מקורות למסכת סוכה – דף 52

(1) לסיים את המקורות מדף 51

(2) גמרא לה: "עלתה חזזית ... ואפילו במשהו נמי פסול", רש"י, תוס'

בענין פסול חזזית – תוס' ל. ד"ה קפסיק, רא"ש סי' טו "מתני' עלתה חזזית ..."

בענין מנומר – רא"ה ד"ה אסיקנא עלתה חזזית, ריטב"א ד"ה דהוה ליה כמנומר, רא"ש סי' יז וסי' יט, שלטי הגבורים דף יז: באלפס ס"ק ד, [ראב"ד הל' לולב "והא דתנן נמי גבי אתרוג ... ומסתברא כי האי לישנא", "כללו של דבר אין שום פסלות ... מן האתרוג כשר"]

בענין "חוטמו" – רא"ש סי' כ, ריטב"א ד"ה אמר רבא ועל חוטמו, ד"ה אפילו במשהו, רמב"ם לולב ח:ז, רמב"ם פירוש המשנה כאן, ר"ח ד"ה נטלה פטמתו; ש"ע או"ח סי' תרמח סעיף ה וסעיף יב, ביאור הגר"א שם

(3) גמרא לה: "נטלה פטמתו ... נטלה בוכנתו", רש"י, תוס', רי"ף, ר"ן, ריטב"א, רא"ש סי' טז, [מאירי]

ר"ח לה: ד"ה נטלה פטמתו, לו. ד"ה ניטלה פיטמתה

רמב"ם לולב ח:ז, הגה"מ שם אות נ

[ראב"ד הלכות לולב 'ענין נטלה פטמתו', השגות הרמב"ן שם]

מגן אברהם תרמט:ז, [רשימות שיעורים על תוד"ה נטלה, הררי קדם סי' קלד ענף ב]

חידושי הרא"ה מסכת סוכה דף לה עמוד ב

גמרא. אסיקנא עלתה חזזית על מיעוטו כשר, אמר רב חסדא דבר זה רבינו הגדול אמרו המקום יהא בעזרו, זכר צדיק לברכה, לא שנו אלא במקום אחד, אבל בשניים ושלשה מקומות פסול דהוה ליה כמנומר, אלמא מנומר פסול, והוא שיש בו כמה גוונים. אמר רבא ועל חוטמו אפילו משהו פסול. ונראה דהוא הדין לכל הפסולין שפוסלין בחוטמו בכל שהוא.

שולחן ערוך אורח חיים סימן תרמח

(ה) נסדק כולו מראשו לסופו, אפי' אינו חסר כלום, פסול; אבל נשאר בו שיור למעלה ולמטה, אפי' כל שהוא, כשר; ויש מי שאומר דדוקא מלמטה, אבל בחוטמו אפי' כל שהוא, פסול. הגה: ויש מחמירים לפסול בנסדק רובו; וכל שלא נסדק רוב קליפתו העבה לא מקרי נסדק (רבינו נסים).

(יב) מחוטמו ואילך, דהיינו ממקום שמתחיל לשפע עד הפיטמא, פוסל חזזית וכל שינוי מראה בכל שהוא; ויש מי שאומר דה"ה דיבש פוסל שם בכל שהוא.

ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרמח

(ה) ויש כו'. דכל הפסו' בחוטמו בכ"ש כמו חזזית וס' הראשונה ס"ל דכי פסלינן בחוטמו בכ"ש דוקא אותן הפסולין שפוסלין ברובו כמו חזזית וכמ"ש בירושלמי חוטמו כרובו לפסול:

(יב) מחוטמו כו'. כנ"ל מהירושלמי חוטמו כרובו וז"ש וכל שינוי כו'. וע"ל סט"ז:

ויש מי כו'. דטעם דבחוטמו פוסל בכ"ש משום דהדרו של אתרוג שם ויבש גם כן פסול משום הדר כמ"ש שם ועיין ברא"ש ס"כ. ומ' בטוש"ע דסברא הראשונה פליג ביבש וסבירא ליה דאין פוסלין בחוטמו אלא אותן הפוסלין ברובו כנ"ל ואף על גב דריאה שיבשה אפילו מקצתה טרפה היינו כשנפרכ' בצפורן אבל צמקה דוקא כולה ועבי"ד סימן ל"ו סי"ג וסי"ד:

שולחן ערוך אורח חיים סימן תרמט סעיף ה

כל אלו שאמרנו שהם פסולין מפני מומין שביארנו, או מפני גזל וגניבה, ביום טוב הראשון בלבד; אבל בשאר ימים, הכל כשר. הגה: ויש פוסלין בגזול כל ז' ימים, והכי נהוג, אבל שאול יוצא בו (טור והמגיד בשם פוסקים); ומותר ליטול לולב של חבירו בלא דעת חבירו, בשאר ימים, דניחא ליה לאינש למיעבד מצוה בממונו, והוי כשאול (תה"ד סי' ק' ופסקיו סי' קנ"ט). וחסר כשר בשאר ימים (טור); וניטל פטמתו או עוקצו, דינו כחסר וכשר מיום ראשון ואילך (רבינו ירוחם נ"ח ח"ג)...

מגן אברהם סימן תרמט ס"ק יז

ניטל פטמתו או עוקצו. ור"א פראג כ' דפוסל כל ז' ובד"מ חולק עליו וכת' כיון דטעמ' משום חסר כשר בשאר הימי' עכ"ל ואף על פי שחסרון אינו פוסל אלא בכאיסר שאני הכא כיון שהו' בראשו פסול (הג"מ) אבל במ"מ משמע שהפסול הפיטמא משו' הדר הוא שעל ניטל העוקץ מקשה פשיטא דחסר פסול ע"ש וכ"מ בסי' תרמ"ה ס"ז ובפוסקים ולכן אין להקל בפטמא: