

Said the Rebbe to his Rebbetzin, “He’s right!”

The Rebbe laid doewn the rules for appropriate subject matter for girls in Maamar Lashon Hakodesh, originally written as a letter to Rabbi Pinchas Hirschprung. There he writes that the clear halacha that girls may not learn torah sheb’al peh must be kept even today, and that includes Rashi’s commentary to chumash.

Strictly speaking, girls and women are permitted to learn and understand the words of Chumash itself, just as they listened to the king’s reading of the Torah in the Beis Hamikdash. But it is best not to teach them to understand any lashon hakodesh, lest they independently study what is forbidden.

**11 - Rebbetzin Kanievsky page 417**

When people came to share tidings of the birth of a baby girl the Rebbetzin would wish “Tizkeh l’torah l’chuppah u’l’maasim tovim. While some people wish “lben torah” the rebbetzin related that since women learn torah today she and R Chaim with l’torah and not lben torah as torah is applicable to a girl as well. This is what the Chazon Ish and the Steipler wished someone who merited the birth of a girl.

**12 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מז סעיף יד**

נשים מברכות ברכת התורה.

**13 - ט"ז על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מז סעיף יד**

(י) (י) נשים מברכות כו'. - דאע"פ שאינם חייבים בלימוד ולא עוד אלא כל המלמד בתו תורה כאלו' למד' תיפלות היינו תורה שבע"פ אבל לא שבכתב ועוד כי הם חייבות לומר פ' התמיד שהוא במקום הקרבן וכ"ש לסמ"ג דס"ל נשים חייבים ללמוד דינים השייכים להם (ב"י):

**14 - מגן אברהם על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מז סעיף יד**

יד (יד) נשים וכו' - דהא חייבות ללמוד דינין שלהם כמ"ש בי"ד סימן רמ"ו ס"ו ועוד דחייבות לומר פ' הקרבנות כמו שחייבות בתפלה וא"כ קאי הברכה ע"ז [ב"י בשם אגור] עמ"ש סי' קע"ז ס"ג:

**15 - ביאור הגר"א אורח חיים סימן מז סעיף יד**

נשים כו'. עיין מ"א בשם אגור ודבריהם דחויין מכמה פנים וקרא צווח ולמדתם את בניכם ולא בנותיכם היאך תאמר וצונו ונתן לנו אלא העיקר ע"פ מ"ש תוספות וש"פ דנשים מברכות על כל מ"ע שהז"ג וכמו שכתבתי לעיל סי' י"ז סעיף ב' ואף דקי"ל כאילו מלמדה תיפלות דווקא בתורה שבעל פה כמ"ש בי"ד סי' רמ"ו סעי' ו':

**16 - משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מז סעיף יד**

(לד) מברכות - הטעם עיין בביאור הלכה:

**17 - ביאור הלכה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מז סעיף יד**

\* נשים וכו' - הטעם דהא חייבות ללמוד הדינים שלהם ועוד דחייבת לומר פרשת הקרבנות כמו שחייבת בתפלה א"כ קאי הברכה ע"ז. ב"י מ"א. ולפ"ז הטעם יכולה להוציא בבה"ת את האיש וכן כתב הפמ"ג בהדיא והגר"א בביאור חולק ע"ז הטעם עי"ש אלא הטעם דמברכות הוא דאף דפטירי מתורה מ"מ יכולות לברך ולומר וצונו דלא גריעא מכל מ"ע שהזמן גרמא דקי"ל דיכולות לברך עליהן וכדלעיל בסימן י"ז ס"ב עיין שם ולפ"ז אין יכולות להוציא את האיש וקטן שהגיע לחינוך בודאי אינו יכול להוציא את הגדול בבה"ת לפי מה שסוברים הרבה פוסקים דבה"ת הוי מן התורה וכ"כ הפמ"ג:

**18 - מנחת חינוך מצוה תל אות א**

ומביא הרהמ"ח עוד ברכה מה"ת היינו בה"ת כדעת הרמב"ן שחישב בה"ת למ"ע וכן הסכימו הרבה ראשונים וג"כ מה"ת לומר לפי צחות הלשון איזה שבח על נתינת התור' הק' רק חז"ל תקנו נוסח הברכה ותקנו שנים או שלשה ברכות לכל מר כדאית לי' ע' בש"ע סי' מ"ז ובב"י ובראשונים ועי' בשו"ת ש"א. ודעת הר"מ דהוא רק מדרבנן ע' באחרונים שהאריכו בזה. ומצוה זו אינה מחויבת רק אם רצה ללמוד מ"ע עליו לברך וע' בש"ע המהרהר א"צ לברך והכותב צריך לברך וע"ש באחרוני' ומבואר שם בש"ע דנשים חייבות לברך א"כ ה"ה עבדים ומ"מ ד"ז צ"ע כיון דאינם חייבים במצות לימוד התורה למה חייבים אף על פי שצריכים ללמוד הדינים ע"ש מ"מ לא בתורת מצות לימוד התורה חייבים רק שידעו הדינים שלהם ואפשר כמו בהמ"ז שאינו מצוה לאכול רק התורה צותה שאם יאכל יברך והוא מ"ע ה"נ כתבה התורה מי שלומד אף על פי שאינו מחויב מ"ע לברך. אך עכ"פ הנוסח אשר קדשנו כו' לעסוק בד"ת צ"ע אך אפשר דאשר בחר בנו דהוא שבח מחוייבים כמו בהמ"ז אך אקב"ו כו' אינם מברכים. אך לדידן רשות להם לברך בכל המצות אף על פי שאינם חייבים והדברים עתיקין. עכ"פ ברכת השבח הוא מ"ע אף על פי שאינם חייבים בלימוד התורה כמו בהמ"ז ולפ"ז נשים ועבדים מוציאין האנשים כי חייבים מה"ת אך אם שנאו כבר אם הם מוציאים כי אינם בגדר ערבות והדברים ארוכי' ועתיקים.

**19 - השגות הרמב"ן לספר המצוות לרמב"ם שכחת העשין**

מצוה טו שנצטוינו להודות לשמו ית' בכל עת שנקרא בתורה על הטובה הגדולה שעשה לנו בתתו תורתו אלינו והודיענו המעשים הרצויים לפניו שבהם ננחל חיי העולם הבא. וכאשר נצטוינו בברכה אחר כל האכילה כן נצטוינו בזו. ובשלישי שלברכות (כא א) אמרו מנין לברכת התורה לפניה מן התורה שנ' כי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינו. ורצה ללמוד ברכת המזון לפניו שיהיה מן התורה ק"ו מזה. אמרו ומה תורה שאינה טעונה ברכה לאחריה טעונה לפניה מזון שטעון לאחריו אינו דין שטעון לפניו. והשיבו על זה מדרך הפירכות מה לתורה שכן חיי עולם. ועוד תנן על המזון מברך לאחריו ואינו מברך לפניו. וחפצם בזה שכיון שבעל קרי אינו מברך לפניו במזון והוא מברך לאחריה נלמוד שברכה לאחריו בלבד היא מן התורה ולפיכך אינה בטלה מפני תקנתם בטביל' בעלי קריין ושמע מינה דקל וחומר פריכא הוא. והעולה מזה שברכת התורה לפניה מצות עשה דאורייתא. ובגמרא דבני מערבא (רפ"ז) אמרו כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בה ברכה לאחריה מה כתוב בה לפניה כי שם י"י אקרא הבו גודל לאלהינו כתוב במזון ברכה לאחריו אין כתוב בו ברכה לפניו מה כתוב בו לאחריו ואכלת ושבעת וברכת את י"י אלהיך ומנין ליתן את האמור בזה לזה וכו'. מכלל זה מתבאר שהברכה הזו מן התורה. ואין ראוי למנותה מצוה אחת עם הקריאה כמו שמקרא בכורים (ע' קלב) אינו נמנה אחת עם הבאתן (ע' קכה) וספור יציאת מצרים (ע' קנז) עם אכילת הפסח (ע' נו):

**20 - תוספות מסכת ברכות דף יא עמוד ב**

שכבר נפטר באהבה רבה. עד הלכך נימרינהו לכולהו - בירושלמי יש הא דאמרי' שכבר נפטר באהבה רבה והוא ששנה על אתר פירוש לאלתר שלמד מיד באותו מקום. ונשאל להרב ר' יצחק כגון אנו שאין אנו לומדין מיד לאחר תפלת השחר שאנו טרודין והולכים כך בלא למוד עד אמצע היום או יותר אמאי אין אנו מברכין ברכת התורה פעם אחרת כשאנו מתחילין ללמוד. והשיב ר"י דלא קיימא לן כאותו ירושלמי הואיל וגמר' שלנו לא אמרו ואין צריך לאלתר ללמוד. ועוד אפי' לפי הירושלמי דוקא אהבה רבה דלא הוי עיקר ברכה לברכת התורה דעיקר אהבה רבה לק"ש נתקן ובשביל היא אינו נפטר מברכת התורה אלא אם ילמוד מיד וגם לא יעשה היסח הדעת. אבל ברכת אשר בחר בנו וברכת לעסוק בדברי תורה שהן עיקר לברכת התורה פוטרת כל היום. וא"ת מאי שנא מסוכה שצריך לברך על כל סעודה וסעודה לישב בסוכה. וי"ל דשאני תורה שאינו מייאש דעתו דכל שעה אדם מחוייב ללמוד דכתיב והגית בו יומם ולילה והוי כמו יושב כל היום בלא הפסק. אבל אכילה בסוכה יש שעה קבועה. וא"ת מפני מה אין אנו מברכין לישן בסוכה. וי"ל דברכה דאכילה שמברכין לישב פוטרתו. א"נ משום שמא לא יישן והוי ברכה לבטלה שהרי אין בידו לישן כל שעה שירצה. והיה אומר ר"ת כשאדם עומד ממטתו בלילה (בשחרית) ללמוד שא"צ לברך ברכת התורה מפני שברכת התורה של אתמול שחרית פוטרת עד שחרית אחרת ולא נהירא. והצרפתים נהגו לומר פסוקים וברכת כהנים וגם אלו דברים שאין להם שיעור שהיא משנה (פ"א דפאה) ואלו דברים שאדם אוכל פירותיהן כו' שהיא ברייתא (מס' שבת קכז.) מפני הירושלמי דבעי שילמוד על אתר. אבל א"צ כמו שכתבתי כבר.