1. Introduction
2. The הלכה is to wait for nine, or perhaps majority.
3. Different מנהגים.
4. Every Paragraph – more common in ישיבות.
5. שמע ושמונה עשרה – most prevalent
6. Potential problem of טירחא דציבורא.
7. שו"ת בנימין זאב קסח cites making sure תורה is rolled to proper place, in this context. Also mentions that the ציבור should not wait for a rabbi who is late to shul.
8. As far as starting davening without the rabbi, see באה"ל סימן קכד that in places where they may do something wrong, like starting מעריב before צאת הכוכבים on מוצאי שבת, they should maintain the מנהג to wait for the rabbi.
9. רמב"ם תפילה ו:ב, (which כסף משנה שם says is based on ברכות דף לא) – a chazzan shouldn’t daven too long because it will make people wait. You can add whatever you want after davening.
10. רמ"א קכד:ג says not to wait for somebody davening too long.
11. ערוך השולחן קכד:ח says the rabbi should tell them to go ahead without him
12. אליה רבה ס"ק ז' – the rabbi (and probably anybody in a מנין מצומצם and any שליח ציבור) shouldn’t daven too long, and מחצית השקל says "המאריך יותר מדאי עושה שלא כדין המטקיח כל כך הציבור ולכן אין להמתין עליו and פרמ"ג א"א סק"ב בשם נחלת צבי says "אדם חשוב המטריח הציבור שימתינו בשבילו נענש על כך".
13. Why Would We Wait?
14. מגן אברהם קכד:ז says we are נוהג to wait for the rabbi because he davens מלה במלה and if we didn’t people who daven properly would miss קדושה.
15. פסקי תשובות quotes שיח תפלה שער ז' סימן ג' that if rabbi finishes faster than most of the ציבור we should start right away for his כבוד התורה.
16. It is a form of כבוד התורה – מחצית השקל holds he cannot have them proceed without him. Rav Shternbuch says at least to make them wait on שבת. חזו"א אה"ע קמח says it is important for rabbanim not to be מוחל כבודם all the time.
17. משנ"ב ס"ק טו says the practice was (and should be) to have a שיעור right after davening, so you need the rabbi to be finished davening by the time the ציבור finishes.
18. Some Details.
19. Waiting for Three Steps Back. דינים והנהגות להחזו"א זצ"ל פרק ד אות כז says that he would tell the ש"ץ to wait a few moments after he took his three steps back so he can say עושה שלום and יהי רצון and still catch all of חזרת הש"ץ.
20. מעורר ישינים אות לו says the rabbi can say יהי רצון before taking the steps back if people won’t wait afterwards.
21. הליכות שלמה פרק ט' הערה 13 says that רשז"א would wait until after ברכת אבות to say the יהי רצון if the ש"ץ started too soon
22. A ציבור that doesn’t wait – תשובות והנהגות ח"א סימן קטז quotes that רע"א had very strong words for a ציבור that doesn’t wait – goes against יסודות התורה. "לא יועיל הסכמת הרב אב"ד שלא להמתין לו שאין לזוז מדברי רבותינו הקדושים קוצו של יו"ד וכו' והכל ביסודי תורתינו הקדושה ומהם לא נזוע".
23. התעוררות תשובה ח"א סימן כח writes that if there is a שטיבעל in a town with other shuls, and everybody there knows that the rebbe davens long, he is free to daven as long as he wants and anybody who doesn’t like it can daven somewhere else. It is part of the experience for the חסידים to be davening בצל רבם.

**1 - שו"ת בנימין זאב סימן קסח**

ועל אשר כתבת דנוהג ש"צ כשמשלים תפילת לחש ורוצה להתפלל בקול רם ויש שם חכם או א' מהחשובים שלא השלים תפילתו ואותו שליח צבור ממתין אותו עד שישלים תפילתו אפילו שכבר השלימו כל הקהל נראה לע"ד דאין לנהוג מנהג זה דהא בכמה מקומות מצינו דחשו חז"ל מטורח הצבור דהא ס"ת אינו נגלל בצבור מפני כבוד וטורח הצבור כדאיתא ביומא פ' בא לו ורבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו אין קורין בחומשין בב"ה מפני כבוד הצבור כדאיתא בגיטין פרק הניזקין ואין לך טורח ומיעוט כבו' גדול מזה להמתין היכא דכבר השלימו הצבו' תפילתן:

ובכה"ג מצאתי משם רבינו שמשון בן הרב רבינו יוסף דכת' כשסיימו צבור להתפלל תפילת י"ח ברכות והחזן היה ממתין מלהתחיל תפלה בקול רם בשביל א' יחיד שבצבור או שנים ושלשה היה גוער בו ואומר אינך רשאי להמתין לא' ולא לשני' ושלש' כיון שסיימו הצבור תפילתן בלחש ואין ראוי להטריח עליהן ורבינו שמשון היה שם יושב בישיבה והרב רבינו נתנאל בר אברהם כשהיה החזן נוהג להמתין אפילו לשלש' מטובי הקהל היו גוערים בו והיו מצווים לחזן להתחיל תפלת י"ח בקול רם ולא יטריח הצבור להמתין להם ומהאי טעמא נראה לי הדיוט בנימין לומר דהיכא דהחשוב מהקהל אינו בב"ה וממתינין אותו עד שיבוא דאין לעשו' כן כיון שיש בב"ה עשרה בני אדם בשביל כבוד וטורח הצבור או מטעם אחר אין לעשות כן דמענישין אותו על שמטריח הצבור וכבוד הצבור גדול הוא כדפרישנא ועוד אימת הצבור גדול הוא תדע דהכהנים כשנושאין כפיהם פניהם כלפי צבור ואחוריהם כלפי ההיכל ומברכין אותם פנים כנגד פנים כדאיתא בסוטה פ' ואלו נאמרין ואין הכהנין רשאין לעלות בסנדליהן לדוכן משום כבוד צבור אמנם התם דחי לה רב אשי האי טעמא אלא דילמא תיפסק ליה רצועה ואזיל למיקטריה ויאמרו או בן גרושה או בן חלוצה הוא ואם להיכל אחוריהם כלפי ההיכל מפני אימת וכבוד צבור לא כ"ש לבשר ודם דאין לו להמתין מפני אימת וכבוד צבור הנראה לע"ד כתבתי אני הוא העני בנימין בכה"ר מתתיה ז"ל ה"ה:

**2 - רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ו הלכה ב**

המתפלל עם הציבור לא יאריך את תפלתו יותר מדאי אבל בינו לבין עצמו הרשות בידו, ואם בא לומר אחר תפלתו אפילו א כסדר וידוי יום הכפורים אומר, וכן אם רצה להוסיף בכל ברכה וברכה מן האמצעיות מעין הברכה מוסיף.

**3 - כסף משנה הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ו הלכה ב**

[ב] המתפלל עם הצבור וכו'. למד כן מדתניא פרק אין עומדין (דף ל"א.) כך היה מנהגו של רבי עקיבא כשהיה מתפלל עם הצבור מקצר ועולה מפני טורח צבור. ומ"ש ואם בא לומר אחר תפלתו וכו' מפורש שם בברייתא אחר התפלה אפילו כסדר וידוי של יה"כ אומר איתמר נמי אמר רב חייא בר אשי אמר רב אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם בא לומר אחר תפלתו אפילו כסדר יה"כ אומר וכן אריב"ל בפ"ק דע"ז (דף ח'.):

וכן אם רצה להוסיף וכו'. פ"ק דע"ז (שם) אמר רב יהודה אמר שמואל שואל אדם צרכיו בש"ת אמר רב חייא בר אשי אמר רב אף על פי שאמרו שואל אדם צרכיו בשומע תפלה אם יש לו חולה בתוך ביתו אומר בברכת חולים ואם צריך לפרנסה אומר בברכת השנים. ומ"ש אבל לא ישאול וכו' מימרא דרב יהודה בפרק אין עומדין (ברכות ל"ד.):

**4 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות תפלה סימן קכד סעיף ג**

קהל שהתפללו וכולם בקיאים בתפלה, (יא) אעפ"כ ירד ש"צ וחוזר להתפלל, כדי לקיים (יב) תקנת חכמים. הגה: ואם יש יחידים בקהל מאריכין בתפלתן, ז אין לש"צ להמתין עליהם אפי' היו (יג) חשובי העיר; וכן (יד) אם היה מנין בבהכ"נ, (טו) אין להמתין \* על אדם חשוב או גדול שעדיין לא בא (בנימין זאב סי' קס"ח).

**5 - מגן אברהם סימן קכד ס"ק ז**

ז (ז) אין לש"ץ להמתין - ועכשיו נהגו להמתין על האב"ד, ונ"ל הטעם שרוב האנשים מתפללין במרוצה ואם יחידים מתפללים מלה במלה לא יוכלו לומר קדושה עם הצבור לכן ממתינים ולכן נ"ל דאף אם אין אב"ד בעיר יש להמתין על המתפלל מלה במלה אבל כשמאריך אין להמתין עליו כמ"ש על ר"ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה, וכתוב בס"ח סימן תשפ"ד שאם אחד צריך להאריך וירא שיתלוצצו עליו יכול לילך לאחוריו בשעה שמתחיל החזן אף על פי שעדיין לא גמר תפלתו ויחזור למקומו ויגמור:

**6 - משנה ברורה סימן קכד ס"ק יג**

(יג) חשובי העיר - מפני טורח הציבור ועכשיו נהגו שהש"ץ ממתין עד שיסיים האב"ד את תפלתו לפי שרוב האנשים מתפללין במרוצה והמתפלל מלה במלה לא יוכל לומר קדושה עם הצבור לכן ממתינים כי הם עושים שלא כדין לפיכך אם אין אב"ד בעיר ה"ה דימתינו על המתפלל מלה במלה אבל כשמאריך אין להמתין עליו וכמ"ש על ר"ע כשהיה מתפלל עם הצבור היה מקצר ועולה. ומי שצריך להאריך וירא שיתלוצצו עליו יכול לילך לאחוריו בשעה שמתחיל הש"ץ אף על פי שעדיין לא גמר תפלתו ויחזור למקומו ויגמור. ובכל זה אם כונתו לש"ש בזה שפיר דמי [פמ"ג]:

**7 - משנה ברורה סימן קכד ס"ק טו**

(טו) אין להמתין וכו' - שכיון שיש עשרה ישנה שם השכינה ועל מי ימתינו עוד. וכהיום נתפשט המנהג להמתין על אב"ד ונראה הטעם משום דהמנהג כהיום בערי ישראל לקבוע עם האב"ד ביחד עת ללמוד אחר התפילה ואם כשיתקבץ מנין תיכף יתפללו ילך אח"כ כ"א לדרכו ויוגרם עי"ז ביטול תורה. וקביעות לימוד שלאחר התפילה הוא ענין גדול וכדאיתא בטוש"ע לקמן סי' קנ"ה עי"ש ומ"מ לא יאחרו זמן ק"ש ותפלה בשביל זה. כתב הא"ר יש לו להרב להקדים עצמו לבוא לב"ה קודם כדי שלא ימתינו עליו:

**8 - ביאור הלכה סימן קכד ד"ה \* על אדם**

\* על אדם חשוב - ובמקומות שיש קלקול עי"ז כשלא ימתינו כגון לענין תפלת ערבית שיתפללו תיכף כשיתקבץ מנין אף שלא הגיע עדיין הזמן של צה"כ ובפרט במוש"ק מנהג נכון הוא להמתין:

**9 - ערוך השולחן אורח חיים הלכות תפילה סימן קכד סעיף ח**

וכבר כתבנו דאפילו אם הציבור כולם בקיאים בתפלה מ"מ יתפלל הש"ץ חזרת הש"ץ בקול רם והש"ץ מתחיל כשרוב הציבור סיימו תפלתם אמנם אם רוב הציבור חוטפים נכון לעשות להמתין על מי שמתפלל מלה במלה לא ארוך ולא קצר ולכן ברוב מקומות ממתינים על הרב והוא מסתמא לא יאריך מפני טורח הציבור ואם יש אנשים מאריכים בתפלתם לא ימתין עליהם אפילו היו חשובי העיר וגם אם הרב מאריך הרבה עליו לצוות שלא ימתינו עליו וכן בהתחלת התפלה כשהגיע הזמן ויש מנין שם לא ימתינו על השאר שלא באו עדיין אפילו הם מהחשובים וכלל הדברים דטירחא דציבורא גדול מאד ולכן אם הרב חלה במעיו והוכרח לצאת באמצע התפלה או בשעת קריאת התורה אין הציבור ממתינים עליו וכן כשלא בא בזמן התפלה לבהכ"נ מפני איזה סיבה לא ימתינו עליו [מ"ש המג"א סק"ז בשם ספר חסידים קשה לעשות כן ומעולם לא שמענו כזה ולמה יתבייש בפני המלעיגים ואין זה בושה וכבר נתבאר בסימן א' שאין להתבייש מהמלעיגים]:

**10 - תשובות והנהגות כרך א סימן קטז**

שאלה: על אודות הקהלה שלא ממתינים לרב בחזרת הש"ץ

עיין ברמ"א קכ"ג (ס"ג) ומ"ב (ס"ק י"ג) שממתינים על הרב, ומצויין אצלי ע"ז דברים נפלאים מהגרע"א בתשובות שנדפסו מחדש (תשמ"ב) סימן ה' "ואי אפשר לשנות בענין ההמתנה על הרב אב"ד בשעת התפלה והכל מיסודי תורתנו הקדושה ומהם לא נזוע", ובתשובה שם מסיים "ואם כה נעשה ח"ו לסור מדבריהם בקוצו של יו"ד יפול כל התורה חלילה וחלילה, ודי לנו בדור הזה שלא להוסיף גדרים מלבנו אף אם השעה צריכה לכך, אבל עכ"פ שלא לפחות ולזוז מדברי רבותינו הקדושים שהם קלורין לעינים" ע"ש.

ועכשיו נראה שקהלה שתיקנו לא להמתין על הרב, לדברי הגרע"א זצ"ל הרי הם פוגעים ביסודי התורה וכש"כ שהם גם מזלזלים ברב והיאך יעלה תפלתם למרום ח"ו, רק לפעמים הרב מאריך ולכן הוא בעצמו מבקש לא להמתין, וכמבואר בערוה"ש סימן קכ"ד סק"ח, ועיין בר"י מיגאש סימן ק"פ שאין להטריח הציבור ולכן ר"ע היה מקצר בתפלתו בציבור יעו"ש, אבל באמת נראה שאין לו לזלזל בכבוד התורה ולבקש כן, ולכן עכ"פ בשבת לא יוותר, וחייבין עכ"פ אז להמתין ויתקיים בזה כבוד התורה, ועיין במשנ"ב דהביא מהשע"ת שמותר.

ועיין חזו"א אהע"ז סימן קמ"ח לדף לב: שמביא שאינו ראוי לת"ח למחול תמיד שאם כן היו כל הת"ח מוחלים תמיד, והרי מצינו בקדושין לג. שהקפידו ר"ש בר רבי ואביי, אלא משום שמחת נשואין וכיוצא בו רשאי למחול, אבל גם כה"ג הידור בעי למעבד ליה שלא יהא זלזול לתורה ע"ש, ועי' גם בכתר ראש, שגם הגר"א הקפיד ומשום כבוד התורה לא רצה למחול, אף על פי שהיה ד"ז קשה לו ביותר, וגם כאן ראוי לו לא למחול בשבתות שימתינו עליו, שבזה ידעו שחייבין לכבד רב ותורה.

ובעצם תמה אני הלוא לכבד ת"ח חובה ומ"ע, ועשה דכבוד התורה עדיף משאר עשה ואף מעשה דוקדשתו לכהנים, ואם כן למה מדינא מכח מ"ע דוקדשתו כהן קודם ואפילו לת"ח, אלא אם הוא גדול כ"כ שכל הכהנים כפופים לו וכמבואר בגיטין נט ב, וקשה הלוא כבוד ת"ח לא גרע מכהן ועדיף מינה.

ונראה דשאני צורת הכיבוד לת"ח מלכהונה, שבת"ח הרוצה לכבדו מכבדו בכיבוד המיוחד לת"ח דוקא, כמו לקום לפניו וכדומה, אבל לקרוא בתורה אין זה כיבוד, רק בסדר קדימה מכבדים, ובזה כיון שאין זה כיבוד המיוחד לת"ח אין צריך לכבדו, רק לקרוא אחר בפניו הוי כעין בזיון, משא"כ בכהנים אין החיוב לכבדם סתם בקימה וכדומה, רק וקדשתו היינו להדגיש מעלתם במצות וכן בלויים, שפיר קודמין בזה לכל אחד.