בענין שופר של ראש השנה – דף כו:

משנה כו: עד סוף העמוד

משנה כו.

גמ' טז. "אמר רבי אבהו למה תוקעין" עד "ואמר רבי יצחק"

תוס' כו: ד"ה של יעל מתחילת דבריהם עד "ומיהו נראה דלא פליגי"

How do we poskin and what are two reasons given by תוספות?

ר"ן (ו. בדפי הרי"ף) "והוי יודע דיעל פשוט" עד "ומיהו איכא לעיוני"

רמב"ם הל' שופר פ"א ה"א מתחילת ההלכה עד "ואף על פי שלא"

כסף משנה על הרמב"ם שם "ואע"ג דלכאורה נראה" עד "וכן כתב בסמ"ג", ולחם משנה ד"ה וכל השופרות "ואני אומר שרבינו נראה לו" עד "אע"פ שהר"ן יכול"

ר"ן (ג. בדפי הרי"ף) "אמר רבי אבהו" עד "למה תוקעין"

 What are the תנאים arguing about and what are the sources that relate to this question?

ר"ן (ו. בדפי הרי"ף) "ומיהו איכא לעיוני" עד "ומיהו אע"ג דמסקינן"

[תוס' כו: ד"ה של יעל "ומיהו נראה דלא פליגי" עד סוף דבריהם"]

[רא"ש פרק ג', סימן א' "והתוספות חזרו והקשו" עד סוף דבריו, וקרבן נתנאל אות ו']

What is the extent of the מחלוקת and how does this relate to the previous משנה and other sources?

[תוס' כו: ד"ה רבי יהודה]

[ריטב"א כו: ד"ה לתקיעה ולברכות "וחזינן לר' יהודה" עד סוף דבריו, וד"ה גמרא אמר רבי לוי]