1. Introduction. Many times when one goes on a trip one does not have a *shul* to *daven* in, rather there is an open field where people congregate to *daven mincha* (Sloatsburg stop area). Is doing this permitted? If it is not permitted, then what is the correct manner to *daven* when faced with such a situation?
2. Source. ברכות לד: - Have to daven in a place that has windows and Rav Kahana calls it a chutzpah to daven in an open area. The שו"ע סימן צ עסיף ה*'* states that one should not *daven* in an open field. אשל אברהם מבאטשאטש says this only applies to שמונה עשרה (where we have to assume humble posture and need absolute focus).
3. Reason.
4. רש"י שם - in a modest place one has fear of *Hashem* and a broken heart (in order to *daven* with better concentration) – this is the reason quoted in שולחן ערוך.
5. בית יוסף בשם מהרי אבוהב – we should be so humbled that we are trying to hide (even though there is no hiding from Hashem)
6. תוס' שם – Even though יצחק went to daven out in the field, we can assume he was either on a mountain (1st answer) or in a valley but not an open plane where people can walk by and disturb him – בית יוסף points out that apparently according to תוספות the reason is that it is too distracting.
7. בית יוסף asks that this doesn’t seem like a good enough reason to call the guy a חצוף?
8. ט"ז ס"ק ב answers that the חוצפה is davening in a non-צנוע place, the passersby are what makes it non-צנוע.
9. מגן אברהם ס"ק ו' answers that the חוצפה is in the arrogance of asserting that no matter how many people walk by, he will be able to maintain his כונה.
10. According to תוס' it seems that if nobody is around it would be okay to daven in an open field, but משנ"ב ס"ק יא quotes a זוהר that it is always best to daven indoors.
11. שו"ת שיח יצחק סימן מג – since the concern is for בלבול הדעת and lack of הכנעה it is entirely inappropriate to daven in a place like a coffee house or somewhere that is מיוחד for ליצנות and בטלה.
12. Against other considerations.
13. Since it is considered a חוצפה, the משנ"ב ס"ק י' quotes from the פרי מגדים that if the only options are an open field or a place without windows, we prefer the place without windows.
14. אשל אברהם מבאטשאטש – if only minyan is in the open, better to daven with a minyan than in a room privately
15. What is considered a מחיצה.
16. אשל אברהם מבוטשאטש raises ספק whether you need just one wall or at least three walls.
17. It would therefore seem that it is best to daven next to the bus when on a trip.
18. אשל אברהם שם even suggests that you can rely on מחיצה של בני אדם שאינם מתפללים. Unlike in הלכות שבת where the people have to be unaware that they are being used as a מחיצה (because of זילותא דשבת), here they can be aware that they are being used.
19. משנ"ב ס"ק יא says that if you have no other choice you should at least daven near a tree.
20. Exceptions.
21. No ceiling. שערי תשובה ס"ק ג' (והו"ד במשנ"ב ס"ק יב) quotes from ברכי יוסף that מנהג ירושלים was to daven in חצר בית הכנסת where there was no roof. (maybe this was construction of the בי קייטא described in בבא בתרא דף ג:)
22. משנה ברורה - If one is a traveler (on a constant basis) then *davening* in a field is permitted, but he should *daven* next to a tree etc.
23. כף החיים ס"ק כז says that if a נס happened to you in that place you can daven even if it is a מקום פרוץ.
24. על פי קבלה. According to the writings of the *Zohar* one should always *daven* in a building.[[1]](#footnote-1)
25. At Kotel. Is it better to daven inside or equally good by kotel plaza? Would seem like an open area.
26. Possible Logic to be lenient.
27. ציץ אליעזר יח:יח אות ב' – maybe since it is a מקום קדוש it will be מכניע the person (even though it isn’t הר המוריה which is explicit היתר in תוספות), but צי"א rejects this for two reasons:
28. It would have to apply equally to all sides of the מקום המקדש and there is no שיעור of how far away is still in the vicinity of holiness.
29. The ט"ז וב"ח bother understand that when תוס' says הר המוריה he is assuming it is מוקף מחיצות and not because it is a מקום קדוש.
30. צי"א שם – it IS surrounded by walls, just doesn’t have a ceiling. This works even for the back part of kotel plaza where people pass by – Rav Waldenberg recalls when English controlled the area that people would come by on donkeys and it didn’t stop anybody from davening.
31. ספר אשי ישראל פרק ט הערה כד quotes Rav Chaim Kanievsky that we can prove from מגילה כו. that a חצר doesn’t have a דין of a מקום פרוץ.
32. צי"א שם – Once a place is designated for consistent תפילה it takes on קדושת ביה"כ and doesn’t need מחיצות like שו"ע קנד:א says about רחבה של עיר – see רמב"ם תפילה יא:כא that רחבה that they only daven in on occasion doesn’t have קדושה, implying that the fact that it is missing walls doesn’t take away from potential קדושה.
33. ספר יפה ללב או"ח סימן צ ס"ק ו quotes from ריטב"א that with a מנין it isn’t considered a חוצפה, so ק"ו for a מקום קדוש like the kotel.
34. Opinions of Poskim. All hold it is מותר to daven by kotel plaza.
35. Other Halachic Concerns.
36. מנחת יצחק חלק ב' סימן מד says to be careful not to be on two sides of a path that people walk through because then you won’t be מצטרף to a minyan. Also need to be careful that you can hear and see each other.
37. Make sure the area is clean and no foul odor.

**1 - תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לד עמוד ב**

ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן: אל יתפלל אדם אלא בבית שיש שם חלונות, שנאמר: +דניאל ו'+ וכוין פתיחן ליה בעליתה (לקבל) [נגד] ירושלם. אמר רב כהנא: חציף עלי מאן דמצלי בבקתא

**2 - רש"י מסכת ברכות דף לד עמוד ב**

חלונות - שגורמין לו שיכוין לבו, שהוא מסתכל כלפי שמים ולבו נכנע.

דמצלי בבקתא - בבקעה, שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך, ולבו נשבר.

**3 - תוספות מסכת ברכות דף לד עמוד ב**

חציף עלי מאן דמצלי בבקתא - וא"ת הכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה (בראשית כד) י"ל דהתם מיירי בהר המוריה כדאמרי' בפסחים פרק האשה (ד' פח.) לא כיצחק שקראו שדה וכו' א"נ בקתא דהכא מיירי בבקעה במקום שרגילין שם בני אדם לעבור והולכי דרכים.

**4 - בית יוסף אורח חיים סימן צ**

ולא יתפלל במקום פרוץ כמו בשדה דאמר רבא חציף עלי מאן דמצלי בבקתא. גם זה שם בסוף פרק אין עומדין ופירש רש"י הטעם שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר ורבינו הגדול מהר"י אבוהב ז"ל כתב שמאחר שהוא במקום מגולה ואינו נכנע לפני בוראו להסתתר במקום נסתר אף על פי שאין נעלם מנגד עיניו הרי זה עז פנים והתוספות (ד"ה חציף) כתבו ואם תאמר הא כתיב (בראשית כד סג) ויצא יצחק לשוח בשדה וי"ל דהתם מיירי בהר המוריה אי נמי בקתא דהכא מיירי בבקעה במקום שרגילים שם בני אדם לעבור והולכי דרכים עכ"ל ותימה דלתירוץ שני משמע דהוי טעמא כדי שלא יפסיקוהו עוברי דרכים ואין זה טעם לקראו חצוף:

**5 - ט"ז סימן צ ס"ק ב'**

במקום צניעו' כו'. - כתבו התוס' וא"ת והא כתיב ויצא יצחק לשוח בשד' וי"ל דהתם מיירי בהר המוריה [פי' שנקרא שדה אבל לא היה פרוץ] ועי"ל בקתא דהכא מיירי בבקעה במקום שרגילין שם בני אדם לעבור והולכי דרכים עכ"ל וכב"י תימא לתי' השני משמע דהו' טעמא כדי שלא יפסיקוהו עוברי דרכי' ואין זה טעם מספיק לקראו חצוף עכ"ל ותימ' על תמיהתו דלא נתכוונו התוס' בשביל הפסקה אלא כיון שרגילין שם בני אדם מקרי שלא במקום צניעות:

**6 - מגן אברהם סימן צ ס"ק ו'**

לא יתפלל כו' - הקשו התוס' הכתיב ויצא יצחק לשוח בשדה וי"ל דשדה היינו הר המוריה כדאמרינן אברהם קראו שדה א"נ הטעם שלא יפסיקוהו עוברי דרכים ויצחק התפלל בבקעה במקום דלא שכיחי עוברי דרכים ע"כ, והרב"י דחה פי' השני משום דאמרי' בגמ' חציף עלי מאן דמצלי בבקת' ולתי' השני אין הטעם משום חציפות לכן פי' ב"י הטעם כמ"ש כאן בש"ע ול"נ לקיים פי' התוס' וה"ק כשהוא מתפלל בבקעה הוא חצוף שמראה בעצמו שאפי' יעברו עליו כל עוברי דרך לא יתבטל מכוונתו וע' בזוהר בשלח ע' ק"ה הקשה שם קושיא זו ומשמע שם דדוקא בבית יש להתפלל ופשוט דעוברי דרכים מתפללים בשדה:

**7 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ סעיף ה**

לא יתפלל במקום פרוץ, כמו בשדה, מפני שכשהוא במקום צניעות חלה עליו אימת מלך ולבו נשבר.

**8 - שערי תשובה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ סעיף ה**

בשדה - עבה"ט, ובספר בתי כהונה ח"א סי' ט' כתב דבמקום מוקף מחיצות אף שאינו מקורה שפיר דמי וכ' הבר"י שכן המנהג פשוט בתוככי ירו' עה"ק שהצבור מתפללין בבה"כ במקום שאינה מקורה ורבנן דמתיבת' מתפללין מנחה וערבית בחצירות בבתי מדרשות וכן הסכים בספר מזבח אדמה:

**9 - תלמוד בבלי מסכת בבא בתרא דף ג עמוד ב**

מרימר ומר זוטרא סתרי ובנו בי קייטא בסיתווא, ובנו בי סיתווא בקייטא

**10 - משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן צ סעיף ה**

י) לא יתפלל - ובגמרא איתא דחצוף הוא מי שעובר ע"ז וכתב הפמ"ג דע"כ אם נזדמן לו בית שאין בו חלונות ובקעה טוב יותר להתפלל בבית שאין בו חלונות:

יא) במקום פרוץ - והנה לחד תירוצא דתוספות אם הוא עומד בצד הדרך במקום שאין מתיירא שיפסיקוהו עוברי דרכים שרי אך בב"י ממאן בדבריהם והנה אף שהמ"א ושארי אחרונים מיישבים לדברי התוס' מ"מ כתבו שבזוהר משמע שיש להתפלל דוקא בבית. ועוברי דרכים לכ"ע מותרים להתפלל בשדה ומ"מ [ח] כשיש שם אילנות טוב יותר שיעמוד שם ביניהם ויתפלל אם אין קשה עליו איחור דרכו דמקום צנוע הוא קצת עי"ז וכשהוא בביתו [ט] אין לסמוך ע"ז:

יב) כמו בשדה - ובמקום שהוא מוקף מחיצות [י] אף על פי שאינו מקורה שפיר דמי:

**11 - שו"ת ציץ אליעזר חלק יח סימן יח**

ב) בסימן ד' בקטע "תפלה בשדה" מעורר כת"ר בקשר לתפלה ע"י הכותל המערבי, דלכאורה הרי אין המקום מוקף מחיצות, וא"כ אולי דינו כבקעה דאמרינן בברכות דף ל"ד ע"ב חציף עלי מאן דמצלי בבקתא, וכן נפסק באו"ח סימן צ' סעיף ה'. ומיישב דאם כי המקום אינו הר המוריה, ואין דברי התוס' בברכות שם לגבי יצחק שמיישבים דהתם מיירי בהר המוריה, מכוונין לשם, אבל המקום הוא נורא וקדוש ולבו של אדם נכנע בתפלתו שם.

והנה הישוב הזה הא דחוק בתרתי, ראשית אם נבוא מכח זה, צריך לחול הדין הזה על מכל הצדדים שבשם גם לרבות אפילו מצד המזרח ומעל להר הזיתים שמשם המקום המקודש נראה עוד ביותר, ומשקיפים על הר המוריה ממש, ואיכא מורא מקדש, וגם אין גבול לשטח המרוחק ומלבד שיהא מכוון מול מקום המקדש ונראה משם. וזה לא שמענו בנוגע לתפלה ונתת איפוא דבריך לשיעורין.

שנית אפילו בהר המוריה גופיה לפי מה שמבארים הב"ח והט"ז, שכת"ר בעצמו מזכיר אותם לפני כן בדבריו, ג"כ כוונת התוס' היא מפני שהיה מוקף מחיצות.

והיישוב הנכון בזה נראה דהוא משתי בחינות, ראשית, איך כת"ר קובע כ"כ בדבריו בפשיטות שדין המקום כדין מקום שאין מוקף מחיצות דלא כן הדבר. ולא מיבעיא הרחבה הסמוכה לכותל ששם מתפללים בעיקר יום יום, דינו בודאי כשטח המוקף מחיצות, שהרי הוא גדור ממש מכל הצדדים מדרום ומצפון (שנטפלים גם לבית), וגם לרבות ממערב שהוא גדור בגדר עבה וחזק שגבוה הרבה מעשרה טפחים, וא"כ דין השטח כמוקף מחיצות ורק אינו מקורה שזה לא מעכב ונהוג בפשיטות להתפלל במקום כזה. כמובא בשערי תשובה סק"א ומשנ"ב ס"ק י"ב, ע"ש.

ואפילו הרחבה הגדולה שלפני זה ג"כ נראה בעיני שנקראת לפי חזותה כמוקפת מחיצות מכל הצדדים. רק יש שם עוברם ושבים, ולא ראה שיהא משום כך בכדי לשנות, היות ולא דומה מיהת למקום פרוץ, [וזכורני מזמן אנגלים שהיו עוברים בשטח שע"י הכותל המערבי עם חמוריהם הלוך ושוב, ובכל זאת לא חשבו אף פעם שיהא זה גורם מעכב לתפלה במקום זה].

ושנית כל האמור בגמרא ובשו"ע, הוא ביחיד, או יותר, שעומדים בבקעה באקראי ושאיננה מיוחדת וקבועה כלל למקום תפלה, אבל לא כן כשציבור מייחדים מקום כזה לתפלה לפרקים, דאזי דין מקום כזה כרחבה של עיר שבמגילה דף כ"ו, ושו"ע סימן קנ"ד סעיף א', שמותר זאת בפשיטות, ואם מייחדים מקום כזה לתפלה בקביעות, אזי מקבל המקום קדושה כבית כנסת, וכדיוצא כן בהדיא מדברי הרמב"ם מה' תפלה הלכה כ"א ע"ש.

והגם דהשערי תשובה שם הזכיר מהספר בתי כהונה שכותב שההיתר בזה הוא מפני שהמקום מוקף מחיצות, אבל עיינתי בגוף הספר שם בחלק בית דין סימן י"ז, וראיתי שנוסף להנימוק של מוקף מחיצות, הוא כותב עוד נימוק וכנ"ל, ומסתייע ממה שמצא כתוב בהעתק הגהות מתלמודים ישנים וההעתק הוא משנת התי"ו וז"ל חציף עלי וכו' וה"מ דלא מכניף ליה עשרה עכ"ל. אלא דזה נכון דרובה של התשובה שם מבוססת בעיקר על זה שמוקף מחיצות אף על פי שאינו מקורה יעו"ש באריכות דבריו.

וכההג"ה האמורה ראיתי בספר יפה ללב או"ח סי' צ' סק"ו שמביא כן בשם ריא"ז בפסקיו למס' ברכות הנדמ"ח בחי' הריטב"א לפסחים שכותב וז"ל דרך חציפות הוא להתפלל אדם בבקעה במקום שהרבים מצויים שם, ואם היו מתפללים שם עשרה אין בו משום חציפות, ומוסיף עלה הספר וכותב, דממנו ניקח לעבוד ולהתפלל אפי' במקום פרוץ כמו בשדה כל שהוא במנין עשרה מתפללין ע"ש. ומובא גם בכה"ח סי' צ' ס"ק ל"א ע"ש. וכותב לומר כן מד"ע בספר תורת חיים (החדש) על או"ח סי' צ' סק"ז עיין שם. וא"כ מינה בק"ו בן בנו של ק"ו להתיר בכגון זה במקום מקודש כזה ע"י הכוה"מ.

ויעוין גם בספר משכנות לאביר יעקב ח"א דפים ב' ג' מה שמאריך לבאר כי המקום שאנו מתפללים לפני כותל מערבי נתקדש בקדושת ביהכ"נ ולא דמי לרחבה של עיר עיין שם ואכמ"ל יותר.

ומכיון שהמקום נקבע לבית תפלה וכל קדושת בית הכנסת עליו אזי מותרת התפלה בו אפילו ביחיד, באין כל חשש לבקעה.

**12 - רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יא הלכה כא**

רחובה של עיר אף על פי שהעם מתפללין בו בתעניות ובמעמדות מפני שהקיבוץ רב ואין בתי כנסיות מכילין אותן אין בו קדושה מפני שהוא עראי ולא נקבע לתפלה, וכן בתים וחצרות שהעם מתקבצין בהם לתפלה אין בהם קדושה מפני שלא קבעו אותם לתפלה בלבד אלא עראי מתפללים בהן כאדם שמתפלל בתוך ביתו.

**13 - שו"ת מנחת יצחק חלק ב סימן מד**

עוד להנ"ל בענין תפילה בצבור בשדה.

ב"ה יום א' חי' תשי"ז לפ"ק אחדשת"ה, בודאי כבר השיג בנתים את מה שכתבתי בענין שבע ברכות, וכעת הנני בדבר שכתב לי במכתבו השני. באנשים המתפללים בקיץ מנחה ומערב /ומעריב/ בשדה, כמה יכולים להיות רחוקים זה מזה בשטח, שיכולים לצרפם למנין, אם הדבר תלוי ברואים זה את זה, או כדי שמיעת הש"ץ, ואפשר רק ד' אמות מאחד לחברם, כארז"ל עה"פ והי' מחניך קדוש, שמחנה של אדם הוא ד' אמות מכל צד עכ"ד.

(א) לדעתי תלוי בשניהם, בשמיעת הש"ץ המבואר (באו"ח סי' קכ"ד), וברואים זא"ז, דהרי כבר כתב הפר"ח (באו"ח סי' נ"ה) דכל הדינים שם (מסעי' י"ג סעי' כ') מיירי רק באין רואים זא"ז, דאלו ברואים זא"ז בכל ענין מצטרפים, היינו אפילו אם המה בשני חדרים לגמרי עיין שם, ומקורו מדברי הרשב"א (בת' סי' צ"ו) עיין שם, ואף דלהל' יש חולקים ומחמירים וכמבו' שם בשע"ת (אות מ"ז), מ"מ באין מחיצה מפסיק ביניהם אף שאינם בבית אחד אלא בשדה שפיר י"ל דמהני רואים זא"ז לכ"ע, אבל בלא רואים זה את זה ל"מ. וכדמוכח מלשון הרשב"א שם, שכתב שכל שרואין אלו את אלו כאלו הן בבית א' דמי ומצטרפין ע"ש, משמע דרק ראי' מהני משום דאז הוי כאלו הן בבית אחד, אבל היכא דליכא לא ראי' ולא בית א' בודאי ל"מ, אולם צ"ע קצת לשון הרשב"א הנ"ל, דכתב דראיה הוי כאלו הן בבית אחד, דהרי לפי מה דהוכיח מבהמ"ז, עדיף מבית אחד, דבית אחד ל"מ שם, ואלו ראיה מהני אפילו בשני בתים, וכמ"ש הפר"ח עיין שם, ועדיפא מיני' הי' לומר, דהוי ק"ו, דאם בית אחד בלא ראיה דלא מהני בבהמ"ז מהני בתפילה וכמ"ש הפר"ח, מכ"ש ראיה דמהני בבהמ"ז בודאי מהני בתפילה.

(ב) אולם לדעתי יש לזהר, דכמה פעמים המתפללים בשדה כגון במקומות שנוסעים לשאיפת אויר, שכיח שיש שם ג"כ שביל להילוך בני אדם, וברצונם שלא לעכב את ההילוך, מתחלקים המתפללים, איזה אנשים מעבר אחד של השביל ואיזה מעבר השני של השביל, והשביל ביניהם, דאז י"ל דאינם מצטרפים, לפי מה דאיתא (באו"ח סי' קצ"ה סעי' א'), לענין זימון, בשם יש מי שאומר (והוא הר' יונה) שאם רשות הרבים מפסקת בין שני הבתים, אינם מצטרפים בשום ענין, והפמ"ג (בסי' נ"ה א"א ס"ק י"ב) כתב, דמ"ש שם רה"ר מפסקת ה"ה כאן לענין תפילה עיין שם, והרי הטו"ז (שם סי' קצ"ה ס"ק ב') כתב דנראה דלאו דוקא רה"ר ממש שהוא רחב י"ו אמה, אלא אפילו שביל היחיד מפסיק ביניהם כדתנן (ריש פאה) ומייתי לה בחזקת הבתים /בבא בתרא/ (דף ל"ה) דזה מפסיק בין הרשיות לפאה ולשבת, וא"כ הה"ד כאן דחד טעמא הוא עם רה"ר עיין שם, ומבואר שם בש"ס, דשביל זוטא טובא דשקיל כרעא ומנח כרעא, וא"כ כ"ז מפסיק גם לתפילה, ויש לזהר בזה.

**14 - שו"ת שיח יצחק סימן מג**

ע"ד אשר שאלני, אבל ב"מ שהוא ביב"ח, ואין לו מנין רק "בקאפפע הויז", מקום אשר אסורי המלך מלכי המלכי' נעשים שם, מקום קיבוץ לרקים פוחזים ולצים ביום ולילה למעשים אשר לא יעשו. אשיבו בקוצר אמרי' שאסור לו להתפלל שם.

תמן תנינן בש"ס ע"ז (דף י"ח ע"ב), ת"ר אין הולכין לטרטיאות ולקרקסיאות, ומפ' רש"י לטרטיאות פלטין שכל דבריהן כשהן נאספין לשחוק וללצון, מפני מושב ליצים, ופסקו לדינא גדול הפוסקי' מג"א באו"ח (סי' ש"ז ס"ק כ"ב), ואפי' פ"א בשנה בפורים אוסר לילך לשם, ע"ש. ועיי' ג"כ מדרש בפסוק אלקי השמים ואלקי הארץ (רות רבה פרשה ב' סי' כ"ג), ותאמר רות אל תפגעי, התחילה סודרת לה הלכות גרים, אמרה לה בתי אין דרכן של בנות ישראל לילך לבתי תיאטראות ולבתי קרקסאות של גויים. ועיי' תשובת דבר שמואל לגאון עולם מהר"ש אבוהב ז"ל (בסי' ד') תשובה נוראה בזה. ומאחר דאסור ליכנס במקום כזה ק"ו להתפלל, עיי' בשבת (דף קכ"ז ע"ב), ר' יהושע כשנכנס למטרוניתא חלץ תפילין ברחוק ד' אמות, שלא יכנסו דברי קדושה במקום טומאה, ועשו"ת מהר"ם שי"ק או"ח (סי' ע"א) שחילק להרחיק מהתפלל במקום שעושים עבירה, וכעין דקיי"ל באו"ח (סי' רמ"ד) בבית שנבנה באיסור אסור ליכנס לתוכו, ע"ש היטב. ואין לדמות זאת למה דהביא כנה"ג, והזכירו ג"כ באה"ט (בסי' קנ"א), שבתשוב' הרא"מ [ח"א סי' ע"ט] התיר להתפלל בביהכ"נ שמצאו לשמש שעבר בו עבירה, דשם לא הי' מיועד ח"ו הביהכ"נ לזה ורק פ"א אירע כן, ולא נקרא בשביל זה ובאו בו פריצים, משא"כ במקום הזה המדובר שמיועד למעשים רעים ועבירות, והא דבש"ס מגילה (דף ו') שעתידין בתי טיטראות שילמדו בהן תורה ברבים, היינו לעתיד אחר שכבר יבוטל היצה"ר, והבית בטל מכל וכל מעבירות, ודו"ק.

ועוד קיי"ל לדינא (בסי' צ' ס"ה) אין להתפלל במקום פרוץ משום שמתפלל בלי כוונה, ע"ש במג"א [ס"ק ו'], ואין לך מקום פרוץ יותר מקום זה, ובסי' ע"ה (ס"ג) אסור לשמוע בשעת תפלה קול זמר של אשה, ע"ש, ובסי' צ"ג (ס"ב) לא יעמוד להתפלל אלא באימה והכנעה, לא מתוך שחוק וקלות ראש ודברים בטלים, ע"ש, ובמקום כזה אי אפשר להמלט מבלבול הדעת בתפלה, וקול אשה ובשחוק משחקים שם, לזאת אין שום היתר להתפלל במקום ההוא, והאבל ב"מ אם כבוד הוריו חביב לו, ישתדל ליסע לעיר הסמוכה, למען יקיים כבוד אבותיו לעבור לפני התיבה ואמירת קדיש בביהכ"נ במקום מקדש מעט הרצוי לפני הקדוש ברוך הוא.

וע"ד האע"ז בפ' חיי שרה, יעיי' במרגליות טובה באהל יוסף אות ח"י פירש בדבריו וימצא סודו. נאם הטרוד והדו"ש לכל הוגי התורה ודורשיה.

הק' יצחק ווייס

1. Mishnah Berurah 11, Shulchan Hatohar 90:3, Kaf Hachaim 30. [↑](#footnote-ref-1)