1. Which types are חייב מדאורייתא?
2. The gemara. מנחות דף לט: records a machlokes:
3. Rava - all garments require tzitzis, but strings of צמר ופשתים work for all garments while strings made from other materials only help for their own kind.
4. R’ Nachman - beged is used סתם everywhere except by נגעים it says explicitly צמר ופשתים indicating that the definition of a biblical begged is צמר ופשתים.
5. Rishonim.
6. רמב"ם הלכות ציצית פרק ג' הלכה ב' - like Rav Nachman, all other begadim are only דרבנן.
7. תוס' מנחות שם ד"ה ורב נחמן - רש"י ור"ת hold like Rava because he is בתראה
8. בית יוסף סימן ט' - even though Rosh agrees with Rashi and Tosafos, and there are many amoraim that disagree with Rav Nachman, one the Rambam and Rif agree to pasken like Rav Nachman, we pasken that way too.
9. Halacha.
10. שו"ע סימן ט' סעיף א' - only wool and flax are חייב דאורייתא
11. רמ"א שם - we pasken all begadim are חייב דאורייתא.
12. ארצות החיים brings ראיה to רמ"א from משנה כלאים פ"ט מ"א which lists halachos limited to בגדי צמר ופשתים and leaves tzitzis off the list.
13. ערוך השולחן סימן ט' סעיף א' - not a proof because all the halachos listed in that mishnah don’t even apply מדרבנן to שאר בגדים.
14. משנ"ב ט:ג. Three nafka mina whether it is דאורייתא או דרבנן:
15. should you specifically try to wear wool?
16. any situation of safek on the beged
17. if tzitzis get cut off when you are in a public location, does כבוד הבריות allow you to continue wearing the בגד? if beged is only חייב דרבנן you can wear it, if דאורייתא you have to remove it immediately.
18. Should one be makpid to wear a wool begged?
19. Machmirim:
20. although Rama paskens all are מן התורה, משנ"ב ס"ק ה' (בשם אליה רבה וארצות החיים) recommends using a begged obligated מדאורייתא according to all.
21. הליכות שלמה פ"ג הערה כה - should be machmir even in summertime.
22. שו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן יח
23. perhaps you need דאורייתא to help בעידן ריתחא (שו"ת אגרו"מ ח"ג סימן א' agrees that בעידן ריתחא it would only help to do the דאורייתא)
24. Rambam holds rabanan only required other minim so we won’t be מזלזל בצמר ופשתים so really we should try for צמר ופשתים.
25. Maharam holds wool strings, in times of no techeiles, will only work for a wool begged (Shulchan Aruch Harav also makpid)
26. the idea of ושמרתם את המצות means not even to rely on majority opinions when halachically justified.
27. Lenient position:
28. שו"ת אגרו"מ או"ח ב:א we are lenient like Rama, but בעל נפש המחמיר תבא עליו ברכה and says he was personally strict even in the summer time.
29. Rav Nebhenzal b’sheim his father, explaining the Chazon Ish wearing cotton - summer time you aren’t getting hana’ah from the begged so it doesn’t have the status of a begged.
30. Rav Shlomo Zalman - don’t need hana’ah from the begged (we don’t pasken like that Tosafos in Nidda), and we wouldn’t get hana’ah from cotton begged when it is 90 degrees outside either. The idea is that since it has become normal to wear, we consider it a malbush.
31. Rav Shternbuch - maybe best to wear some kind of mixture that is mostly wool.
32. שו"ת אגרו"מ או"ח ג:א - definitely still called a malbush just like a suit jacket even though it may not be so comfortable
33. Explaining the Gra who acc. to מעשה רב סימן יז, wore cotton (also practice of Chazon Ish and Steipler according to אורחות רבנו ח"א עמ' יח):
34. Rav Shlomo Zalman - since he wore talis gadol all day, he was trying to fulfill the mitzvah of לא תסור as well by also wearing talis kattan of cotton.
35. Rav Shternbuch - he wore a linen shirt so was worried about chumra of shatnez
36. Rav Chaim Kanievsky - he was trying to publicize that there is a mitzvah with cotton.
37. Piskei Teshuvos - many wouldn’t wear tzitzis at all if they thought you had to wear wool so it is best to demonstrate that it is not necessary.
38. wool gets dirty and smelly. if you are makpid you are more likely to miss some days
39. Mixed Begadim. משנ"ב ט:ב - depends on majority unless שתי וערב are two different minim where the garment cannot take on status of a beged based on just שתי או ערב.
40. Defining wool - בית יוסף סימן ט' - only from sheep. “goat wool” or “camel wool” is not halachically wool.
41. Shatznez. בית יוסף שם - Nowadays, without techeiles, we cannot put wool strings on בגד פשתן or vice versa.
42. רמ"א סימן ט' סעיף ב' quotes minhag not to make any tzitzis of פשתים, lest they be accidentally used on wool begged.
43. Mesh Tzitzis - Issues
44. Synthetic material.
45. Garment with holes.
46. Size of the בגד.
47. הכנף מין כנף. (DRS Wildcats ציצית)

1 - תלמוד בבלי מסכת מנחות דף לט:

דרבא רמי כתיב (במדבר טו לח) הכנף מין כנף וכתיב (דברים כב יב) צמר ופשתים הא כיצד צמר ופשתים פוטרין בין במינן בין שלא במינן שאר מינים במינן פוטרין שלא במינן אינם פוטרין ורב נחמן כדתנא דבי רבי ישמעאל דתנא דבי רבי ישמעאל הואיל ונאמרו בגדים בתורה סתם ופרט לך הכתוב באחד מהם צמר ופשתים אף כל צמר ופשתים

2 - רמב"ם הלכות ציצית פרק ג הלכה ב

אבל טלית של שאר מינין כגון בגדי משי ובגדי צמר גפן ובגדי צמר גמלים וצמר ארנבים ונוצה של עזים וכיוצא בהן אין חייבין במצות ציצית אלא מדברי חכמים כדי להזהר במצות ציצית, והוא שתהיה מרובעת או יותר על ארבע ויהיה שיעורה כשיעור שאמרנו, שכל הבגדים האמורים בתורה סתם אינם אלא צמר ופשתים בלבד. +/השגת הראב"ד/ אבל טלית של שאר מינים כו' עד במצות ציצית. כתב הראב"ד ז"ל /א"א/ כמדומה אני שזה הוא כלך ולא מחוור עכ"ל.+

3 - תוספות מסכת מנחות דף לט עמוד ב

ור"ת ורש"י פסקו כרבא משום דהוא בתראה.

4 - בית יוסף אורח חיים סימן ט

התוספות (ד"ה ור' נחמן) כתבו שרש"י ורבינו תם פסקו כרבא משום דהוי בתרא וכן כתב המרדכי (סי' תתקמא) בשם ר"י וכן פסק סמ"ג (עשין כו קח ע"ד) וכן דעת הרא"ש (סי' יח) ותמה על הרב רבי יצחק אלפסי למה פסק כרב נחמן כיון דרבים פליגי עליה רב יהודה ורחבה ורבא ואי משום דתנא דבי רבי ישמעאל אתי כותיה הא איכא תנא דבי רבי ישמעאל אחריתא דאתי כוותייהו כדאיתא בגמרא ומכל מקום כיון דהרב רבי יצחק אלפסי והרמב"ם קיימי בחד שיטתא הכי נקטינן

5 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן ט סעיף א

אין חייב בציצית מן התורה, אלא בגד פשתים או של צמר רחלים, אבל בגדי שאר מינים אין חייבים בציצית אלא מדרבנן. ( וי"א דכולהו חייבין מדאורייתא והכי הלכתא) (תוס' דף ל"ט והרא"ש וסמ"ג ומרדכי).

6 - משנה כלאים פרק ט' משנה א

א אֵין אָסוּר מִשּׁוּם כִּלְאַיִם אֶלָּא צֶמֶר וּפִשְׁתִּים. וְאֵינוֹ מִטַּמֵּא בַנְּגָעִים אֶלָּא צֶמֶר וּפִשְׁתִּים. אֵין הַכֹּהֲנִים לוֹבְשִׁין לְשַׁמֵּשׁ בְּבֵית הַמִּקְדָּשׁ אֶלָּא צֶמֶר וּפִשְׁתִּים.

7 - ערוך השולחן אורח חיים הלכות ציצית סימן ט סעיף א

ובארצה"ח הביא ראיה לזה ממשנה רפ"ט דכלאים דחשיב מילי דצמר ופשתים ולא חשבה זה דציצת ואולי משום דכל הני דחשיב שם גם מדרבנן אין חיוב ולא כן בציצת

8 - משנה ברורה סימן ט ס"ק ג

(ג) אלא מדרבנן - אף דצריך לברך על מצוה שהיא מדרבנן ג"כ מ"מ נ"מ לענין כמה דברים. א'. דיותר ראוי לעשות בגד שהוא יוצא בו מן התורה. ב'. אם נתערב לו ציצית טוויין לשמן בשלא לשמן ואין לו ציצית אחרים או שיש לו ספק על הבגד אם הוא חייב בציצית דאם הוא מדרבנן ספיקא דרבנן לקולא. ג'. אם הוא יושב בצבור ונפסק אחד מציציותיו בחול דאם הוא מדרבנן י"ל כבוד הבריות דוחה דרבנן ואינו מחוייב תיכף לפשוט טליתו עיין בסי' י"ג ועוד נ"מ הרבה עיין בפמ"ג:

9 - משנה ברורה סימן ט ס"ק ה

(ה) והכי הלכתא - וי"ש יחמיר על עצמו לחוש לדעה הראשונה ויעשה טלית של צמר כדי שיתחייב בציצית מן התורה לכו"ע. ונכון שיעשה בין הט"ג ובין הט"ק של צמר:

10 - הליכות שלמה פרק ג' הערה כה

ולכתחילה יש לילך בט"ק של צמר לקיים המצוה מדאורייתא לכו"ע כמ"ש הפוסקים בסימן ט'. ומש"כ במעשה רב (פעולת שכיר אות יז) שרבינו הגר"א ז"ל לא לבש ט"ק של צמר כבר כתב ע"ז הגרנ"ה הלוי בשם הגר"ש צלאנט ז"ל דהגר"א ז"ל הרי היה מעוטף בטלית גדול של צמר כל היום, ולכן לבש ט"ק משאר מינים כדי לקיים גם מ"ע של לא תסור עיי"ש. ואף אם מצטער בלבישתו מחמת החום, לית לן בה ושפיר מקיים המצוה, שהרי בימות הקיץ ודאי ליכא כלל שום הנאת הגוף מן הט"ק אפילו מטלית של בד, ואעפ"כ פשוט דמקיים בה המצוה ומברך על מצות ציצית, והיינו משום דתליא רק בלבישה ולא בהנאה. והן אמנם שהתוס' במס' נדה סא: ד"ה אבל כתבו "ציצית נמי אין החי חייב בו אם אין בו הנאת לבישה", מ"מ לא נקטינן הכי וכנ"ל. ובטעמא דמלתא צ"ל דכיון שכבר נהגו ללבוש תמיד בגד של ציצית, כבר נהפך בגד כזה להיות כמלבוש רגיל שכל אדם רגיל ללובשו אף אם אין לו מזה שום הנאה, ומשום כך גם מותר לצאת בו בשבת לרה"ר וכיון שלובשו כדרך מלבוש חשיב נמי כנהנה אע"ג שהגורם לכל זה הוא קיום המצוה.

11 - שו"ת תשובות והנהגות ח"א סימן יח

ובמשכנות יעקב מסיק שהעיקר להלכה כהמחבר וכהרמב"ם וכן בפני יהושע שבת כז הכריע ששאר מינים דרבנן, וראוי להדר לקיים מ"ע דאורייתא ואולי דרבנן לא אלים למידחי בעידן ריתחא כמ"ע וצריך לזה צמר דוקא ושפיר צריך להדר מאד ללבוש ט"ק של צמר.

ועיין רמב"ם פ"ג מציצית ה"ב שמפרש בשאר מינים שחייבין מדרבנן "כדי להזהר מצות ציצית" ותמוה למה מפרש הטעם רק נראה שנתקשה למה חז"ל לא עברו בל תוסיף כשהוציפו על דבר תורה ואין כאן שום גזירה או סייג לכן פירש שתיקנו כדי להזהר ולא יזלזלו בצמר ופשתים שמה"ת וא"ש. ולפיע זה אף ששאר מינים דרבנן מ"מ עיקר תקנתם שיזהרו במצות ציצית דאורייתא א"כ שפיר י"ל דלהגן בעינן דוקא קיום מצות ציצית מה"ת וכנ"ל.

ובלאו הכי דעת מהר"ם מובא בב"י שצמר אינו פוטר בשאר מינים אלא כשהוא עם פשתים ובזמן דאיכא תכלת, אבל שאר מינים צריך שיהא הציצית ממין הבגד ואם כן בבגד של משי לא נפטר בציציות של צמר ועיין מ"א ט:טז דחוששין לדבריו ולא מברכין על שאר מינים רק על של צמר וכן מפורש בב"ח סימן ט'... וא"כ למה לן ליכנס לחששות שלכמה פוסקים יש כאן ביטול מ"ע. ואף ששמענו על גדולי עולם זצ"ל שלבשו של משי בציצית צמר בודאי היה להם טעם כמוס ואנו במ"ע חייבין להשתדל לצאת כל הדיעות שנאמר "ושמרתם את המצות", ופירשו המפרשים שבל"ת אם סומך על רוב בודאי לא עבר, אבל במ"ע אף שכשיש רוב יכול לסמוך אבל מ"מ עדיין לא מיקרי שמור, שאם כהמיעוט לא קיים (עיין במשך חכמה פרשת בא שמפרש ליזהר מאד בכל מ"ע מהאי טעמא)...

ובמעשה רב מהגר"א זצ"ל... אף כבר כתב בשיח אליהו בשם זקני וילנא שטעמו משום שהיה הולך בחלוק של פשתן וחשש לדעת הרבינו יונה שאין ללבוש בגד פשתן ע"ג בגד צמר...

12 - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן א

ולענין ללבוש בימים החמים בגד דק הנעשה ממינים שאין מחממין כמו מצמר גפן וכדומה, הנה להרמב"ם והמחבר ששאר מינים פטורין מדאורייתא נמצא שאינו מקיים המצוה דציצית מדאורייתא שבעידן ריתחא הא אמר מלאכא לרב קטינא בדף מ"א /מנחות/ דענשינן אעשה משום שיש לו למיהדר לקיים עשה אף שאינו מחוייב כדאיתא שם /מנחות/ בתוס' ובדף מ' כתבו שאף בשביל ציצית מן המובחר שסובר דבגד פשתן חייב בציצית ורק בתכלת אסרו שנמצא שבבגד זה קיים מצות הציצית דמאחר דאפקעו מחיוב תכלת הרי אין מעכב הלבן ומ"מ הי"ל ליקח בגד של צמר בשביל קיום מצות תכלת וא"כ כ"ש שיש לו להשיג בגד שחייב מדאורייתא בשביל קיום עצם מצות ציצית שמדאו' לא קיים המצוה בבגד משאר מינים שודאי יש לו מצד זה להשתדל לילך בבגד צמר אבל להרמ"א שפוסק כרוב הראשונים שכל בגדים חייבין מדאו' יכול לילך בבגד של שאר מינים, ובאופן זה שאינו מצד החיוב אלא מצד הדור לקיים מצוה יש לסמוך על הרמ"א גם שלא להחמיר לילך דוקא בשל צמר כיון שקשה לו מצד החום אבל מ"מ בע"נ המחמיר תבא עליו ברכה. משה פיינשטיין.

13 - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ג סימן א

בדבר טלית קטן של צמר בימים החמים ט' אלול תשכ"ו. מע"כ ידידי הנכבד מהר"ר יצחק אייזק צין שליט"א.

בדבר אם לילך בטלית קטן של צמר בימים החמים ששמע כתר"ה מאחד שאין ראוי ללבוש בשבת לצאת בו לרה"ר ולכרמלית משום שאין דרך לילך בבגד צמר בימים החמים, אינו כלום, דודאי הוא בגד ורשאי לילך בו לרה"ר בשבת, ועל בגד ממש לא גזרו אף בשביל חשש שמא מפני החום יפשטהו מעליו ויעבירנו בידיו שהוא דרך משאוי, כדאיתא בתוספות והרא"ש שבת דף נ"ז, שלכן פשוט מה שהרבה הולכין בשבת גם בימים החמים בבגד עליון שקורין מאנטל ובמדינה זו קורין קויט, ואין חוששין לשמא יפשטו מעליהם משום שעל בגד ממש לא גזרו, ואף שבמדינה זו הרבה בנ"א רגילין בחול שנושאין בידיהם בימים החמים הדזעקעט, מ"מ כיון שהוא מלבוש גמור לא גזרו, ועיין /בשבת/ בדף ק"כ שמקטורן הוא מי"ח כלים שרשאי להציל בלבישתו גם לר' יוסי ומקטורן הוא מאנטל כדפרש"י, והוא בין בימים הקרים בין בימים החמים, ואף אם נימא דבימיהם לא היו רגילין להסיר מעליו אף בגד עליון, נמי אין לאסור בזמננו שהרבה מסירין, ובטלית קטן כולי עלמא אין רגילין להסיר מפני המצוה שלא ישאר בלא ציצית ולכן ודאי שלא שייך לגזור.

וממילא כיון שלמצות ציצית עדיף יותר בגד של צמר שחייב בציצית מדאורייתא לכל השיטות, יותר טוב גם בקיץ לילך בט"ק של צמר. וכן אני נוהג מטעם דהא חיוב ללבוש בגד החייב בציצית ליכא בעצם, אלא משום שצריך להשתדל לקיים המצוה מצד הא דאמר מלאכא לרב קטינא במנחות דף מ"א סדינא בקייטא וסרבלא בסיתוא ציצית מה תהא עליה ובזמן דאיתא ריתחא ענשינן עיי"ש, ממילא אם טליתות אחרות פטורות מדאורייתא וכדסובר המחבר ברס"ט =בריש סימן ט'= /או"ח/ ושל פשתים נימא שפטרו מדרבנן אף מציצית של לבן דכן סובר ר"ת במנחות דף מ' והרא"ש בהלכות ציצית הביא עוד גאונים שסברי כן, וכן בש"ע סימן ט' סעיף ו' כתב שי"א שלא לעשות טלית של פשתן וירא שמים יחמיר כן, לכן צריך להשתדל לקיים המצוה מדאורייתא לכו"ע ולא בשל שאר מינים, וגם לא בשל פשתן שלר"ת אינו מקיים המצוה, מאותו הטעם עצמו דאמר מלאכא לרב קטינא. והנני ידידו מוקירו ומברכו בכוח"ט, משה פיינשטיין.

14 - משנה ברורה סימן ט ס"ק ב

צמר רחלים או פשתן שטרפן בשאר מינין אזלינן בתר רובא אם הרוב הוא מצמר ופשתים חייב מן התורה וא"ל מדרבנן. ודוקא אם טרפן וטוון ועשה מהן בגד אבל אם השתי מצמר או מפשתים והערב משאר מינין או איפכא אין חייב לדעה זו רק מדרבנן אפילו אם רובו מצמר ופשתים דשתי או ערב לחוד לא חשיב בגד. ולענין איזה ציצית לעשות בו עיין לקמן בס"ק י"ג ועיין בביאור הלכה:

15 - בית יוסף אורח חיים סימן ט

ודע דצמר סתם אינו אלא של רחלים לבד אבל של עזים נוצה מיקרי ושל גמלים אע"פ שנקרא צמר גמלים וכן צמר ארנבים נקרא צמר ארנבים צמר סתם לא איקרי והכי גרסינן בירושלמי פרק בתרא דכלאים (ה"א) צמר מה צמר שאין לו שם לווי אף כל שאין לו שם לווי מנין שאין לו שם לווי אמר רבי יוסי בן לוי דכתיב (מלכים ב ג ד) ומישע מלך מואב היה נוקד והשיב למלך ישראל מאה אלף כרים ומאה אלף אילים צמר אין לך קרוי צמר אלא צמר אילים בלבד. וא"כ לדברי הפוסקים כרב נחמן לא מיחייב בציצית מדאורייתא אלא טלית של פשתים או של צמר רחלים לבד וכן הא דאמרינן דצמר ופשתים פוטרין אפילו שלא במינן בצמר רחלים דוקא אמרו

16 - בית יוסף אורח חיים סימן ט

ומ"ש רבינו וציצית של צמר או של פשתים פוטר כל המינים. מאחר שבזמן הזה אין לנו תכלת צריך לפרש דפוטר כל המינין דקאמר היינו כל שאר מינין בר מצמר ופשתים כלומר דציצית דצמר אינו פוטר לטלית פשתים וכן ציצית של פשתים אינו פוטר טלית של צמר משום דהוי כלאים שלא במקום מצוה ואפשר דפוטר כל המינים כולם קאמר אפילו של צמר לפשתים ושל פשתים לצמר ולישנא דגמרא נקט דמיירי בזמן דאיכא תכלת וסמך על מה שכתב בסימן י"א (יז.) ועתה שאין לנו תכלת אין לעשותם מכלאים אלא צמר לצמר ופשתים לפשתים:

17 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן ט סעיף ב

ציצית של פשתים או של צמר רחלים פוטרים בכל מיני בגדים, חוץ משל פשתים לצמר, או של צמר לפשתים, בזמן הזה דליכא תכלת, מפני שהם כלאים. הגה: וי"א שלא לעשות ציצית של פשתים כלל, אפילו בשאר מינים, והכי נהוג (סמ"ק סימן ל"ח).

**18 - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן א**

בבגדים של ניילאן ורייען וכדומה אם חייבין בציצית

נשאלתי מידידי הנכבד והחשוב מאד הר' יהודה באדענהיימער שליט"א אם יכול ללבוש בימי הקיץ החמים בגד של ד' כנפות לקיום מצות ציצית מהמינים ניילאן ורייען וכדומה שנתחדשו בשנים אלו. והשבתי כי מסתבר לע"ד כי מינים אלו פטורין מציצית אף להסוברים דכל הבגדים חייבין בציצית אף משאר מינים שאינם של צמר ופשתים, והטעם דהא מודו שיש בגד שפטור מציצית כמו בגד של עור כמפורש בגמ' מנחות דף מ' היא של עור וכנפיה של בגד פטורה ורבא אמר זה אף שהוא סובר דבגדים של שאר מינים נמי חייבין מדאורייתא בדף ל"ט שם /מנחות/, והוא משום דלא מרבינן מהכנף אלא מינים שנעשים מחוטים כמו בגדים מצמר ופשתים ולא בגדים מעורות שאינם בדומה להם. ופשוט שאף אם עשה מהעור רצועות דקות כחוטין וארגם ועשה בגד הוא בדין בגד עור שפטור מציצית, וראיה מהר"ש והרע"ב פכ"ז מכלים מ"א שעל מוסף עליו דעור השק שהוא מטמא משום אריג כתב משא"כ בעור דאם עשה ממנו רצועות דקות וארגו אין בו טומאה, ואף הרמב"ם שפי' בעור שאין בו משום אריג לפי שכל שהוא אינו ארוג יחסר מן המנויים משום ארוג לפי שאין אריגות בו, נמי כוונתו דאף אם עשאו לחוטין וארגם לבגד אין לזה חשיבות ארוג ולכן לא כתב שאין מציאות דאריגות בו משום דודאי איכא מציאות דאריגות באם עשאו לחוטין אבל אין לזה חשיבות דאריגה ונתן טעם לפי שכל שהוא אינו ארוג בעצם דהרי שייך לעשות ממנו הבגד בלא אריגה אין לו חשיבות אריגות אף כשעשאו באופן שיצטרך לאריגה והוא ממש כפי' הר"ש והרע"ב אך הם לא נתנו טעם אלא כתבו הדין דאף בעשאו לחוטין וארגו אין בו טומאה והרמב"ם כתב הטעם לזה וטעם זה שייך גם לפטור מציצית. וא"כ גם בגדים דמינים אלו דניילאן ורייען וכדומה שג"כ אין צורך לעשותן חוטין ולארוג מהן בגד דאפשר לעשות מהן בגד בלא חוטין ואריגה לכן אף כשעשאן חוטין וארגן לבגד אין להם חשיבות אריג ואין לרבותן מהכנף כמו שלא מרבינן בגד מעור ויש לפוטרן מציצית אף כשעשאן באריגה וכ"ש כשעשאן בגדים בלא אריגה שפטורין מציצית. וכ"ש להסוברין דשאר מינים הוא רק מדרבנן שלא חייבו אלא בהמינים שדומין לצמר ופשתים שמוכרחים לטויה ואריגה. אך שאולי יש לומר דחכמים חייבו בכל בגדים משום שאפשר אין הטעם שלא יטעו להשוות הבגדים ואם יפטרו בשאר מינים יפטרו גם בצמר ופשתים אלא משום דלאו כל אדם יכול להיות לו בגד מצמר ופשתים וישארו בלא מצות ציצית שחביבה מאד משום שראיה מביאה לידי זכירה וזכירה מביאה לידי עשיה כדאיתא בדף מ"ג /מנחות/ לכן תיקנו שיתחייב בציצית גם בכל בגדים וכדמשמע קצת כן בלשון הרמב"ם בפ"ג מציצית ה"ב שכתב אבל טלית של שאר מינים אין חייבין במצות ציצית אלא מדברי חכמים כדי להזהר במצות ציצית, שפשטות לשון זה הוא לא בשביל חשש טעות אלא בשביל המצוה גופה שכל אדם יוכל להזהר במצות ציצית שיבא התועלת מהראיה גם אותם לזכירה ומהזכירה לעשיה ואף שלא יהיה בזה קיום המצוה ממש כיון דפטורות מציצית, וא"כ הרי יש לחייב לטעם זה גם הבגדים שלא דמו לצמר ופשתים בציצית, אבל הא גם ברמב"ם נקט הדין דשל עור פטורה וג"כ סתם דהוא אף בעשה מהעור חוטין וארגם לבגד אלמא דעכ"פ לא תיקנו אלא בבגדים הדומין לצמר ופשתים, וגם אולי אף לשון כדי להזהר במצות ציצית נפרש שהוא שלא יטעו במה שפטורין מציצית בבגדים דשאר מינים שדומין בכל לבגדים דצמר ופשתים ולא יזהרו בשביל זה במצות ציצית גם בבגדים דצמר ופשתים החייבים אף שהוא דוחק קצת. עכ"פ לדינא הרי גם הרמב"ם פוטר בבגדים של עור וא"כ יש למילף מזה שיפטור גם בגדים ממינים אלו כיון שגם הם לא דמו לבגדים דצמר ופשתים אלא לבגדים של עור.

ואף שיש קצת לחלק מבגדי עור שעשאן חוטין וארגן דהתם היה כבר עור שלם שהיה ראוי לעשות ממנו בגד כמו שהוא אך ששינה וחתכו תחלה לחוטין שלכן אין ע"ז שם אריגות, אבל מינים דניילאן ורייען אם מתחלה נעשו לחוטין שממילא האריגה הכרח בהם אולי יש להם חשיבות אריגות דל"ד לעור שמתחלה לא היה חוטין, לא נראה כלל לחלק מאחר דעכ"פ לא דמו לבגדים דצמר ופשתים דכי עור נאמר לפטור שנימא שמה שלא דמי לעור לא נפטר הא בגד הוזכר לחיוב ולכן צריך שידמה לבגד לחייבו ועור שלא דמי לבגד פטור א"כ גם בגדים דמינים אלו לא דמו שלכן אין לחייבם.

**19 - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כ ד"ה ומה שראית**

ומה שראית וגם שמעת שבכמה ישיבות, שהבחורים אין מברכין על הציצית בבוקר, כשלובשין הטלית קטן, פשוט שהוא שלא כדין, אם יש בו כשיעור ג' ריבעי אמה מכל צד לבד בית הצואר, כדאיתא במ"ב סימן ט"ז סק"ד. ואם אין בו כשיעור ניחא מה שאין מברכין, אבל תימה הוא שבני תורה ילבשו ט"ק שאינו מחוייב בציצית, דוודאי היה להו להקפיד ללבוש ט"ק החייב בציצית, מליבטל ממצוות ציצית, אף באופן שאין עוברים אם אין מקיימין מצוות ציצית. דאמר מלאכא לרב קטינא דהיה לבוש בסדינא דפטור מציצית, דבזמן דאיכא ריתחא ענשינן אעשה דלא מיכסי בבגד החייב בציצית (מנחות מ"א ע"א), ולכן וודאי שצריכין מנהלי הישיבות להזהיר את כל התלמידים שהם כבר בני י"ג שנה שילבשו בגד החייב בציצית. ואני בעצמי לובש מטעם זה בימי הקיץ החמים ביותר ט"ק מצמר, כדי שאקיים עשה דאורייתא. אבל על הבחורים דבישיבה אין להקפיד בזה מפני הקושי דהחום. אבל לכה"פ שילבשו בגד ד' כנפות כשיעור ממינים אחרים, כמו צמר גפן וקנבוס וכדומה, שהם בגדים דקים ביותר. אבל לא מאלו שנעשו מניילאן ורייען וכדומה, כי לע"ד הם פטורין מציצית, עיין במה שכתבתי באג"מ או"ח ח"ב סימן א'.

**20 - שו"ת דברי יציב חלק אורח חיים סימן ג**

ע"ד חיוב ציצית בבגד העשוי מאריג חוטי ניילון

ב"ה, קרית צאנז, ט' ניסן תשכ"ז

יקרת מכתבו קבלתי בעידנא דטרידנא טובא במילי דשמיא ובמילי דמתא בפרוס הפסח, אך לכת"ה כי רב הוא ההכרח אתי להשיב תיכף ובאתי רק בנחיצה כמהלך ע"ג גחלים. במ"ש כת"ה בנידון בגד הנעשה מאריג חוטי ניילון, אם חייבת בציצית, ונראה לו דאין עליו תורת בגד ואינו חייב בציצית אפי' מדרבנן, ובנה יסודו עפ"י מ"ש הרמב"ם בפ"א מכלים ה"ג מה בגד מן הגדל בארץ, וחידש ג"כ דתורת בגד הוא רק באם דרך גידולו בצורת חוט.

א) הנה שם בתו"כ פרשת שמיני פ"ז, עור יכול אף עורות שבים וכו' ת"ל בגד מה בגד מין הגדל בארץ אף עור מין הגדל בארץ וכו', והכוונה דבגד מין הגדל בארץ לפי שסתם בגד שבתורה הוא צמר ופשתים, וכתנא דבי ר' ישמעאל [שבת כ"ו ע"ב ועוד]. ועיין בראב"ד על התו"כ בפרשת תזריע פי"ג, שתמה מאי שנא עורות שבים דחוט או משיחה מכשרתן לקבל טומאת נגעים דקא בעינן רוב מצמר ופשתים, ותירץ דאיכא למימר משום דבגד גופיה לא משתמע אלא צמר ופשתים כדפרט בהו קרא, הילכך האי או לא מצי לאפוקי מפשטיה ומשו"ה בעינן או רוב או מחצה, אבל עור סתמא כתיב ומהקישא דבגד הוא דממעטינן עורות שבים, וכיון דכתיב או בעור רבי ביה רחמנא אפי' ע"י חיבור משהו עיין שם, הרי להדיא דמ"ש התו"כ מה בגד מין הגדל בארץ לא משום דכללא דבגד יקרא רק הנעשה מגדולי ארץ מסברא הפשוטה כמ"ש כת"ה, אלא משום דסתם בגד הוא צמר ופשתים כדפרט בהו קרא, והוא כתנא דבי ר"י, וכ"ה גם ברביד הזהב בפ' שמיני מה בגד מן הגדל בארץ דסתם בגדים צמר ופשתים עיין שם.

וזה ג"כ מ"ש הרמב"ם בפ"א מכלים הנ"ל מה בגד מן הגדל בארץ, משום דסתם בגדים הוא צמר פשתים, וכמ"ש בפ"ג מציצית ה"ב שכל הבגדים האמורים בתורה סתם אינם אלא צמר ופשתים עיין שם, והוא כדתדבר"י וכר"נ במנחות ל"ט ע"ב, אבל מדרבנן חייבין גם משאר מינין, ובגד מצמר הגדל בים, דודאי אינו בכלל צמר, שאין קרוי צמר סתם אלא של רחלים ואילים כמ"ש בירושלמי פ"ט מכלאים ריש ה"א, ורק מדין שאר בגדים קאתי, דילפינן בשרצים מאו בגד כמ"ש בשבת כ"ז ע"א, ולזה אתי היקישא למעוטי של ים וכאשר עוד נבאר להלן בס"ד, אבל זה אינו מסברא הפשוטה כמ"ש, ואדרבה יעויין בתוס' נזיר דף נ"ד ע"ב ד"ה ת"ש, דתכשיטי כלי מתכות שפיר מקרי בגדים כדכתיב בבגדי כהונה אלה הבגדים אשר יעשו וחשיב ציץ עיין שם, ובפנ"י בשבת ס"ג ע"ב, ויל"ע בתוס' בשבת נ"ז ע"ב ד"ה ואינה מ"ש מהערוך פי' איסטמא ודו"ק בערוך גופא.

ב) ועכ"פ עצם תורת בגד שייך בכל מיני בגדים ואופנים, ורק מדפרט צמר ופשתים ממעט ים, ומוכח כן גם מהא דתו"כ שם, וכן הוא במשנה בנגעים פי"א מ"א, חיבר להם מן הגדל בארץ אפי' חוט אפי' משיחה דבר שהוא מקבל טומאה טמא, וכ"ה בכלים פי"ז מי"ג, וכן שם ברמב"ם בהל' כלים, והוא ס"ל דהכל מקבל טומאה ואפי' חלק הים ועיי"ש במל"מ במ"ש מהר"י מסמפונט, ועכ"פ להרמב"ם ההכרח לומר כנ"ל מהראב"ד בתו"כ פ' תזריע, וע"כ דבעצמיותו הוא בגד או עור, ורק דגזה"כ דבגד הוא צמר ופשתים וממעט גדל בים דוקא ודו"ק. ועיי"ש בנגעים פי"א מ"א בפיה"מ להרמב"ם שכנראה יש לו גירסא אחרת בתו"כ, מה פשתים וצמר מן הגדל בארץ עיין שם, ולפמ"ש היינו הך.

...

ח) ולגוף הענין שכתב כת"ה דהנילון נוצר מנפט, דברתי עם מומחה והוא אמר לי שמיוסד גם על כמה דברים שגדלים בארץ, וא"כ נפל כל היסוד בבירא. והמל"מ שם בהל' כלים פ"א ה"ג מסתפק, בלקח צמר הגדל בים וצמר הגדל ביבשה וטרפן זה בזה, מי אזלינן בתר רובא דומיא דפי"א בנגעים מ"ב, או דילמא צמר רחילים וגמלים אינו נראה ומתערב יפה, אבל הכא אף בתר טריפה צמר הגדל בארץ אינו בטל עיין שם. נמצא באינו ניכר פשיטא ליה דבטל, ואף בליכא רובא ממה שגדל בארץ, מ"מ לדעת הרמב"ם בהל' כלים שם בחיבר אפי' חוט ומשיחה הכל מקבל טומאה אף חלק הים כנ"ל, ולמה יגרע בעירבן יחד. וספקו של המל"מ י"ל דהוא לשיטת הר"י מסמפונט כנ"ל, וראיתי שכ"כ במשנה אחרונה שם בפי"ז מכלים מי"ג עיין שם. וא"כ גם לגבי טומאה הוי בגד בכה"ג.

ובעיקר הדבר נראה דהנילון שנוצר גם מנפט אינו בגדר צמר הגדל בים, דהרי באמת כל הנבראים יסודם מאש רוח מים וארץ כמ"ש הרמב"ם בפ"ד מיסה"ת ה"א עיין שם, וה"נ כה"ג בהנילון שיש בו מיסוד וריכוז הנפט ואויר, וזה אינו נקרא שהבגד נעשה מאויר וממים כמו הבגד מצמר הגדל בים, שעצם הנילון הוא מדברים שונים הגדלים בארץ והאויר והמים רק לנפוחו וכוחו, משא"כ דברים הגדלים ממש בים שע"ז יש מיעוט דוגמא צמר רחלים שגדל רק בארץ וז"ב בס"ד.

באמת כתבתיו כחד כרעא במעמסה הכבדה עלי, ונחוץ אלי כעת ג"כ לנסוע לעיה"ק ירושלים להכשיר המקוה בק"צ, וממש כהרף עין אין לי, אך לכבוד התורה כי רב הוא אמרתי בהחפזי לבוא בדברי תורה לפענ"ד וקט שכלי, והשי"ת ישים חלקנו בין יושבי אהלה של תורה ללמוד וללמד בדרך האמת של אבוה"ק זי"ע ועכ"י אכיה"ר.

ידידו הדושה"ט באה"ר ובלונ"ח יקותיאל יהודה הלברשטאם.

**21 - שו"ת הר צבי אורח חיים א סימן ט**

טלית מניילון אם חייב בציצית.

נשאלתי מאחד שרוצה לעשות לו טלית קטן של ניילון ולהטיל בו ציצית, אם אפשר לצאת בו ידי חובת מצות ציצית.

הנה, מלשון הפוסקים שכתבו כל מיני בגדים חייבים בציצית לכאורה משמע שאין מין בגד שיהא פטור מציצית. אולם במנחות (דף מ ע"ב) קאמר רבא: היא של בגד וכנפיה של עור חייבת, היא של עור וכנפיה של בגד פטור ומימרא זו הובאה להלכה בטוש"ע סימן מ, הרי מבואר שטלית של עור פטורה מציצית.

וראיתי בלבוש (סימן י סעיף ד) שכתב וז"ל: אין חייב בציצית אלא דבר הנקרא בגד דכתיב ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם, ובגד הוא כל דבר הנארג ונעשה בגד לאפוקי מלבוש של עור שאינו נקרא בגד ואינו חייב בציצית אפילו אם יש לו ד' כנפות, עכ"ל.

הנה, מלשון הפוסקים שכתבו דכל מיני בגדים חייבים הוא משום שאינו נארג, וכלל הוא לענין ציצית שכל שאינו מעשה ארג אינו בכלל בגד ואינו חייב בציצית, וכ"כ בשו"ע הרב (סימן י).

ולענין שאילתנו, הנה בניילון יש שני מינים, יש מין ניילון העשוי כולו חתיכה אחת ולא מחוטים ואינו מעשה ארג, ובטלית ממין זה לדעת הלבוש הואיל ולא נארג אין עליו שם בגד להתחייב בציצית. אולם יש גם ניילון העשוי מחוטי ניילון והוא מעשה ארג, וטלית ממין זה ודאי שהוא נכלל בכלל בגד וחייב בציצית.

**22 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות ציצית סימן ח סעיף ג**

[ג\*] (ה) טליתות קטנים שלנו שאנו נוהגים ללבוש, אף על פי שאין בהם עיטוף, (ו) <ד> יוצאין בהם ידי חובת ציצית, וטוב להניח אותו על ראשו רחבו לקומתו ולהתעטף בו, ד ויעמוד כך (ז) מעוטף לפחות כדי הילוך ד' אמות, (ח) ה ואח"כ ימשכנו מעל ראשו ו וילבישנו.