הרב שמואל דוב ווייס

**ברכות קריאת שמע** (#3)[[1]](#footnote-1)

**(1) טור אורח חיים הלכות ברכות השחר ושאר ברכות סימן מו**

לפיכך אנחנו חייבים להודות לך ... אשרינו שאנו משכימין ומעריבין ערב ובוקר בכל יום פעמים ואומרים שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. ורבינו יהודה החסיד היה רגיל לומר אחריו ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. והיה מכוין לצאת בו י"ח ק"ש משום שפעמים כשעושין קרובץ מתעכבים מק"ש עד אחר זמנה ואמר שהיה יוצא בזה כדאיתא בברכות שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד זו היא קריאת שמע של רבי יהודה הנשיא.

**(2) משנה ברורה סימן מו ס"ק לא**

אבל כשלא יעברו מוטב לצאת ידי ק"ש עם הצבור שבצבור יקרא כל השלשה פרשיות ובברכותיה כמו שתקנו חז"ל לכתחלה.

**(3) רמ"א אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סו סעיף י**

מי שהוא אנוס ודחוק ואין לו פנאי להתפלל מיד אחר ק"ש, יקרא ק"ש עד אמת וימתין לומר שאר הברכות עד שיתפלל שאז יאמר ויציב ונכון וכו' ויתפלל, כדי שיסמוך גאולה לתפלה. (ב"י בשם רוקח סי' שכ"א).

**(4)** **מגן אברהם סימן סו ס"ק טו**

ואין לו פנאי. צ"ע וכי מי התיר לו לפסוק מפני שאין לו פנאי ובאמת משמע ברוקח דמי שאין לו פנאי יקרא קריאת שמע לבדה בלא ברכות ואח"כ כשיהיה לו פנאי יקרא הברכות עם קריאת שמע ויתפלל.

**(5)** **פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן ס ס"ק א**

ואבאר קצת, לרב האי אם קרא קריאת שמע בלא ברכות אף על פי שיצא ידי קריאת שמע ככל המצות, דקיימא לן ברכות אין מעכבות, מכל מקום ידי מצוה "כתקנה" לא יצא, וממילא כשחוזר ואומר הברכות אח"כ צריך לחזור ולקרות קריאת שמע ג"כ. והא דריש פרק היה קורא [ברכות יג, א] אם כיון [לבו] יצא ואין צריך לחזור ולקרות, ביחיד איירי, הא ציבור קורא קריאת שמע שנית עם ברכותיה.

**(6) מרומי שדה מסכת ברכות דף יג עמוד א**

תוס' ד"ה היה קורא בירוש' אמרי' זאת אומרת ברכות אינן מעכבות כו', והנה הגר"א ז"ל בסי' ש"א תמה שאין דברי הירושלמי סותר לתלמודנו, דלעיל אמרינן ברכות מעכבות זה את זה. ובירושלמי הכוונה שאינם מעכבות מצות ק"ש, וזה ודאי אמת דברכות אינן מעכבות את המצוה. איברא מחמת רוב הפשיטות, ומשנה מפורשת היא במס' תרומות פ"א, מיאנו רבותינו ז"ל לפרש הכי את הירושלמי, דמאי קמ"ל. ואולי י"ל דסלקא דעתין דברכות של ק"ש מעכבות, אף דברכות של שארי מצות אינם מעכבות. והטעם משום דכך הוא נוסח התפלה, והמשנה לא יצא ידי חובתו:

**(7)** **חידושי הרא"ה מסכת ברכות פרק ב - היה קורא**

פי' והא דאמרינן חוזר וגומרה פי' חוזר וגומרה בברכות, דכיון דחוזר וגומרה ודאי מסתמא בברכות הוא, דאף על גב דהא נפק רבי ידי חובתיה דקרית שמע דאוריתא חוזר ואומרה בברכות, והוי קרית שמע גופיה וברכות דרבנן. שמע מינה, דאף על גב דנפיק איניש ידי קרית שמע דאוריתא, אפשר ליה למקרי קרית שמע בברכותיה בתר הכי, הלכך אנן דקרינן בצפרא רבונו של עולם, ואמרינן ביה ומיחדין את שמך פעמים באהבה ואומרים שמע ישראל ד' אלהינו ד' אחד, מקמי דנקרי קרית שמע בברכות, ונפקינן בה ידי קרית שמע דאוריתא, אפילו הכי קרינן בתר הכי שמע דרבנן בברכות דרבנן, ואפשר לן דהא רבנו הקדוש הוה עביד הכי, מיהו לא מיחוור שפיר דאלו רבנו משום דוחקא דגרסיה הוה עביד הכי ומשום דתורתו אומנותו. וטפי בטפי עדיף לצבורא למימרא ברכות דקרית שמע אקרית שמע דאוריתא. הילכך הכי מבעי לן למימר ומיחדים את שמך פעמים באהבה ואומרים ד' אלהינו ד' אחד, וכן קבלתי מפי מורי רבנו ז"ל.

**(8)** **בית הבחירה למאירי מסכת ברכות דף יא עמוד ב**

שאין השמע מעכב את הברכות שאם לא היה יודע את שמע והיה יודע את הברכות או שלא היה יודע כלום על פה והיה בידו מחזור שהברכות כתובות בו ולא שמע אף הוא מברכן שאין ברכות אלו בדין שאר ברכות המצות שאומר אשר קדשנו וכו' וצונו וכו' שאם לא קיים את המצוה תהא הברכה לבטלה אלא ברכות אלו עיקרן לעצמן נתקנו ראשונה למציאות היום והאור ושניה לחיוב תורה אלא שמאחר שנתקנו יסדום לפני שמע והפקיעו בהם מלברך אשר קדשנו וכו' וצונו לקרוא את שמע ומ"מ מי שלא ידע הברכות וידע את שמע מברך לפני קריאתה אשר קדשנו וכו' לקרוא את שמע.

**(9)** **רמ"א אורח חיים סימן מו סעיף ט**

וטוב לומר בשחרית אחר שמע ישראל וגו': בשכמל"ו, כי לפעמים שוהין עם קריאת שמע לקרותה שלא בזמנה ויוצא בזה

**(10)** **ביאור הגר"א אורח חיים סימן מו סעיף ט**

ול"נ שאין נכון בזה לצאת בלא ברכות, וגם מחמת זה לא יסמוך גאולה לתפלה:

**(11)** **ביאור הלכה סימן מו סעיף ט**

ולכאורה נראה דדבריו סובבים אדברי רמ"א שמשמע מיניה שהוא מסכים להב"י במסקנתו דמוכח מיניה שסובר דאפילו אם הצבור לא יעברו זמן ק"ש אפ"ה יאמר בשכמל"ו כדי שיצא בזה והגר"א סובר דבכה"ג אינו כדאי לצאת בלא ברכות אבל אם הוא רואה שהצבור יעברו זמן ק"ש יותר טוב שיכוין לצאת כדי שלא ישאר בלא ק"ש וכמ"ש הב"ח והמ"א ושארי אחרונים או אפשר שסובר הגר"א דאפילו בזה יותר טוב שיקרא ק"ש בזמנה בברכותיה ויסמוך גאולה לתפלה ויתפלל ביחידי ממה שיקרא בלא ברכות ולהתפלל אח"כ עם הצבור וצ"ע.

1. Visiting day mekoros (shiur without seder), hence the different format [↑](#footnote-ref-1)