בס"ד

מקורות בענין משלוח מנות

**1)רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב הלכה טו** כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד ב שישתכר וירדם בשכרות. **וכן** חייב אדם לשלוח שתי מנות של בשר או שני מיני תבשיל או שני מיני אוכלין לחבירו שנאמר +אסתר ט'+ ומשלוח מנות איש לרעהו שתי מנות לאיש אחד, וכל המרבה לשלוח לריעים משובח, ואם אין לו ג מחליף עם חברו זה שולח לזה סעודתו וזה שולח לזה סעודתו כדי לקיים ומשלוח מנות איש לרעהו.

**2)תרומת הדשן סימן קיא** שאלה: בני אדם השולחים לחביריהם בפורים **חלוקים וסדינים** וכה"ג, יוצאים ידי משלוח מנות או לאו?

תשובה: יראה דאין יוצאים בהן **דנראה טעם דמשלוח מנות הוא כדי שיהא לכל אחד די וספק לקיים הסעודה כדינא.** כמשמע /כדמשמע/ בגמ' פ"ק /מגילה ז ע"ב/ דאביי בר אבין ורב חנינא בר אבין הוו מחלפים סעודותייהו בהדדי, ונפקי בהכי משלוח מנות. אלמא דטעמא משום סעודה היא. ותו נראה דלא אשכחן בשום מקום דמיקרי מנות אלא מידי דמיכלי או דמשתי. וכן דקדק הרמב"ם בלשונו שכתב וחייב לשלוח שתי מנות של בשר או שתי מיני תבשיל או שתי מיני דאוכלים, ונראה דשתייה בכלל אכילה. ובמתנות לאביונים כתב מעות או מיני מאכלים. **אלמא דגבי משלוח מנות סבר דווקא מידי דמיכלי.**

**3)מגן אברהם סימן תרצה ס"ק יא** יא (פמ"ג) (מחה"ש) שתי מנות בשר. מבושלים הראוי לאכילה (מהרי"ל)

**4) ר"ן על הרי"ף מסכת מגילה דף ג עמוד ב** ...ואף על פי שהמקדימין לקרות נותנין מתנות לאביונים ביום קריאתם ואינם שולחים מנות **שאני התם דלא עבדי סעודה** [כדאמר לעיל שהשמחה אינה נוהגת אלא בזמנה]:

**5)שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרפח סעיף ו** (יד) <ז> ח ג) יום חמשה עשר שחל להיות בשבת (טו) ט אין קורין (טז) המגילה בשבת, אלא מקדימים לקרותה בערב שבת, וגובים מעות מתנות עניים ומחלקים אותם בו ביום; וביום שבת מוציאים שני ספרים ובשני קורין: ויבא עמלק; (יז) ואומרים: על הנסים; (יח) י ואין עושים [ז] סעודת פורים <ח> עד יום אחד בשבת.

**6)מגן אברהם סימן תרפח ס"ק י** י ואין עושין סעודת פורים כו' - ור"ל חביב האריך בראיות שהסעודה היא בשבת ועשה כן מעש' בירושלים **וגם משלוח מנות בשבת כי המנו' הם מהסעודה**

**7)שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצה** סעיף ד \* חייב (יח) לשלוח לחבירו (יט) יא שתי מנות [ז] בשר \* או של (כ) <ד> מיני אוכלים, שנאמר: ומשלוח מנות איש לרעהו (אסתר ט, יט ו - כב) יב שתי מנות לאיש אחד. וכל המרבה לשלוח לריעים משובח; ואם אין לו, <ה> מחליף עם חבירו, (כא) זה שולח לזה סעודתו, וזה שולח לזה סעודתו, כדי לקיים: ומשלוח מנות איש לרעהו (אסתר ט, יט ו - כב). הגה: **ויש (כב) יג לשלוח מנות ביום ולא בלילה (מדברי הרא"ש פ"ק דמגילה)**; ואם שולח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבלם, (כג) או מוחל לו, (כד) יצא. (כה) יד [ט] ואשה חייבת במתנות לאביונים ומשלוח מנות, כאיש; ואשה תשלח לאשה, ואיש לאיש; אבל לא בהפך, שלא יבא איש לשלוח לאלמנה ויבואו לידי (כו) טו ספק קידושין, אבל במתנות לאביונים (כז) אין לחוש.

**8)ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרצה** ויש לשלוח. כמ"ש **ימי משתה ושמחה** ומשלוח כו' וקאי אכולהו ואמרו שם ימי כתיב:

**9)תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב** אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי.

**10)רש"י מסכת מגילה דף ז עמוד ב** מחלפי סעודתייהו - זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו, ובשניה סועד חברו עמו.

**11)מגן אברהם סימן תרצה ס"ק יב** יב ב' מנות כו' -.. **ונ"ל דמי שאוכל על שלחן חבירו ולא הכין לו כלום פטור מלשלוח מנות** וכ"מ קצת ברש"י גבי מחלפי סעודתייהו להדדי ומ"מ צ"ע (עמ"ש סי' תרפ"א סס"ו) וטוב להחמיר:

**12)תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד א** רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא, שלח ליה:קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים.

**13)חידושי הריטב"א מסכת מגילה דף ז עמוד א**  אבל בכולהו נוסחי **גרסינן קיימת בנו רבינו ומתנות לאביונים**.

 פי' שלא היתה יקרה התשורה בעיניו ואמר שאינה מתנה לאדם כמוהו ולא יצא ידי חובת משלוח מנות איש לרעהו,