

  

 

 

**העמק דבר ויקרא פרשת שמיני פרק י**

(ט) יין ושכר וגו'. באשר דאונן פסול לעבודה משום דשרוי בצער אינו יכול להיות באהבת ה' ודביקות הבאה אך מתוך שמחה של מצוה, ומש"ה אכילת קדשים לבעלים ג"כ אסור לאונן, ע' פרש"י יומא די"ד א' ד"ה מי לא מטריד, ואך כהן גדול רשאי להקריב אונן, משום שלפי ערך גדולתו אפשר להתגבר על צערו ולעמוד לפני ה' בשמחה, וכך היתה מדתו של אהרן, אמנם היא עבודה קשה שבמקדש ונצרך דבר לסייע לזה, והייתי אומר לשתות יין ושכר וכמו שכתוב [משלי ל"א] תנו שכר לאובד ויין למרי נפש ישתה וישכח רישו, מש"ה הזהיר הקב"ה לאהרן ובניו באותה שעה, שהמה לא ישתמשו בעצה זו בבואם אל אוהל מועד להשיג אהבה:

[עיין הלקח והלבוב תשס"ב עמוד קצו-ז]

* גר"א