## שדר OF THE MIDDLE ברכות OF שמונה עשרה

The following גמרא of teaches two concepts concerning the middle ברכות of שמונה עשרות:
 תחתיו, ולא יהא סרבן באותה שעה. מהיכן הוא מתחיל? מתחלת הברכה שטעה זה. . .גמרא. אמר רב הונא: טעה בשלש ראשונות - חוזר לראש, באמצעיות - חוזר לאתה חונן, . . . באהרונות - חוזר לעבודה; ורב אםי אמר: אמצעיות אין להן סדר. מתיב רב ששת: מהת חהיכן
 כולהו חדא ברכתא נינהו. אמר רב יהודה: לעולם אל ישאל אדם צרכיו לא בשלש ראשוֹונות,

ולא בשלש אחרונות, אלא באמצעיות. דאמר רבי חנינא: ראשונות - דומה לעבר שמםדר שבח לפני רבו, אמצעיות - דומה לעבד שמבקש פרם מרבו, אחרונות - דומה לעבד שקבל פרם מרבו ונפטר והולך לו.

רשׁ״י-מסכת ברכות דף לד׳ עמ׳ א׳-אין להן סדר - ואם דלג ברכה אחת ואחר כך נזכר בה - אומרה, אף שלא במקומה.

Other disagree:
תוספות מסכת ברכות דף לד׳ עמ' א'-אמצעיות אין להן סדר - פי׳ בקונטרם ואם דלג
ברכה אחת ואחר כך נזכר בה שלא במּ במקומה אומרה במקום שנזכרו ולא ולא נהירא דהא תנן
 בתפלה לכך נראה כפירוש רשב״ם ורב אלפם דאין להן סדר דקאמר היינו שיתחיל במקום שדלג הברכה ומשם ואילך יאמר הכל על הסדר אבל ודאי לא יתחיל באתה חונן כמו בג' ראשונות וג’ אחרונות שחוזר לראש.

What did $m$ רב הונא mean when he said: ממצעיות - כולהו חדא ברכתא נינהו? The מחלוקת


תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח' עם׳ ב'-משנה. רבן גמליאל אומר: בכל יום ויום מבום מתפלל אדם שמנה עשרה. רבי יהושע אומר: מעין שמונה עשרה. רבי עקיבא אומר: אם שגורה

א׳-גמרא- רבי יהושע אומר מעין שמנה עשרה. מאי מעין שמנה עשרה? רב אמר: מעין כל
ברכה וברכה, ושמואל אמר: הביננו ה׳ אלקינו לדעת דרכיך, ומול את לבבנו ליראתך, ותפלח לנו להיות גאולים, ורחקנו ממבאובינו, ודשננו בנאות ארצך, ונפוצותינו מארבע

תקבץ, והתועים על דעתך ישפטו, ועל הרשעים תניף ידיך, וישמחו צדיקים בבנין עירך ובתקון היכלך ובצמיחת קרן לדוד עבדך ובעריכת נר לבן ישי משיחך, טרם גקרא אתה תענה, ברוך אתה ה׳ שומע תפלה.
It appears that שמואו holds like רב המאל .רב holds רב אמי who holds that one who recites as a substitute for the middle ברינו fulfills his obligation to recite the middle ברכות views the middle ברכות as essentially one רב .ברכה who holds that one must recite each ברכה but can do so in an abbreviated manner does not view the
 אמצעיות - דומה לעבד שמבקש פרס מרבו appears to agree with רב הונה that the middle ברכה are essentially one ברכות.

How do we conduct ourselves? The שולחן ערוך concludes as follows:
שולחן ערוך אורח חיים סימן קיט'-(ג) אם דילג או טעה בברכה אחת מהאמצעיות, אינו צריך לחזור אלא לראש הברכה שטעה או שדילג, ומשם ואילך יחזור על הסדר. The ששולחן ערוך explains what the משנה ברורה meant by: על הסדר: משנה ברורה סימן קיט׳ ס״ק טו׳-על הסדר - ואפילו אם לא נזכר עד אחר כמה ברכות צריך לחזור ולומר כולן אחריה שאם יאמר אותה ברכה לבדה במקום שנזכר נמצא ששינה סדרן של ברכות ולא יצא ידי חבתו שסדר ברכות הוא מאנשי כנה״ג וסמכו סדרן על המקראות. The position of the משנה ברורה is based on the following:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כח' עמ׳ ב'-תנו רבנן: שמעון הפקולי הסדיר שמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל על הסדר ביבנה.
That סדר is an important element in'עבודת ה' can be seen from the following:
מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל סימן ״'ויעש בצלאל את הארון- אתה מוצא כל מה שהיה במשכן על הסדר היה עשוי. בתחלה עשה את הקרשים וחברם. ואחר כך עשה יריעות עזים שיהא פורש עליהם שצג' ועשית יריעות עזים לאהל על המשכן. ואח״כ עשה את הפרכת שתהא נתלית בפני ארון. משעשה את הארון ועשה אותה עשה כפרת זהב שהיתה נתונה על הארון. אמר ר״א ב״ר יוסי אני ראיתי את הכפרת ברומי וראיתי עליה כמין טפי דם. ושאלתי אותם מה הדם הזה שעל הבפרת? ואמרו לי מדם של יום הכפורים מה שהיה

כהן גדול מזה. לפיכך כפרת היתה נתונה על ארון. ולמה נקרא שמה כפרת? שהיתה
מכפרת על ישראל. משעשה כפרת עשה את השלחן שהיה לחם הפנים עליו שהיה נתון
לפני הארון. משעשה את השלחן עשה את המנורה שתהא מאירה על השלחן הוי כטכםין של מלכים עשה אותה. לפיכך כתיב ויעש בצלאל את הארון עצי שטים, ובצלאל עצמו עשה הכל שכל פעם ופעם הוא אומר ויעש בצלאל.

## TRANSLATION OF SOURCES

 ARK AND MADE A MISTAKE, ANOTHER SHOULD PASS IN HIS PLACE, AND AT SUCH A MOMENT ONE MAY NOT REFUSE. WHERE SHOULD HE COMMENCE? AT THE BEGINNING OF THE BENEDICTION IN WHICH THE OTHER WENT WRONG . . . GEMARA-R. Huna said: If one made a mistake in the first three of the Tefillah blessings, he goes back to the beginning; if in the middle blessings, he goes back to 'You graciously grant knowledge (Chonain Ha'Da'At); if in the last blessings, he goes back to the 'Abodah. R. Assi, however, says that in the middle ones the order need not be observed. R. Shesheth cited in objection: 'Where should he commence? At the beginning of the benediction in which the other went wrong'. This is a refutation of R. Huna, is it not? - R. Huna can reply: The middle blessings are all one. Rab Judah said: A man should never petition for his requirements either in the first three benedictions or in the last three, but in the middle ones. For R. Hanina said: In the first ones he resembles a servant who is addressing a eulogy to his master; in the middle ones he resembles a servant who is requesting a largess from his master, in the last ones he resembles a servant who has received a largess from his master and takes his leave.

If the prayer leader skipped a Bracha and then remembered later, he can say it at whatever point he is holding and can proceed in order from that point.

תוםפות מסכת ברכות דף לד׳ עמ׳ א'-אמצעיות אין להן סדר Rashi explained that if the prayer leader skipped a Bracha and then remembered later, he can say it at whatever point he is holding and can proceed in order from that point. But Rashi's position is problematic based on the fact that we learned in Masechet Megilah that one who reads the verses within Megilat Esther out of order does not fulfill his obligation to hear the reading of the Megilah. We further learned there that the same rule applies to reciting Hallel, Kriyat Shema and Shemona Esrei. Therefore the better explanation is the one given by the Rashbam and the Rif that what Rav Assi meant when he said that the middle Brachot had no order is that the Prayer leader who omits a Bracha must return to the place of the skipped Bracha and to continue in order from that Bracha forward. At a minimum, Rav Assi definitely holds that it is not necessary to return to the first of the middle Brachot, Ata Chonain. This is different from what the Prayer Leader does when he makes a mistake in either the first three or last three Brachot in which case he returns to the first of those Brachot..


ABBREVIATED EIGHTEEN. R. AKIBA SAYS: IF HE KNOWS IT FLUENTLY HE SAYS THE ORIGINAL EIGHTEEN, AND IF NOT AN ABBREVIATED EIGHTEEN . . . GEMARA: R. JOSHUA SAYS: AN ABBREVIATED EIGHTEEN. What is meant by 'AN ABBREVIATED EIGHTEEN’? Rab said: An abbreviated form of each blessing; Samuel said: Give us discernment, O Lord, to know Your ways, and circumcise our heart to fear You, and forgive us so that we may be redeemed, and keep us far from our sufferings, and fatten us in the pastures of Your land, and gather our dispersions from the four corners of the earth, and let them who err from Your prescriptions be punished, and lift up Your hand against the wicked, and let the righteous rejoice in the building of Your city and the establishment of the temple and in the exalting of the horn of David Your servant and the preparation of a light for the son of Yishai Your Messiah; before we call may You answer; blessed are You, O Lord, who hearkens to prayer.
-שולחן ערוך אורח חיים סימן קיט -If the prayer leader omitted or erred concerning one of the middle Brachot, all he has to do is to return to the Bracha in which he made the mistake or which he omitted. He then continues from that Bracha in order.
-משנה ברורה סימן קיט׳ ס״ק טו' Even if he did not remember until after reciting several more Brachot, he still must go back and recite all the ones that follow the one he missed. If he were to recite the Bracha that he omitted at the place he remembers and continues from there, he is changing the order of the Brachot. By doing so he is not fulfilling his obligation because the order of the Brachot was established by the Men of the Great Assembly and they created the order based on verses from Tanach.

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת ויקהל סימן ״ construction of the Mishkan was done in order. First Betzalel fashioned the wood frame and secured it. He then made the curtains out of the hide of goats to put on the frame as the verse says: and you will make the curtains from goat skin to be a cover on the Mishkan. He then made the Parochet that would hang in front of the ark. After constructing the ark he them made a cover for the ark out of gold. Rav Eliezer the son of Rav Yossi said: I saw the Kaporet in Rome and I saw that splattered on the Kaporet were drops of blood. I asked the people in Rome what was the source of the drops of blood. They told me that the drops of blood fell upon the Kaporet while the Kohen Gadol performed the service on Yom Kippur. For this reason the Kaporet was placed over the ark. Why was the cover called a Kaporet? Because it brought Kapparah (forgiveness) for the Jewish people. After making the Kaporet, Betzalel made the Schulchan (table) upon which was placed the Lechem HaPanim which was placed in front of the ark. After making the Schulchan, he made the menorah that lit up the area of the Schulchan which was shaped like the formation of a king's army. That is why the verse tells us: Va'Yaas Betzalel et Ha'Aron Atzei Shittim. Betzalel himself constructed it all. That is why the Torah repeatedly writes: Va'Yaas Betzalel.

## SUPPLEMENT

In Defense of ישׁ"s Position

The פני יהושע defends ירשי ת's position
פני יהושע מסכת ברכות דף לד׳ עמ' א'-בתום׳ בד״ה אמצעיות כו' ולא נהירא דהא תנן



 בחידושיו תירץ דהא דאמרינן במגילה וכן בתפלה דלמפרע לא יצו יצא היינו לענין אם הקדים האמצעיות לראשונות או אחרונות לאמצעיות אבל באמצעעיות גופייהו לא איכפת לן לן
 דהתם סתמא קתני וכן בתפלה ואמרינן נמי בגמרא שם תפלה מנא לן לן דתניא שמעון הפקולי



 סדרא היינו לכתחלה אבל בדיעבד יצא, ותדע שכן הוא בק״ש ומגילה והלל אע״ בע דנאמרו
 דבק"ש כתיב והיו ובהלל ממזרח שמש עד מבואו ומאינך קראי דמייתי התם ובמגילה
 אם שינה וקרי למפרע יצא וא״כ אמאי פשיטא לן בתפלה דלא יצא אם שינה הפדר ועל
 מסברא שמעינן לה, ולפי״״ שפיר מצינו למימר דעיקר הםברא היינו בשל רש ראשוֹונות דכל


 וכה״ג בשלש אחרונות שהן עבודה והודאה וברכת כהנים דשייכי בחדא מלתא כדמסקינן
 שמםיים ה׳ יברך את עמו בשלום מש״"ה אם שינה לא יצא. ועו ועוד טעם אחר דכיון דג' ראשונות אע״ג דברכות חלוקות הן מ״מ מענין אחד הן שענינם בשבח המקום ומש״ באותו ענין גופא לא יצא כדאשכחן בק״ש אם קרא למפרע שהקדים בפרשה אחת פםוק
 בםמוך שדומה בהן לעבד שקיבל פרם והוו נמי מענין אחד עבודה והודאה וברכת כהנים כדפרישית מפוגיא דמגילה ומש״ה אם שינה לא יצא וכל שכן אם הקדים אמצעיות לראשונות או אחרונות לאמצעיות משא"כ באמצעיות גופייהו שהן שאלות צות צרכיו וכל אחד ענין שאלת צורך בפני עצמו ועוד דלא מצינן שכולם פדורות זו אחר זו לא במזמור הבו להי ולא בשום מקום ומש״"ה אין סברא לומר שאם שינה ואמרן למפרע לא יצ יצא שהרי אף בק״
 לאמצעיות דתפלה שכל אחד ענין בפני עצמו דאע״״ דאנשי באי כנםת הגדולה ושמעון הפקולי
 אמצעיות אין להם סדר כלל בדיעבד. ועוד יש לומר דאף על גב דבמגילה סתמא תניא וכן
 בשבתות וימים טובים בכל התפלות משאא״כ באמצעיות שאינן בשבתות וימים טובים ובמוספי ר״ח מש״ה לא הוו בסתם לשון תפלה דאיירי במגלה, מיהו שיטת הפו בוםקים באמצעיות נמי בדיעבד לא יצא אפשר דאתיא לן בק״ו מק״ש והלל ומגילה דשואלין

 יצא. כן נראה לי נכון ליישב שיטת הפופקים כל אחד לפי שיטתו ודוק היטב:

