יהרג ואל יעבור (#1)

*מחייב של יהרג ואל יעבור*

גמ' עד. ["אמר רבי יוחנן משום..."] - עד: [עד "לעבורי מילתא קא בעי"], ורש"י שם

בעה"מ יח. (בדפי הרי"ף) ["ושאר עבירות... ואפ"ה מותר להנאת עצמן"], מלחמות שם ["וש"מ אף להנאת עצמן... ליכא משום קדוש ה'"]

חי' הר"ן סא: (ד"ה האיתמר) ["אלא שה"ר דוד ז"ל מחלק... אם התרו בו"]

תוס' עד: ["והא דלא פריך הכא... דמהני טעמא דקרקע עולם"]

ספר יראים סי' ת"ג

רמב"ם ספר המצוות ל"ת ס"ג

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

מהר"ם חלאווה פסחים כה. (ד"ה "אפי' הוא נוטל את נפשך")

ספר יראים סימן תג

קידוש השם. ויראת מאלהיך צוה לקדש שמו דכתיב. בפרשת אמור אל הכהנים ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל ותניא בת"כ ממשמע שנאמר ולא תחללו אמור קדש מה ת"ל ונקדשתי אמרה תורה מסור עצמך על קדושת שמי פי' על קידוש השם [שלא] יפקיר אדם במעשיו ובדבריו [באחת] מכל מצות האמורות בתורה ואפי' דקדוק אחד מדברי סופרים כי אם יחבב תורה ודקדוקיה וישמח לבו לקראת המצוות ואפילו אינה מצוה אלא מנהג יהודית ואם יעבירנו נראה כעובר מצוה ומפקירה צריך שיהרג על הדבר כדאמרינן בסנהדרין בסוף פ' בן סורר ומורה [ע"ד א'] בשעת השמד אפילו על מצוה קלה יהרג ואל יעבור פי' שעת השמד שמכוונים עובדי כוכבים להעביר מצות המקום ולהכעיס לפניו כי אתא רבין אמר ר' יוחנן אפי' שלא בשעת השמד לא אמרינן אלא בצינעה אבל בפרהסיא אפי' ערקתא דמסנא פי' מנהג יהודית שהנוהג לתרבות ולקידוש השם וכמה הוא פרהסיא אמר ר' יעקב אין פרהסיא פחות מעשרה בני אדם ותניא אחוה דר' אחאי בר אבא אתיא תוך תוך כתיב ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב הבדלו מתוך העדה הזאת מה להלן עשרה אף כאן עשרה ומה להלן כולהו ישראל אף כאן כולהו ישראל פי' כל העשרה יהיו ישראל ותניא נמי בת"כ יכול ביחידים ת"ל בתוך בני ישראל במרובין ומצוה זאת אף על פי שאין בה כי אם עשה שקולה היא לפני המקום ומכרעת שהרי החמירה תורה שיהרג אדם עליה כדתניא מסור עצמך על קידוש שמי.

מהר"ם חלאווה מסכת פסחים דף כה עמוד א

אפי' הוא נוטל את נפשך. וכי תימא מנ"ל דבע"ז היא? א"ל הפך קבלת מלכות שמים דלעיל מיניה. אי נמי כיון דכתיב וחי וכתיב לא תחללו שדי' לא תחללו אחמור שבהן שהן שלש אלה.