| דף | נושא | בשם | דין / התייחסות / סיבה | מקור / הסבר |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| כט: | **משנה (ג,א): לולב הגזול והיבש פסול** לולב היבש ביום טוב שני [חול המועד] | משנה, גמ', | יום טוב שני – מדרבנן. (רשי) פסול – בעינן הדר וליכא | יבש: בעינן מצוה מהודרת – "ואנוהו". כיון שזו מצוה זכר למקדש – צריך הידור מצוה.  ת"ס – משום שתקנו כעין דאורייתא [ביום הראשון נדרש הדר ללולב לדעת חכמים] |
| ל. | לולב גזול ביום טוב שני [חול המועד] | ר' יוחנן משום רשב"י, איתמר נמי-רבי אמי | פסול – משום מצוה הבאה בעבירה. | גם אם קנאו בייאוש בעלים (ר' יוחנן) מצאנו מקרא האוסר להביא [קורבן] מצוה בעבירה (רשי) |
|  |  | ר' יצחק בר נחמני משום שמואל | כשר – מתוך שיוצא בשאול – יוצא בגזול. [ביום שני מדרבנן – לא הצריכו לכם-משלכם ומותר בשאול] | ואין להם סברת מצוה הבאה בעבירה בנטילת הלולב ביום טוב שני – כי המצוה מדרבנן (ת"ס) |
| ל: | הקונה הדס מגוי - החשוד בגזלת קרקע של יהודי | רב הונא | יוצא כאשר: ליגזזו אינהו (יגזזהו הגוי) יאוש בעלים ביד הגוי [לאחר הגזיזה] ושינוי רשות ביד הקונה. [כך יקנה לקונה] | [קרקע אינה נגזלת והדס מחובר עדיין ברשות בעל הקרקע] נתלש הפרי הוי גזל והגוזזו הוא גוזלו [ולכן לא יגזוז היהודי] שינוי הרשות גורם לכך שאין מצוה בעבירה. (רשי) |
| לא. | ת"ר: סוכה גזולה..: תוקף חברו והוציאו מסוכתו. | ר' אליעזר ל-רב נחמן | פוסל. אין אדם יוצא בסוכתו של חברו. ואי נמי (וגם אם) קרקע אינה נגזלת – סוכה שאולה היא. | דריש [בפרק הישו] "תעשה לך" – משלך, לא גזולה ולא שאולה (רשי) |
|  |  | חכמים ל-רב נחמן | מכשירין. אדם יוצא ידי חובה בסוכתו של חברו וקרקע אינה נגזלת וסוכה שאולה היא | בפרק הישן שמודים חכמים בגזולה – לאו במחוברת לקרקע אלא בראש העגלה (רשי) |
|  | גזל עצים וסיכך בהן | ר' אליעזר וחכמים ל-רב נחמן | [יצא] דברי הכל אין לו אלא דמי עצים. (גמ') לא גזולה ולא שאולה - קנה בשינוי מעשה ושם ומתקנת השבים לא צריך לסתור [להחזיר העצים] (רשי) | "סוכה גזולה" בברייתא: מדובר ב-תקף את חברו ולא גזל עצים דומיא למסכך ברשות הרבים - קרקע לאו דידה (גמ') |
|  | גזל כשורא (קורה יקרה) ובנה סוכה | רבינא | יש תקנת מריש כל שבעה - ולא רק בעצים רגילים ששכיח לקנות בדמים.  לאחר שבעה יחזיר העצים (אם לא נתן דמים) | מצוה (של הסוכה) משווה לה בניין קבע. תקנת מריש: גזל ובנה בניין לא חייבוהו לקעקע הבניין מפני תקנת השבים (לעודדו לחזור בו) (רשי) |
|  | חיבר בטיט את הקורה לסוכה | רבינא | אפילו לאחר שבעה נמי יהיב (נותן) דמי | הוה ליה כשאר בנין קבוע (רשי) |
|  | לולב יבש | תנא: ת"ק  תוספתא פ"ב | פסול. מקישים לולב לאתרוג (רבא)  תוספתא: יבשים פסולים. | אתרוג בעי הדר (גמ') ככתוב בו ("הדר") (רשי) תוספתא: בני כרכים מורישים לולב לבניהם – שעת הדחק (גמ') |
|  |  | תנא: רבי יהודה  תוספתא פ"ב | מכשיר. לא מקיש לולב לאתרוג (רבא)  תוספתא (פ"ב) : ר"י: יבשים כשרים ובני כרכים מורישים לולביהם לבניהם | לא הוקשו ללמוד זה מזה - ולא ניתן לדרוש מעצמו אלא ק"ו (רשי) [למסקנה רבא נדחה וגם באתרוג ר' יהודה לא דורש – הדר] בני כרכים: אין דקלים מצויים שם (רשי) |
|  | אתרוג יבש | רבי יהודה ל-רבא (נדחה) | פוסל. ד"ה בעינן הדר (גמ') | לא דרשינן לר' יהודה (הדר) לשון אידור כ-בן עזאי (לה.)(רשי) |
| לא: |  | גמ' – ת"ש לר' יהודה | אתרוג הישן פסול ורבי יהודה מכשיר – תיובתא לרבא | "הדר" ל-ר"י: הדר באילנו משנה לשנה (גמ'). מכאן למדנו ל-אתרוג שאין פרי אחר עושה כן (רשי) |
|  | ארעה מינים שבלולב - להוסיף או להפחית עליהם | תוספתא (פ"ב) ת"ק ורבי יהודה | אין פוחתים ואין מוסיפים. קמ"ל לר"י המחייב אגד ההוספה אינה נחשבת בפני עצמה – גמ' | רשי: לר"י מדובר כאשר לא יאגוד את המין הנוסף [אם יאגוד פשיטא שהוא ב-בל תוסיף]  ת"ס: מחוץ לאגד - לר"י כיון שדורש אגד ה"א אינו מוסיף |
|  | לא מצא אתרוג | תוספתא (פ"ב) ת"ק ורבי יהודה | לא יביא לא פריש (חבוש) ולא רימון. על אף ש-שמא תשתכח תורת אתרוג (גמ') | חוששים ל-אתי למסרך (יורגלו במין לא כשר) (גמ') |
|  | **משנה (ג,א): של אשרה ושל עיר הנדחת** | רבא | אשרה של משה דכתותי מכתת שיעוריה-דומיא לעיר הנדחת | אשרות שהיו בשעת כיבוש א"י מחויבים בשריפה וכיון שעומדים לשריפה אין להם שיעור ולולב צריך שיעור (רשי) |
|  | לולב של ע"ז | רבא | לא יטול ואם נטל כשר. [כיון שאינו עומד לשריפה – יש לו שיעור] | אע"ג דאסורי הנאה הוא, מצות לאו להנות נתנו. |
|  | **משנה (ג,א): נקטם ראשו** (של לולב) **פסול** | משנה | פסול: דלא הוי הדר (רשי במשנה) |  |
|  | נסדק הלולב | רב הונא | כשר – נסדקו ראשי העלים (רשי). |  |
| לב. |  | רב פפא ל-רב הונא | נסדקו עלים או שדרה (רשי) | אך אינו מפוצל – גמ' |
|  | לולב כפוף (לא:) | תניא | פסול | ראשו כפוף דומה לאיש זקן שראשו שח וכפוף (רשי) |
|  | לולב קווץ | תניא | פסול | יוצאים בשדרה עוקצין כמין קוצין (רשי) |
|  | סדוק [מפוצל] | תניא ל-רב פפא | פסול. דעביד כהימנק: | יש לו שני ראשים-מפוצל כך גדל (רשי) |
|  | עקום דומה למגל | תניא ל-רבא | עקום מלפניו: פסול.  לאחריו: כשר – דרך גדילתו.  (גמי –רבא)  מלפניו: לצד שכנגד השדרה  לאחריו: לצד השדרה.  שדרה: העלים מחוברים לה ואמצעה חלק (רשי) | דומה למגל תיאור ל-עקום. חדא מילתא (רשי) |
|  | עקום דומה למגל – פונה לצד | רב נחמן | כ-לפניו ו-פסול  אמרי לה: כ-אחריו ו-כשר |  |
|  | חרות | תניא | פסול | קשה. השדרה מתקשה ונעשה עץ (רשי) [בהמשך לר"י "כפות" שיש אפשרות לכפותו] |
|  | דומה לחרות | תניא | כשר | התחיל להתקשות ועדיין לא נעשה עץ (רשי) |
|  | לולב העולה בחד הוצא | רבא | בעל מום הוא - ופסול | שכל עליו מצד אחד [של השדרה] (רשי) |
|  | **משנה (ג,א): נפרצו עליו - פסול** | רב פפא | דעביד כחופיא – בו מכבדין את הבית אוגדין מהן יחד | [העלים נותקו מהשדרה וקשרם יחד עם השדרה] |
|  | **משנה (ג,א): נפרדו עליו - כשר** | רב פפא לת"ק | דאיפרוד אפרודי – אין מצומצמין עם השדרה אבל מלמטה מחוברים (רשי) | [ל-ת"ק, לא חייב לאוגדם] |
|  | נחלקה התיומת - שני עלין עליונים נחלקו ונסדקה השדרה עד עלים שלמטה מהם. תיומת: מדובקים כתאומים (רשי) | גמ' | אין ראיה מ- ריב"ל: "נטלה התיומת פסול" – ניטלה שאני ד-חסר | [אבל ב-נחלקה הלולב אינו חסר] |
|  |  | א"ד מ- ריב"ל | נחלקה התיומת נעשה כמי שנטלה התיומת ופסול. | [גורסים בדברי ריב"ל – נחלקה] |
|  | **משנה (ג,א): רבי יהודה אומר יאגדנו מלמעלה** עלי לולב שנפרדו מהשדרה (מחוברים) | רבי יהודה | יאגדנו מלמעלה - שיהיו העלים עולים עם השדרה כשאר לולבין (רשי) | ר' יהודה משם ר' טרפון: "כפות" אם היה פרוד – יכפתנו (גמ') |
|  | "כפות תמרים" - לולב | רב אשי | לא **חרותא**: בעינן כפות וליכא  לא **אופתא**: כפות ועומד  לא **כופרא**: דרכיה דרכי נעם (אביי)  לא **שני מכבדות תמרים**: כפת כתיב (רבינא)  לא **מכבדת אחת**: זה שמו כף [ונאמר כפת] | **חרותא**: ענף שהתקשה. זה פרוד ואי אפשר לכופתו.  **אופתא**: עיקר הדקל וחלק ואין כפות ממנו. [צריך אפשרות של] פרוד מתחילה ואתה כופתו.  **כופרא**: עץ כעין חרותא צעיר וניתן לכפות ענפיו. עשוי כקוצים ומסרט הידים.  כפת – חדא. |
|  | **משנה (ג,א): ציני הר הברזל – כשרות** עלים מועטים מרוחקים זה מזה וקצרים (רשי) | אביי | כשר: כשראשו של זה מגיע לעיקרו של זה. אין מגיע : פסול | [כשלא מגיע אינם חופים את השדרה – כפות: משמע עולים עם השדרה ונראים כמותה] |
| לב: | **משנה (ג,א): לולב שיש בו שלשה טפחים** שיעור לולב | רב יהודה אמר שמואל | שיעור לולב ארבעה – יוצא מן ההדס טפח [הדס: שלשה טפחים] | במשנה: לולב שלשה - כדי לנענע (גמ'). מה שיוצא מן האגד הוא מנענע - לשמואל: טפח (אגד) עם עליו (רשי) |
|  |  | רבי פרנך אמר רבי יוחנן | שדרו של לולב (לבד מן העלים העליונים) יוצא מן ההדס טפח | לר' יוחנן: טפח שדרה (אגד) (רשי) [ועוד ג שדרה לנענע] |
|  | שיעור הדס וערבה | תוספתא פ"ב : ת"ק | שלושה [טפחים] ולולב ארבעה |  |
|  |  | ר' טרפון ל-רב דימי | שלשה טפחים של טפח בגודל של טפח וחומש סה"כ: שלשה טפחים ושלוש חמישיות הטפח | חלוק אמה לחמישה טפחים (גמ') קשה לשמואל: ר' יהודה אמר בשמו : ג' ופסק שמואל ל-רב הונא כ-ר' טרפון |
|  |  | ר' טרפון ל- רבין | שלשה טפחים של טפח בגודל של חמש שישיות הטפח סה"כ: שני טפחים וחצי | פסק שמואל ל-רב הונא כרבי טרפון: שני טפחים וחצי ואמר ר' יהודה בשם שמואל ג' – לחומרא לא דק |
|  | **משנה (ג,ב): הדס הגזול והיבש של אשרה ושל עיר הנדחת פסול.**  "ענף עץ עבות" הוא הדס | ת"ר | ענפיו [עליו] חופין את עצו – זה הדס.  לא – זיתא: ליכא עבות  לא – דולבא: ליכא חופין  לא – הירדוף:  אביי: דרכיה דרכי נעם  רבא: האמת והשלום אהבו | שכולו ענף - שהעץ מחופה בעלים ע"י שעשויין בקליעה ושוכבים (רשי)  זיתא: לא מורכבים זה על זה.  דולבא: עץ ערמון-אין עליו רצופין לכסות כל עצו.  הירדוף: ראשי עליו חדין כמחט. (אביי). עשוי לסם המות (רבא)  (רשי) |
|  |  | ת"ר | קלוע כמין קליעה ודומה לשלשלת - זהו הדס |  |
|  |  | רבי אליעזר בן יעקב | ענף עץ – טעם עצו ופריו שוה – זה הדס |  |
|  | "עבות" | תנא | כשר – שאינו עבות פסול. |  |
|  |  | רב יהודה | עבות: שלוש שלוש עלים בקן אחד. | יוצאים מעוקץ אחד (רשי) |
|  |  | רב כהנא | עבות: אפילו תרי וחד.  מר בר אמימר: "אבא לההוא הדס שוטה קרי ליה" | אחד מלמטה עולה ורוכב על שנים (רשי) |
| לב:לג. | נשרו רוב עליו ועבותו קיימת | ת"ר - אביי | אסא מצראה: שבעה עלים בקן – נשרו ארבעה נשארו שלשה - כשר | גדל על המיצר של השדה במקום פנוי ולכן משביח. לשון אחר: הדס מצרי (רשי) |
|  | הדס מצראה | אביי | כשר – על אף שם הלווי | "עץ עבות" מכל מקום. ת"ס: תימא הרי לא כתוב "הדס" [אלא תיאור הצמח] מדוע שנפסול |
|  | יבשו רוב עליו ונשארו שלשה בדי עלין לחין | ת"ר - רב חסדא | כשר – ובראש כל אחד ואחד | שלשה בדים ובראש כל בד שלשה עלין לחין – פחות אינו עבות ובאמצע אינו הדר (רשי) |
|  | **משנה (ג,ב): נקטם ראשו נפרצו עליו – פסול**  נקטם ראשו ועלתה בו תמרה | תני עולא בר חיננא | כשר [הפרי מכסה את המקום הקטום ולא נראה שאין הדר] | פעמים בעלים דבוק כמין פרי ירוק. (רשי) |
|  | נקטם ראשו (של ההדס) מערב יום טוב ועלתה בו תמרה ביום טוב | בעי רבי ירמיה | האם יש דיחוי אצל מצוות –  (כמו בקורבן) דאם נראה [למצוה] ונדחה – שוב לא ראוי [למצוה] (רשי)   * תיקו | משנאגד – עלתה התמרה (גדלה בתלוש). בשאלה לא מבדיל בין דחוי מעיקרו או נראה ונדחה – דנקטם מעי"ט דחוי מעיקרו [בכניסת החג] (רשי) |
|  | עלו בהדס ענבים - עבר וליקטן ביום טוב: ר' אלעזר ברבי צדוק – פסול. חכמים - מכשירים | גמ' – הוא אמינא | ר' אלעזר – פוסל : יש דיחוי אצל מצות.  חכמים – מכשירים : אין דיחוי אצל מצות. | סברוה (הנחת יסוד): בארבעת המינים : לולב לא צריך אגד או אם צריך – אין תעשה ולא מן העשוי. ולכן ליקוט הענבים מכשיר את ארבעת המינים |
|  |  | גמ' - אוקימתא | ל-כ"ע: לא אמרינן דיחוי  ר' אלעזר – פוסל : תעשה ולא מן העשוי  חכמים – מכשירים : אין דין של תעשה ולא מן העשוי. לא כתוב תעשה בארבעת המינים (רשי) | לכ"ע לולב צריך אגד.  לר"א – לולב נלמד מסוכה ויש דין תעשה - וצריך לאגוד לאחר הכשרת ההדס ואסור ביום טוב.  לחכמים – לא נלמד מסוכה ואין דין תעשה ולא צריך אגידה חדשה. |
|  |  | גמ' - אוקימתא | ל-כ"ע: לא אמרינן דיחוי  ר' אלעזר – פוסל : לולב צריך אגד  חכמים – מכשירים : לולב לא צריך אגד. [אם היה צריך אגד אזי היה גם הדין של תעשה ולא מן העשוי] | לכ"ע מקישים לולב לסוכה  לר"א – צריך לאגוד לאחר הכשרת ההדס ואסור ביום טוב כי: יש דין תעשה ולא מן העשוי  לחכמים – לא צריך אגידה חדשה ולכן כשר לאחר הכשרת ההדס. |
|  | לאגוד את ארבעת המינים | תניא – ת"ק | בין אגוד בין לא אגוד - כשר |  |
|  |  | רבי יהודה | אגוד כשר שאינו אגוד - פסול | לומד לקיחה לקיחה מאגודת אזוב. "ולקחתכם לכם ביום הראשון" "ולקחתם אגודת אזוב וטבלתם בדם" |
|  |  | ת"ר אליבא ד-חכמים | לולב מצוה לאוגדו – משום "זה אלי ואנוהו" | התנאה לפניו (רשי) |
|  | **משנה (ג,ב): היו ענביו מרובות מעליו – פסול**  מרובים במקום אחד | רב חסדא בשם רבינו הגדול (רב) (רשי) | במקום אחד - פסול. בשנים או שלשה מקומות - כשר |  |
| לג.לג: |  | רבא | בשנים ושלוש מקומות – פסול – הוי מנומר | לאו הדר. הענבים שחורות והעלין ירוקין (רשי) |
|  |  |  | אלא – הכי איתמר: ענביו מרובין מעליו – פסול. [במקום אחד ולא מרובים – כשר. בשנים ושלוש מקומות אפילו מועטים – פסול] | הענבים כולם ביחד – ומיהו מרובין על העלים שבכל ההדס |
|  | ענביו של ההדס - בצבע ירוק | רב חסדא בשם רבינו הגדול | מיני דהדס הוא - וכשר | מראיהן שוה לו ואינו נראה מנומר (רשי) |
|  | ענביו של ההדס - בצבע אדום | רב פפא | אדומות – כשחורות [לפי הכמות והפיזור הפסולים] | לאו מן ירוק וכשיתייבשו ישחירו (רשי) |
|  | **משנה (ג,ב): היו ענביו מרובות מעליו...אם מיעטן – כשר.** מיעט הענבים לאחר שאגד הלולב | גמ' | אין ללמוד: דחוי מעיקרא – לא הוי דחוי - כי:  קמ"ל: אגד - הזמנה בעלמא, לאו כלום הוא. [לא הכשירו למצוה] | התנא לא לומד לולב מסוכה ל-תעשה ולא מן העשוי.  אין אגודתו קריאת שם - לחול עליו שם לולב עד שיקדש היום. (רשי) |
|  | **משנה (ג,ב): היו ענביו מרובות מעליו...אין ממעטין ביום טוב** עבר וליקטן | גמ' | כשר. לעולם הושחרו (הענבים) מעיקרא (ערב י"ט)  ותפשוט: דחוי מעיקרא – לא הוי דחוי | [חידוש פחות יותר ביחס ל: נראה-נדחה-ונראה] כמו קורבן שהוקדש ומתחילתו מחוסר זמן היה (רשי) |
|  | למעט ענבי ההדס ביום טוב | ת"ר – ת"ק | אין ממעטין ביום טוב – מתקן מנא | שהיה פסול ומכשירו (רשי) |
|  |  | משום ר' אליעזר בר' שמעון – רב אשי | ממעטין. ליקטן לאכילה ויש לו הושענא (אגד) נוספת. | סבר כאביו: אינו מתכון (לתיקון) – מותר: ואינו "פסיק רישא", כי אינו זקוק ל-הושענא. |
|  | יש לו הושענא אחרת – אינו "פסיק רישא" | רשי | כיון שאי אפשר שלא יקרה – מתכון חשיב ליה.  לא צריך להאי (להושנא שמתקן) - הלכך אין כאן תיקון כלי | חותך ראש בהמה – ודאי יש נטילת נשמה – חשיב כמתכון.  [אולי לרשי: תיקון כלי הוא איסור חכמים והוסיפו את הצורך בדבר למעשה התיקון עצמו כדי שיחשב – תיקון] |
|  |  | ת"ס | יש לו הושענא נוספת – הופך את המעשה ל: מלאכה שאינה צריכה לגופה ואף שאסור מדרבנן לר"ש – מותר לצורך מצוה. |  |
|  | הותר אוגדו ביום טוב | ת"ר - ת"ק | **אוגדו כאגודה של ירק** –  התנא: סבר כ-חכמים – אגד לנוי מצוה. וסבר כ-ר' יהודה – עניבה: קשירה אסורה [נחשב לקשר גמור] | יכרוך סביב ויתחוב ראשו בתוך הכרך. אם סוברים לולב צריך אגד (כ-ר"י) צריך קשר גמור. (רשי) |
|  | **משנה (ג,ג): ערבה גזולה ויבשה של אשרה ושל עיר הנדחת נקטם ראשה נפרצו עליה - פסולה** | סוגיות קודמות בדיני לולב | **גזול** – מצוה הבאה בעבירה או לשמואל: רק ביום טוב ראשון משום מ-שלכם.  **יבש –** משום שאינו הדר  **אשרה ועיר הנדחת** – עומד לשריפה.  **נקטם ראשה** – אינו הדר  **נפרצו עליה** – נפרדו מהשדרה ואין תקנה באיגוד. | "ולקחתם לכם" – משלכם ולא יוצא בשל חבירו.  עומד לשריפה – נחשב שאין לו שיעור.  הדר – נלמדים שאר המינים מ-אתרוג: פרי עץ הדר-כמשמעו: נאה. |
|  | "ערבי נחל" היא: ערבה | ת"ר – ת"ק | נחל: הגדלים על הנחל | מצוה בזו – אך גם של הרים כשירה מ-ריבוי ערבי כדלקמן (רשי) |
|  |  | ת"ר – דבר אחר | נחל: עלה שלה משוך כ-נחל | משוך – ולא עגול פרט לצפצפה (רשי) |
|  |  | תניא אידך | (גם) של בעל ושל הרים – ערבי: מכל מקום | הרים: ערבה של הרים ולא צפצפה . ערבי: לשון רבים (רשי) |
| לד. | מצות ערבה - במקדש | אבא שאול | ערבי: שתים – אחד ללולב ואחד למקדש | ערבי – לא בא להכשיר של בעל [והרים] אלא לשתי מצות (רשי) |
|  |  | חכמים | במקדש: הלכה למשה מסיני | [וערבי: לרבות בעל והרים] |
|  | צפצפה פסולה לערבה | ת"ר | נחל: הגדלות על הנחל פרט לצפצפה |  |
|  | רמז לפסול צפצפה מ-קרא | ת"ר א"ד רבי זירא - לפירוש רבי אבהו | "קח על מים רבים – צפצפה שמו". שיהו ישראל לפני כ-קח על מים (ערבה) והן שמו עצמן כ- צפצפה שבהרים. | [מהפסוק נרמז] צפצפה לגריעותא ולא מינא דערבה – ולכן לא נרבה אותה מ- ערבי (רשי) |
|  | מה בין ערבה ל-צפצפה | ת"ר | ערבה: קנה אדום ועלה משוך ופיה חלק.  צפצפה: קנה לבן ועלה עגול ופיה דומה למגל | פיה חלק: חודן של עלין אינו עשוי פגימות (רשי) |
|  | דומה ל-מגל: כשר. דומה ל-מסר: פסול | תניא - אביי | מגל בברייתא: חילפא גילא.  מגל: קציר – פגימותיה נוטות לצד אחד. מסר: מגירה – לפגימות שני עוקצין אחד מכאן ואחד מכאן כפגימות סכין (רשי) | אבל שאר ערבה – פיה חלק.  ר' חננאל – דווקא בערבה מסוג חילפא גילא קיים החילוק. |
|  | ערבה עם שם לווי – כגון: חילפא גילא | אביי | על אף דאית ליה שם לווי – כשר. ערבי נחל – מכל מקום | [כאן לע"ד לא קיימת קושיית הת"ס על הדס: מהיכן נפסול – כי מוזכר השם ערבה – ולכן צריך את הלימוד מהנאמר בלשון רבים – ערבי – לרבות עברה עם שם לווי] |
|  | משחרב הבית השתנה שם ערבתא ל- חלפתא | רב חסדא | נ"מ ללולב. חלפתא: כשר ו-ערבתא: פסול | חלפתא: לא חילפא גילא אלא צפצפה (רשי) [לפני שחרב הבית] |
| לד: | **משנה (ג,ד): ר' ישמעאל: שלשה הדסים שתי ערבות..אפילו שנים קטומים ואחד אינו קטום. ר' טרפון: אפילו שלשה קטומים. ר"ע: הדס אחד וערבה אחת.**  מספר המינים – מחלוקת במשנה וב- תניא | רבי ישמעאל-גמ' | אתרוג: "פרי" – אחד.  לולב: "כפת תמרים"-  הדס: "ענף-עץ-עבות"  ה"א: שלשה  מסקנה: אחד ושלם - חזר בו.  ערבה: ערבי-שתים [ושלמים – מצריך הדר] | הדס: ענף-אחד, עץ-אחד עבות-אחד. [סה"כ שלשה]  ר"י: שלשה ושנים קטומים:  היכן חילקן הכתוב. אם צריך הדר צריך בכולם אם לא אפילו אחד לא. חזר בו – מכשיר באחד ושלם – בעי הדר (רשי) |
|  |  | רבי טרפון | הדס: שלשה קטומים | לא בעי הדר בהדס (רשי) |
|  |  | רבי עקיבא | הדס: אחד וערבה אחת | כשם שלולב אחד ואתרוג אחד (גמ') |
|  | לאגוד את כולם כולל האתרוג – לר"ע | ר"ע | אינו נאגד. נאמר: כפת תמרים ולא [ו]כפת תמרים להפריד האתרוג מהשאר | [דורש כולם לקיחתם שווה:אחד - ה"א כך גם לגבי איגודם] [בהדס וערבה נאמר ו-ענף ו-ערבי] |
|  | מין אחד חסר מה- ארבעה | תניא | מעכבין זה את זה. "ולקח-תם" : לקיחה תמה | תמה: שלמה – דריש ולקחת תם (רשי) |
|  | הלכה כ-רבי טרפון | שמואל | הלך שמואל לשיטתו ואיים על מוכרי הדס שיפסוק כ-רבי טרפון המכשיר קטומים | מיכרו בשווה ואל תעלו על מחירם (רשי) |
|  | **משנה (ג,ה): אתרוג הגזול והיבש** - פסול | סוגיות קודמות בדיני לולב | **גזול** – מצוה הבאה בעבירה או לשמואל: רק ביום טוב ראשון משום מ-שלכם.  **יבש –** משום שאינו הדר |  |
| לה. | "פרי עץ הדר" הוא: **אתרוג** | ת"ר | "פרי עץ" – טעם עצו ופריו שוה – אתרוג. |  |
|  |  | גמ' | פלפלין לא: מפאת קטנם לא ניכרת לקיחתם. | ושנים ושלוש לא ניתן לקחת כי: פרי אחד אמר רחמנא |
|  |  | רבי | "הדר" – הדיר: כמו דיר (בהמות) עד שבאים קטנים (חדשים) עדיין גדולים קיימים | דומה אילנו (של האתרוג) לדיר (רשי) |
|  |  | רבי אבהו | "הדר": ה-דר באילנו משנה לשנה. | היא היא רבי. רק חולקים במשמעות ("הדר") לשון דיר או לשון דירה. (רשי) |
|  |  | בן עזאי | אל תקרי "הדר" אלא "הידור" בלשון יווני – מים. | אתרוג – גדל על כל מים. כשאין גשמים צריך להשקותו. (סידור רשי) |
|  | **משנה (ג,ה): של אשרה של עיר הנדחת - פסול** | גמ' | מה הטעם: כיון דלשריפה עומד – שיעורו כתות. | [העומד לשריפה – גודלו או כמותו נאמד כאילו הוא שרוף] |
|  | **משנה (ג,ה): של ערלה - פסול** | רבי חייא בר אבין | אין בה היתר אכילה | ורחמנא אמור "לכם" הראוי לכם. (רשי) |
|  |  | רבי אסי | אין בה היתר ממון.(עורלה אסורה בהנאה) | בנוסף ל-שאין בה היתר אכילה. |
|  | **משנה (ג,ה): של תרומה טמאה - פסול** | גמ' | פסול. מוכח מהמשנה כי צריך - היתר אכילה. (טמאה אסורה באכילה לכהן) | אף שטמאה מותרת בהנאה (מסיקה תחת תבשילו) - פסולה  גם לרב אסי: כי אסורה באכילה. |
|  | מה בין רבי אסי לרבי חייא בר אבין | גמ' | אתרוג של מעשר שני ל-דברי רבי מאיר.  ל-ר' אסי: אין יוצא ידי חובתו. ל- ר' חייא: יוצא. | ל-רבי מאיר: מעשר שני ממון גבוה – אין לו בו היתר ממון (רק היתר אכילה) |
| לה: | **משנה (ג,ה): של תרומה טהורה לא יטול - ואם נטל כשר** מדוע לא יטול לכתחילה | רבי אמי ורבי אסי | חד אמר: מפני שמכשירה  חד אמר: מפני שמפסידה | שורין אגודה במים ואם נגעו מים באתרוג [ידיו רטובות] – מוכשר לקבל טומאה. [כהנים מוזהרים שלא לטמא – תרומה]. מפסידה: קליפה חיצונה נמאסת ואסור להפסיד תרומה (רשי) |
|  | מה בין שני הטעמים | גמ' | קרא עליה שם (תרומה) חוץ מקליפתה. (הקליפה חולין)  מפני שמכשירה – קיים  מפני שמפסידה – לא קיים | [מים על קליפת האתרוג מכשיר גם את חלקו הפנימי לקבלת טומאה] |
|  | **משנה (ג,ה): של תרומה טהורה ...ואם נטל כשר**  בדיעבד - יוצא | גמ' | למ"ד צריך היתר אכילה – יש.  למ"ד – גם היתר ממון – יש. | גם ישראל יכול לתת לבן בתו כהן לאכול. כהן וישראל מקדשים אשה בתרומה ומוכרת לכהנים. (רשי) |
|  | **משנה (ג,ה): של דמאי: בית שמאי - פוסלין. בית הלל – מתירין** טעם בית הלל | גמ' | אם רוצה מפקיר נכסיו ולבית הלל עני מותר באכילת דמאי. [ב"ש אוסרים דמאי גם לעני] | דמאי: פירות עם הארץ – רובם מעשרין וחומרא בעלמא וגבי עני לא העמידו דבריהם (רשי) |
|  | **משנה (ג,ה): של מעשר שני בירושלים לא יטול** – טעם לא יטול לכתחילה | גמ' | למ"ד מכשירה – מכשירה.  למ"ד מפסידה – מפסידה. | מעשר שני צריך שימור [כמו תרומה] קודש איקרי. (רשי) |
|  | **משנה (ג,ה): של מעשר שני בירושלים..אם נטל כשר**  טעם יצא בדיעבד | גמ' | למ"ד צריך רק היתר אכילה – יצא לדברי הכל.  למ"ד צריך גם היתר ממון – יצא לחכמים. | [מחלוקת טעם הפסול בעורלה]  מעשר שני : לחכמים – ממון הדיוט. לרבי מאיר – ממון גבוה |
|  | **משנה (ג,ה): עלתה חזזית רובו..פסול**  עלתה בשנים ושלשה מקומות | רבא | קל וחומר ש-פסול. הוה ליה כמנומר [אין בו הדר] | רבא דוחה הסברה ש-כשר כיון שאינה במקום אחד. (נאמרה בשם רב חסדא בשם רב) |
|  | **משנה (ג,ה): עלתה חזזית על מיעוטו..כשר**  אם עלתה בשנים ושלשה מקומות | רבא ל-רב חסדא בשם רב | במקום אחד - כשר. בשנים ושלשה מקומות – כמנומר ו-פסול |  |
|  | חזזית על חוטמו | רבא | אפילו במשהו - פסול | בעובי גובהו שנראה שם לעיניים יותר [שם] אדם נותן עיניו (רשי) |
|  | **משנה (ג,ה): נטלה פטמתו..פסול** **מהי פטמת האתרוג** | תנא רבי יצחק בן אלעזר | נטלה בוכנתו | לא העוקץ [אלא בראש האתרוג] לפי שהוא חד ועשוי כמין בוכנה-לשון מורי הזקן רבינו יעקב (רשי) |
| לה: לו. | **משנה (ג,ה): נקלף..פסול**  נקלף כולו | רבא | אגליד [נקלף] כ-תמרה אדומה: כולו - כשר. במקצתה (במשנה) - פסול | אדמומית – כדרך כל הנקלפים בפירות. נקלף במקצת: מנומר הוא [אינו הדר](רשי) |
|  | **משנה (ג,ה): ניקב ולא חסר כלשהוא: כשר** | תני עולא בר חנינא | ניקב: נקב מפולש – במשהו [פסול] | אם מפולש מצידו לצידו – פסול בנקב כלשהו (רשי) |
|  | נקב שאינו מפולש | עולא בר חנינא | אינו מפולש: באיסר [פסול] | אם רחב כאיסר פסול אע"פ שלא חסר כלום (רשי) |
|  |  |  | [במשנה] פחות מכאיסר ואינו מפלוש [כשר] (רשי) | מתנ' (ניקב ולא חסר – כשר) |
|  | **אתרוג שנימוח וחדרי הזרע קיימים – מה דינו** | גמ'-רבא | התם [ב-ריאה] לא שליט אוירא [איבר פנימי לכן] -מבריאה. הכא [באתרוג אולי] לא ויסריח [הדין לא התברר] | [בהשוואה לריאת בהמה – שם הכשיר רבא בשם ר' יוחנן: ריאה שנימוחה והסימפונות קיימים] |
|  | אתרוג: תפוח, סרוח, כבוש, שלוק, כושי, לבן ומנומר [פסול] | ת"ש | תפח – מבחוץ אע"ג דלא סרח (גמ') | תפח-התנפח (רשי) [לעזי רשי] |
|  |  |  | **סרח** – מבחוץ אע"ג דלא תפח (גמ) | סרח- (א) נרקב (ב) ריחו רע [סרח: בחוץ, ולא בפנים וקליפתו קיימת - ולכן אין ראיה לאתרוג שנימוח] |
|  |  |  | **כבוש** – בחומץ או בחרדל (רשי) |  |
|  |  |  | **שלוק** – מבושל ביותר באור ברותחין (רשי) |  |
|  |  | אביי | **כושי** – **דומה לכושי** [גם לרבא כשגדל כאן פסול] | שגדל כאן והוא שחור ומשונה אבל גדל בכוש- זה דרכו וכשר (רשי) [אביי – דן לפי הפרי] |
|  |  | רבא | **כושי [גדל בכוש]** – הא לן [לבני בבל: כשר] הא להו [לבני ארץ ישראל: פסול] | בני בבל קרובים לכוש ורגילים בו (רשי) [רבא- דן לפי רגילות האנשים] |
|  | אתרוג כ-כדור: פסול | ת"ש | כדור – עשוי כמין כדור עגול (רשי) |  |
|  | התיום - | ת"ש – יש אומרים | פסול | תיום – שנים דבוקים יחד (רשי) |
|  | אתרוג הבוסר – קטן כפול הלבן (רשי) [ת"ס חולק: או כאגוז ל-ר"מ או כביצה ל-ר"י, פול הלבן הוא שיעור לענבים] | רבי עקיבא | פוסל. בעינן הדר – וליכא (גמ') [ולעניין מעשר] דילמא כ-חכמים [שמחייבים] בקוטנם (אביי) | הדר: גמר בישול (רשי)  טעם חיוב מעשר לחכמים: תחילתו וסופו – אוכל (רשי) |
|  |  | חכמים | מכשירים |  |
| לו: | גדלו בדפוס ועשאו כמין בריה אחרת - פסול | ת"ש - רבא | כמין בריאה אחרת – [שלא כברייתו אבל ] כברייתו – דעבידא דפי דפי [כשר] | דפי דפי – קרשים קרשים כעין גלגל ריחיים של מים (רשי) |
|  | אתרוג שנאכל מקצתו | גמ'-רבי חנינא | יוצא – ביום טוב שני [בחול המועד - דרבנן, יש דין של הדר ולא של שלם] | רק ביו"ט ראשון: צריך לקיחה שלמה-"ולקח-תם"(רשי) |
|  | אתרוג שנקבוהו עכברים | רב | [פסול] אין זה הדר – עכברים: מאיסי | [גם בחוה"מ] מזכיר שם שמים עליו בברכה ולכן צריך הדר (רשי) |
|  |  | איכא דאמרי - רב | [כשר – ולראיה] הא ר' חנינא מטביל [אוכל ואחר כך] ונפיק [מברך על האתרוג] |  |
|  | **משנה (ג,ה): שיעור אתרוג קטן** [הקטן ביותר] | רבי מאיר | כ-אגוז |  |
|  |  | רבי יהודה | כ-ביצה |  |
|  | **משנה (ג,ה): ובגדול** [שיעורו] | רבי יהודה | כדי שיאחז שנים בידו אחת | [שאם יבוא להעביר מיד ליד את הלולב לא ייפול האתרוג] |
|  |  | רבי יוסי | אפילו אחד בשתי ידיו – מעשה ובא ר' עקיבא ואתרוגו על כתפו | ר'י דוחה - חכמים אמרו לר"ע: אין זה הדר - אף שלדעתו אין דין הדר (רשי) |
|  | **משנה (ג,ו): אין אוגדין את הלולב אלא במינו** – רבי יהודה | רבי יהודה-רבא | לולב צריך אגד- ובמין אחר, הוה חמישה מיני | אף האגד מן המצוה ועובר בבל תוסיף (רשי) |
|  |  | רבי יהודה-רבא | [מין לולב] אפילו סיב ועיקרא דדיקלא. | סיב: גדל סביב הדקל. עיקרא: לחתוך ממנו [מהעץ] נצרים |
|  | סוגי צמחים/עצים הכשרים לסכך | רבי מאיר | סוכה של כל דבר | [בתנאי שגידולו מן הארץ ואינו מקבל טומאה] |
|  |  | רבי יהודה | אלא בארבעת מינים שבלולב |  |
| לז. | "צאו ההר והביאו עלי זית ועלי עץ שמן ועלי הדס ועלי תמרים ועלי עץ עבת לעשות סכת ככתוב" (נחמיה ח טו) | ברייתא לשיטת רבי מאיר | **סוכה של כל דבר** וכן בעזרא אומר [עלי זית..] | לאו ד' מינין נינהו (רשי) |
|  |  | גמ' ל-רבי יהודה | הני [עלי זית..] לדפנות. | הני לדפנות - יש שלא גורסים זאת (מסו"ה) |
|  |  | רבא-רבי יהודה | תנן מסככין **בנסרים** דברי רבי יהודה. מכאן ראיה ש- **סיב ועיקרא** הם **מין לולב** [וכשרים לאגידה] | אמנם הנסרים הם מ- 4 המינים אך הם מעיקר הדקל [ולא הלולב] וכשר לאגידה כמו לסיכוך – אחרת הוא מין אחר (רשי) |
|  | **משנה (ג,ו): רבי מאיר אומר [אוגדין] אפ' בחוט במשיחה** | רבי מאיר – משנה, ברייתא | יקירי ירושלים היו אוגדין בגימוניות של זהב | העשירים (רשי) [אגידה אינה חובה ולכן בגדר נוי ואין משום בל תוסיף] |
|  |  | חכמים – משנה, ברייתא | במינו היו אוגדים אותו מלמטה | נמצא אגד עליון לנוי ולא להכשיר מצוה (רשי) |
|  | **לאחוז הלולב באגידתו** בעת הנטילה | רבה | מהווה-חציצה. [לכן] להשאיר בית יד [מחוץ לאגד] | סובר אין האגד מן המצוה (רשי) |
|  |  | רבא | אינו חוצץ – כל לנאותו אינו חוצץ |  |
|  | **לאחוז הלולב בסודרא** בעת הנטילה | רבה | לא לאחוז – בעינא לקיחה תמה [ "ולקח-תם ביום.."] | לא יכרוך הסודר על ידו ויאחוז בו הלולב (רשי) |
|  |  | רבא | מותר- לקחיה ע"י דבר אחר שמה לקיחה. [ראיה] "נפל משפופרת לשוקת-פסול, הפילו-כשר" | בנתינת אפר פרה בשוקת המים: נאמר "ונתן" ואם ניער השפופרת [בתוכה האפר] כשר (רשי) |
| לז: | **עלי הדס, ערבה ולולב שנשרו או נקצצו וחוצצים** בין המינים | רבה | חוצץ ופסול - [ולכן] לא ידחוף הלולב באגד שמא ישיר עלים וכן לא יקצוץ הלולב | אם הלולב ארוך לא יקצוץ בעודו באגד, שמא ימצאו עלים חתוכים מן השדרה באגודה (רשי) |
|  |  | רבא | כשר – מין במינו אינו חוצץ |  |
|  | להריח הדס ואתרוג של מצוה | רבה | הדס – אסור. אתרוג מותר. הדס לריחא קאי – מוקצה לריחו. אתרוג לאכילה עומד – מוקצה לאכילתו | נלמד מסוכה – חל שם שמים על עצי סוכה ליאסר בהנאה. הדס ואתרוג – דרך הנאתם מוקצים (רשי) |
|  | לולב בימין ואתרוג בשמאל | רבה | לולב שלוש מצוות (מינים) בו ואתרוג חדא מצוה |  |
|  | מברכים על הלולב [על נטילת לולב ולא אתרוג] | רבי ירמיה-רבי זריקא | הואיל ובמינו גבוה מכולם | חשוב הוא ונקרא האגד על שמו (רשי) |
|  | **משנה (ג,ז): והיכן היו מנענעין..נענוע הלולב** | בית הלל (במשנה) | היכן? ב-"הודו לה' " תחילה וסוף. וב-"אנא ה' הושיעה נא" | מן הודו ועד סוף ההלל, חדא פרשתא של ספר תהלים (רשי)  אע"פ ש-"אנא" אינו בתחילה או בסוף – מנענעים עפ"י הנאמר "אז ירננו עצי היער.." (תס) |
|  |  | בית שמאי (במשנה) | אף ב- "אנא ה' הצליחה נא" |  |
|  |  | רבי עקיבא (במשנה) | צפה ב-ר"ג ור' יהושע והם נענעו אלא ב- "אנא ד' הושיעה נא" |  |
| לז:  לח. | צורת הנענוע | רבא | [בשתי הלחם וכבשי עצרת-מוליך ומביא מעלה ומוריד] **וכן בלולב** | א"ר יוחנן: מוליך..למי שהארבע רוחות שלו. מעלה..למי שהשמים והארץ שלו. במערבא מתנו: מוליך..לעצור רוחות רעות. מעלה..לעצור טללים רעים. |
|  |  | רב אחא בר יעקב | אמר: [שהוליך והביא] זה לחץ בעיני השטן. ואין נכון לומר זאת (גמ') | משום שיבוא להתגרות בו (גמ) ישיאנו לתעות מעל קונו (רשי) |
|  | **משנה (ג,ח): מי שבא בדרך..לכשיכנס לביתו יטול [לולב] על שולחנו צריך להפסיק סעודתו (רשי)** | רב ספרא | [מפסיק סעודתו ונוטל כי מדובר ] ב-שאין שהות ביום. | שתמשך סעודתו עד שתחשך (רשי) [לא עומד בסתירה לדין: האוכל בע"ש לא מפסיק סעודתו להתפלל מנחה – כאשר יש שהות] |
|  |  | רבי זירא-רב ספרא | כאן מדובר ביום טוב שני [חול המועד שנטילת הלולב] מדרבנן | [הפסקת הסעודה לתפילת מנחה או ל-לולב: שניהם מצוה מדרבנן – לכן תלויים בשהות] |
|  | **משנה (ג,ט): מי שהיה עבד או אשה או קטן מקרין אותו עונה מה שהם אומרים. קריאת הלל** | רשי | הואיל ואין מחויב - אין מוציא את החייב: לכן עונה אחריו כל מה שהוא אומר |  |
| לח: | **הלכות הנלמדות ממנהגי קריאת הלל - שנוהגים כזכר לקריאת ההלל הקדומה** [תקנות שתקנו נביאים לישראל – רשי] | רבא | הוא [החזן] אומר **"הללויה"** והן אומרים **"הללויה"**: מכאן – מצוה לענות הללויה | מצוה לענות הללויה בפתיחתו ואפילו לבקיאים (רשי) |
|  |  |  | הוא אומר "**הללו עבדי ה**" והן אומרים: "**הללויה**": מכאן – אם גדול מקרא עונה אחריו הללויה | נוהגים לענות עוד הללויה ללמד על תקנה ראשונה: הסומך על המקרא דיו לענות הללויה על כל דבר ודבר (רשי) |
|  |  | וכן-רב חנן בר רבא | הוא אומר "**הודו ל-ה**" והן אומרים: "**הודו ל-ה**": מכאן שמצוה לענות ראשי פרקים | [בראשי פרקים] לא מספיק לענות הללויה [למי שלא אומר כל ההלל] בזה החזיקו [גם היום] כדי שלא תשתכח תקנה ראשונה (רשי) |
|  |  |  | הוא אומר "**אנא ה הושיעה נא**" והן אומרים: "**אנא ה הושיעה נא**": מכאן שאם קטן מקרא אותו עונה מה שאומר | וזה לא מראשי פרקים – החזיקו כסימן לעיקר התקנה שפעמים צריך לחזור אחריו כל דבר כגון: כשקטן מקריאו (רשי) |
|  |  |  | הוא אומר "**אנא ה הצליחה נא**" והן אומרים: "**אנא ה הצליחה נא** ": מכאן שאם בא לכפול - כופל | סימן זה החזיקו לדעת שהרוצה לכפול [בהלל] כופל – כמו כאן שנכפל כיון ששומע כעונה [פעם אחת ופעם אחת אומר] רשי |
|  |  | וכן רבי חייא בר אבא בשם החכמים כולם. וכן בשם בר קפרא | הוא אומר "**ברוך הבא**" והן אומרים: "**בשם** **ה**": מכאן לשומע כעונה. | סומכים עליו [החזן] ולא עונין לא התיבות עצמן ולא הללויה – מכאן: אם שמע וכיוון ליבו אעפ"י שלא ענה – יצא. וכן למתפלל [יח] ושומע קדושה או איש"ר – ישתוק ויכון – כן יסד רב יהודאי גאון (רשי) |
| לט. | **משנה (ג,ט): מקום שנהגו לכפול – יכפול עד היכן כופלים** | תנא - רבי | כופל בה דברים. (מ-אנא והלאה – רשי) | כל פסוק ופסוק - מפני שיש פרשה [פרק קיח] שכולה כפולה [למשל: טוב לחסות (ח), טוב לחסות (ט)] (רשי) |
|  |  | אביי - רבי אלעזר בן פרטא | מוסיף בה דברים – מוסיף לכפול מאודך ולמטה | המזמור כפול מראשו ועד כאן [עד אודך] (רשי) |
|  | **משנה (ג,ט): הלוקח לולב מחבירו** (מעם הארץ גר' רשי) **בשביעית נותן לו אתרוג במתנה** | משנה | לפי שאין רשאי ללוקחו [לקנותו] בשביעית. | לפי שאין מוסרים דמי פירות שביעית לעם הארץ [חשוד בסחורה להצניע הכסף לשימוש אסור בשביעית או לאחריה] (גמ') |
|  | **הבלעת דמי אתרוג בלולב** | רב הונא | [אם לא רוצה לתת לו במתנה] יבליע את דמי האתרוג [ישלם יותר על הלולב] | [לפי רב הונא באופן זה לא גזרו – שכן צורך מצוה ואין מסירה ישירה של דמים עבור האתרוג] |
| לט: | **הלולב במשנה: חנט בשישית – אין לו דין שביעית** | גמרא | בר ששית הנכנסת לשביעית | אילן בתר חניטה נדון (רשי) [ולכן מותר לקנותו מעם הארץ גם בשביעית] |
| מ. | **האתרוג במשנה: חנט בשישית ונלקט בשביעית – יש לו דין שביעית** | גמרא – רבותינו באושא | אתרוג בתר לקיטה נדון [כיון שנלקט בשביעית - יש לו דין פירות שביעית] [משנתנו-כדעת רבותינו באושא] | רבן גמליאל, ר' אליעזר, ר' יוסי משום 5 זקנים – חולקים: אתרוג בתר חניטה [כשאר האילנות] (רשי) |
|  | **טעם דין שביעית בלולב** (עצים בלבד? – גמ') | תניא-ת"ק | "לכם" "לאכלה" בדומה ל- אכילה: מי שהנאתו וביעורו שוה [יש לו דין פירות שביעית] | [כ-אכילה] הנאה וביעורו מן העולם באים כאחד. לולב עיקר הנאתו לכבד הבית והוא שעת ביעורו וקילקלו (רשי) |
| מ.  מ: |  | תניא-רבי יוסי | "לכם": לכל צורכיכם. "לאכלה": הנאה ששוה בכל אדם – להוציא המלוגמא [לרפואה – שאין בה דין פירות שביעית] | [סתם עצים יש להם דין שביעית ובכללם הלולב – נלמד מ-לכל צרכיכם השווה לכל נפש] |
| מא. | **משנה (ג,י): בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה ובמדינה יום אחד** | משנה | "ושמחתכם לפני ה אלקיכם שבעת ימים" ולא בגבולין. (רשי) | במדינה: בירושלים שאף היא כ-גבולים (רשי) |
|  | **משנה (ג,י): משחרב בית המקדש התקין ריב"ז שיהא לולב ניטל במדינה שבעה** | משנה | זכר למקדש | [חיוב היום הראשון מן התורה, שאר הימים מדרבנן מכוח התקנה] |
| מא: | **משנה (ג,יא): י"ט הראשון של חג שחל בשבת מוליכין לולביהן לבית הכנסת** [מע"ש] | משנה | דוחה מצות לולב שבת בי"ט הראשון לבדו (רשי) [בראשון מצוה מן התורה] | [בהמשך הגמ' תתרץ את המשנה אל מול הדין שלא נוטלים בשבת גם ביום הראשון] |
|  | **משנה (ג,יא): כל אחד מכיר את שלו ונוטלו.. אין אדם יוצא ביום טוב ראשון בלולבו של חבירו** | גמרא-ת"ר | "ולקחתם" – לקיחה ביד כל אחד. "לכם" – משלכם. אין אדם יוצא ביו"ט ראשון בלולבו של חבירו | לכם – משלכם משמע (רשי) |
|  | **ביו"ט ראשון בלולב שניתן במתנה** | ת"ר, מעשה ברבן גמליאל | [חבירו] נתנו לו במתנה [יוצא] | [אף שלא היה ברשותו בכניסת החג] |
|  | **נתן אתרוג לחברו על מנת שיחזירהו לו – ונטלו למצוה** | רבא | החזירו – יצא  לא החזירו – לא יצא | [יצא] מתנה על מנת להחזיר – מתנה היא. [לא יצא] הוברר שמעיקרא גזול הוא בידו |
|  | **להתפלל יח כשאוחז בלולב** | גמ' - מר בר אמימר | מעיד: "אבא כשהיה מתפלל - לולבו בידו" (אינו בסתירה לדין שלא יאחז ספר תורה בעת התפילה) מצוה היא ולא טרוד בה – גמ' | בדבר הטרוד שלא ייפול ויתבזה – אסור, אין דעתו מיושבת בתפילתו [בלולב] – מתוך שחביבה אין משאה ושימורה כבד עליו ולא טריד (רשי) |
|  | **מנהג אנשי ירושלים** [חיבתם למצות לולב] | תניא-ר' אלעזר בר צדוק | יוצא מביתו – לולבו בידו  הולך לבית הכנסת – לולבו בידו  קורא קריאת שמע ומתפלל – לולבו בידו |  |
|  |  |  | קורא בתורה ונושא כפיו [ברכת כהנים] – מניחו בקרקע | לפי שגולל ספר תורה ופותחו (רשי) |
|  |  |  | לבקר חולים לנחם אבלים – לולבו בידו |  |
|  |  |  | לבית המדרש [ללמוד] – משגר לולבו [ביד שליח לביתו] | טרוד בלימוד וייפול מידיו (רשי) |
| מב. | **המגביה לולב ואוחזו הפוך** | אביי | לא יצא. [דברי אביי נאמרו ביחס לסוגית הגמ': הוציאו לרשות הרבים-לבית הכנסת כדי לצאת שם ידי המצוה] | הפך העליון למטה והאגד למעלה ואמרינן לקמן אין יוצאים בהן אלא דרך גדילתם (רשי)  שמא אביי קיבל דעת רבא שמצוות אינם צריכות כוונה (תס) |
|  | **הוציא [הגביה] את הלולב בכלי** | רבא | לא יצא – לקיחה ע"י דבר אחר דרך ביזיון | דרך כבוד – יוצא (גמ') כגון: שכורך ידיו בסודר (רשי) |
|  | **משנה (ג,יב): מקבלת אשה** [לולב] **מיד בנה ומיד בעלה** טלטול לולב ע"י אשה בשבת | משנה-גמי | עפ"י שאינה ברת חיוב [מטלטלת הלולב] | כיון שראוי לנטילת אנשים – תורת כלי עליו ומותר בטלטול לכל (רשי) [נראה בתורת כלי שמלאכתו להיתר ולכן מותר לצורכו] |
|  | **משנה (ג,יב): מחזירתו למים בשבת** החזרת צמח תלוש למים שהיה בהם - בשבת | משנה – ת"ק | [מותר להחזיר] שהרי מכאן נטלם היום (רשי).  לא גוזרים משום השקאת זרעים אבל להוסיף [אסור] - נראה כמשקה זרעים(רח) | אבל לא מוסיפין וכ"ש שלא מחליפין [בשבת] – דטרח לתיקוני מנא ["תיקון כלי"] |
|  |  | משנה – רבי יהודה | ביום טוב – מוסיפין [מים]  במועד [חול המועד] - מחליפין | בחולו של מועד מצוה להחליף (רשי) [ביום טוב-זמן מצוותו לא גזרו] |
|  | **משנה (ג,יב): קטן היודע לנענע חייב בלולב** | משנה – ת"ר | לחנכו מדבריהם (רשי) |  |
|  |  |  |  |  |