1. Is it Muktzah?
2. Can you open it? קורע?
3. משנ"ב סימן שמ ס"ק מא ושעה"צ שם – can’t open envelopes
4. If you tear along the edges you are making a usable כלי as in שו"ע שיד:א
5. If tear it to pieces it is מקלקל which would make it only דרבנן.
6. Since you throw it away immediately it seems like חותלות which isn’t a כלי at all – see שו"ע שיד סעיף ח. This is why רשז"א is מקיל in שש"כ פרק כח הערה טו.
7. What about לצורך? Food is מותר if מקלקל or flimsy packaging.
8. רשז"א בשש"כ פרק טו הערה רמט – opening food packages has nothing to do with צורך – it is מותר because it never was a כלי and won’t be a כלי – totally מותר.
9. אגרו"מ או"ח ח"א סימן קכב ענף ח – tearing envelope only דרבנן but לצורך שבת of any kind is מותר.
10. Ribiat in Koreya note 59 – only צורכי הגוף based on באה"ל.
11. Can you read it? If not, maybe it is מוקצה for that reason.
12. שטרי הדיוטות – see שו"ע סימן שז סעיף יג ומשנ"ב ס"ק נא-נב
13. אגרו"מ או"ח ח"ה סימן כב אות ד' – can’t read אגרת שלום because of דבר דבר and שמא ימחוק. דבר דבר is only out loud and שמא ימחוק doesn’t apply to חשובים, so מותר to be מטלטל and to read.
14. If you are מחמיר on reading then you can’t be מטלטל. Rav Moshe doesn’t think the fact that it could be used as a bookmark helps.
15. רשז"א quoted in Ribiat Kosev note 56 – you can use as a bookmark so not מוקצה
16. If it comes from outside the תחום definitely אסור.
17. Maybe UPS is different than USPS.
18. Which Category?
19. Checks, bills, important documents – חסרון כיס
20. If because can’t open or read it
21. Maybe like כלי שמלאכתו לאיסור since you can use as a bookmark – can move לצורך גופו או מקומו
22. Maybe like מוקצה מחמת גופו, or what Rav Simcha Bunim Cohen calls “type two כלי שמלאכתו לאיסור” – can be מטלטל כלאחר יד (Rav Moshe holds that literally using the back of your hand is not כלאחר יד)
23. Rav Schachter said that רב סולוביציק kicked the mail aside on שבת.

**1 - משנה ברורה סימן שמ ס"ק מא**

(מא) מפני וכו' - ומיירי בשאין מקפיד על המדה דאל"ה יש בו [עד] גם משום מחתך [עה] ואם קורע נייר לקרעים כדי לקנח א"ע בהן או לשאר איזה תשמיש חייב משום קורע שהוא קורע ע"מ לתקן וכדלקמן בסי"ד והמחבר שלא הזכיר כאן הטעם משום קורע עיין בבה"ל. ולקרוע אגרת המחותם [עו] אפילו אם יזהר שלא ישבור אותיות החתימה רק יקרע הנייר שסביבה ג"כ אסור לכו"ע ואפילו לומר לא"י [עז] יש ליזהר אם לא לצורך גדול ובאגודה כתוב שיאמר לא"י איני יכול לקרותו כ"ז שאין פתוח ואם יבין הא"י מעצמו ויפתחנו לית לן בה:

**2 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיד סעיף א**

אין בנין וסתירה בכלים. וה"מ, (א) שאינו בנין ממש כגון חבית, הגה: \* (ב) א שאינה מחזקת (ג) ב ארבעים סאה (ת"ה סי' ס"ה), שנשברה ודיבק שבריה ג בזפת, (ד) יכול לשברה ליקח מה שבתוכה ובלבד שלא יכוין (ה) לנקבה נקב יפה שיהיה לה לפתח, דא"כ הוה ליה (ו) <א> מתקן מנא; אבל אם היא שלמה, \* (ז) אסור לשברה אפי' בענין (ח) שאינו עושה כלי. ואפי' נקב בעלמא אסור לנקוב בה מחדש, ואפי' יש בה נקב חדש, (ט) <ב> אם להרחיבו, אסור. הגה: (י) ד ובלבד שיתכוין לכך (מרדכי פרק חבית). ואם היה סכין (יא) תקוע מע"ש בחבית, מותר להוציאו ולהכניסו שהרי אינו מתכוין להוסיף. הגה: ה ודוקא שהוציאו ג"כ פעם אחת מבע"י, אבל אם לא הוציאו מבע"י, אסור דהוי פסיק רישא (יב) דעושה נקב ופתח לחבית (תה"ד סי' ס"ד). כלי שנתרועעה, אם מותר ליטול ממנו חרס, ע"ל סי' ש"ח סמ"ד.

**3 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיד סעיף ח**

\* (לח) יב חותלות (פי' מיני כלים) של תמרים וגרוגרות, (לט) אם הכיסוי קשור בחבל, מתיר וסותר שרשרות החבל וחותך אפילו בסכין, ואפי' גופן של חותלות, שכל זה כמו (מ) יג ששובר אגוזים או שקדים כדי ליטול האוכל שבהם.

**4 - שמירת שבת כהלכתה פרק כח אות ד' והערה טו**

ואף אין לקרוע את המעטפה דרך קלקול כדי להוציא את המכתב מתוכה

טו - ... וכן שמעתי מהגרש"ז שליט"א שהעיר על המ"ב דכיון שהמעטפה נסגרה ע"י הדבקה ואחרי קריעתה רגילים לזורקה אין חוששין כלל שיכוין בקריעתה לעשותה כלי כמו במוסתקי שאין חוששין שמא יעשה פתח טוב בשעת שבירתו

**5 - שש"כ פרק טו הערה רמט**

דברי הלבשה הנמצאים בשקיות ניילון וכדומה ושכח לפותחן מבעוד יום מותר לקרוע בשבת את השקיות דרך קלקולן וכפי המבואר לעיל פרק ט סעיף ג... כי הדין של שובר אדם את החבית סימן שיד סעיף א אינו דוקא לצורך אכילה וכדמצינן בתשבץ מובא בכף החיים סימן תקפו ס"ק קמ דמותר לשבור חבית על מנת להוציא שופר וכן ברדב"ז בלשונות הרמב"ם סימן קל מתיר לשבור תיבה להוציא דבר שהוא לצורך שבת ודלא כפתח הדביר סימן שיד שכתב דהיתר זה אינו אלא באוכלין, ועיין גם סימן שיד סעיף א' בביה"ל ד"ה אסור דאין הטעם משום דהתירו שבות דמקלקל דבאמת אסור כל מקלקל אלא היתר גמור הוא כשלא היה כלי וגם לא עושה כלי וממילא אין נפקמ בין אוכלין לשאר דברים... שמעתי מהגרש"ז אויערבך שליט"א

**6 - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק א סימן קכב**

ענף ח ולפ"מ שבארתי נמצא שלקרוע אגרת חתום ליכא איסור דאורייתא, דלא כהפר"ח וספר הזכרונות שהובא בנשמת אדם שם בכלל כ"ט ובמ"ב /או"ח/ סי' ש"מ סעי' י"ג בבאור הלכה עיין שם בד"ה הנייר, ורק מדרבנן אסור שאף שליקח אוכלין בארתי שמותר וכדאיתא בתוספתא הוא מחמת שלצורך שבת התירו אבל באגרת חתום שלא שייך צורך שבת לא התירו ואסור מדרבנן, וגם הנשמת אדם מסיק שהוא רק מדרבנן אך מטעם אחר, וכן סובר החכ"צ שהובא בבאור הלכה שם ולא כתב טעם ובבאור הלכה הקשה עלייהו ופקפק בזה עיין שם ולפ"מ שבארתי מוכרח כן מהא דתוספתא שאין בזה איסור דאורייתא דאל"כ לא היה שייך להתיר ליקח אוכלין ולכן ברור שהאיסור הוא רק מדרבנן.

**7 - ספר לט מלאכות מלאכת קורע הערה 59**

אלא דעכ"פ מבואר בבה"ל בסימן שמ בד"ה הנייר דאסור ע"י ישראל ובע"כ צריך לחלק בזה בין צורכי אוכל וצורכי הגוף לשאר דברים. ועיין בששכה"ל פ"ט הערה יא שהעיר ג"כ על זה...

**8 - שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף יג**

שטרי הדיוטות, דהיינו (נא) שטרי חובות וחשבונות <יא> ואגרות של (נב) שאלת שלום, אסור לקרותם; (נג) ואפי' לעיין בהם בלא קריאה, אסור.

**9 - משנה ברורה על שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שז סעיף יג**

(נא) שטרי חובות וחשבונות - י"א משום [נו] ממצוא חפצך [נז] וי"א משום שמא ימחוק:

(נב) שאלת שלום - משום [נח] דמיחלף בשטרי הדיוטות:

(נג) ואפילו לעיין בהם - דא"א כשמעיין שלא ישא ויתן בעניני השטרות [לבוש] ומיירי כשיודע מכבר מה כתיב בה וכדמוכח לקמיה:

**10 - שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ה סימן כב**

ד. איך לנהוג למעשה במחלוקת לעניין איגרת שלום

שאלה: ושוב שאלתיו איך לנהוג בטילטול איגרת שלום.

תשובה: כיוון דמותר לקראות איגרת שלום בשבת, מותר לטלטלו. דהטעם שאסרו איגרת שלום בטילטול, הוא משום שמא ימחוק (רמב"ם שבת פכ"ג הי"ט, ועי' או"ח סי' ש"ז ט"ז ס"ק י"א), וכיוון דאנו נחשבים לגבי האי דינא כחשובים, אין לחשוש שמא ימחוק, כמו דלא חיישינן בחשובים לשמא יטה (סימן ער"ה סעיף ד'). דבאיסור קריאת איגרת נאמרו שני טעמים, אחד משום שמא ימחוק, והשני משום ודבר דבר. ואיסור ודבר דבר הוא רק באופן שקורא בפה, אבל עיון וקריאה שלא בפה מותר. ואיסור קריאה בדרך עיון בעלמא הוא רק משום שמא ימחוק, ועל טעם זה יש בו היתר דאנו נחשבים כחשובים.

ה. מהו צורך הגוף המתיר לקרוא באיגרת שלום

שאלה: איגרת שלום דמותר לקראות בו הוא דוקא שיש בו צורך הגוף (עי' מ"ב סי' ש"ז ס"ק נ"ד, ובתוס' שבת קט"ז ע"ב ד"ה כ"ש אי' צורך גדול), מהו גדר דחשיב צורך הגוף, האם בעינן שיהיה בו דבר נחוץ או חשש סכנה.

תשובה: כל איגרת שאין בו עניני ממונות מותר לקרות בו. אכן איגרות הבאים מחוץ לתחום אסור לטלטלם.

**11 - ספר לט מלאכות מלאכת כותב הערה 56**

ובתשובה מהגרש"ז אויערבך זצ"ל השיב בזה"ל "רגילים גם בזמנינו להשתמש בו לסימן בתוך הספר

**12 - ספר הלכות מוקצה להרב שמחה בונים כהן**

Some Poskim rule that since letters nowadays have no function other than being read, and since one may not read the sealed letter on Shabbos, it is considered category two כלי שמלאכתו לאיסור.

Other פוסקים disagree and rule that sealed mail is a category one כלי שמלאכתו לאיסור, since it has a permitted use (e.g. as a bookmark)

According to all authorities if the sealed mail is important and one would not use it as a bookmark, it is a category two כלי שמלאכתו לאיסור.