יהרג ואל יעבור (8#)

*פרהסיא*

גמ' עד. ["תניא אמר רבי ישמעאל... ונקדשתי", "כי אתא רבין..."] - עד: [עד "וכולהו ישראל"]

רמב"ם הל' יסודי התורה ה:ד

*שעת השמד*

גמ' עד. ["כי אתא רב דימי... ואל יעבור"], ורש"י שם (ד"ה ואפילו מצוה קלה)

שאילתות דרב אחאי (פרשת וארא שאילתא מב), העמק שאלה שם:ח', י"א

ספר יראים (סימן ת"ג), מלחמות יח. (בדפי הרי"ף) ["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"]

ריטב"א פסחים כה. (ד"ה וכן אין הפרש), חי' הר"ן עד. (ד"ה אבל בשעת הגזירה) [עד "לכל בני ישראל"]

שאילתות דרב אחאי פרשת וארא שאילתא מב

כי אתא רב דימי א"ר יוחנן הא דאמרת כל עבירות שבתורה יעבור ואל יהרג לא שנו אלא שלא בשעת השמד אבל בשעת השמד יהרג ואל יעבור מאי טעמא כיון דגזירה למיעקרא למילתא הווי קידוש השם וקרינן ביה ולא תחללו את שם קדשי... ברם צריך הני מילי היכא דקא מיכוין גוי לאעבורי לבר ישרא' איסור' היכא דקא מיכון להנאתו מאי דכיון דפרהסיא הוא אית ביה קידוש השם או דילמא כיון דלאו לאעבוריה קא מיכוין אלא להנאתו לית ביה משו' קידוש השם ת"ש דאמ' רבה האי אנסא דאניס ליה לישרא' ואמ' ליה קטיל אספתא בשבת ושדי לסוסיי ואי לא קטילנא לך יעבור ואל יהרג קטול ושדי לאיבוד דלא להנאתו אלא לאעבורי' קא מיכוין יהרג ואל יעבור וממאי דכי אמ' רבא בפרהסיא קאמר מדקא קשיא לך והא אסתר בפרהסיא היא היכי לא מסרה נפשה לקטלא ואמר אביי אסתר קרקע עולם היא רבא אמר שאני אסתר דלהנאתו קא מיכוי' דאי לא תימ' הכי הני קואקי ודמינקי דפליגי לבי נורא היכי יהבינא להו אלא כל להנאתו ליכא קידוש השם ואף על גב דפרהסיא הילכך ע"ז וגילוי עריות ושפיכות דמים אפי' בצינעא יהרג ואל יעבור שאר עבירות נמי יהרג ואל יעבור להנאתו אפי' בפרהסיא ואפילו ע"ז כגון קואקי ודמונקי יעבור ואל יהרג בשעת השמד אפי' שאר עבירות ובצינעה יהרג ואל יעבור

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 ...