**דף 2: שני חכמים ששתו בפורים**

קראו את הסיפור הבא מתוך התלמוד הבבלי, מסכת מגילה, דף ז, עמוד ב:

|  |  |
| --- | --- |
| מקור: | תרגום: |
| אמר רבא: מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.    רבה ורבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי.  איבסום.  קם רבה שחטיה לרבי זירא.  למחר בעי רחמי ואחייה.  לשנה אמר ליה: ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי.  אמר ליה: לא בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא. | אמר רבא: חייב אדם לשתות בפורים עד שלא ידע להבחין בין ארור המן לברוך מרדכי.  רבה ורבי זירא עשו סעודת פורים ביחד.  השתכרו.  עמד רבה שחט את רבי זירא.  למחרת (כשהתפכח) ביקש (רבה) רחמים (על רבי זירא) וחי (רבי זירא).  כעבור שנה, אמר רבה לרבי זירא: יבוא מר ונעשה סעודת פורים ביחד.  אמר רבי זירא לרבה: לא תמיד מתרחש נס. |

הסיפור פותח בהכרזה של רבא. מה אומר רבא בנוגע לשתייה בפורים?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

האם רבה ורבי זירא פעלו לפי ההנחיה של רבא? נמקו עמדתכם.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הסיפור הסתיים באסון שרק התערבות נִסית הצליחה לתקן. מדוע לדעתכם מביא התלמוד את הסיפור הזה?

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_