דף כז.

חידושי הריטב"א מסכת ראש השנה דף כז עמוד א  
הכי גרסינן אלא תרתי קלא מחד גברא לא משתמעי מתרי גברי משתמעי. והכי פירושו אלא לעולם מקצת תקיעה לא יצא... והלכתא כמסקנא שאין אדם יוצא במקצת תקיעה, ויש אומרים שהוא יוצא במקצת תרועה כיון שהוא קול נשבר הרי יש תחלה וסוף באמצעיתן ואם שמע מהם כשיעור יצא, וכן דעת רבינו הגדול ז"ל, אבל בירושלמי השוו דין תרועה לתקיעה בזה, וראוי להחמיר כיון שאין ההיתר מפורש בגמרא דילן.

שו"ע ס' תקפז סע' ג, ומשנה ברורה ס"ק יד, טו

גמ' כז. "ובתעניות בשל זכרים" עד "שוה היובל"

רמב"ם הל' שופר פ"א ה"ב

[רמב"ם הל' תעניות פ"א ה"ד והלחם משנה שם]

ערוך לנר מסכת ראש השנה דף כז עמוד א  
בגמרא ובהר הבית. הט"א הקשה הרי לפני ה' לא נקרא אלא מקדש לבד ותירץ דמצאנו גם הר הבית שנקרא בית ה' ע"ש. ואני תמה שהרי גם ירושלים נקרא לפני ה' כדכתיב ואכלת לפני ה' אלהיך מעשר דגנך וגו' ובכורות בקרך וגו' ותרומת ידך והרי מעשר שני ובכורים לא נאכלים במקדש רק בירושלים הרי דירושלים נקרא לפני ה' כמו שהארכתי בזה בספרי בכורי יעקב סי' תרנ"ח ע"ש וא"כ צ"ל דבכל מקום היה הקבלה בזה באיזה מקומות יהיה הדברים אבל לא דיליף מלפני ה':

משנה כט: עד "משחרב בהמ"ק", ורש"י ד"ה אבל לא במדינה

רמב"ם הל' שופר פ"ב ה"ח

רבינו מנוח הלכות שופר וסוכה ולולב פרק א הלכה ב  
אבל בשאר מקומות אין תוקעין בראש השנה אלא בשופר בלבד פירוש שאר מקומות של ארץ ישראל זולתי ירושלם.

[תלמוד בבלי מסכת סוכה דף מא עמוד א  
משנה. בראשונה היה לולב ניטל במקדש שבעה, ובמדינה יום אחד. משחרב בית המקדש התקין רבן יוחנן בן זכאי שיהא לולב ניטל במדינה שבעה, זכר למקדש.]

[רמב"ם הל' לולב פ"ז הי"ג]

[רבינו מנוח הלכות שופר וסוכה ולולב פרק ז הלכה יג  
[יג - יד] כתב הרב מצות לולב להנטל ביום ראשון כו'. אמר המפרש כבר ביארנו דהאי במקדש בעי למימר בירושלם דלא נקט במקדש אלא משום דסתם כל הנוטל לולב בירושלם במקדש נוטלו לפי ששם היו מתקבצין כל ישראל]

[רמב"ם על משנה מסכת סוכה פרק ג משנה יב  
מדינה, היא שאר ארץ ישראל חוץ מירושלם, וכבר ביארנו זה במסכת מעשר שני.]