**Why Do We Read the *Megillah* at Night?**

Rabbi Michael Taubes

**.1אסתר פרק ט**

(כ) וַיִּכְתֹּב מָרְדֳּכַי אֶת הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה וַיִּשְׁלַח סְפָרִים אֶל כָּל הַיְּהוּדִים אֲשֶׁר בְּכָל מְדִינוֹת הַמֶּלֶךְ אֲחַשְׁוֵרוֹשׁ הַקְּרוֹבִים וְהָרְחוֹקִים:

(כא) לְקַיֵּם עֲלֵיהֶם לִהְיוֹת עֹשִׂים אֵת יוֹם אַרְבָּעָה עָשָׂר לְחֹדֶשׁ אֲדָר וְאֵת יוֹם חֲמִשָּׁה עָשָׂר בּוֹ בְּכָל שָׁנָה וְשָׁנָה:

(כב) כַּיָּמִים אֲשֶׁר נָחוּ בָהֶם הַיְּהוּדִים מֵאוֹיְבֵיהֶם וְהַחֹדֶשׁ אֲשֶׁר נֶהְפַּךְ לָהֶם מִיָּגוֹן לְשִׂמְחָה וּמֵאֵבֶל לְיוֹם טוֹב לַעֲשׂוֹת אוֹתָם יְמֵי מִשְׁתֶּה וְשִׂמְחָה וּמִשְׁלוֹחַ מָנוֹת אִישׁ לְרֵעֵהוּ וּמַתָּנוֹת לָאֶבְיוֹנִים:

**.2תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד ב**

אמר רבא: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, מאי טעמא - ימי משתה ושמחה כתיב. רב אשי הוה יתיב קמיה (דרב כהנא) +מסורת הש"ס: [דאמימר]+ נגה ולא אתו רבנן. אמר ליה: מאי טעמא לא אתו רבנן? - דלמא טרידי בסעודת פורים - אמר ליה: ולא הוה אפשר למיכלה באורתא? - אמר ליה: לא שמיע ליה למר הא דאמר רבא: סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו. אמר ליה: אמר רבא הכי? [אמר ליה: אין]. תנא מיניה ארבעין זימנין, ודמי ליה כמאן דמנח בכיסיה.

**.3רש"י מסכת מגילה דף ז עמוד ב**

נגה ולא אתו רבנן - איחר היום, ולא באו התלמידים לבית המדרש.

**.4רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ב**

הלכה יד

…וסעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא ידי חובתו.

**.5מגיד משנה הלכות מגילה וחנוכה פרק ב**

הלכה יד

וסעודת פורים וכו'. מימרא שם (דף ז':) כלשונה. ופי' בלילה ליל שבו קורין את המגילה אבל בליל אחר יום הקריאה פשיטא שלא יצא שכבר עבר פורים:

**.6שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצה**

סעיף א

הגה: מצוה להרבות בסעודת פורים (טור); ובסעודה אחת יוצאים (מרדכי ספ"ק). סעודת פורים שעשאה בלילה, לא יצא ידי חובתו. הגה: ומ"מ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה. (תשובת מהרי"ב).

**.7משנה ברורה סימן תרצה**

(א) ובסעודה אחת יוצאים - לאפוקי ממ"ד דחייב לאכול גם בלילה של י"ד דומיא דמגילה ומ"מ נכון לאכול גם לילה וכדלקמיה בס"ב בהג"ה:

(ב) שעשאה בלילה - היינו בליל י"ד דבליל ט"ו לבני עיירות פשיטא דכבר עבר זמנה:

**.8מרדכי מסכת מגילה פרק מגילה נקראת**

[רמז תשפז] [דף ז] סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא פירש ראבי"ה שצריך לנהוג כלילי שבת ויומו דומיא דקריאה דכתיב והימים האלה נזכרים ונעשים ואין היקש למחצה ומורי ה"ר מרדכי כתב שאינו מבין דהא בתריה קאמר רב אשי הוה יתיב קמיה דרב כהנא נגה ולא הוה קא אתו רבנן אמר מאי האי דלא קאתו רבנן לבי מדרשא א"ל דילמא טרידי בסעודת פורים א"ל ולא הוי אפשר למיכלא באורתא א"ל ולא סבר לה מר להא דרבה דאמר סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא י"ח מ"ט ימי משתה ושמחה כתיב משמע דסעודה אחת די ודוק:

**.9אסתר פרק ט**

(כח) וְהַיָּמִים הָאֵלֶּה נִזְכָּרִים וְנַעֲשִׂים בְּכָל דּוֹר וָדוֹר מִשְׁפָּחָה וּמִשְׁפָּחָה מְדִינָה וּמְדִינָה וְעִיר וָעִיר וִימֵי הַפּוּרִים הָאֵלֶּה לֹא יַעַבְרוּ מִתּוֹךְ הַיְּהוּדִים וְזִכְרָם לֹא יָסוּף מִזַּרְעָם:

**.10רש"י אסתר פרק ט**

(כח) נזכרים - בקריאת מגילה:

ונעשים - משתה ושמחה ויום טוב לתת מנות ומתנות:

**.11תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ב עמוד ב**

אמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים, איתקש זכירה לעשייה.

**.12רש"י מסכת מגילה דף ב עמוד ב**

איתקש זכירה לעשייה - הלכך זמן אחד להם.

**.13תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א**

הלכה א

ר' חלבו ר' חונה בשם רב [שם כח] והימים האלה נזכרים ונעשים נזכרים בקריאה ונעשים בסעודה.

**.14פני משה מסכת מגילה פרק א**

הלכה א

נזכרים ונעשים. כתיב נזכרים וכו' הכל ביום אחד:

**.15רא"ש מסכת מגילה פרק א**

סימן ו

…ביום תהא עיקר הקריאה וגם עיקר פרסומי ניסא הוא ביום בזמן משתה ושמחה ומתנות לאביונים ומשלוח מנות…

**.16ספר אבודרהם פורים**

…וגם עיקר פרסום הנס הוא ביום בזמן משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים…

**.17דרכי משה הקצר אורח חיים סימן תרצה**

(ז) …כתב מהר"י ברי"ן דבאשיר"י פרק קמא דמגילה (סי' ו) משמע דאין משלוח מנות אלא ביום ולא בלילה.

**.18שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצה**

סעיף ד

…הגה: ויש לשלוח מנות ביום ולא בלילה (מדברי הרא"ש פ"ק דמגילה)…

**.19פני יהושע מסכת מגילה דף ז עמוד ב**

בגמרא אמר רבא סעודת פורים שאכלה בלילה כו' - …ולמאי דפרישית לענין משלוח מנות נמי לא יצא בשל לילה דהא נמי בכלל הקישא דזכירה ועשיה, ודו"ק ועדיין צ"ע:

**.20לבוש אורח חיים סימן תרצה**

סעיף ד

…ויש לשלוח מנות ביום בזמן חובת הסעודה ולא בלילה…

**21מגן אברהם סימן תרצה**

יג לשלוח מנות ביום. וה"ה מתנות לאביונים (שם):

**.22ביאור הגר"א אורח חיים סימן תרצה**

סעיף ד

ויש לשלוח. כמ"ש ימי משתה ושמחה ומשלוח כו' וקאי אכולהו ואמרו שם ימי כתיב:

**.23משנה ברורה סימן תרצה**

(כב) לשלוח מנות ביום - וה"ה מתנות לאביונים אם לא שקיים המצוה דשילוח מנות לאיש אחד ומתנות לשני אביונים ביום אין נ"מ במה שרוצה להוסיף עוד בלילה:

**.24תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כ עמוד א**

משנה. אין קורין את המגילה, ולא מלין, ולא טובלין, ולא מזין, וכן שומרת יום כנגד יום לא תטבול, עד שתנץ החמה. וכולן שעשו משעלה עמוד השחר - כשר.

**.25רש"י מסכת מגילה דף כ עמוד א**

עד הנץ החמה - שיצא מספק לילה.

וכולן שעשו כו' - דמעלות השחר יממא הוא אבל לפי שאין הכל בקיאין בו צריכין להמתין עד הנץ החמה.

**.26חידושי הריטב"א מסכת מגילה דף כ עמוד א**

מתני' אין קורין את המגילה ולא מוהלין ולא טובלין ולא מזין וכן שומרת יום כנגד יום לא תטבול עד שתנץ החמה. ודאי כל הני משום חדושא דאית בהו נקטינהו, אין קורין את המגילה אדיום קאי כדאיתא בגמרא ואע"ג דאיכא מצות קריאה בלילה נמי לא יצא בשל יום אלא ביום…

**.27תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כ עמוד א**

מנלן? דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים, ביום - אין, בלילה - לא. - לימא תיהוי תיובתא דרבי יהושע בן לוי, דאמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום! - כי קתני אדיום.

**.28רש"י מסכת מגילה דף כ עמוד א**

כי קתני - עד שתהא הנץ החמה אדיום אקרייה שניה, וקאמר שיהא של יום ביום.

**.29תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כ עמוד ב**

משנה. כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל, ולתקיעת שופר, ולנטילת לולב, ולתפלת המוספין, ולמוספין, ולוידוי הפרים, ולוידוי מעשר, ולוידוי יום הכפורים, לסמיכה, לשחיטה, לתנופה, להגשה, לקמיצה, ולהקטרה, למליקה, ולקבלה, ולהזיה, ולהשקיית סוטה, ולעריפת העגלה, ולטהרת המצורע. כל הלילה כשר לקצירת העומר, ולהקטר חלבים ואברים. זה הכלל: דבר שמצותו ביום - כשר כל היום. דבר שמצותו בלילה - כשר כל הלילה.

**.30רש"י מסכת מגילה דף כ עמוד ב**

כל היום כשר - אף על גב דקיימא לן זריזין מקדימין למצות, דכתיב וישכם אברהם בבקר (בראשית כב) אפילו הכי כשר כל היום.

**.31תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כ עמוד ב**

מנלן - דאמר קרא והימים האלה נזכרים ונעשים.

**.32תוספתא מסכת מגילה פרק ב**

הלכה ב

קראה בלילה לא יצא ידי חובתו א''ר יוסי מעשה בר' יוחנן בן נורי שקראה בצפורי בלילה אמר לו אין שעת הסכנה ראיה…

**.33מסכתות קטנות מסכת סופרים פרק כא**

הלכה ח

מקום שנהגו לקרות את המגילה שני ימים קורין, לילה ויום קורין, הכל כמנהג המדינה…

**.34תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק ב**

הלכה ד

עולה בירייה ר' לעזר בשם ר' חנינה רגיל צריך לקרותה בלילה ולשנותה ביום הוינן סברין מימר לשנות משנתה אמר רבי אבא מרי בבלייה לשנות קרייתה.

**.35קרבן העדה מסכת מגילה פרק ב**

הלכה ד

ר"ח רגיל. כך שמו ל"א מי שהוא רגיל ובקי בקריאה וכ"נ עיקר:

צריך לקרותה בלילה. אבל שאינו בקי אינו צריך דעיקר קריאתה ביום:

סברין מימר. בני הישיבה ששמעו שמועה זו בלשון הקדש ולשנותה ביום היו סבורין דהאי ולשנותה לשון משנה הוא וה"ק לשנות משנתה דידה משניות של מס' מגילה:

בבלייה. מן בבל:

לשנות קרייתה. לקרותה שני פעמים:

**.36פני משה מסכת מגילה פרק ב**

הלכה ג

רגיל. כך שמו ר"ח רגיל:

לשנות קרייתה. אע"פ שקראה בלילה חוזר וקוראה ביום:

**.37תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ד עמוד א**

ואמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דמיה לי. סבור מינה: למקרייה בליליא, ולמיתנא מתניתין דידה ביממא. - אמר להו רבי ירמיה: לדידי מיפרשא לי מיניה דרבי חייא בר אבא: כגון דאמרי אינשי: אעבור פרשתא דא ואתנייה. איתמר נמי, אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר למען יזמרך כבוד ולא ידם ה' אלהי לעולם אודך.

**.38רש"י מסכת מגילה דף ד עמוד א**

ולשנותה ביום - זכר לנס, שהיו זועקין בימי צרתן יום ולילה.

אקרא - במזמור למנצח על אילת השחר הוא, שנאמר על אסתר, כדאמרינן במסכת יומא (כט, א): למה נמשלה אסתר כאילת כו'.

סבור מינה - בני הישיבה, ששמעו שמועה זו בלשון הקודש ולשנותה ביום, היו סבורין דהאי ולשנותה - לשון שונה משנה הוא.

למיתני מתניתין דידה - משניות של מסכת מגילה.

אעבור פרשתא הדא ואתניה - אסיים פרשה זו ואשנה אותה פעם שניה.

ביראה - דמן בירי.

יזמרך כבוד - ביום, ולא ידום בלילה, והאי קרא במזמור ארוממך ה' כי דליתני דרשינן בפסיקתא במרדכי ואסתר והמן ואחשורוש, וקריאת מגילה שבח הוא, שמפרסמין את הנס, והכל מקלסין להקדוש ברוך הוא.

**.39תהלים פרק כב**

(א) לַמְנַצֵּחַ עַל אַיֶּלֶת הַשַּׁחַר מִזְמוֹר לְדָוִד:

(ב) אֵלִי אֵלִי לָמָה עֲזַבְתָּנִי רָחוֹק מִישׁוּעָתִי דִּבְרֵי שַׁאֲגָתִי:

(ג) אֱלֹהַי אֶקְרָא יוֹמָם וְלֹא תַעֲנֶה וְלַיְלָה וְלֹא דוּמִיָּה לִי:

**.40תלמוד בבלי מסכת יומא דף כט עמוד א**

אמר רב זירא: למה נמשלה אסתר לאילה - לומר לך: מה אילה רחמה צר, וחביבה על בעלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה - אף אסתר היתה חביבה על אחשורוש כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אמר רב אסי: למה נמשלה אסתר לשחר? לומר לך: מה שחר סוף כל הלילה - אף אסתר סוף כל הנסים. - והא איכא חנוכה! - ניתנה לכתוב קא אמרינן.

**.41רש"י מסכת יומא דף כט עמוד א**

אילה זו - לאו דווקא נקט, שהרי אין קרנים לנקיבה.

למה נמשלה אסתר כאילת - במסכת מגילה (טו, ב) אמרינן דאסתר אמרה מזמור זה, כיון שהגיעה לבית הצלמים נסתלקה הימנה שכינה, אמרה אלי אלי למה עזבתני.

**.42תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד ב**

ותעמד בחצר בית המלך הפנימית. אמר רבי לוי: כיון שהגיעה לבית הצלמים - נסתלקה הימנה שכינה, אמרה: אלי אלי למה עזבתני.

**.43רש"י מסכת מגילה דף טו עמוד ב**

אלי אלי למה עזבתני - במזמור אילת השחר הוא.

**.44אסתר פרק ה**

(א) וַיְהִי בַּיּוֹם הַשְּׁלִישִׁי וַתִּלְבַּשׁ אֶסְתֵּר מַלְכוּת וַתַּעֲמֹד בַּחֲצַר בֵּית הַמֶּלֶךְ הַפְּנִימִית נֹכַח בֵּית הַמֶּלֶךְ וְהַמֶּלֶךְ יוֹשֵׁב עַל כִּסֵּא מַלְכוּתוֹ בְּבֵית הַמַּלְכוּת נֹכַח פֶּתַח הַבָּיִת:

**.45תהלים פרק ל**

(יג) לְמַעַן יְזַמֶּרְךָ כָבוֹד וְלֹא יִדֹּם יְקֹוָק אֱלֹהַי לְעוֹלָם אוֹדֶךָּ:

**.46פסיקתא דרב כהנא פיסקא ח - מצות העומר**

…וכיון שרכב על הסוס התחיל מקלס להקב"ה ואו' ארוממך י"י כי דליתני ולא שמחת אויבי לי, י"י אלהי שועתי אליך ותרפאני, י"י העלית משאול נפשי חייתני מירדי בור (תהלים ל ב - ד). תלמידיו מה היו או', זמרו לי"י חסידיו והודו לזכר קדשו, כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבקר רינה (שם /תהלים ל'/ ה - ו). אותו הרשע מה היה או', ואני אמרת בשלוי בל אמוט לעולם, י"י ברצונך העמדת להררי עז הסתרת פניך הייתי נבהל (שם /תהלים ל'/ ז - ח). אסתר מה היתה אומרת, אליך י"י אקרא ואל י"י אתחנן, מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמיתך (שם /תהלים ל'/ ט - י). ישר' מה היו או', שמע י"י וחנני י"י היה עוזר לי, הפכת מספדי למחול לי פתחת שקי ותאזרני שמחה (שם /תהלים ל'/ יא - יב)…

**.47אסתר רבה (וילנא) פרשה י**

ה ד"א ויקח המן את הלבוש ואת הסוס וגו' אתא לגבי מרדכי ואמר עמוד ולבוש כמה ביש גדא דההוא גברא אמש אני הייתי עסיק להתקין ליה צליבא והקב"ה מתקין ליה כלילא, אני הייתי מתקן לך חבלים ומסמרים והקב"ה מתקן לך לבוש מלכות, אנא בעינא מן מלכא למיצליב יתך על צליבא והוא אמר לי למירכב לך על סוסיא עמוד ולבוש ועביד ליה כל מה דאמרן לעיל, וכיון דרכיב התחיל מקלס להקב"ה (תהלים ל') ארוממך ה' כי דליתני ולא שמחת אויבי לי ה' אלהי שועתי אליך ותרפאני ה' העלית משאול נפשי חייתני מירדי בור, תלמידיו מה היו אומרים (שם /תהלים ל'/) זמרו לה' חסידיו והודו לזכר קדשו כי רגע באפו חיים ברצונו בערב ילין בכי ולבוקר רנה, אותו רשע מה היה אומר (שם /תהלים ל'/) ואני אמרתי בשלוי בל אמוט לעולם ה' ברצונך העמדתה להררי עוז הסתרת פניך הייתי נבהל, אסתר מה היתה אומרת (שם /תהלים ל'/) אליך ה' אקרא ואל אדני אתחנן מה בצע בדמי ברדתי אל שחת היודך עפר היגיד אמתך, כנסת ישראל מה היתה אומרת (תהלים ל) שמע ה' וחנני וגו' הפכת מספדי למחול לי וגו', ורוח הקדש מה היתה אומרת (שם /תהלים ל'/) למען יזמרך כבוד ולא ידום ה' אלהי לעולם אודך, בתו של המן נשקפה מן החלון לראות בצליבא, וכיון שראתה מרדכי רוכב ואביה מכריז לפניו ככה יעשה לאיש השליכה עצמה לארץ ומתה.

**.48מדרש תהלים (שוחר טוב) מזמור ל**

[ו] דבר אחר [ל, א] מזמור שיר חנוכת. - …בערב ילין בכי. זה מרדכי, כשאמרה זרש להמן יעשו עץ גבוה חמשים אמה (אסתר ה יד), ולנו כל ישראל בבכיה ויללה. ולבקר רנה. ויתלו את המן על העץ (שם /אסתר/ ז י), וכתיב ליהודים היתה אורה ושמחה (שם /אסתר/ ח טז)…והפכת מספדי למחול. בתחלה אבל גדול ליהודים וצום ובכי ומספד שק ואפר יוצע לרבים (אסתר ד ג), ולבסוף שמחה ומשתה ויום טוב (שם /אסתר/ ט יט), וכל כך למען יזמרך כבוד. שחילקת מכבודך לישראל.

**.49רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק א**

הלכה ג

מצוה לקרות את כולה, ומצוה לקרותה בלילה וביום, וכל הלילה כשר לקריאת הלילה, וכל היום כשר לקריאת היום, ה ומברך קודם קריאתה בלילה שלש ברכות ואלו הן: בא"י אמ"ה אשר קב"ו על מקרא מגילה, בא"י אמ"ה שעשה נסים לאבותינו בימים ההם (ובזמן) [בזמן] הזה, בא"י אמ"ה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה, וביום אינו חוזר ומברך שהחיינו, ומקום שנהגו לברך אחריה מברך: בא"י אמ"ה האל הרב את ריבנו והדן את דינינו והנוקם את נקמתינו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו בא"י [האל] הנפרע (לישראל) [לעמו ישראל] מכל צריהם האל המושיע.

**.50שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרפז**

סעיף א

חייב אדם לקרות המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. ושל לילה, זמנה כל הלילה; ושל יום, זמנה כל היום מהנץ החמה עד סוף היום; ואם קראה משעלה עמוד השחר, יצא.

**.51שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצב**

סעיף א

הקורא את המגילה מברך לפניה ג' ברכות: על מקרא מגילה, ושעשה נסים, ושהחיינו; וביום אינו חוזר ומברך: שהחיינו; הגה: וי"א דאף ביום מברך: שהחיינו (טור בשם ר"ת והרא"ש והמגיד), וכן נוהגין בכל מדינות אלו…

**.52תוספות מסכת מגילה דף ד עמוד א**

חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום - אומר ר"י דאף על גב דמברך זמן בלילה חוזר ומברך אותו ביום דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא וקרא נמי משמע כן דכתיב ולילה ולא דומיה לי כלומר אף על גב שקורא ביום חייב לקרות בלילה והעיקר הוי ביממא כיון שהזכירו הכתוב תחילה וגם עיקר הסעודה ביממא הוא כדאמר לקמן (דף ז:) דאם אכלה בלילה לא יצא י"ח והכי נמי משמע מדכתיב נזכרים ונעשים ואיתקש זכירה לעשייה מה עיקר עשייה ביממא אף זכירה כן.

**.53רא"ש מסכת מגילה פרק א**

סימן ו

ואמר ר"י בן לוי חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום שנאמר (תהלים כב) אלהי אקרא יומם ולא תענה ולילה ולא דומיה לי. היה אומר רבינו תם ז"ל אף על פי שבירך זמן בלילה חוזר ומברך זמן אף ביום דעיקר קריאתה הוי ביום יותר מבלילה דהכי משמע לישנא דקרא אקרא יומם אע"פ שלילה לא דומיה לי וקראתי בלילה ביום תהא עיקר הקריאה וגם עיקר פרסומי ניסא הוא ביום בזמן משתה ושמחה ומתנות לאביונים ומשלוח מנות ותנן לקמן (דף כ ב) כל היום כשר לקרות את המגילה קתני וכל הלילה כשר לקריאת מגילה לא קתני לפי שאינה עיקר קריאה בלילה וקתני נמי (לקמן דף כ א) אין קוראין את המגילה ולא מוהלין ולא טובלין אלא ביום ומפרש בגמ' מנלן דכתיב והימים האלה ביום אין בלילה לא לימא תיהוי תיובתא דר' יהושע בן לוי וכו' ומשני כי קתני אדיום ומיהו מדקתני מקרא מגילה בהדייהו שמע מינה דעיקר מקרא מגילה הוי ביממא ועוד מדאמרינן לקמן (דף כא ב) מאי מברך מנ"ח ולא קאמר בלילה מברך מנ"ח וביום מ"נ כדקאמר גבי חנוכה יומא קמא מברך ננ"ח וכו' אלמא משמע דמנ"ח מברך ביום ובלילה ועוד שבני הכפרים שהיו מקדימין ליום הכניסה מסתמא ביום היו באים לשמוע את המגילה כשבאין לשמוע קריאת התורה אלמא שעיקר קריאתה ביום ואע"ג דהוה סלקא דעתא למיתנייה מתניתין דידיה ביממא מ"מ לא מיתוקם הכי:

**.54תלמוד בבלי מסכת מגילה דף כא עמוד ב**

לפניה מאי מברך? רב ששת מקטרזיא איקלע לקמיה דרב אשי, ובריך מנ"ח. לאחריה מאי מברך? ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם (האל) הרב את ריבנו, והדן את דיננו, והנוקם את נקמתנו, והנפרע לנו מצרינו, והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו, ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם. רבא אמר: האל המושיע. אמר רב פפא: הלכך נימרינהו לתרוייהו: ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם האל המושיע.

**.55רש"י מסכת מגילה דף כא עמוד ב**

מקטרזיא - מקום.

מנ"ח - על מקרא מגילה, ושעשה נסים, ושהחיינו.

**.56תלמוד בבלי מסכת שבת דף כג עמוד א**

אמר רב יהודה: יום ראשון - הרואה מברך שתים, ומדליק מברך שלש. מכאן ואילך - מדליק מברך שתים, ורואה מברך אחת. מאי ממעט? ממעט זמן.

**.57תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ב עמוד א**

/משנה/. מגילה נקראת באחד עשר, בשנים עשר, בשלשה עשר, בארבעה עשר, בחמשה עשר, לא פחות ולא יותר. כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר, כפרים ועיירות גדולות קורין בארבעה עשר, אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה…

**.58רש"י מסכת מגילה דף ב עמוד א**

מגילה נקראת באחד עשר וכו' - פעמים בזה ופעמים בזה, ולקמן מפרש ואזיל.

לא פחות ולא יותר - לא פחות מאחד עשר ולא יותר מחמשה עשר.

מימות יהושע - בגמרא מפרש לה.

אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה - כלומר, מאחר שהמוקפין קורין בחמשה עשר ושאין מוקפין קורין בארבעה עשר הרי הכל בכלל, תו היכי משכחת אחד - עשר, שנים - עשר, שלשה - עשר אלא שהכפרים נתנו להן חכמים רשות להקדים קריאתה ליום הכניסה, יום שני בשבת שלפני ארבעה עשר, או חמישי בשבת, שהוא יום כניסה, שהכפרים מתכנסין לעיירות למשפט, לפי שבתי דינין יושבין בעיירות בשני ובחמישי כתקנת עזרא (בבא קמא פב, א), והכפרים אינן בקיאין לקרות, וצריכין שיקראנה להם אחד מבני העיר, ולא הטריחום חכמים להתאחר ולבא ביום ארבעה עשר, ופעמים שיום הכניסה בשלשה עשר ופעמים שהוא באחד עשר.

**.59רבינו חננאל מסכת מגילה דף ב עמוד א**

…יום ב' ויום ה' נקרא יום הכניסה. מפני שנכנסין בני הכפרים בכרכים כדי שיתפללו בצבור ויקראו בס"ת…

**.60חידושי הרשב"א מסכת מגילה דף ב עמוד א**

אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה. - …והם ז"ל פירשו לפי שנכנסים שם לקריאת התורה, והכין איתא בירושלמי דגרסי' התם ר' יוסטנא בר שונם בעי קומי ר' מונא ולא עזרא התקין שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה, ומרדכי ואסתר מתקנין על מה שעזרא עתיד לתקן, א"ל מי שסדר את המשנה סמכה על המקרא משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר, אלמא ליום הכניסה של קריאת התורה קאמר…

**.61תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת מגילה פרק א**

הלכה א

ר' יוסטא בי ר' שונם בעא קומי ר' מנא ולא עזרא תיקן שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי ובשבת במנחה ומרדכי ואסתר מתקינים על מה שעזרא עתיד להתקין א"ל מי שסידר את המשנה סמכה למקרא [אסתר ט כח] משפחה ומשפחה ומדינה ומדינה ועיר ועיר:

**.62קרבן העדה מסכת מגילה פרק א**

הלכה א

ומרדכי ואסתר מתקנים. ואיך נאמר שתקנו מרדכי ואסתר זמן לכפרים שיקדמו ביום הכניסה שלא היה כלל בימיהם אלא עזרא הוא שתיקן אותן אחריהם:

סמכה למקרא. דמשפחה וגו' שמותר לשנות הזמנים כשירצו החכמים והן נתנו אותן לכפרים:

**.63פני משה מסכת מגילה פרק א**

הלכה א

ולא עזרא. שהיה לאחר זמן מרדכי ואסתר הוא שתיקן שיהו קורין בתורה וכו' ואת אמרת מרמז הכתוב של מגילת אסתר שיהו הכפרים מקדימין וקורין בימי הכניסה לפי שמתאספין לקרות בו בתורה ולא הטריחו חכמים להתכנס עוד בי"ד וכי מרדכי ואסתר שקדמו מתקינים על מה שעזרא עתיד להתקין אחר זמן:

א"ל. לא היא דאין אנו אומרין שמרדכי ואסתר התקינו להם כך אלא מי שסידר את המשנה וראה תקנת חכמים לחלק בזמנים הללו סמכה להמקרא משפחה וכו' לומר שמכאן סמכו חכמים לומר שהכפרים מקדימין ליום הכניסה:

**.64חידושי הריטב"א מסכת מגילה דף ב עמוד א**

אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה. - …ובתוספות פירשו אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה שנכנסין לעיירות בב' ובה' לקרא בתורה ובעת שנכנסין לכך קורין את המגילה…

**.65חידושי הר"ן מסכת מגילה דף ב עמוד א**

אלא שהכפרים וכו'. - …ובאין לשמוע ספר תורה בעיר דכיון שאין שם עשרה בטלנין אין רגילין להתפלל במנין ולקרות בס"ת…

**.66תוספות הרא"ש מסכת מגילה דף ב עמוד א**

מתני' מגילה נקראת וכו' אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה. - …לכך נראה לפרש שהכפרים מקדימין ליום הכניסה משום שבאו לעיירות לשמוע קריאת התורה כמו שתיקן עזרא, אית הכי בירושלמי בעון קומי דר' מונא והלא עזרא תיקן שיהו קורין בתורה בשני ובחמישי והיאך תיקן מרדכי על מה שעתיד עזרא לתקן, אלמא דמה שהיה המשנה קרי יום הכניסה מפני שבאים שמה לשמוע קריאת התורה…

**.67חידושי הרשב"א מסכת מגילה דף ד עמוד א**

חייב אדם לקרות את המגלה בלילה ולשנותה ביום. - …ועוד שהרי כפרים שהן מקדימין ליום הכניסה משמע שלא היו קורין אותה אלא ביום

שביום הכניסה ממש היו נכנסין ולא מבערב, אלא שבזו יש לי לומר שבמקומן היו קורין מבערב כל אחד בפני עצמו אלא שהתירו להם להקדים

ולקרותה ביום הכניסה כדי שיקראוה ברבים לפרסומי ניסא, שאם לא כן קריאת לילה אע"פ שאתה עושה אותה טפלה מ"מ צריכה היא מדר' יהושע בן לוי והיאך אפשר שלא היו קורין אותה בני הכפרים…

**.68חידושי הריטב"א מסכת מגילה דף ד עמוד א**

ואמר ר' יהושע בן לוי חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום. - … דהרי כפרים המקדימין ליום הכניסה בלילה במקומן היו קורין אותה דהא לא מפטרי מקריאה זו דחובה היא ובמקומן לא היה להם עשרה, ואף בלילה לא מכנפי להאי, וקרוב בעיני לומר דכפרים או עיירות המקדימין ליום הכניסה קריאת היום הוא שמקדים כדי לקרותה בציבור, אבל קריאתה בלילה בזמנה קורין אותה כל אחד במקומו כפי מה שיודע או הולך אצל חביריו…

**.69הר"ן על הרי"ף מסכת מגילה דף א עמוד א**

אלא שהכפרים. כלומר כיון דמוקפין חומה בחמשה עשר ועיירות בארבעה עשר והיינו כולי עלמא בשלשה עשר ובשנים עשר ובאחד עשר היכי משכחת לה דקרו אלא משכחת לה שהכפרים שאין להן עשרה בטלנין ואין להן חזן הכנסת ושליח צבור שיקרא להם מגילה מקדימין ליום הכניסה דהיינו יום שני ויום חמישי שמתכנסין בעיירות לקרוא בתורה כתקנת עזרא שתקן לקרוא בתורה בשני ובחמישי ומפני שהן מספקין כל השנה כולה ביום הכניסה שנכנסין בהן בעיירות מים ומזון לאותן שיושבין שם שכן דרך בני עיירות להתפרנס מבני הכפרים הקלו עליהם להיות קורין שם מגילה בשני או בחמישי שלפני הפורים ולא יצטרכו לחזור וליכנס שם ביום הפורים לשמוע מקרא מגילה בעשרה ומגילה דליליא אפשר דלא קרו לה בני כפרים דמגילה דיום עיקר כמו שאכתוב לפנינו בסייעתא דשמיא וכשם שהקלו על בני כפרים להקדים כן הקלו עליהם שלא לקרות אלא מגילה של יום או אפשר שקורין אותה בלילה ביחיד ולמחר קורין אותה בעיירות בעשרה:

**.70ספר אור זרוע חלק ב - הלכות מגילה סימן שסט**

…ובני הכפר נמי שהיו מקדימין ליום הכניסה מסתמא ביום היו הולכין ומקדימין לשמוע את המגילה כשהיו באין לשמוע את [קריאת] ספר תורה ובלילה לא היו שומעין והיו יוצאין י"ח במה ששמעו ביום שהיא עיקר הקריאה הלכך אע"פ שבירך זמן בלילה חוזר ומברך ביום:

**.71בית הבחירה (מאירי) מסכת מגילה דף ד עמוד א**

חייב אדם לקרות את המגילה בלילה שמחרתו יום פורים ולשנותה פעם אחרת ביום מחרתו אלא שמ"מ עיקר הקריאה היא אותה של יום ומתוך כך אנו נוהגין לברך שהחיינו אף בקריאה של יום ואין אנו פוטרין עצמנו בשל לילה כשאר ימים טובים וגדולי המחברים כתבו שאין אומרין אותו אלא בלילה ואין הדברים נראין…

**.72שו"ת מן השמים סימן טו**

ועוד נסתפקנו על המנהג שנהגו ברוב המקומות אומרים זמן בקריאת המגילה בשחרית, כי יש אומרים שאין ראוי לאומרו בשחרית שהרי אמרו מבערב, וכי היכי בכולהו ימים טובים אינו אומר זמן בשחרית הכי מני במגילה אינו אומרה, ועל זה /שאלתי/ שאלת אם הלכה כדברי המוחין מלאמרו בשחרית ואם לאו.

והשיבו: אל תבוז כי זקנה אמך כי המנהגים הטובים החכמים והחסידים תקנום, ויש טעם לדבריהם אע"פ שאינם נודעים. ובזה נתנו טעם, בערבית אומר זמן על שהגיע זמן מקרא מגילה, ובשחרית אומר זמן שהגיע שמחת המשתה ומשלוח מנות, שהרי אמרו סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, ואם תאמר יברכהו בשעת המשתה, שמא יפשע מפני טרדת היום וישכח מלאמרו, לפיכך תקנוהו בשחרית בעת מקרא מגילה.

**.73ספר הרוקח המשך הלכות ברכות סימן שסג**

…וקיבלתי מרבי רי"ח כל הברכות העתיד לעשות יותר או כל היום ברכתו בל' להתעטף בציצית לגמור את ההלל. או לקרוא את ההלל שרוב פעמים החודש ב' ימים וכן ח' ימי חנוכה וח' ימי סוכה במצוה אחת וכן לישב בסוכה לעסוק בדברי תורה הרי ההלל שכתוב כל היום תהלתך לכך לגמור לקרוא אבל מקרא מגילה עיקר בלילה על מקרא מגילה. אעפ"י שחייב לאומרה ביום…

**.74חידושי הרשב"א מסכת מגילה דף ד עמוד א**

חייב אדם לקרות את המגלה בלילה ולשנותה ביום. - …אלא שאני תמה בעיקר הענין דהא כתיב נזכרים ונעשים והקיש זכירה לעשיה ועשיה אינה אלא ביום וכדאמרי' סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא דהא ימי משתה ושמחה כתיב, וי"ל דמ"מ הכתוב רבה לה זכירה מדכתיב ולילה ולא דומיה לי.

**.75חידושי הריטב"א מסכת מגילה דף ב עמוד ב**

איתקש זכירה לעשיה. פי' לענין קביעות הימים, אבל לא לכל ענין שהרי חייב אדם לומר מקרא מגילה בלילה וסעודה אינה אלא ביום דימי משתה ושמחה כתיב ימים ולא לילות, וכדאמרינן (לקמן ז' ב') סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו, אלא ודאי כדאמרינן דשאני קריאה בלילה דרבייה קרא מדכתיב ולילה ולא דומיה לי, ולעולם בכלל ימים אלו ליכא לילות.

**.76תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א**

תנו רבנן: ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל, ולא פחתו ולא הותירו על מה שכתוב בתורה, חוץ ממקרא מגילה. מאי דרוש? אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה: ומה מעבדות לחירות אמרינן שירה - ממיתה לחיים לא כל שכן.

**.77רש"י מסכת מגילה דף יד עמוד א**

חוץ ממקרא מגילה - ואם תאמר: נר חנוכה כבר פסקו הנביאים, אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה ומלאכי.

מעבדות לחירות - ביציאת מצרים אמרו שירה על הים.

**.78מגילת תענית**

פרק יב

/ארבעה עשר באדר/ בארביסר ביה ובחמיסר ביה יומי פוריא אנון דילא למספד. ימים שנעשו בהם נסים לישראל על ידי מרדכי ואסתר ועשאום ימים טובים. אמר רבי יהושע בן קרחה מימות משה לא עמד נביא וחדש מצוה חוץ ממצות פורים אלא שגאולת מצרים נוהגת שבעה וגאולת מרדכי ואסתר אינה נוהגת אלא יום אחד. דבר אחר. ומה גאולת מצרים שלא נגזרה גזרה אלא על הזכרים בלבד שנאמר כל הבן הילוד היאורה תשליכוהו וגומר עשו אותם ימים טובים גאולת מרדכי ואסתר שנגזרה גזרה על הזכרים ועל הנקבות שנאמר מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד על אחת כמה וכמה שאנו חיבים לעשות אותם ימים טובים בכל שנה ושנה.

**.79רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק א**

הלכה א

קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים, והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים…

**.80מרדכי מסכת מגילה פרק מגילה נקראת**

[רמז תשעו] …ופורים דכתיב בכתובים הוי ליה כד"ת…

**.81בית הבחירה (מאירי) מסכת מגילה דף יט עמוד ב**

ושוטה וקטן אין יוצאין בברכתן וקריאתן אפי' בדיעבד יש מי שאומר שקטן שהגיע לחינוך בדיעבד מוציא אחרים ידי חובת מגלה ששניהם מדברי סופרים ר"ל קריאת המגלה מדברי סופרים וחיוב קטן שהגיע לחנוך מדברי סופרים… ואין הדברים נראין כלל שהרי מגלה תקנת נביאים היא…

**.82תוספות מסכת מגילה דף יט עמוד ב**

ורבי יהודה מכשיר - …וי"ל דלעולם מיירי בקטן שהגיע לחינוך ואפ"ה פסלו רבנן משום דמגילה ליכא חיובא אפילו בגדולים אלא מדרבנן וקטן אין מחויב אלא מדרבנן אפילו בשאר מצות ובגדול ליכא אלא חד דרבנן במגילה שהרי בשאר מצות הוא חייב דאוריי' ולא אתי תרי דרבנן ומפיק חד דרבנן…

**.83הר"ן על הרי"ף מסכת תענית דף ו עמוד ב -ז עמוד א**

ולענין הלכה - …

…דלא מיקרי דברי קבלה אלא מה שנאמר על פי נביא ומגילת אסתר לאו על פי נביא נאמרה…

**.84פני יהושע מסכת מגילה דף ד עמוד א**

בד"ה חייב אדם כו' אור"י דאע"ג דמברך זמן כו' דעיקר פרסומי ניסא היה בקריאה דיממא כו' עד סוף הדיבור. פסק זה הובא [ברא"ש סי' ו'] גם כן בשם רבינו תם ורבים חולקים שאין לברך שהחיינו שני פעמים על מצוה אחת. ולענ"ד נראה דודאי עיקר חיוב קריאתה שתקנו לקרות כדינה היינו ביום דוקא דאז היה זמן הנס שנקהלו על נפשם, משא"כ לילה לאו שעת מלחמה כמו שפרש"י לעיל גבי אמש בטלתם כו', והיינו דתניא נמי לקמן אין קורין את המגילה אלא משעת הנץ החמה ואוקמינן לה אדיממא לפי שהוא עיקר חיוב לכל אדם, משא"כ בלילה אינו אלא מצוה בעלמא ולא חיובא ואפ"ה תקנו שיברך כמו בכל מצוה דרבנן, אלא דלענין זמן היה נראה לי שצריך לברך בלילה לאו משום קריאת המגילה לחוד אלא משום חובת היום כיון דעשאו חכמים כמו רגל ממש דכתיב משתה ושמחה ודברי קבלה כדברי תורה דמי עד שלשיטת כמה פוסקים [טוא"ח סי' תרצ"ו] אין אבילות ואנינות נוהג בו כמו בשאר רגל, א"כ שפיר יש לברך זמן כמו זמן דרגל ולמחר ביום מברכין זמן על מצות קריאת המגילה, כן נראה לי:

**.85טורי אבן מסכת מגילה דף ד עמוד א**

כגון דאמרי אינשי אעבור פרשתא דא ואתני'. ולמסקנא זו משמע שחייב לקרות את המגילה בלילה וחוזר וקורא ביום. ונ"ל(יט) דהאי קריאה דלילה אינו אלא מדרבנן ואינו עיקר חיוב של רוח הקודש והרי קרא כתיב והימים האלה נזכרים ונעשים איתקש זכירה לעשי'…ומהאי הקישא אמר לעיל דפרזים קורין בי"ד ה"נ איתקש זכירה לעשי' מה עשי' בלילה לא כדאמרינן לקמן (דף ז') סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא י"ח מ"ט ימי משתה ושמחה כתיב אף זכירה אינו בלילה והני קראי דמייתי להו בשמעתין לקריאת המגילה בלילה אינו אלא אסמכתא בעלמא…אלא ודאי משום שכל הני שכשירים כל היום או כל הלילה דחשיב התם במתניתין לא חשיב התם מידי דרבנן אלא כולהו איתנהו של תורה ואע"ג דתנן התם כל היום כשר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל כיון דמגילה נאמרה ברוח הקודש כשל תורה דמי ולאו מדרבנן היא. ובהלל כיון דנביאים תיקנו לאמרו על כל פרק ופ' ועל כל צרה וצרה לכשנגאלים כשל תורה דמי…

**.86שו"ת נודע ביהודה מהדורא קמא - אורח חיים סימן מא**

…נלע"ד דקריאת הלילה לאו מ"ע דדברי הקבלה רק קריאת היום דבמגילה ימים נזכרים ונעשים כתיב ולא לילות. ועיין בתוס' בדף ד' ע"א בד"ה חייב וכו' ומה שאמרו חייב לקרות בלילה היינו מצוה דרבנן אבל לא נרמז במגילת אסתר…

**.87מחזיק ברכה אורח חיים סימן תרפז**

א. …ודע דעיקר קריאת המגילה ביום כמו שכתבו התוס' וכ"כ הרב המאירי בפסקיו וכתב הגאון מהר"ר יחזקאל נר"ו בשו"ת נודע ביהודה סי' מ"א באו"ח דף כ"ח סוף ע"א דקריאת הלילה מדרבנן וקריאת היום מדברי קבלה ע"ש…

**.88שערי תשובה סימן תרפז**

[א\*] חייב אדם כו'. ועיין בנ"ב סי' מ"א שדעתו דקריאת הלילה דרבנן וקריאת היום מדברי קבלה ע"ש…

**.89תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ה עמוד ב**

חזקיה קרי בטבריא בארביסר ובחמיסר, מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא…רב אסי קרי מגילה בהוצל בארביסר ובחמיסר, מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא.

**.90רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק א**

הלכה יא

עיר שהיא ספק ואין ידוע אם היתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון או אחר כן הוקפה קוראין בשני הימים שהן ארבעה עשר וחמשה עשר ובליליהם, ומברכין על קריאתה בארבעה עשר בלבד הואיל והוא זמן קריאתה לרוב העולם.

**.91שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרפח**

סעיף ד

כרך שהוא ספק אם הוקף בימי יהושע אם לאו, קורין בי"ד ובט"ו ובליליהון, ולא יברך כי אם בי"ד שהוא זמן קריאה לרוב העולם.

**.92חידושי הרמב"ן מסכת מגילה דף ב עמוד א**

ועכשיו אנו נכנסין בספק אחר במדינות ישנות שלא נודע היקפן אם יצטרכו לקרות שני ימים כשם שאמרו בהוצל וטבריא האיך יברכו

עליה…ונראין הדברים שגם בזה מנהג חסידות היו נוהגין בכך, שאלו מן הדין כל שקרא בראשון ושמא יצא ידי חובתו הוה ליה בשני בספק של דבריהם, וספיקא דרבנן לקולא…

**.93חידושי הרשב"א מסכת מגילה דף ה עמוד ב**

ה"ג רב אסי קרא בהוצל דבנימין בארביסר ובחמיסר מספיקא כו'. - …ובנימוקי הרמב"ן נ"ר דחזקיה ורב אסי מנהג חסידות הוא דאדרבה מספיקא לא ליקרו כלל דהוה ליה ספק בשל דבריהם ודברי קבלה כשל רבנן ולקולא אלא לדברי הגאונים ז"ל קרו מדינא בי"ד דאזלינן בתר רובא אבל בט"ו מנהג חסידות, ולענין ברכה בראשון ולא בשני דבודאי דדבריהם מברכינן אספק לא מברכינן.

**.94פרי מגדים אורח חיים משבצות זהב סימן תרצב**

(ג) אסור. - …ומגילה דברי קבלה י"ל לא אמרינן ספק לקולא…

**.95פרי מגדים אורח חיים אשל אברהם סימן תרפח**

ז זמן. - …והנה הר"מ ז"ל [מגילה א, יא] והמחבר כתבו דקורא בב' הימים ובלילהון, דלא תימא קריאת הלילה אין חובה כל כך ודיעבד יוצא בשל יום לחוד, הוה אמינא דבלילהון אין קורא כלל, ספק דרבנן לקולא כמו שכתבתי לעיל [אות ד], קא משמע לן דבלילה נמי חובה לשיטתם, כמו שכתוב בסימן (תרצ"ג) [תרצב] [סעיף א] דביום אין מברך שהחיינו…

**.96טורי אבן מסכת מגילה דף ה עמוד ב**

חזקיה קרא בטבריא בארביסר ובחמיסר מספק' לי' כו'. וה"נ אמרי' לקמן רב אסי קרא מגילה בהוצל בארביסר ובחמיסר כו'. וכתב הר"ן בשם הגאונים שבמידות חסידות נהגו כן, שמדינא הולכים אחר רוב עיירות שאינן מוקפין חומה מימו' יהושע בן נון וקוראין בהן בי"ד. ועוד שאפי' תאמר שהוא ספק שקול ה"ל ספק של דבריהם ולקולא נמצא פוטרו בשניה' ומבטל ממנו בודאי מקרא מגילה…

**.97תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קח עמוד א**

יין, איתמר משמיה דרב נחמן: צריך הסיבה, ואיתמר משמיה דרב נחמן: אין צריך הסיבה. ולא פליגי, הא - בתרתי כסי קמאי, הא - בתרתי כסי בתראי. אמרי לה להאי גיסא, ואמרי לה להאי גיסא. אמרי לה להאי גיסא: תרי כסי קמאי - בעו הסיבה, דהשתא הוא דקא מתחלא לה חירות. תרי כסי בתראי לא בעו הסיבה - מאי דהוה הוה. ואמרי לה להאי גיסא: אדרבה, תרי כסי בתראי בעו הסיבה - ההיא שעתא דקא הויא חירות, תרי כסי קמאי לא בעו הסיבה - דאכתי עבדים היינו קאמר. השתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי - אידי ואידי בעו הסיבה.

**.98רשב"ם מסכת פסחים דף קח עמוד א**

דההיא שעתא משתעי בחירות. ובגאולה שהוא אומר הגדה…

**.99הר"ן על הרי"ף מסכת פסחים דף כג עמוד א**

והשתא דאיתמר הכי ואיתמר הכי כולהו בעו הסיבה. ואע"ג דבעלמא קיימא לן איפכא דכל ספקא דרבנן לקולא הכא כיון דלאו מילתא דטירחא היא עבדינן לרווחא דמילתא כך פירשו ז"ל ולי נראה דעל כרחך [בעי] למיעבד הסיבה בכולהו דאי ניזיל לקולא אמאי נקיל בהני טפי מהני ואי נקיל בתרוייהו הא מיעקרא מצות הסיבה לגמרי:

**.100אורחות חיים חלק א הלכות מגלה ופורים**

כד. - … ובמקום שאין מנין אם יש שם ד' או ה' ויש שם אחד מהם שיודע המגלה ואחרים אינם יודעים האחד פוטר את כלם אבל אם כלם יודעין אותה יקראו אותה לעצמן…

**.101שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרפט**

סעיף ה

מקום שאין מנין, אם אחד יודע והאחרים אינם יודעים אחד פוטר את כולם; ואם כולם יודעים, כל אחד קורא לעצמו.

**.102משנה ברורה סימן תרפט**

(טו) לעצמו - דאין היחיד מוציא חבירו אלא בעשרה ולא דמי לשופר דקריאת המגילה הוי כמו תפלה דבעינן עשרה דוקא…

**.103תהלים פרק כז**

(יד) קַוֵּה אֶל יְקֹוָק חֲזַק וְיַאֲמֵץ לִבֶּךָ וְקַוֵּה אֶל יְקֹוָק:

**.104תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד ב**

תנו רבנן, ארבעה צריכין חזוק ואלו הן: תורה, ומעשים טובים, תפילה ודרך ארץ…תפלה מנין - שנאמר קוה אל ה' חזק ויאמץ לבך וקוה אל ה'.

**.105רש"י מסכת ברכות דף לב עמוד ב**

קוה - והתחזק, ולא תמשוך ידך, אלא חזור וקוה.

צריכין חזוק - שיתחזק אדם בהם תמיד בכל כחו.

**.106תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יט עמוד א**

משנה. בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר, אם עתיד לחזור למקומו - קורא כמקומו, ואם לאו - קורא עמהן…

**.107רש"י מסכת מגילה דף יט עמוד א**

בן עיר - שזמנו בארבעה עשר.

שהלך לכרך - שזמנו בחמשה עשר.

אם עתיד לחזור - מפרש בגמרא.

קורא כמקומו - כחובת מקומו, בן עיר בארבעה עשר, בן כרך בחמשה עשר.

**.108תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יט עמוד א**

אמר רבא: לא שנו אלא שעתיד לחזור בלילי ארבעה עשר, אבל אין עתיד לחזור בלילי ארבעה עשר - קורא עמהן.

**.109רש"י מסכת מגילה דף יט עמוד א**

לא שנו - דבן כרך שהלך לעיר ועתיד לחזור למקומו קורא בחמשה עשר ולא בארבעה עשר.

אלא שעתיד לחזור בליל ארבעה עשר - אם קודם עמוד השחר יצא מן העיר, הוא דקתני שאינו צריך לקרות עמהן בלילי ארבעה עשר, אף על פי שעודנו שם, הואיל וביום לא יהיה שם - אין זה אפילו פרוז בן יומו.

אבל אין עתיד - לצאת משם בלילה, דהשתא הוי פרוז לאותו יום אף על פי שעתיד לחזור למחר ליום (אחר) +מסורת הש"ס: [אחד]+ - נקרא פרוז, וקורא עמהן בין בלילי ארבעה עשר בין בארבעה עשר, והוא הדין לבן עיר שהלך לכרך, אם עתיד לחזור בלילי חמשה עשר, שלא יהא שם ביום חמשה עשר - לא הוי מוקף ליומו, וקורא בארבעה עשר כחובת מקומו ואף על פי שהוא בכרך, אבל אין עתיד לחזור בלילי חמשה עשר - אין צריך לקרותה בארבעה עשר, וממתין וקורא עמהן, אף על פי שסופו לחזור לאחר זמן.

**.110העמק דבר הקדמה**

קדמת העמק

ב. - … מכל מקום אינו דומה קורא אותה בפעם הראשונה לחוזר ושונה אותה. וכדאיתא במגילה ד"ד כמאן דאמרי אעבור פרשתא דא ואתני'. ובא הגמרא שם לבאר הא דאמר ריב"ל חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום. סבור מינה למיתני מתניתין דידה ביום א"ר ירמיה לדידי מיפרשא מיניה דרחב"א כגון דאמרי אעבור כו'. וכבר ידוע הפלא שבזה דאם כן מאי קמ"ל ריב"ל הרי משנתינו היא אין קורין את המגילה אלא ביום. ונראה דבא ריב"ל עצמו לבאר דבריו במה שאמר ולשנותה ביום ולא אמר לקרות את המגילה בלילה וביום. אלא להא לא אצטריך דמשנתינו היא. ולא העלה ריב"ל אלא דמצוה לשנותה ביום. והיינו כגון דאמרי אעבור פרשתא דא ואתני' דמשמעו כדי להתבונן בה יותר. כך מצוה לקרות המגילה ביום בשום לב יותר ממה שקורא בלילה…