1. Source of a problem.
2. ספרי דברים ראה פיסקא פא – don’t say that I will wear purple like גוים.
3. רש"י בראשית פרק מט ד"ה בני אתונו – clothing colored like wine causes men to look.
4. גמרא ברכות דף כ. – ראב"א tore a garment of a woman and ערוך says it was red.
5. Halacha – רמ"א יו"ד סימן קעח סעיף א – in context of חוקות הגוים he says red is example of a בגד של פריצות.
6. ש"ך שם ס"ק ג' – red is a color of פריצות and black is color of humility – sounds like it is דוקא red.
7. שו"ת אגרות משה יו"ד ח"א סימן פא – the only reason we need to come on to the idea that it is חוקת הגוים is that it is only a "נדנוד פריצות" but not פריצות ממש which would be אסור anyway.
8. שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן שיב – the שואל wanted to suggest that if מהרי"ק says אסור for men, than ק"ו לנשים. Rav Klein rejects the ק"ו because נדה דף סא: says that הותרו בגדי צבעונין לאשה בפולמוס של אספינוס – so maybe more permissible for women.
9. Still concludes להלכה that it is אסור based on גמרא ברכות דף כ and language of מהר"ק that it is מסורת בידינו להקפיד על לבישת האדום לבני עמינו which implies men and women.
10. דרכי תשובה קעח:טז – in name of ר' יצחק אלחנן that since goyim don’t specifically wear red nowadays it is not longer חוקת הגוים (case he was dealing with was for a man).
11. Practical opinions.
12. Rav Shteinman – can’t even have table cloths – “goyishe color”
13. Rav Menashe Klein – not even okay in the house when she is not a נדה because:
14. הרהור is also a problem since משביעו רעב מרעיבו שבע. Quotes בעה"נ להראב"ד that אשת פוטיפר seduced יוסף by constantly changing clothing.
15. If reason is חוקת עכו"ם it also applies in the house
16. If reason is גאוה it also applies in the house
17. Rav Shlomo Zalman (quoted by Rav Menashe Klein) – okay in the house as long as not time of נדה.
18. Rebbetzin Leibowitz (Rav Henoch’s wife, daughter of Rav Naftoli) – minhag in Europe was one בגד can be red but not all בגדים
19. Rav Elyashiv (quoted in הליכות בת ישראל) – anything that isn’t ממש red is okay (e.g. purple, pink)
20. Rav Schahcter – it’s not about red (Rav Shternbuch has similar לשון) but about anything that is בולט and attention grabbing – for men too.

**1 - Article from Life In Israel Blog**

Red is a Non-Jewish Color

The color red is not just considered immodest, not tzanua, but it is also now considered to be "goyish". That is something I was never aware of.

On Friday Rav Shteinman paid a visit to a yeshiva to participate in a siyyum made by the yeshiva boys. When he got there and saw some of the tables covered in red tablecloths, he asked why they put a red tablecloth there, as red is a color of goyim.

Obviously they quickly removed the tablecloths, based on what Rav Shteinman said.

source: Ladaat

I guess it makes sense, if red is not a modest color, it would not be used by Jews, and is therefore a color for non-Jews alone. I am just surprised that I never heard such a thing before, and it seems the rosh yeshivas and rebbes in that yeshiva and rabbonim elsewhere, never did either. The opposition to red is generally specifically regarding women's clothing and it specifically references tzniyus issues, not imitating the non-Jews.

Now you know - stay away from red, and not just on women's clothing

**2 - ספרי דברים פרשת ראה פיסקא פא**

(ל) השמר, בלא תעשה. פן בלא תעשה. פן תנקש אחריהם, שמא תמשך אחריהם או שמא תדמה להם שמא תעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש. אחרי השמדם מפניך, מפני מה אני משמידם מפניך שלא תעשה כמעשיהם ויבואו אחרים וישמידו פניך.

פן תדרוש לאלהיהם לאמר, שלא תאמר הואיל והם יוצאים בטנא אף אני אצא בטנא הואיל והם יוצאים בארגמן אף אני אצא בארגמן הואיל והם יוצאים בתולסין אף אני אצא בתולסין ואעשה כן גם אני.

**3 - רש"י בראשית פרק מט**

בני אתונו - יבנון היכליה, לשון שער האיתון בספר יחזקאל (מ טו). ועוד תרגמו בפנים אחרים גפן אלו צדיקים. בני אתונו עבדי אורייתא באולפן, על שם (שופטים ה י) רוכבי אתונות צחורות. [כבס ביין יהא] ארגוון טב לבושוהי, דומה ליין, וצבעונין הוא לשון סותה שהאשה לובשתן ומסיתה בהן את הזכר ליתן עיניו בה. ואף רבותינו פירשו בתלמוד לשון הסתת שכרות במסכת כתובות (דף קיא ב) ועל היין, שמא תאמר אינו מרוה, תלמוד לומר סותה:

**4 - שולחן ערוך יורה דעה הלכות חוקות העובדי כוכבים סימן קעח סעיף א**

א] אין הולכין בחוקות העובדי כוכבים (ולא מדמין להם). (טור בשם הרמב"ם) ולא ילבש מלבוש המיוחד להם. א ב] <א> ולא יגדל ציצת ראשו כמו ציצת ראשם. ג] ולא יגלח מהצדדין ויניח השער באמצע. ד] ולא יגלח השער מכנגד פניו מאוזן לאוזן <ב> ויניח הפרע. ה] <ג> ולא יבנה מקומות כבנין היכלות ב של עובדי כוכבים כדי שיכנסו בהם רבים, כמו שהם עושים. הגה: אלא יהא מובדל מהם במלבושיו ובשאר מעשיו (שם). ו] וכל זה אינו אסור אלא בדבר שנהגו בו העובדי כוכבים לשום פריצות, כגון שנהגו ללבוש ג מלבושים אדומים, והוא מלבוש שרים וכדומה לזה ממלבושי הפריצות, ז] או בדבר שנהגו למנהג ולחוק ואין טעם בדבר דאיכא למיחש ביה משום דרכי האמורי ושיש בו שמץ עבודת כוכבים מאבותיהם, ד אבל דבר שנהגו לתועלת, כגון שדרכן שכל מי שהוא רופא מומחה יש לו מלבוש מיוחד שניכר בו שהוא רופא אומן, מותר ללובשו. וכן שעושין משום כבוד או טעם אחר, מותר (מהרי"ק שורש פ"ח). לכן אמרו: <ד> שורפין על המלכים ואין בו משום דרכי האמורי (ר"ן פ"ק דעבודת כוכבים).

**5 - ש"ך יורה דעה סימן קעח ס"ק ג**

ג מלבושים אדומים כו' - שאין דרך הצנועים להיות אדומים בלבושם וצבע השחור הוא דרך צניעו' והכנעה וכדאמרינן מי שיצרו מתגבר עליו ילבש שחורים ויתעטף שחורים כו' ועוד התם מסורת בידינו להקפיד על לבישת האדום לבני עמנו מהרי"ק שם:

**6 - שו"ת אגרות משה יורה דעה חלק א סימן פא**

אבל הבגדים שיש בהן פריצות ממש שנעשו מחדש בבגדי נשים אף שבעוה"ר כיון שגם הישראליות מלובשות בהן גם מתחלה אין להחשיבן מלבושי נכרים מצד עצם הבגדים אבל עצם הפריצות אולי יש להחשיב מחוקות העכו"ם וממילא יש לאסור בגדים אלו לישראליות לבד ענין הפריצות מצ"ע גם מצד מלבושי נכרים. ומה שמצריך מהרי"ק בנדנוד פריצות ודרך גאוה גם שפרשו הישראלים ממנו משום צניעות שמשמע דבלא פרשו ממנו ליכא איסור ולא אמרינן דיאסר משום דהפריצות גופה הוא חוק העכו"ם, אפשר הוא רק בנדנוד פריצות כהא דבגדים אדומים וכדומה אבל בבגדי פריצות ממש אפשר אף בלא הנהיגו עדין לפרוש ואף בלא פרשו יש לאסור. וצ"ע באיסור זה. אבל למעשה הא ודאי בגדים אלו יש לאסור על הנשים מצד עצם הפריצות אף אם נימא שליכא בהו האיסור משום מלבושי נכרים. ובמלבושי אנשים אין שייך זה. ידידו, משה פיינשטיין.

**7 - תשובות והנהגות כרך א סימן קלו**

שאלה: אם מותר לאשתו ללבוש שמלה אדומה

בברכות (כ א) דראב"א קרעיה לנכרית דלבשה כרבלתא בשוקא, ופירש בערוך בגד אדום שאין דרך בנות ישראל להתכסות בו ומביא לידי פריצות, הרי מפורש שאסור ללבוש בגד אדום.

ומיהו נראה דלאו דוקא אדום אסור, אלא כל לבוש בולט שאשה מתלבשת בהם וגורם שיסתכלו במיוחד בה, זהו פריצות ואסור, ד' ישמרנו מהם, ואין זה משנה כלל באורכם וגודלם, וראוי לקורעה וכמבואר בש"ס התם לענין אדום שאסור מפני שצנועות לא נהגו כן שהוא לבוש בולט שיסתכלו בה וזהו פריצות.

וכהיום התחילו ללמוד מדרכי העכו"ם שכל מגמתם ב"מאדע" שיסתכלו בהם וטומאתם התפשטה ונכנסה בדרך אחורנית לחרדים וטמא טמא יקרא, ואסור ללמוד ממעשיהם שמלבד אסור פריצות נראה שזהו בכלל אסור לאו "ובחקותיהם לא תלכו".

ודבר חידוש העלה האדמו"ר הקדוש הר"ש מבעלזא זצ"ל (נדפס בספר כה תאמר לבית יעקב) שגלוי שער ובשר באשה בכלל גלוי עריות (אביזרייהו) שמחוייבין ע"ז מסירות נפש, וכן פריצות בכלל, ולכן יש ליזהר בזה במאד מאד ולהתרחק ממנו.

**8 - שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן שיב**

עוד להנ"ל

מלבושי אדומים לעם ישראל

בפ"א שם הביא (דברי מהרי"ק הובא בש"ך יו"ד סי' קע"ח סק"ג) לענין בגד אדום שאין מדרך הצנועום ללבוש אדום וכתב מעכ"ת והנה זה נאמר על מלבושי אנשים וכ"ש שאסור במלבוש נשים שההתקשטות היתירה ברחוב מושך עיני הרועים.

ולפענ"ד לא ידענא מה כ"ש הוא ואם לדין אדרבה הרי אמרו ז"ל (נדה ס"א ע"ב) ר' נתן בר יוסף אומר שהותרו בגדי צבעונין לאשה בפולמוס של אספינוס א"כ אפשר שכיון שהניחו להם, או לכמה שיטות תקנו להם להתקשט ממילא כל הקישוט התירו ולא כן אנשים שאסרו עליהם הקישוט ועיין רמב"ם פ"ט מא"ב ובטוש"ע יו"ד סי' ק"צ. ומיהו לדינא ודאי שנשים בכלל זה חדא מגמ' ברכות כ' שמבואר שבאשה היתה המעשה ברב אדא גם מדברי מהרי"ק הנ"ל שהביא הש"ך שכתב מסורת בידינו להקפיד על לבישת האדום לבני עמינו עכ"ל. ובני עמינו נשים ואנשים בכלל וז"פ.

**9 - שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן שיג**

עוד להנ"ל

אי מותר ללבוש מלבוש אדום בבית

עוד שם ובבית אין קפידא בלבישת בגד אדום ובימי טומאה יש להמנע בשם הגרשז"א שליט"א. ולפענ"ד נראה להעיר בדברי ידי"נ הגה"צ שליט"א דלפ"מ שכתבנו שהותרו בגדי צבעונין לאשה הוא כך דלמ"ד גם בימי טומאה א"כ גם בגד זה בכלל ומ"ש, ובכלל בגדי צבעונין הוא ולמ"ד גם שאר בגדי צבעונין אסור א"כ אדום לאו דוקא.

ואי כוונתו משום דגורם הרהור ובשעת טומאה תחדל מלגרום א"כ גם בשאר הימים אין ללבוש אפילו בבית כדי שלא תעורר הרהורים וירבה בתשמיש שאינו מן החיוב וכבר אמרו ז"ל משביעו רעב מרעיבו שבע ועיין ספר בעה"נ להראב"ד ז"ל ואשת פוטיפרע בגדים שלבשה לו בבוקר לא לבשה לו בערב כדי להרגילו ואין זה מדרכי הצניעות.

גם בעיקר ההיתר ללבוש בבית צ"ע לפי הטעמים שהביא אי משום ובחוקותיהם לא תלכו מ"ש בית מבחוץ ופשוט שאסור ללבוש במלבושי עכו"ם בבית, ואי משום הכנעה שמלבוש אדום מביא גאות מ"ש בית מבחוץ דבבית ג"כ צריך הכנעה ולכן לפענ"ד גם בבית צריך ללבוש בגדי צנועות, וקצת רציתי ליישב מלשון הגמ' ברכות דף כ' שכתב שם חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא סבר דבת ישראל היא וכו' משמע לכאורה דדייק בשוקא ולא בבית ומיהו על הגליון שם מביא בשם הערוך כרבלתא פי' בגד אדום כגון כרבלתא דתרנגולא שאין דרך בנות ישראל להתכסות בו שהוא פריצות ומביא לדבר עבירה ע"כ. והנה כתב רק בגד אדום שאין דרך בנות ישראל להתכסות בו שהוא פריצות ומשמע בין בבית ובין בחוץ דאל"כ היל"ל שאין דרך בנות ישראל לצאת בו ולהתכסות משמע בין בבית ובין בחוץ שהוא בעצמו הוא כיסוי של פרוצות ומביא לדברי עבירה וא"כ גם בבית הוא פריצות ואין להתכסות ובפרט בזה"ז שהבית הוא בית פתוח לרוחה ואנשים נכנסים ויוצאים ותגרום מכשול ח"ו כנלפענ"ד.

**10 - דרכי תשובה קעח:טז**

ועיין בקובץ תורה מציון שנה ה' חוברת ב' שהביא שם תשובה רב א' וגם תשובת מו"ה יצחק אלחנן ז"ל באיש א' שעשה בגדי חתונה לבנו והמה של משי אדום יקרים מאד אם רשאי ללבשן מחמת דברי הרמ"א בזה שהם מדברי המהרי"ק וכתב דבזה"ז כיון שאין דרך העכו"ם ללבוש כעת מלבושים אדומים דוקא אין זה חוקות העכו"ם ומותר לישראל ללובשן עיי"ש באורך

**11 - רב אהרן ישעיה שכטר בשם אביו**

Rav Schachter feels it depends on the generational understanding. Red is not necessarily a problem, it depends on the matzav. Men should be careful as well not to wear things that stick out...

**12 - תלמוד בבלי מסכת ברכות דף כ עמוד א**

כי הא דרב אדא בר אהבה חזייה לההיא כותית דהות לבישא כרבלתא בשוקא, סבר דבת ישראל היא, קם קרעיה מינה; אגלאי מילתא דכותית היא, שיימוה בארבע מאה זוזי. אמר לה: מה שמך? אמרה ליה: מתון. אמר לה: מתון מתון ארבע מאה זוזי שויא.