יהרג ואל יעבור (2#)

*מחייב של יהרג ואל יעבור*

רמב"ם הל' סנהדרין כ:ב, איסורי מזבח ד:ו, יסודי התורה ה:א-ז

*עבר ולא נהרג*

גמ' סא: ["איתמר העובד.."] - סב. [עד "וביטול מקצת"], ורש"י שם, תוס' סא: (ד"ה רבא אמר)

רמב"ם הל' ע"ז ג:ו, וראב"ד שם

חי' הר"ן סא: (ד"ה איתמר העובד)

יבמות נג: ["משנה... אלא לדעת"], רש"י שם, תוס' (ד"ה אין אונס לערוה)

רמב"ם הל' איסורי ביאה א:ט

חי' הרמב"ן יבמות שם (ד"ה גמ' הא דאמר)

ספר יראים סימן ר"ע

רמ"ך (על הרמב"ם הל' יסודי התורה ה:ד)

ספר יראים סימן רע

...ע"ז שהגוים מקבלים עליה אלוהות מחמת יראת אדם או אהבתו ואין בלב עובדיה כוונת אלהות ולא עבדה אדם כי אם מיראה ומאהבה כהמן דכתיב וכל עבדי המלך אשר בשער המלך כורעים ומשתחוים להמן כי כן צוה לו המלך אם אותה נקראת ע"ז לחייב עובדיה בלא קבלת אלהות ולהקראות ע"ז לאסור משמשיה ונוייה ותקרוביה בזה נחלקו אביי ורבא בסנהדרין פ' ד' מיתות [ס"א ב'] דאיתמר העובד ע"ז מאהבה ומיראה פי' העובד בדבר הנקרא ע"ז שלא נעבדה מעולם כי אם מאהבה ומיראה אביי אמר חייב רבא אמר פטור וכן פירשתי למעלה באיסורי הנאה [סי' ק'] ורבותינו פי' העובד ע"ז מאהבה ומיראה בע"ז ממש שנעבדה לשם אלהות אך זה העובדה עתה אין בלבו אלהות להכי פטר רבא פי' זה אינו נראה לי מכמה תשובות חדא דתנן [סנהדרין ס' ב'] הפוער עצמו לפעור והזורק אבן למרקוליס חייב ומפרש בגמרא [ס"ד א'] אף על גב דמכוין לבזויי ולמירגמא אלא שמעינן אף על פי שאין בלבו אלהות חייב. ועוד אמרינן [שם ע"ד א'] בע"ז יהרג ואל יעבור ואין לך מיראה גדולה מזה ועוד דמייתי בסנהדרין על פלוגתא דאביי ורבא ההיא דתניא להם אי אתה משתחוה אבל אתה משתחוה לאדם שכמותך יכול אפילו נעבד כהמן ת"ל וכו' והא המן מיראה הוי ואין להרהר כי בכל מקום שנחלק אביי ורבא קיי"ל כרבא בר מיע"ל קג"ם ועל עבודת ע"ז וקבלת אלהות אפילו בצינעה אמרו חז"ל יהרג ואל יעבור דקיי"ל כר"י דאמר בסנהדרין בסוף פ' בן סורר [ע"ד א'] משום ר"ש בן יהוצדק נמנו וגמרו בעליית בית נתזה בלוד כל עבירות שבתורה יעבור אדם ואל יהרג חוץ מע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים והתם מוקמינן לה אפילו בצינעה ואמר רב דימי אמר ר"י לא שנו אלא שלא בשעת השמד אבל בשעת השמד יהרג ואל יעבור כי אתא רבין אר"י אפילו שלא בשעת השמד ל"ש אלא בצינעה אבל בפרהסיא אפילו מצוה קלה יהרג ואל יעבור ומפרשינן בסנהדרין [שם ע"ב] מאי פרהסיא י' בני אדם