***KADOSH KADOSH KADOSH: HOLINESS IN HALACHA AND JEWISH THOUGHT***

**(1) בראשית פרק ב** (ג) ויברך אלהים את יום השביעי ויקדש אתו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלהים לעשות:

שמות פרק ג (ה) ויאמר אל תקרב הלם של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קדש הוא:

שמות פרק יג (ב) קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא:

שמות פרק טו (יא) מי כמכה באלם יקוק מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת עשה פלא

שמות פרק יט (ו) ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל: (י) ויאמר יקוק אל משה לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלתם:

**(2) ויקרא פרק יט פסוק ב**

דבר אל כל עדת בני ישראל ואמרת אלהם קדשים תהיו כי קדוש אני יקוק אלהיכם:

רמב"ן ויקרא פרק יט פסוק ב

קדושים תהיו - הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר ערוה אתה מוצא קדושה, לשון רש"י. אבל בתורת כהנים (פרשה א ב) ראיתי סתם, פרושים תהיו. וכן שנו שם (שמיני פרק יב ג), והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש אני, כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם תהיו פרושים:

ולפי דעתי אין הפרישות הזו לפרוש מן העריות כדברי הרב, אבל הפרישות היא המוזכרת בכל מקום בתלמוד, שבעליה נקראים פרושים

**(3) פרטי המצוות על סדר ההלכות לרמב"ם ספר קדושה**

בשם י"י אל עולם נעשה ונצליח. פעמי הכן באמרתך ואל תשלוט בי כל און.

ספר חמישי והוא ספר קדושה - הלכותיו שלש וזה הוא סדורן:

הלכות איסורי ביאה, הלכות מאכלות אסורות, הלכות שחיטה

**(4) רמב"ם הלכות דעות פרק א הלכה ו**

כך למדו בפירוש מצוה זו, מה הוא נקרא חנון אף אתה היה חנון, מה הוא נקרא רחום אף אתה היה רחום, מה הוא נקרא קדוש אף אתה היה קדוש, ועל דרך זו קראו הנביאים לאל בכל אותן הכנויין ארך אפים ורב חסד צדיק וישר תמים גבור וחזק וכיוצא בהן, להודיע שהן דרכים טובים וישרים וחייב אדם להנהיג עצמו בהן ולהדמות אליו כפי כחו

**Rav Joseph B. Soloveitchik, Halachik Man, P.47**

Holiness is created by man, by flesh and blood. Through the power of our mouths, through verbal sanctification alone, we can create holy offerings for the Temple treasury and holy offerings for the altar. The land of Israel became holy through conquest…It is man who sanctifies space and makes a sanctuary for his Creator.

**(5) משך חכמה שמות פרק לב פסוק יט**

ואל תדמו כי המקדש והמשכן המה ענינים קדושים מעצמם, חלילה! השם יתברך שורה בתוך בניו, ואם "המה כאדם עברו ברית" (הושע ו, ז), הוסר מהם כל קדושה, והמה ככלי חול 'באו פריצים ויחללוה'. וטיטוס נכנס לקודש הקדשים וזונה עמו ולא ניזוק (גיטין נו, ב), כי הוסר קדושתו. ויותר מזה, הלוחות - "מכתב אלקים" - גם המה אינם קדושים בעצם רק בשבילכם, וכאשר זנתה כלה בתוך חופתה המה נחשבים לנבלי חרש ואין בהם קדושה מצד עצמם, רק בשבילכם שאתם שומרים אותם. סוף דבר: אין שום ענין קדוש בעולם מיוחס לו העבודה והכניעה, ורק השי"ת שמו הוא קדוש במציאותו המחוייבת, ולו נאוה תהילה ועבודה. וכל הקדושות המה מצד ציווי שצוה הבורא לבנות משכן לעשות בו זבחים וקרבנות לשם יתברך בלבד

.**(6) תלמוד בבלי מסכת פסחים דף קה עמוד ב**

שאני לן בין עיולי יומא לאפוקי יומא. עיולי יומא - כל כמה דמקדמינן ליה עדיף, ומחבבינן ליה. אפוקי יומא - מאחרינן ליה, כי היכי דלא ליהוי עלן כטונא

**(7) רמב"ם הלכות בכורות פרק א הלכה ד (6)**

מצוה להקדיש בכור בהמה טהורה ויאמר הרי זה קדש שנאמר תקדיש לה' אלהיך ואם לא הקדישו הרי זה מתקדש מאליו וקדושתו מרחם היא

**(8) רמב"ם הלכות בית הבחירה פרק ו הלכה טז (7)**

ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר א"י לענין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה ושכינה אינה בטלה, והרי הוא אומר והשמותי את מקדשיכם ואמרו חכמים אף על פי ששוממין בקדושתן הן עומדים אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כבוש רבים וכיון שנלקחה הארץ מידיהם בטל הכבוש ונפטרה מן התורה ממעשרות ומשביעית שהרי אינה מן ארץ ישראל