אין שמחה אלא במקום חופה

גמ' כה: "וא"ר אבא בר זבדא אמר רב חתן והשושבינין" עד כה: "ת"ר חתן והשושבינין" עם רש"י

תוספות ד"ה אין שמחה

רא"ש (פרק ב, סימן ח') "ונראה דמהכא" עד "וי"א שאם אוכלים"

ר"ן (יא: בדפי הרי"ף) ד"ה חתן והשושבינין פטורין מתחילת דבריו עד "חתן וכל השושבינין וכל בני"

שלחן ערוך אבן העזר ס' סב סע' י, ובית שמואל ס"ק יג

What does this mean practically?

אין שמחה אלא במקום סעודה

גמ' כתובות ז: "ת"ר מברכין ברכת חתנים בעשרה" עד ח. "לוי איקלע"

ריטב"א סוכה כה: ד"ה וליכלו בסוכה

ריטב"א כתובות ז: ד"ה אמר ר' יהודה (עמוד נג) "ואף שאר ימים אין חיוב" עד "ומ"מ כל שהיה שם"

רמב"ם הלכות ברכות פ"ב ה"ט

תוספות  
לאפוקי – to the exclusion of  
לדקדק – to be exact  
לאקראי – temporary