1. Source. מלכים ב' פרק ד' פסוק כג – ויאמר מדוע את הלכת אליו היום לא חדש ולא שבת ותאמר שלום
2. ראש השנה דף טז: - אמר רבי יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר "מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת" מכלל דבחודש ושבת איבעי לה למיזל
3. סוכה דף כז: - תנו רבנן מעשה ברבי אלעאי שהלך להקביל פני רבי אליעזר רבו בלוד ברגל, אמר לו: אלעאי אינך משובתי הרגל? שהיה רבי אליעזר אומר משבח אני את העצלנין שאין יוצאין מבתיהן ברגל דכתיב "ושמחת אתה וביתך" איני? והאמר רבי יצחק מניין שחייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חודש ולא שבת מכלל דבחודש ושבת מיחייב איניש לאקבולי אפי רביה?! לא קשיא, הא דאזיל ואתי ביומיה הא דאזיל ולא אתי ביומיה.
4. Questions.
5. If we are trying to prove רגל, how does the פסוק about שבת וחודש prove it?[[1]](#footnote-1) (See ריטב"א[[2]](#footnote-2))
6. Why חודש before שבת?[[3]](#footnote-3)
7. How can women by חייב if it is מ"ע שהז"ג?
8. Chakira. What is the basis of the חיוב?
9. כבוד רבו.
10. רש"י חגיגה ג. ד"ה להקביל – שחייב אדם לכבד את רבו בהקבלת פנים
11. רמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ה' הלכה ז – וחייב לעמוד מפני רבו משיראנו מרחוק מלא עיניו עד שיתכסה ממנו ולא יראה קומתו ואח"כ ישב, וחייב אדם להקביל פני רבו ברגל
12. To learn Torah from him.
13. רמב"ן שמות פרק כ פסוק ח – וטעם לקדשו שיהא זכרוננו בו להיות קדוש בעינינו כמו שאמר וקראת לשבת עונג לקדוש ה' מכובד והטעם שתהא השביתה בעינינו בעבור שהוא יום קדוש להפנות בו מעסקי המחשבות והבלי הזמנים ולתת בו עונג לנפשינו בדרכי ה' וללכת אל החכמים ואל הנביאים לשמוע דברי ה' כמו שנאמר מדוע את הולכת אליו היום לא חדש ולא שבת שהיה דרכם כן, וכך אמרו רז"ל מכלל דבחדש ושבת בעי למיזל וזה טעם שביתת הבהמה שלא תהא בלבנו מחשבה עליה
14. May relate to the obligation to learn הלכות חג בחג.
15. See ר' ראובן מרגליות (עוללות אות יג הו"ד בכמוצא שלל רב עמ' רפט) that we find חדשי כלה and שבתא דרגלא as times to go learn from the rabbi (see רש"י ברכות ו: "שבת שלפני הרגל שהכל נאספין לשמוע הלכות הרגל"). בעל השונמית was saying that it is not he חדש הרגל or the שבת הרגל, so why are you going to the חכם to learn? This teaches that חייב אדם לקבל פני רבו ברגל, meaning that around the times of יו"ט, or at the very least on יו"ט one has to go learn ענינו של יום.
16. ב"ח explains the discrepancy between שואלין ודורשין ל' יום קודם החג from מס' פסחים, and דורשין הלכות החג בחג in מסכת מגילה, that "בחג" just means in the season of the חג, similar to חייב אדם לטהר עצמו ברגל, which is clearly in advance of the רגל.
17. חת"ס על שו"ע תכט:ג asks on the ב"ח that יגיד עליו רעו, and the juxtaposition between דורשין הלכות החג בחג with חייב אדם לבקר פני רבו ברגל teaches that it must mean יו"ט itself because clearly we only visit rebbe on יו"ט itself. According to ר' ראובן מרגליות, though, there is no ראיה because even חייב לבקר פני רבו ברגל only means during the יו"ט season.
18. Form of עליה לרגל.
19. מלבי"ם מלכים שם – כי היה מנהגם ללכת אל איש האלקים בחדש ושבת שכמו שצוה ה' על העליה ברגל ללמד שם דרכי ה' מפי הכהנים ולהמשיך עליו שפע קדושה מהשוכן בבית הנבחר והיה מן הראוי שיעלו גם בחדש ושבת וכמו שיהיה לעתיד לבא שכתוב והיה מדי חדש בחדשו ומדי שבת בשבתו יבא כל בשר להשתחוות רק שבזה"ז שהוא דבר שא"א היו הולכים בחדש ושבת אצל הנביא שעליו ה' שוכן כדוגמת שישכון במקדש אל וממנו ילמדו דרכי ה' ויקבלו שפע קדושה וברכה, ובמועד היו עולם לרגל למקדש הגדול, וע"כ תפס חדש ושבת לבד. וחז"ל הוציאו מזה שחייב אדם לקבל פני רבו ברגגל כי בזמן הזה שאין מקדש יהיה קבלת פני רבו במקום עליה לרגל, והגם שבחדש ושבת אין חיוב כיון שאין בו חיוב עליה לרגל, במועד יש חיוב בדבר כיון שהתחייב לעלות לרגל, ומפסוק הזה למדנו שקבלת פני הרב הוא כמקבל פני שכינה במקדש.
20. Nafka Mina.
21. He comes to you. Definitely not קיום of עליה לרגל, probably not קיום of כבוד הרב, but certainly is a קיום תלמוד תורה.
22. מחילה. If a דין כבוד הרב the rabbi can be מוחל because תורה דיליה הוא, if תלמוד תורה or עליה לרגל he can’t be מוחל.
23. שו"ת מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון סימן ה' אות נד writes that rabbi can be0020מוחל because he can be מוחל על כבודו.
24. נשים. If it is a דין כבוד הרב women would be obligated, if תלמוד תורה they might be exempt (though they may be obligated in שואלין ודורשין so that they can know the הלכות of the חג), if עליה לרגל women are פטור because it is מ"ע שהז"ג.
25. פני יהושע מגילה שם – women are חייב because פטור ממ"ע שהז"ג doesn’t apply by מצוות that we should have to do constantly, but because of time constraints can only be obligated in occasionally.
26. ספר הדרש והעיון פרשת ראה – the משנה in ברכות says women are פטור מק"ש. גמרא ברכות דף כ asks that it’s obvious because מ"ע שהז"ג? Gemara answers that מהו דתימא הואיל ואית בה מלכות שמים (אף נשים יתחייבו) קמ"ל. The logic that they would be חייב just because it has מלכות שמים is the סברת הפני יהושע that it is something that always logically should apply. However, the משנה’s conclusion is that they are פטור anyway, perhaps indicating that women are פטור from ALL מ"ע שהז"ג, even those that should logically apply all the time. The ירושלמי, however, derives פטור ממ"ע שהז"ג from "ולמדתם את בניכם" ולא בנותיכם, indicating that they would not be exempt based on מ"ע שהז"ג, perhaps because of the פני יהושע’s סברא that any mitzvah that should always apply would not be an exemption.
27. פני יהושע works with the assumption that it is a דין כבוד הרב which logically should always apply.
28. מהרי"ץ חיות ראש השנה טז: - according to Rashi a woman violates בל תוסיף when doing a מצוה that she is פטור from. Therefore, the שונמית was not permitted to go on יום טוב when the obligation existed for men. Instead, she would have been expected to go on שבת ורגל when there is no obligation.
29. חתם סופר (הו"ד בכמוצא שלל רב עמ' רפז) – When the Torah says "שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני ה' אלוקיך", we should use "את" to include תלמידי חכמים like we always do. However, יש לחקור whether a ריבוי מ"את" is considered to be as if the דין is explicit and therefore an absolute חיוב, or just a מצוה בעלמא. The נפק"מ would be whether the מיעוט "זכורך" that excludes women, also excludes women from קבלת פני רבו which is derived from the "את". In the גמרא, R’ Yitzchak is trying to prove that קבלת פני רבו is a חיוב גמור, and not just a מצוה בעלמא, and he proves this from the fact that the woman was expected to go on שבת וחודש but not on יו"ט, apparently because she is excluded from going on יו"ט based on זכורך.[[4]](#footnote-4)
30. רבו מובהק. There are different דינים of כבוד for רבו מובהק, but same דין of תלמוד תורה for anybody who teaches תורה.
31. Assumptions of different answers.
32. Assumption of נוב"י תנינא או"ח סימן צד. במכתבו סימן ב' כתב וזה לי כהרבה בשנים נפלאת היא בעיני דטור וש"ע השמיטו הא דאמר ר' יצחק (ר"ה דף ט"ז) וסתמא דתלמודא בסוכה דף כ"ז קמותיב מיני' והאמר ר' יצחק חייב אדם להקביל פני רבו ברגל והרמב"ם הביא לההיא דר' יצחק וכו'. יורנו בזה. עכ"ל דברי מעלתו. +/שערי ציון/ עיין בספר אבן הראשה להגאון המפורסם ר' אליהו קלאצקי מברעזי מ"ש בספרו (סי' ט) ד"ה ועיין.+ וג"כ נלענ"ד לתרץ. ובאמת לישנא דר' יצחק שם במס' ר"ה תמוה מאד דקאמר חייב אדם להקביל פני רבו ברגל שנאמר מדוע וגו' לא חדש ולא שבת וגו' מכלל דבחודש ושבת איבעי לה למיזל עכ"ל. והנה פתח ברגל וסיים בחודש ושבת וכיון דקרא בחודש ושבת מיירי הוה לי' למימר חייב אדם להקביל פני רבו ברגל וחודש ושבת. וכבר הרגיש בזה הריטב"א והביאו הרי"ף בעין יעקב וכל דבריהם דחוקים. והנלענ"ד בזה הוא זה. דודאי מהאי קרא ילפינן דבשבת וחודש שיש בו תוספת קדושה שהרי יש בו קרבן מוסף יש מקום לקבל פני רבו שגם על הרב ניתוסף אז שפע להשפיע על תלמידו והה"ד ברגלים. ואמנם להטיל חוב אי אפשר מטעם שאמרו בקידושין דף ל"ג אמר אייבו אמר ר' ינאי אין תלמיד רשאי לעמוד מפני רבו אלא שחרית וערבית שלא יהי' כבודו מרובה מכבוד שמים, ואף שהטור יורה דעה סימן רמ"ב מביא דעת החולק היינו משום דזה לא מקרי כבודו גדול מכבוד שמים במה שעומד מפניו בכל עת שרואהו דאטו אם היה רואה פני השכינה בכל רגע מי לא היה קם יעויין שם ברא"ש ובטור, והך אינו רשאי היינו אינו חייב כמ"ש התוס' שם וכן הוא בהגהת רמ"א שם בש"ע סעיף ט"ז בסופו. ומעתה גם לקבל פני רבו אי אפשר לחייב בכל שבת ור"ח דא"כ יהיה כבוד רבו גדול מכבוד השכינה שאינו הולך לירושלים רק שלש פעמים וגו' בחג המצות וגו' ובהא אף החולקים בעמידה מודים דכאן שפיר הוה כבוד רבו גדול מכבוד שמים שלכבוד השכינה אינו הולך רק בג' רגלים ולקבל פני רבו הולך כמה זימני בשתא. וא"כ לפי זה בזמן הזה שבעו"ה נתקיים והשימותי את מקדשיכם שאפילו בשעת שממה קדושתה עלי' והשכינה לא זזה מכותל מערבי ואין אנחנו הולכים לקבל פני השכינה שמה כלל כי לא חייבה אותנו התורה כ"א בקרבן חגיגה ועולות ראי', אין מקום להטיל חיוב לקבל פני רבו כלל כשאינו הולך בלאו הכי ללמוד ממנו אלא שילך רק לקבל פניו דאם כן כבודו גדול מכבוד שמים ור' יצחק על זמן המקדש אמר שחייב לקבל פני רבו. והא דהקשה מימרא דרב יצחק על ר"א בסוכה דף כ"ז שאמר לר' אילעי אינך משובתי הרגל היינו משום דגם ר"א בזמן הבית הי' ועוד דהרי ר' אליעזר קרא דריש ושמחת בחגך ושפיר מקשה איך אפשר לקבל פני רבו ברגל אפילו בזמן המקדש והא צריך שלא לצאת מביתו ברגל ומשני באזיל ואתי ביומי'. וממילא נפקא לן שלעתיד כשיבנה המקדש ושם נעלה ונראה יחזור חיוב זה לקבל פני רבו ברגל למקומו. ולכן הביא הרמב"ם הא דר' יצחק שכן דרכו להביא כל הנוהג בזמן המקדש. וגם הרי"ף והרא"ש העתיקו מימרא דר' יצחק במקומו במס' ר"ה שהם מעתיקי הגמרא העתיקו גם מימרא זו כיון שיש בה עכ"פ תועלת שנכון לקבל פני רבו. אף שאין עתה חיוב מ"מ לא גרע מקימה מפני רבו שאינו רשאי היינו שאין חוב אבל ראוי מצד המוסר. אבל הטור והש"ע שאינם מעתיקי הגמרא אין דרכם להביא רק מה שהוא ע"פ הדין ובזמננו זה לכן השמיטו דבר זה שאינו חיוב עתה
33. Opposite of אהבת יהונתן הפטרת פרשת החודש and of מלבי"ם מלכים ב' שם.
34. Assumption of חתם סופר על התורה בראשית עמוד עה – says, based on קדושין ל: that married women are פטור מכבוד או"א because רשות בעלה עליה, that a woman would never practically be able to go because רשות בעלה עליה, except for days when she can’t do any household work, like שבת שאסורה במלאכה and ר"ח שנהגו שלא לעשות מלאכה.
35. Seems to assume it is not related to תלמוד תורה because if it were, women wouldn’t be obligated at all.

1. חנוכת התורה ליקוטים אות ר' suggests that women can’t go when men are there. The בעל השונמית was questioning why she was going if it wasn’t a vacation day for the men in yeshiva, like חדש או שבת. The fact that he didn’t mention יום טוב as a vacation day means that men must have been there on יום טוב because חייב אדם לבקר פני רבו ברגל. [↑](#footnote-ref-1)
2. ריטב"א ר"ה שם suggests that it depends how close you live to your rebbe. If very far, only go on יום טוב. See ערוך לנר שם. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rav Chaim is quoted as saying that since there are more שבתות than ראשי חדשים, the לא חודש days outnumber לא שבת days and are therefore mentioned first because תדיר ושאינו תדיר. טורי אבן, however, understands that שבת in this פסוק means יום טוב, just like ממחרת השבת by עומר. [↑](#footnote-ref-3)
4. This approach assumes that it was a given that people visit the rebbe on Yom Tov. The only question was how strong of an ענין it is – whether it is a חיוב גמור or a מצוה בעלמא. This is what ר' יצחק sets out to prove from the שונמית. [↑](#footnote-ref-4)