## סימן ה. בדין ק"ש ככתבה או בכל לשון, יג ע"א

א. תנו רבנן: קריאת שמע ככתבה, דברי רבי; וחכמים אומרים: בכל לשון.

ב. מאי טעמא דרבי? אמר קרא והיו - בהוייתן יהו.

ג. ורבנן מאי טעמייהו? אמר קרא: שמע - בכל לשון שאתה שומע.

ד. ולרבי נמי, הא כתיב שמע! ההוא מבעי ליה: השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך. ורבנן? סברי להו כמאן דאמר: לא השמיע לאזנו - יצא.

ה. ולרבנן נמי הא כתיב והיו! ההוא מבעי להו שלא יקרא למפרע.

ו. ורבי, שלא יקרא למפרע מנא ליה? נפקא ליה מדברים הדברים. ורבנן? - דברים הדברים לא דרשי.

#### המקור של חכמים ותגובת רבי

רבי רבנן

שמע

 ג ד

השמע לאזניך מה שאתה מוציא מפיך

בכל לשון שאתה שומע

רבנן חולקים על ההלכה של רבי, ורבי חולק על ההלכה של רבנן.

לכל שיטה יש לפנינו דין אחד שנובע ממקור אחד.

#### המקור של רבי ותגובת חכמים

רבי רבנן

דברים הדברים

והיו

 ב ה ו

שלא יקרא למפרע

ק"ש ככתבה

רבי לא חולק על ההלכה של רבנן אלא לומד אותה ממקור אחר. רבנן חולקים על אפשרות הלימוד מהמקור הנוסף של רבי.

לרבי יש שני דינים משני מקורות. לרבנן יש דין אחד ממקור אחד.