עוסק במצוה במטא זמן חיובא

גמ' סוכה כה. "והעוסק במצוה פטור" עד כה: "גופא", רש"י ד"ה דלא מטא

[תוספות ד"ה מישאל, שחל]

גמ' ברכות יט. "נושאי המת וחילופיהן" עד "שלפני המטה"

שו"ע ורמ"א ס' לח סע' ח, מ"ב ס"ק כו-כז, [ביה"ל ד"ה צריכים לעשות, אז פטורין]

Can we always say עוסק במצוה פטור מן המצוה? Does the גמרא in סוכה fit with the משנה ברורה?

[גמ' זבחים צט: "מאן תנא אנינות לילה" עד "מנין לרבות חטאת" "רב מרי אמר" עד ק: "א"ל רב אדא"]

תוספות סוכה כה: ד"ה משום, ופירוש המהרי"ץ חיות

What case is not included in the גמרא? How can we answer the question of תוספות?

חיוב אבל בסוכה

גמ' סוכה כה: "ואמר רב אבא בד זבדא אמר רב אבל חייב בסוכה" עד "וא"ר אבא בר זבדא אמר רב חתן" עם רש"י

משנה ברורה ס' תרמ ס"ק יג

[מאירי כה: ד"ה אבל חייב בכל המצות מתחילת דבריו עד "וי"מ אותה"]

רא"ש סוכה פרק ב', סימן ז

גמרא
נפקא – derive
אשמעינן – we learn
דממילא – that is automatic, on its own
ליתובי דעתיה – to calm himself down

רש"י
שיזו – that they should sprinkle
שהוקם – that was established
עטרות – crowns
משחנו – from when they camped
דחזו – that they were fit
לאורתא – for night
צינה – cold
סירחה – disgusting

תוספות
שלדן – their skeleton
אידי – this