1. Introduction.
2. Source – אסתר ט:כב
3. Basic חקירה. Is it עצם היום or just many דיני היום that promote שמחה?
4. Similar to נתיבות רלד about איסורים דרבנן being איסורי גברא and not איסורי חפצה
5. Proofs in each direction.
6. באה"ל סימן תרצב – Rav Yakov Emden says that if no מגילה still say שהחיינו on עצם היום. מאירי שבת דף כג says same about חנוכה. באה"ל not convinced.
7. שו"ע תרפח:ו – on פורים משולש when we lain on Friday should we say על הניסים on שבת?
8. הגה"מ תפילה ב:ו – there is an opinion that we only say על הניסים once we lained מגילה at night (see רמ"א תרצג:ב) – why any different than יעלה ויבא on סוכות before sitting in סוכה?
9. מג"א תרצז:א – no על הניסים בפורים קטן because many say not even on פורים until we read the מגילה.
10. משנת יעבץ סימן עט.
11. On יו"ט there is שמחה בעצם היום as described רמב"ם יו"ט ו:יז which generates obligation of candies and clothing שם הל' יח but פורים is just about the מצוות as described by רמב"ם מגילה פ"ב
12. אסתר ט:יט speaks of שמחה ומשתה ויו"ט but פסוק כב speaks of משתה ושמחה, see מגילה ה: that originally they wanted איסור מלאכה but settled on משתה ושמחה. First they wanted a יום טוב where חיוב שמחה leads to משתה, but then they settled on חיוב משתה leading to שמחה.
13. Possibly the מחלוקת מחבר ורמ"א תרצו:ז about אבלות בפורים.
14. סעיף ח' שם וט"ז שם argue whether you can get married on פורים.
15. מנחת אשר פורים סימן ל' – R’ Zholty has a great vort, but clear from רמב"ם שם הל' יח that it is יום שמחה ומשתה.
16. שו"ע תרצ"ו:ז is even stronger in describing a מצוה דאורייתא of שמחה (though there doesn’t seem to be a מצוה לשמח אשתו ובניו like on יו"ט)
17. גדר of שמחה בפורים is not the same as יו"ט as reflected on marriage and אבלות on פורים but the שמחה is still part of עצם היום.
18. Mitzvos of Simcha.
19. Meat. רמב"ם מגילה ב:טו – identifies meat.
20. Based in גמרא מגילה ז. And ב"מ דף עח:
21. Reason is that there is מצות שמחה
22. שו"ע תרצו:ז – some say even אונן eats meat
23. Difficulties with מג"א וט"ז.
24. מג"א תרצו ס"ק טו – no need for meat because even on יו"ט we don’t have to eat meat when there is no ביהמ"ק. But in תקכט ס"ק ג' he says we eat meat on יו"ט? Maybe he means that on יו"ט there is a תקנה דרבנן but not on פורים.
25. ט"ז תרצג ס"ק ב' quotes מהרש"ל סימן מח that we repeat bentching if forget על הניסים but ט"ז says as long as you remember by breakfast you don’t repeat later, sounds that you are יוצא without בשר. But רמב"ם clearly says meat and people haven’t eaten meat (or drunk wine) at breakfast?
26. Bread. מג"א תרצה ס"ק ט' quotes to repeat bentching but not תפילה if forget על הניסים but questions that תפילה is definitely a חיוב? Says that if you said it at breakfast definitely don’t repeat. Also quotes many פוסקים that bread is unnecessary.
27. Rav Yakov Emden in מור וקציעה vehemently disagrees since definition of סעודה is bread! However שו"ע רצא סעיף ה' quotes that סעודה שלישית can be done without bread
28. רא"ש ברכות פרק ז' סוף סימן כג – says bread is definition of חיוב סעודת יום טוב. It follows that if you need meat for סעודת פורים you should ned bread too.
29. Hallel. מגילה יד. Two reasons not to say hallel קריאתה זו הלולא ואכתי עבדי אחשורוש אנן
30. מאירי שם – if you don’t read מגילה say הלל. שערי תשובה תרצג:ג isn’t sure.
31. רמב"ם ג:ו only quotes קריאתה זו הלולא and משנ"ב תרצג:ז only quotes אכתי עבדי אחשורוש אנן.
32. מנחת אשר – strange to be מחמיר to read הלל even when no מגילה, since there was never a תקנת הלל בפורים!
33. מתנות לאביונים. Is it מצות צדקה או מצות שמחה?
34. שו"ת מהרי"ל סימן נו not sure about כסף מעשר but says reason not to is that it is a חובה.
35. בבא מציעא עח: - אין מדקדקין במעות פורים
36. ריטב"א שם – don’t have to check if he is poor
37. תוס' הרא"ש – give whoever asks and give all that you collected even if not needed
38. תרצד:א – everybody gives and טז שם says even a poor person, unlike צדקה.
39. משלוח מנות. Seems to be same מצוה as מתנות לאביונים.
40. כל בו סוף הלכות פורים
41. חזון איש סקנה אות א'
42. They are the same מצוה because it is all about שמחת פורים.
43. This is different than both תרוה"ד and מנות הלוי
44. Based on this no reason to be מקפיד on a שליח like משנ"ב תרצה ס"ק יח

**1 - אסתר פרק ט פסוק כב**

כימים אשר נחו בהם היהודים מאויביהם והחדש אשר נהפך להם מיגון לשמחה ומאבל ליום טוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים:

**2 - נתיבות המשפט חידושים סימן רלד**

(ד) והוא יחזיר לו הדמים. הטעם, מפני דקנסו משום שהכשיל לישראל באיסור דאורייתא, ועוד דאין ללוקח הנאה באכילת איסור דאורייתא אף שהיה שוגג, משא"כ באיסור דרבנן דסעיף ג'. [סמ"ע סק"ד]. עיין ביאורים [סק"ב] הנ"מ בין ב' טעמים אלו.

**3 - ביאור הלכה סימן תרצב**

\* ושהחיינו - עיין מ"ב סק"א מה שכתבנו די"א דראוי לברך וכו' הוא ממור וקציעה שהשיג על המ"א וז"ל ולא ידעתי מה בכך שהוא דבר נהוג והלא בלאו מצות שילוח מנות וסעודה ראוי לברך זמן על היום ואף שהוא מדברי קבלה צריך חזוק כשל תורה ויותר ביחיד מפני תקפו של נס שהיה בו וכיון דמזמן לזמן קאתי הרי הוא לענין זה ככל מועדי ד' שמברכין עליהן זמן וזמן לא בעי כוס דהלכתא אומרו אפילו בשוק ויוה"כ שאין בו אכילה ושתיה אלא שביתה ומנוחה אעפ"כ מברכין אותו וכו' ומסיים שם דשפיר הוא לכתחלה למאן דלית ליה מגילה למסמך זמן אכוס דסעודה עכ"ל ובאמת לפי סברתו שיברך זמן על עצם היום מפני תקפו של נס שהיה בו א"כ היה לו לברך ג"כ ברכת שעשה נסים ובאמת מצאתי במאירי של שבת לענין חנוכה [וה"ה בענינינו לענין פורים] וז"ל מי שאין לו להדליק ואינו במקום שאפשר לו לראות י"א שמברך לעצמו שעשה נסים ושהחיינו בלילה א' ושעשה נסים בכל הלילות והדברים נראים עכ"ל וגם על עצם תמיהתו שמתמה על המ"א והלא בלאו מצות שילוח מנות וכו' ראוי לברך זמן על היום וכו' לא אדע דאפשר דגם המ"א מודה לזה אלא דהוא מיירי שבלילה היה לו מגילה ובירך אז שהחיינו וממילא יצא על עצם הזמן [ומה שמצדד הפמ"ג דלדעת המחבר יוצא בברכת שהחיינו דלילה על משלוח מנות וסעודה דיום לא נהירא וגם ריהטא דלישנא דמ"א לא משמע כן] אלא דביום לא היה לו כלל אפשר דגם הוא מודה. אח"כ מצאתי בברכי יוסף וז"ל אם אין לו מגילה יברך שהחיינו אך לא יברך ברכת שעשה נסים וברכת הרב את ריבנו [ר"י מלכו] אבל האחרונים כתבו דגם שהחיינו לא יברך עכ"ל ולא אדע באיזה אחרונים מצא ד"ז לבד ממ"א וא"ר שהעתיקו ומהם אין ראיה כמו שכתבנו וצ"ע למעשה ועיין לעיל בסימן תרע"ו בשעה"צ אות ג':

**4 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרפח סעיף ו**

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.

**5 - הגהות מיימוניות הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק ב**

[ו] אומר על הניסים בערבית פורים אף על פי שלא קראו את המגלה ולא כאשר פסק בסדר רב עמרם שאין לאומרו עד לאחר קריאת מגילה ועיין בהלכות פורים:

**6 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצג סעיף ב**

אומר: על הנסים, (ד) בלילה וביום. הגה: <ב> ואם לא אמרו, (ה) אין מחזירין אותו (טור). ואין אומרים על הנסים רק ביום י"ד, (ו) א <ג> אבל לא בט"ו (ב"י בשם א"ח ומנהגים); ובליל י"ד, אף על פי שלא קראו המגילה עדיין, אומר: על הנסים, בתפלת ערבית. (הגהות מיימוני פ"ב).

**7 - מגן אברהם סימן תרצז ס"ק א**

א (א) בי"ד שבאדר ראשון - ולכולי עלמא אין אומרים על הניסים כיון דאין קורין המגילה דהא י"א אף בתפלת ערבית דפורים אין אומרים אותו ואף דלא קיי"לן כן מ"מ כאן כולי עלמא מודים דאין אומרים אותו:

**8 - רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה יז**

שבעת ימי הפסח ושמונת ימי החג עם שאר ימים טובים כולם אסורים בהספד ותענית, וחייב אדם להיות בהן שמח וטוב לב הוא ובניו ואשתו ובני ביתו וכל הנלוים עליו שנאמר +דברים ט"ז+ ושמחת בחגך וגו', אף על פי שהשמחה האמורה כאן היא קרבן שלמים כמו שאנו מבארין בהלכות חגיגה יש בכלל אותה שמחה לשמוח הוא ובניו ובני ביתו כל אחד ואחד כראוי לו.

**9 - רמב"ם הלכות יום טוב פרק ו הלכה יח**

כיצד הקטנים נותן להם קליות ואגוזים ומגדנות, והנשים קונה להן בגדים ותכשיטין נאים כפי ממונו, והאנשים אוכלין בשר ושותין יין שאין שמחה אלא בבשר ואין שמחה אלא ביין, וכשהוא אוכל ושותה חייב להאכיל +דברים ט"ז+ לגר ליתום ולאלמנה עם שאר העניים האמללים, אבל מי שנועל דלתות חצרו ואוכל ושותה הוא ובניו ואשתו ואינו מאכיל ומשקה לעניים ולמרי נפש אין זו שמחת מצוה אלא שמחת כריסו, ועל אלו נאמר +הושע ט'+ זבחיהם כלחם אונים להם כל אוכליו יטמאו כי לחמם לנפשם, ושמחה כזו קלון היא להם שנאמר +מלאכי ב'+ וזריתי פרש על פניכם פרש חגיכם.

**10 - 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.

הלכה טז

וחייב לחלק לעניים ביום הפורים, אין פחות משני עניים נותן לכל אחד מתנה אחת או מעות או מיני תבשיל או מיני אוכלין שנאמר ומתנות לאביונים שתי מתנות לשני עניים, ד ואין מדקדקין במעות פורים אלא כל הפושט ידו ליטול נותנין לו, ואין משנין מעות פורים לצדקה אחרת.

הלכה יז

מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו, שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים, שהמשמח לב האמללים האלו דומה לשכינה שנאמר +ישעיהו נ"ז+ להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.

**11 - אסתר פרק ט פסוק יט**

(יט) על כן היהודים הפרוזים הפרזים הישבים בערי הפרזות עשים את יום ארבעה עשר לחדש אדר שמחה ומשתה ויום טוב ומשלוח מנות איש לרעהו:

**12 - תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ה עמוד ב**

רבה בריה דרבא אמר: אפילו תימא ביומיה, הספד ותענית - קבילו עלייהו, מלאכה לא קבילו עלייהו. דמעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויום טוב, ולבסוף כתיב לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ואילו יום טוב לא כתיב

**13 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצו סעיף ז**

יש מי שאומר שאונן מותר בבשר ויין, דלא אתי עשה דיחיד דאבילות ודחי עשה דרבים דאורייתא לשמוח בפורים, דדברי קבלה נינהו שהם כדברי תורה. הגה: וכל שכן שחייב במקרא במגילה ותפלה וק"ש; ונ"ל דדוקא בלילה, אף על פי שמתו מוטל לפניו; אבל ביום, שרוצה לקברו, קבורת מתו קודם כמו שנתבאר לעיל סי' תרפ"ז, ולכן קורא ומתפלל אח"כ, דלא עדיף מי"ט ושבת, כמו שנתבאר לעיל סימן ע"א כנ"ל.

**14 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצו סעיף ח**

מותר [יב] לישא אשה בפורים. הגה: בין בי"ד בין בט"ו, וכ"ש שמותר לעשות (כט) פדיון הבן (תוס' פ"ק דמ"ק). ומה שנהגו ללבוש פרצופים בפורים, וגבר לובש שמלת אשה ואשה כלי גבר, אין איסור בדבר מאחר שאין מכוונין אלא לשמחה בעלמא; וכן בלבישת כלאים דרבנן. וי"א דאסור, <ה> אבל המנהג כסברא (ל) הראשונה. וכן בני אדם החוטפים זה מזה דרך שמחה, אין בזה (לא) משום לא תגזול (ויקרא יט, יג) (לב) ונהגו כך, ובלבד שלא יעשו דבר שלא כהוגן על פי טובי העיר (תשובת מהר"י מינץ סימן י"ז /ט"ו/).

**15 - ט"ז אורח חיים סימן תרצו ס"ק ד**

מותר לישא אשה בפורים. - דל"ד לחג דכתיב ושמחת בחגך ולא באשתך:

**16 - מנחת אשר סימן ל'**

אמנם לענ"ד על אף שהדברים מתיישבים כמין חומר בלישנא דקרא מ"מ פשוט בעיני כביעתא בכותחא דמצוה להיות שח וטוב לב בפורים דמ"מ הימים הם ימי משתה ושמחה במובן הפשוט וכי תיקנו חז"ל לשתות ולאכול לא כדי שיהיה שמח וטוב לב ואין לדייק כלל מלשונות הרמב"ם דאין בפורים אלא מצות הסעודה בלבד כמ"ש במשנ"י דהלא להדיא כתב שם בהי"ד "מצות יום יד לבני כפרים ועיירות ויום טו לבני כרכים להיות יום שמחה ומשתה"

**17 - תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד א-ב**

ומתנות לאביונים. תני רב יוסף: ומשלוח מנות איש לרעהו - שתי מנות לאיש אחד. ומתנות לאביונים - שתי מתנות לשני בני אדם. רבי יהודה נשיאה שדר ליה לרבי אושעיא אטמא דעיגלא תלתא וגרבא דחמרא, שלח ליה: קיימת בנו רבינו ומשלוח מנות איש לרעהו ומתנות לאביונים

**18 - מגן אברהם סימן תרצו ס"ק טו**

דדוקא בלילה - צ"ע למה יהא מותר בליל' בבשר ויין והלא אין חיוב כלל לאכול בלילה כמ"ש רסי' תרצ"ה וא"כ היאך כ' עשה דרבי' וכו' וע"ק דבי"ד סי' שמ"א פסק דאפי' בשבת אם ירצה שלא לאכול בשר הרשות בידו וכמ"ש תר"י וז"ל שאינו מחוייב שיאכל בשר ויין וכו' ומה שאסרו בחול היינו משום שאם ימשך אחר תענוגי' יתבטל מקבורת המת עכ"ל (ועסי' תקנ"ב ס"י דכשנמנע משום אבילו' אסור) וא"כ ליכא עשה כלל אפי' ביום ואפשר לו' דפורים שאני דכתיב ביה שמחה ואין שמח' אלא בבשר ומ"מ קשה דהא י"ט נמי שמחה כתיב ביה ואין חיוב לאכול בשר רק בזמן שב"ה קיים עסי' תקכ"ט לכן נ"ל בלילה עכ"פ לא יאכל בשר דהא בלא"ה יש נמנעי' כמ"ש סי' תרצ"ה ס"ב בהג"ה ומ"ש ונ"ל דוק' בליל' קאי אמגיל':

**19 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תקכט סעיף ג**

אדם (כ) אוכל ושותה ושמח ברגל. ולא ימשוך בבשר וביין ובשחוק וקלות ראש, לפי שאין השחוק וקלות ראש שמחה אלא הוללות וסכלות, ולא נצטווינו על ההוללות והסכלות אלא על שמחה (כא) שיש בה עבודת היוצר.

**20 - מגן אברהם סימן תקכט ס"ק ג**

על היין - ומצוה לאכול בשר (רמב"ם סמ"ק ב"ח יש"ש) ואי' בע"א דף ה' שתקנו להרבות בסעודה בי"ט הראשון של פסח ובעצרת ובר"ה ובי"ט האחרון של חג ע"ש בתו' הטעם:

**21 - ט"ז אורח חיים סימן תרצג ס"ק ב**

ואם לא אמרו כו'. - במרדכי סי' ר"מ כ' וז"ל ימים שאין בהם כו' שוויא עליה חובה כו' עכ"ל והנה דבריו סותרין זה את זה לענין חנוכה ופורים דאמר תחלה אין מחזירין ובסוף כ' מחזירין מלבד מה שהוא נגד התלמוד בפי' שאין מחזירין והרבה גדולים מוחקין תיבת בחנוכה ופורי' שכ' בסוף ורש"ל בתשוב' סי' מ"ח כתב שגדול אחד בדורו מהר"י פאלק מחק תיבת וחנוכה בסוף ומדהגיה כך אלמא תרווייהו אמת דפורים ערבית ושחרית אין מחזירין אותו דלא עדיף מתפל' אכן סעודת פורים שהטילו הנביאים והחכמים על כל ישראל להיותם ימי משתה ושמחה יותר משבתות וי"ט כו' א"כ לא גרע מסעודת שבת וכו' עכ"ל נמצא דמסקנתו דבפורים יש חילוק דאין מחזירין אלא בסעודת פורים ולא ערבית ושחרית ומנחה לא בתפל' ולא בב"ה רק לזמן הסעודה לחוד וק' לי על הג"ה זו מ"ש במרדכי בשם ראבי"ה ע"ז אף על גב דמסיק הכא שהזכרת חנוכה רשות בב"ה כו' משמע דבירושלמי היה כתוב תיבת וחנוכה וכ"ש דקשה על הג"ה ראשונה שזכרתי שמחקו לגמרי תיבת חנוכה ופורים בסוף ונלע"ד דהפוך דברים יש כאן במרדכי לענין חנוכה וכצ"ל הדא דתימא בר"ח וחנוכה אבל לא בשבת וי"ט ופורים שא"א לו בלא אכילה כו' דפורים יש לו חיוב כמו בשבת וי"ט דכתיב ימי משתה ושמח' ואמר רבא סעודת פורים שאכל' בלילה לא יצא י"ח ש"מ דהסעוד' היא חובה וא"כ הוה ודאי' לא סגי דלא אכיל ונ"ל דעת הטור ג"כ הכי שכ' בסי' תרצ"ה שאומרים על הניסים בהודא' ולא זכר שם שאם לא אמרו אין מחזירים אותו כמ"ש בה' חנוכה סי' תרפ"ב אלא ודאי כדפי' וכן נ"ל להלכה כמ"ש רש"ל בשם הגדול מהר"י פאלק ז"ל דבב"ה של הסעודה צריך לחזור בשביל על הניסים בפורים אלא דנ"ל דלאו דוקא בסעוד' שעושין אחר מנחה אלא בסעודה הראשונה שאוכל בפורים דהא עיקר הטעם דיש חיוב סעודה באותו יום דכתיב ימי משתה ושמחה ולא סגי דלא אכל וא"כ סעודה הראשונה שאוכל בו ביום בו קיים סעודת פורים בזה ואין לנו לתלות הדין במה שאנו קורין לסעודה שאחר המנחה סעודת פורים שהוא לתוספ' שמחה ול"ש בזה לא סגי דלא אכל כנ"ל להלכה למעשה:

**22 - מגן אברהם סימן תרצה ס"ק ט**

אומר על הנסים - ואם שכח על הנסים בב"ה מחזירין אותו דלא סגי דלא אכיל (של"ה רש"ל בשם ר"י פולק מט"מ) ומ"מ דבריו צ"ע דאטו מי עדיף מתפלה דחובה היא ואפ"ה אין מחזירין אותו וכ"ש בב"ה ולכן נ"ל דאם כבר אכל סעודה א' ביום שוב אין מחזירין אותו, דהא אי בעי לא אכל יותר וכמ"ש ב"י סי' קפ"ח בשם התוספו' ע"ש ואף על פי שרש"ל לא כ' כן נ"ל מ"ש עיקר אליבא דהלכתא כי מדינא נ"ל דלעולם אין מחזירין אותו כי לא מצינו שחייב לאכול פת בפורי' ומצי למיפטר נפשיה בשא' מיני מטעמי', ולכן בנדון זה שאכל כבר פשיטא דאין להחזירו ולחוש לספק ברכה לבטל': ומ"כ במרדכי כתו' בקלף היה אוכל סעודת פורים בע"ש יתפלל ויפרוס מפה ויקדש ובמזון יאמר על הניסים עכ"ל ובמט"מ ובמנהגי' כתבו הואיל ולא התפלל ערבית משמע דאם התפלל שוב אינו אומר על הניסים וכ"כ של"ה ומהרי"ל בתשו' סי' נ"ו לכן נ"ל דיברך ברכת המזון תחל' ואח"כ יתפלל ערבית להוציא עצמו מפלוגתא וגם שלא ישתכר ולא יברך ב"ה:

**23 - רא"ש מסכת ברכות פרק ז סימן כג**

הלכך נראה לרבינו יהודה דחייב אדם לאכול פת ביום טוב משום שמחה משום חלקהו חציו לאכילה ועיקר אכילה הוא לחם והא דאמרי' בסוכה מכאן ואילך רשות דאי בעי לא אכיל הכי קאמר רשות משום סוכה ולעולם חובה היא משום שמחת יום טוב וא"ת הא בהא תליא דכיון שהוא אוכל צריך שיאכל בסוכה וי"ל משכחת לה כגון שהוא מצטער מפני ירידת גשמים ואינו חייב לאכול בסוכה אבל חוץ לסוכה חייב לאכול משום שמחת יום טוב ודוקא מלילה ראשונה ואילך רשות אבל בלילה ראשונה בכל ענין חובה ואפי' יורדין גשמים חייב לאכול כזית בסוכה דילפינן מחג המצות

**24 - תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א**

אי הכי הלל נמי נימא! - לפי שאין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ. - יציאת מצרים דנס שבחוצה לארץ, היכי אמרינן שירה? - כדתניא: עד שלא נכנסו ישראל לארץ הוכשרו כל ארצות לומר שירה. משנכנסו ישראל לארץ לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. רב נחמן אמר: קרייתא זו הלילא, רבא אמר: בשלמא התם +תהלים קי"ג+ הללו עבדי ה' - ולא עבדי פרעה, אלא הכא - הללו עבדי ה' ולא עבדי אחשורוש? אכתי עבדי אחשורוש אנן.

**25 - בית הבחירה למאירי מסכת מגילה דף יד עמוד א**

דבר ידוע הוא שאין אומרי' הלל בפורים אבל טעם מניעתו נחלקו עליו בגמ' והוא שאחד מהם אמר שקריאתה זו היא הלולא ונראה לי לטעם זה שאם היה במקום שאין לו מגלה שקורא את ההלל שהרי לא נמנעה קריאתו אלא מפני שקריאת המגלה במקומו ומ"מ טעם אחר נאמר בה בגמרא והוא מפני שעדיין עבדי אחשורוש היו ולא יצאו מעבדות לחירות ואין לשון עבדי יי' נופל אלא בנס שאפשר לומר בו עבדי יי' לבד כגון נס של מצרים עבדי יי' ולא עבדי פרעה אבל בזו עדיין עבדי אחשורוש היו ולטעם זה אף מי שאין בידו מגלה אינו קורא את ההלל וראשון נראה יותר ומ"מ מה שאמרו עד שלא נכנסו לארץ הוכשרו כל הארצות לומר שירה משנכנסו לארץ נפסלו כל הארצות מלומר שירה דוקא בעוד שהארץ בקיומה אבל מאחר שגלו חזרו להתירן הראשון:

**26 - שערי תשובה סימן תרצג**

אין קורין בו הלל - וכת' בר"י בשם המאירי דלהך טעמא דאמרי בש"ס משום דקריאתה זו הילולא אם אין לו מגילה לקרות בה יאמר הלל כו' והבר"י כת' כיון דרבא אמר טעמא משום דאכתי עבדי אחשורוש אנן כו' לא יאמר הלל כלל והלכה כרבא דהוא בתרא וגם לגירסת הרי"ף הרא"ש והר"ן מתקיף לה רבא כו' משמע דהלכתא כוותיה דהא לא אותיבו עליה ולכן סתמו הפוסקים ומשמע דלעולם לא יאמר הלל ע"ש אך במח"ב הביא דבה"ג ורמב"ם כתבו ג"כ הטעם דקריאתה זו הלילא וכדמשמע מהמאירי ויהיב טעמא משום דמיסתבר להו טעמא דר"נ כו' עיין שם ולפ"ז חזר הדין דמי שאין לו מגילה יאמר הלל אך לענ"ד דעיקר כוונת הש"ס על עיקר התקנה אבל אחרי שלא נתקן הלל בפורים משום דקריאתה כו' ממילא שאין מקום לקרות הלל מה שלא תיקנוהו חז"ל לאומרה היום ולענ"ד דאעפ"כ כשאין לו מגילה לקרות יש לו לקרות הלל בלא ברכה שלפניו ושלאחריו כקורא בתהלים ושפיר דמי ואף אם יש לו חומש שקורא בו מגילה לעצמו מכל מקום הרוצה לקרות גם הלל בלא ברכה לא הפסיד דאפשר דעדיף אמירת הלל שלא נתקן שיהיה בכשרות קצת כס"ת משא"כ קריאת המגילה שעיקר תקנתה להיות כתובה כתיקנה ולכן יוצא ידי שניהם:

**27 - רמב"ם הלכות מגילה וחנוכה פרק ג הלכה ו**

ולא הלל של חנוכה בלבד הוא שמדברי סופרים אלא קריאת ההלל לעולם מדברי סופרים בכל הימים שגומרין בהן את ההלל, ושמונה עשר יום בשנה מצוה לגמור בהן את ההלל, ואלו הן: שמונת ימי החג, ושמונת ימי חנוכה, וראשון של פסח ויום עצרת, אבל ראש השנה ויום הכפורים אין בהן הלל לפי שהן ימי תשובה ויראה ופחד לא ימי שמחה יתירה, ולא תקנו הלל בפורים שקריאת המגילה היא ההלל

**28 - משנה ברורה סימן תרצג ס"ק ז**

הלל - דבשלמא ביציאת מצרים אמרינן הללו עבדי ה' ולא עבדי פרעה אבל הכא אכתי עבדי אחשורוש אנן:

**29 - שו"ת מהרי"ל סימן נו**

שאלה +עוד שאל, פ'+ ז אם אדם יוצא מצות מתנה לאביונים במה שנותן להם מעות של מעשר. מי אמרינן כיון דהמעשר בלאו הכי שייכא להם לא יצא דהא נותן להם משלהם, או דלמא עיקר תקנה כדי לשמחן, אם כן יצא לאביונים כי אינם מקפידין אם נותן להם מעשר אם לאו, רק שהם שמחים וטובת הנאה של מעשר הוא של בעלים, וכשנותן לזה העני ולא לאחר אז הוי [ליה] שמחה.

תשובה ומתנות לאביונים, ענ"ד נוטה דלא נפיק במעות מעשר כיון דתקנתא דרבנן [היא] הוי דבר שבחובה, ונמצא זה פורע [חובו] ממעשרו ואין לו בו אלא טובת הנאה, ויש מרבותינו דפסקו דאינו ממון +מרדכי שבועות סי' תשס"ז, ב"מ סי' רמ"א, מהר"ם ב"ב תפ"ו ח"ב סי' ק"ל+ למ"ד ממון +או"ז ח"ג ב"מ י"א, ב', רא"ש פ"ב דקידושין סוף סי' ל"א (כ"כ רבינו בשו"ת החדשות סי' קי"ב עמוד קמ"א אבל עיין ש"ך חו"מ סי' ש"נ)+ מ"מ הוי דבר שבחובה וכל דבר שבחובה אינו בא אלא מן החולין +מנחות פ"ב, א'.+

ואף על גב דרבנן בתראי הר"י אופנהיים שרי להאכילו לאביו בזמן הזה כמו שכתבתי לך כבר +לעיל בסימן נ"ד+ התם היינו טעמא דלא קפדינן אלטותא דתבא מאירה למי שמאכיל את אביו כו' +קידושין ל"ב, א'+ וטעמא משום (גנאי) [דגנאי] הוא לאביו וכה"ג דהוי +דרבנן ליכא גנאי, פ' א' ול"י+ דרבנן לא וליכא גנאי ואין כאן חובה אלא שיהא לאביו מזונות והרי +אית ליה, ב' מ'+ יהי' ליה, אבל הכא דעיקר תקנה וחיובא +וחיובא עלי' רמיא, א ול"י+ הוי עלי' רמיא לא נפיק אלא מדידיה. והמדקדק וחס על שלו יכול ליתן משלו שתי פרוטות, או לסמוך על מעות פורים (לאפושי) [ולאפושי] להו מן המעשר +פסק זה של רבינו מוזכר במג"א סי' תרצ"ד ס"ק א', ועיין מטה משה סי' תתרט"ו.+

**30 - תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף עח עמוד ב**

מגבת פורים - לפורים, מגבת העיר - לאותה העיר, ואין מדקדקין בדבר אבל לוקחין את העגלים ושוחטין ואוכלן אותן והמותר יפול לכיס של צדקה

**31 - חידושי הריטב"א מסכת בבא מציעא דף עח עמוד ב**

ואין מדקדקין בדבר. פרש"י ז"ל אין מדקדקין בדבר לומר דיים בפחות והמותר יפול לכיס של צדקה אבל לוקחין את העגלים לרוב בכל המעות והמותר אחר שיספיקו לאכול בפורים ימכר ויפול לכיס של צדקה ע"כ, וכן אמרו בתוספתא אין מדקדקין במגבת פורים אלא לוקחים את העגלים לרוב ושוחטין אותן ואוכלין והמותר יפול לכיס של צדקה, אבל בירושלמי דמסכת מגילה בפ"ק אמרינן אין מדקדקין במעות פורים אלא כל הפושט ידו ליטול נותנין לו, כלומר שאין מדקדקין בדבר לומר אם הוא עני וראוי ליתן לו אם לאו אלא נותנים לכל אדם שיבא ויתבע שאין יום זה מדין צדקה בלבד אלא מדין שמחה ומנות שהרי אף בעשירים כתיב ומשלוח מנות איש לרעהו, ואומרים רבותינו ז"ל כי מטעם זה נהגו ליתן מעות פורים אף לגוי דכיון שאנו נוהגין ליתן לכל אדם אם לא נותן לגוי איכא איבה וקיי"ל (גיטין ס"א א') מפרנסין עניי גוים עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, הלכך בין מה שאמרו בתוספתא ובין מה שאמרו בירושלמי הכל אמת ויציב והרי הוא בכלל לשון אין מדקדקין בדבר.

**32 - תוספות הרא"ש מסכת בבא מציעא דף עח עמוד ב**

ואין מדקדקין בדבר. י"מ אין מדקדקין בדבר לומר זה עני ויתנו לו וזה אינו עני אלא כל דכפין ייתי וייכול כדי שיהו הכל שמחים, וה"ג בירושלמי דמגילה אין מדקדקין במעות פורים אלא כל הפושט ידו ליטול יטול.

**33 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות מגילה ופורים סימן תרצד**

חייב כל אדם ליתן לפחות שתי מתנות לשני עניים

**34 - ט"ז אורח חיים סימן תרצד ס"ק א**

חייב כל אדם. - כתב מו"ח ז"ל אפילו עני המתפרנס מהצדק' כמו בד' כוסות של פסח מה שאין כן בשאר צדקה שאינו חייב רק פעם אחד בשנה כדי לקיים מצות צדקה כמ"ש בי"ד סי' רמ"ח ורמ"ט:

**35 - כל בו סוף הלכות פורים**

ומשלחין מנות איש לרעהו, אל העשיר שולח שתי מנות ואל העני מנה אחת, ונפקא לן מקרא דכתיב "ומשלוח מנות איש לרעהו" שתי מנות לאדם אחד, ומתנות לאביונים ב' מתנות לב' אביונים

**36 - חזון איש או"ח סימן קנה אות א**

נראה דמשלוח מנות ומת"ל אינם מתחלקים ולכן לא הזכירו בגמ' משלוח מנות דזה בכלל מתנות לאביונים ומאנם במגן אברהם בשם הרלב"ח כתב דמשל"מ בכלל משתה ושמחה (ושמעתי בשם הכנסת הגדולה דמשל"מ בכלל מת"ל)

**37 - משנה ברורה סימן תרצה ס"ק יח**

לשלוח - בת' בנין ציון סי' מ"ד נסתפק אם הביא בעצמו המנות ולא ע"י שליח אי יוצא כיון דכתיב ומשלוח נימא דבעינן דוקא ע"י שליחות ע"ש: