**צדקה**

**דור המלקטים** - אהבת צדקה (אבידן), אמרי צדקה (ארטסקרול), באורח צדקה (פיינהדנלר), בדי השולחן ( ), הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש יו"ד פרק מ"ה - פרק נ"ב), הלכות מעשר כספים (ברונשטיין), מעשר כספים (אלברט),על פי התורה (פר' ויקהל, פרק כ"ח), פסקי בושם (פרק כ"ט), צדקה ומשפט (בלוי), שבט הלוי (קובץ מבית לוי בענייני יו"ד עמ' ר"ז - עמ' רכ"ט), שלמי צדקה (קליין), The Tzedakah Treasury (פוער), ר' דן רט, ר' יצחק רוזדל.

1. חשיבות הענין.
   1. **חייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות עשה**.
      1. רמב"ם (הל' מתנות עניים פרק י' הל' א') – "חייבין אנו להזהר במצות צדקה יותר מכל מצות עשה, שהצדקה סימן לצדיק זרע אברהם אבינו שנאמר כי ידעתיו למען אשר יצוה את בניו לעשות צדקה, ואין כסא ישראל מתכונן ודת האמת עומדת אלא בצדקה שנאמר בצדקה תכונני, ואין ישראל נגאלין אלא בצדקה שנאמר ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה".
         1. דרך אמונה (שם ס"ק א') – "וגם אחז"ל גדולה צדקה יותר מכל הקרבנות וכל העושה צדקה ומשפט כאילו מלאו לכל העולם חסד ואמרו צדקה וגמילות חסדים **שקולין כנגד כל מצות שבתורה וזוכה לבנים ת"ח ובעלי עושר וכבוד** ומן הפרוטות שאדם נותן לצדקה עושין לו מזה מלבוש לעוה"ב שמגין עליו כשריון והיא מוציאתו מדינה של גיהנם".
   2. **לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה**.
      1. רמב"ם (הל' מתנות עניים פרק י' הל' ב') – "עולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום".
      2. מחבר (סי' רמ"ז סעי' ב') – "לעולם אין אדם מעני מן הצדקה, ולא דבר רע ולא היזק מתגלגל על ידה, שנאמר: והיה מעשה הצדקה שלום. (ישעיה לב, יז)".
      3. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

I am a person who already gives masser (and most properly gives a chomesh).  
I would like to know, since Rebbe is associated with Torah Live - if I give a sizable check to them, with that be part of the הבטחה of the Rambam רמב"ם הלכות מתנות עניים פרק י הלכה ב  
לעולם אין אדם מעני מן הצדקה ואין דבר רע ולא היזק נגלל בשביל הצדקה שנאמר והיה מעשה הצדקה שלום, כל המרחם מרחמין עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך ...  
and Rebeinu B'chaya דברים פרק כו (א - ב) פתיחה לפרשה כי תבוא?

R' Y. Berkovits wrote: Although we are used to grouping all forms of chesed under the word “tzedaka”, Rav Elyashiv said that regarding the havtochos, they are refering to tzedaka mamash. However, he also said that organizations which provide services for children or bachurim, are considered “tzedaka”, since they're all technically aniyim.  
In other words, he was machmir regarding that the havtochos are limited to real tzedaka, but he was mekil with what is considered real tzedaka.  
Supporting Torah Live is definitely considered “tzedaka” - tizku limitzvos.

* 1. **כל המרחם מרחמין עליו**.
     1. רמב"ם (הל' מתנות עניים פרק י' הל' ב') – "כל המרחם מרחמין עליו שנאמר ונתן לך רחמים ורחמך והרבך, וכל מי שהוא אכזרי ואינו מרחם יש לחוש ליחסו, שאין האכזריות מצויה אלא בעכו"ם שנאמר אכזרי המה ולא ירחמו, וכל ישראל והנלוה עליהם כאחים הם שנאמר בנים אתם לה' אלהיכם ואם לא ירחם האח על האח מי ירחם עליו, ולמי עניי ישראל נושאין עיניהן, הלעכו"ם ששונאין אותן ורודפים אחריהן הא אין עיניהן תלויות אלא לאחיהן".
     2. מחבר (סי' רמ"ז סעי' ג') – "כל המרחם על העניים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליו.
        1. רמ"א – "ויתן האדם על לבו שהוא מבקש כל שעה פרנסתו מהקב"ה, וכמו שהוא מבקש שהקב"ה ישמע שועתו כך הוא ישמע שועת עניים. גם יתן אל לבו כי הוא גלגל החוזר בעולם, וסוף האדם שיבא הוא או בנו או בן בנו לידי מדה זו, וכל המרחם על אחרים מרחמין עליו (מלשון הטור)".
  2. **צדקה תציל ממות**.
     1. מחבר (סי' רמ"ז סעי' ד') – "הצדקה דוחה את הגזירות הקשות, וברעב תציל ממות, כמו שאירע לצרפית.

1. מעשר: חשיבות.
   1. אבות.
      1. **אברהם אבינו**.
         1. בראשית (לך לך פרק י"ד פסוק כ') – "וּבָרוּךְ אֵל עֶלְיוֹן אֲשֶׁר מִגֵּן צָרֶיךָ בְּיָדֶךָ וַיִּתֶּן לוֹ **מַעֲשֵׂר מִכֹּל**".
      2. **יצחק אבינו**.
         1. בראשית (תולדות פרק כ"ו פסוק י"ב) – "וַיִּזְרַע יִצְחָק בָּאָרֶץ הַהִוא וַיִּמְצָא בַּשָּׁנָה הַהִוא **מֵאָה שְׁעָרִים** וַיְבָרְכֵהוּ ה'".
            1. רש"י (שם) – "מאה שערים. שאמדוה כמה ראויה לעשות ועשתה על אחת מאה שאמדוה. ורבותינו אמרו אומד זה למעשרות היה".
      3. **יעקב אבינו**.
         1. בראשית (ויצא פרק כ"ח פסוק כ' - כ"ב) – "וַיִּדַּר יַעֲקֹב נֶדֶר לֵאמֹר אִם יִהְיֶה אֱלֹקִים עִמָּדִי וּשְׁמָרַנִי בַּדֶּרֶךְ הַזֶּה אֲשֶׁר אָנֹכִי הוֹלֵךְ וְנָתַן לִי לֶחֶם לֶאֱכֹל וּבֶגֶד לִלְבֹּשׁ: וְשַׁבְתִּי בְשָׁלוֹם אֶל בֵּית אָבִי וְהָיָה ה' לִי לֵאלֹקִים: {כב} וְהָאֶבֶן הַזֹּאת אֲשֶׁר שַׂמְתִּי מַצֵּבָה יִהְיֶה בֵּית אֱלֹקִים וְכֹל אֲשֶׁר תִּתֶּן לִי **עַשֵּׂר אֲעַשְּׂרֶנּוּ לָךְ**".
   2. **לנסות הקדוש ברוך הוא**.
      1. רמ"א – "והיא מעשרת, ואסור לנסות הקדוש ברוך הוא כי אם בדבר זה, שנאמר: ובחנוני נא בזאת וגו' (מלאכי ג, י). (טור מגמרא פ"ק דתענית). וי"א דוקא בנתינת מעשר מותר לנסות הקדוש ברוך הוא, אבל לא בשאר צדקה".
         1. פת"ת (ס"ק א') – "עיין בספר משנת חכמים הל' יסוה"ת דף י"ז ע"א שכתב דהא דשרי לנסות במעות מעשר היינו אם עושה ע"מ להתעשר אבל בשביל טובה אחרת כמו בשביל שיחיו בניו וכדומה אסור לנסות ע"ש. ועיין בזה בספר פרשת דרכים בדרך האתרים דרוש ג'".
         2. פת"ת (ס"ק ב') – "עיין (בשאילת יעב"ץ ח"א סימן ג') שהשיג על הרמ"א דמדבריו משמע דבמעשר כספים דנהוג עלמא האידנא קאי ובאמת ז"א שלא נאמר זה על מעשר כספים דלא שרי לנסויי ביה דאינו אלא צדקה ע"ש וכ"כ הגאון בעל של"ה והוא בדפוס א"ד דף רמ"ב דדוקא במעשר תבואה הוא דשרי לנסות אבל לא במעשר כספים ע"ש וכן הסכים בספר משנת חכמים הלכות יסודי התורה דף י"ז ע"א ע"ש".
2. מעשר כספים: דרבנן או דאורייתא.
   1. ספרי.
      1. תוס' (תענית דף ט.) – "עשר תעשר. הכי איתא בסיפרי עשר תעשר את כל תבואת זרעך היוצא השדה שנה שנה אין לי אלא תבואת זרעך שחייב במעשר רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים מנין ת''ל את כל דהוה מצי למימר את תבואתך מאי כל לרבות רבית ופרקמטיא וכל דבר שמרויח בו והכי נמי איכא בהגדה".
   2. **דאורייתא**.
      1. עי' רע"ב (פאה פרק א' משנה א') – "אבל גמילות חסדים דבממונו, כגון פדיון שבוים ולהלביש ערומים ולהאכיל את הרעבים וכיוצא בהן יש להן שיעור, שיתן בכל פעם שתבא מצוה כזו לידו חמישית מן הריוח שבנכסיו, ותו לא מחייב, דהכי אמרינן המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. הלכך מבעי ליה לאינש לאפרושי חמישית הריוח בכל עת כדי שיהא מצוי כל זמן שיבא גמילות חסד לידו שיקיימנו, ובהכי נפיק ידי חובתו".
   3. **דרבנן**.
      1. ט"ז (סי' של"א ס"ק ל"ב), באה"ט (סי' של"א ס"ק פ') – "נראה דיש לדמות מעשר שמפרישין מן הריוח ממון לדין מעשר עני של תבואה ופירות ומו"ח ז"ל כתב שהמעשר של ממון שלנו אין בו חיוב לא מן התורה ולא מדרבנן ותמהתי שהרי ר"ס רמ"ט מבואר שחיוב גמור הוא כמ"ש כל הפוסקים והב"י בשם ירושלמי".
      2. הגר"ד אופנהיים זצ"ל (חו"י סי' רכ"ד).
      3. נוב"ק (יו"ד סי' ע"ג) – "דמעשר כספים דרבנן".
   4. **מנהג בעלמא**.
      1. מהר"ם מרוטנבורג (דפוס פראג סי' ע"ד) – "מעות מעשר יראה אחרי שהחזיקו לתתם לעניים אין לשנותם למצוה אחרת דנראה כגוזל עניים דאע"פ שאינו מה"ת אלא מנהג הא קיי"ל דברים המותרים ואחרי' נוהגים בהם איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהם שנאמר לא יחל דברו ולא יחל מדרבנן".
      2. ב"ח (סי' של"א ס"ק י"ט) – "אין זה אלא במעשר עני מזרע הארץ שהיא מצוות עשה מן התורה אבל מה שאדם מעשר ממה שמרויח במשא ומתן ככספים ושאר רוחים אינו בכלל זה ויכול ליתן ממנו לצדקה ולפדיון שבויים שהרי אינו חייב בה לא מן התורה ולא מדרבנן".
      3. פנ"י (שו"ת ).
      4. חו"י (סי' רכ"ד) – "במה שתמה הרב הגאון על הב"ח במ"ש שמעשר כספים אפילו מדרבנן ליתא וכתב שנעלם מהב"ח דברי תוס' ט' במס' תענית דמייתי ספרי דמרבינן מאת כל ריווח פרגמטי' ושאר רווחים לזה אני אומר אפשר יכול וקרוב להיות דאישתמיטתי' מדלא זכרו כלל ומ"מ אינו מוכרח כי אפשר דלא חש לו וכך עניית וקלישת דעתי נוטה כב"ח שהרי לא נזכר שום דבר בש"ס ממעשר כספים וארז"ל עשר תעשר בשתי מעשרות הכתוב מדבר וכו' ולמדו שגם מעשר בהמה אין מעשרין משנה על חבירת' ולא נזכר אותו מעשר שם בפרשה ולא אמרו אחד במעשר כספים ואפילו את"ל דמ"מ מדרבנן הוא מ"מ קשה למה הרמב"ם שדבר כל מילי דאורייתא ודרבנן ותקנות וסיגי' ולא זכר זה בשום מקום וכן הסמ"ג ובגמ' דכתובות המבזבז אל יבזבז יותר מחומש ומיירי בצדקה ויליף לה מעשר אעשרנו לך ע"ש ד"נ וכתבוהו הרמב"ם והטור בהלכות צדקה לכן לא ילפי לי' מעשר תעשר וע"כ מפני דס"ל ההוא דספרי הוא אסמכתא בעלמא ודרוש וכמ"ש בירושלמי אין למדין הלכה לא מפי הלכה פי' משניות ולא מן התוס' ולא מן ההגדה כ"ש בדלא נזכר בש"ס כלל ובכה"ג כתבו הפוסקים סברא זו ולא סמכו על הירושלמי".
      5. שבות יעקב ( ).
      6. שאילת יעב"ץ (ח"א סי' ו') – "שאי אפשר להחמיר בו כל כך שנראין דברי האומרים שאין לו עיקר מן התורה ר"ל בחיוב אם לא ממדת חסידות ודאי יש לו עיקר ועיקר מדברי אבינו הזקן וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו וע"ז אנו סומכין להקל בו, שלא לגדוש המדה להחמיר יותר ממה שנהגו והנח לישראל בני נביאים די להם במה שהחמירו על עצמן לפנים משורת הדין. ויש לי ראיה מפורשת שאין עיקר למעשר כספים אפי' מדבריהם. מהא".
      7. בית מאיר (סי' של"א על הט"ז ס"ק ל"ב) – "ולענ"ד לק"מ והדין עם הב"ח ...".
      8. תשובה מאהבה (ח"א סי' פ"ז) – "אין להגאונים הנ"ל שום תלונה על הב"ח כי יש לו על מי שיסמוך והדין דין אמת דכויתי' פסק מהר"מ רוטנבורג אשר ממנו העתיקו כל האחרונים בי"ד סי' רמ"ט ורנ"א ושל"א דינים הללו ואין להשביני דמאי אולמא דאפשר גם ממהר"מ ז"ל נעלמו דברי תוספות (תענית ט' א') הנ"ל כמו שג"כ נעלמו מן הב"ח דאפשר באו כל האחרונים ולא ביארום והניחו מקום להתגדר בזה ובאמת כיון שתוספות בעצמם לא העתיקו דבר ממנו בפסקי תוספות וגם הרא"ש בפסקיו לא העתיק דבר לפסק הלכה בזה באולי ס"ל דהם דברי האגדה ואין למדין או לטעם אחר וכאשר תוספות לא זכרוהו להלכה כ"א לפרושא בעלמא כאשר נבאר לענ"ד וס"ל דינא והלכתא אינו כן ונמשך הב"ח אחר הרא"ש ורבו מהר"מ וס"ל בודאי אינו לא מדאורייתא ולא מדרבנן כ"א מנהג שנהגו בני גולה".
      9. חת"ס (יו"ד סי' של"א) – "דהך מעשר כספים אינינו חיוב ממש יש מפרישים ויש שאינם מפרישים".
      10. פת"ת (סי' של"א ס"ק י"ב) – "ומ"ש לענין מעשר כספים אם הוא חיוב גמור עיין בזה בתשו' שער אפרים סי' פ"ד (ובתשובת חות יאיר בסימן רכ"ד) (ובשאילת יעב"ץ ח"א סימן ו') ובספר באר יעקב מ"ש בזה ותימא על הגאונים הנזכרים שנעלם מהם (תשובת מהר"ם רוטנבורג דפוס פראג סימן ע"ד) מבואר שם כדעת הב"ח שאינו מה"ת ולא מדרבנן ואינו אלא מנהגא בעלמא ע"ש ומצאתי (בשו"ת תשובה מאהבה ח"א סימן פ"ז) שתמה עליהם ג"כ בזה ע"ש באריכות וכן העלה בספר משנת חכמים הלכות יסוה"ת דף י"ז שאין למעשר כספים עיקר לא מה"ת ולא מד"ס אבל אם נהג הוי כמו מנהג של מצוה שאין לבטל כלל אם לא לצורך גדול ע"ש".
      11. ערה"ש ( ).
      12. יהודה יעלה ( ).
      13. משיב דבר ( ).
      14. דרך אמונה (הל' מתנות עניים פרק ז' ס"ק כ"ד, ציונים ס"ק נ"ג) – "ואחד מעשרה בנכסיו בינוני. ומזה נהגו ישראל ליתן מעשר כספים (עי' בפ"ת יו"ד סי' של"א סקי"ב שהאחרונים הכריעו שמעשר כספים אינו חיוב אלא מנהג ישראל אבל אם נהג בזה אין לבטלו כלל אם לא לצורך גדול ע"ש וגם צריך התרה אם לא התנה תחלה שיהא בל"נ) ואסמכוהו רבנן בספרי אקרא דכתיב עשר תעשר את כל לרבות רבית ופרקמטיא וכל שאר רווחים ואמרו במדרש עשר תעשר עשר בשביל שתתעשר עשר כדי שלא תתחסר רמז למפרשי ימים ופרגמטוטין להפריש אחד מעשרה לעמלי תורה ולכך אם הורגל בזה ג' פעמים או אפי' פעם א' וחשב לנהוג כן לעולם הוי עליו כנדר".
   5. מראי מקומות – צדקה ומשפט (פרק ה' סעי' ב').
3. בלי נדר.
   1. **ראשון לכל "בלי נדר"** – אהבת חסד (ח"ב פרק י"ח סעי' ב', "ראשון לכל טוב שיתנה בתחלת קבלתו את המצוה שהוא בלי נדר כדי שלא יכשל ח"ו בעון נדרים ע"י איזה סיבה לפעמים. **גם יראה שיהיה לו פנקס מיוחד** שיכתוב בו כל הריוח שיזמין לו ה' אחר ניכוי ההוצאות מהעסק"), כתבי ר' הנקין (ח"ב פרק פ"א), מנחת יצחק (ח"ה סי' ל"ד), [אג"מ (יו"ד ח"א סי' קנ"ג)], אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' קכ"א), הליכות שלמה (תפילה פרק ז' הע' י"ב, פרק י"ב הע' ס"א, ביצחק יקרא סי' תרצ"ד על ס"ק ג', סוף ח"ו צדקה אות א').
   2. **אם לסמוך בתנאי של ערב ראש השנה** – שלמת חיים (סי' רל"א), הגרשז"א זצ"ל (מנחת שלמה ח"א סי' צ"א אות כ', והליכות שלמה תפילה פ"ז הע' י"ב, מעדני שלמה מועדים עניני ר"ה ויוה"כ ), דרך אמונה (מתנו"ע פ"ז ציון ההלכה ס"ק נ"ז), ס' הלכות מעשר כספים (פרק ו' ס"ד, פרק ב' הע' מ"ד).
      1. ש"ך (סי' רי"ד ס"ק ה') – "מחמת שסוברים שהם אסורים. ועכשיו נתברר שהוא מותר ומנהגן היה בטעות שנסתפקו בדבר ועכשיו שנתברר שמותר לא הוי כאילו קבלום בנדר ונראה דה"ה אם היו סוברים שהוא איסור גדול ואח"כ נתברר שאין בו איסור כ"כ לא הוי נדר כדלקמן סימן רל"ב סעיף י'".
      2. רמ"א (סי' רי"א סעי' א') – "והא דאמרינן כל נדרי בליל יום כפורים הוי כאילו התנו בהדיא ומכל מקום לא סמכינן על זה להתיר בלא שאלה לחכם, כי אם לצורך גדול".
         1. רק בפה, ולא הנהג.

בתנאי.

חו"מ סי' רמ"א.

צדקה ומשפט (פרק ה' ).

תשובות והנהגות (ח"ג ).

* 1. **מרשות לכל**.
     1. עני.
        1. הגריש"א זצ"ל (קובץ תשובות ח"ב סי' ל"ז) – "מעשר כספים - האם תלמיד המקבל כסף מאביו להוצאות הקטנות חייב לתת מכסף זה מעשר כספים. הלכה פסוקה ביו"ד סי' רנ"א סעיף ז' ברמ"א 'אינו חייב לתת צדקה עד שיהי' לו פרנסתו, וכ"כ הש"ך בסי' רמ"ח סק"א אפי' עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ממה שיתנו לו היינו כשיש לו פרנסתו בלא"ה, דאל"כ אינו חייב ליתן צדקה'. עכ"ל".
     2. תן.
        1. הגרשז"א ( ), תשובות והנהגות ( ).
  2. **מעשר מחפצים**.
     1. מחמיר.
        1. הגר"א קוטלר זצ"ל ( ).
        2. הגרשז"א זצ"ל ( ).
        3. אבן ישראל (ח"ט סי' צ"ב אות י"ג).
        4. משנה הלכות (מהדור' תניינא סי' רמ"ט),
     2. מיקל.
        1. יוסץ אומץ ( ).
        2. חזו"א (ארחות רבנו ח"א עמ' רצ"ו אות ו', מכתב באגרות ורשימות קהלות יעקב ח"ב סי' ח', אמנם עי' גנזי שערי ציון עמ' מ"ו אות כ') – "בענין המעשר הורה מרן החזו"א זצללה"ה שממתנות חפצים א"צ ליתן מעשר אבל מכסף שקבל יש ליתן מעשר וכמדומה אע״פ שנתנו הכסף בשביל לקנות חפצים הנצרכים".
        3. אמת ליעקב (יו"ד הע' קל"ב).
        4. שבט הלוי (ח"ה סי' קל"ג ס"ק ג' אות ז').
        5. דרך אמונה (הל' מתנו"ע פרק ז' ציון ההלכה ס"ז, צהר חי"ג עמ' תנ"ח) – "אין חילוק בין מיד לאח"ז רק החילוק אם נתן לו בתורת מתנה או בתורת שליחות".
        6. חיי הלוי ( ).
        7. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

If someone receives a gift card (e.g. to a book store) do they have to give ma'aser on it?

R' Y. Berkovits wrote: The minhag is not to. It’s like receiving an object where the minhag is not to (until you sell it).

* + 1. מר"מ –הלכות מעשר כספים (פ"ג סי' ו' והע' קמ"ד), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' קל"ג), צדקה ומשפט (פ"ה הע' כ"ז), חוט שני (שבת ח"ב עמ' של"א אות א').
       1. הגרשז"א זצ"ל (ועליהו לא יבול ח"א עמ' רפ"ח אות ג', עמ' רצ"א, ישורון חט"ו ריש עמ' קמ"ח) – "מ'מזומן' רק מעשר ומ'מתנות' רק כפי הסכום שאתה יכול לקבל עבורם **אילו היית רוצה למוכרם**, וכל זה אם יש לך מספיק כסף".
  1. **מקבל כסף כדי לקנות דבר מסוים** – הלכות מעשר כספים (פרק ג' ס"י), עי' צהר (חי"ג עמ' תנ"ח).
     1. תן מעשר, אבל יש עצה.
        1. קהלות יעקב (ארחות רבנו ח"א עמ' רצ"ו אות ו') – "וכן חתן שמקבל כסף מההורים או מאחרים עבור קניית דירה יחשוב שלא לזכות בכסף רק יקנה את החפץ או את הדירה עבור הנותן ואח"כ יזכה בהם לעצמו (א"ה, ולא צריך לומר למוכר שקונה עבור הנותן בעל המעות וכן מבואר בחו"מ סי' קפ"ג סע' ב' ג' ד' ע"ש), וכן אמר לי מו"ר (בפעם אחרת) שאפשר לומר לנותן שלא יזכהו בכסף רק בחפץ או בדירה והמקבל קונה עבור הנותן ואח"כ זוכה בהם, וממילא פטור מהמעשר וכנ"ל".
     2. לא.
        1. הגריש"א ( ).
  2. **בחור מקבל כסף מאביו כדי לקנות דבר מסוים** – תשובות והנהגות (ח"ג סי' רפ"ב), הלכות מעשר כספים (פ"ד ס"ז), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' 134), הליכת בת ישראל (פרק י"ד ס"ו והע' ט"ז), חוט שני (שבת ח"ב עמ' של"א אות ב').
  3. **מקבל כסף סתם** – תשובות והנהגות (ח"ג סי' רפ"ב), הלכות מעשר כספים (פ"ד ס"ח), קובץ תשובות (ח"ב סי' ל"ז אות ד'), שרגא המאיר (ח”ג סי' ג'), עי' ועליהו לא יבול (עמ' רע"ב אות ב'), הגרח"ק שליט"א (קובץ ניצוצי אש, עמ' תתס"א אות ל"ח, "מדינא חייב בחור לעשר את הכסף הניתן לו מאביו, אולם יש עצה ...").
  4. **מי שנהג אבותיו להפריש מעשר** – הלכות מעשר כספים (פרק א' ס"ה), מעשר כספים (עמ' צ"ז), דרך אמונה (מתנו"ע פרק ז' ס"ק כ"ז, [והובא פתחי תשובה יו"ד סי' רי"ד ס"ק ה']).

1. אל ישב דך נכלם - רמ"א יו"ד סי' רמ"ט ס"ד, (עי' שלמת חיים סי' תתפ"ד).
   1. **מה הדין לשליח** – דרך אמונה (פרק ז' ס"ק מ"ח ובציון ההלכה ס"ק קי"ד), אמרי צדקה (ארטסקרול, ריש עמ' י"ד) (ברוך צורי סי' נ"ב).
      1. לא נכלל – הגר"י קמנצקי זצ"ל (במחיצת רבינו עמ' קס"ג), הגרשז"א זצ"ל (ועלהו לא יבול ח"ב עמ' קי"א), עלינו לשבח (ח"ב תשובה ק').
      2. אם מקבל חלק מהתרומות שאוסף – עלינו לשבח (ח"ב סי' ק').
      3. מר"מ – תשובות והנהגות (ח"ג סי' רפ"ז ד"ה כעין, "להסתפק").
   2. **היום שאין מכירים העניים** – שרגא המאיר (ח"ג סי' ג' אות ה'), והו"ד בהלכות מעשר כספים (פרק י"א סי' כ"ו), דרך שיחה (ח"א עמ' תקס"א ד"ה סיפר).
   3. **אסור לבזותו**.
      1. מחבר (יו"ד סי' רמ"ט סעי' ד') – "אם שאל לו העני ואין לו מה יתן לו, לא יגער בו ויגביה קולו עליו, אלא יפייסנו בדברים ויראה לבו הטוב שרצונו ליתן לו אלא שאין ידו משגת".
      2. בית הלוי (סוף פר' תרומה) – "הנה בעת שנותנים צדקה להעני ונמצא מקיים בהעני מצות צדקה ועוד כמה מצות עשה כמו והחזקת בו אז העני הוא ממש כמו בחינת אתרוג בעת שנוטלו לצאת בו, דאע"ג דאתרוג אחר המצוה אין בו שום קדושה מ"מ בעת קיום המצוה חלה עליו קדושת המצוה ואסור בהנאה ובתשמיש של חול, ובעצי סוכה מבואר במס' סוכה (דף ט') כשם שחל שם שמים על החגיגה כך חל ש"ש על הסוכה ואסורים בהנאה. וכן אסור לנהוג בו מנהג בזיון וכמו דדרשינן בשבת (דף כב) מקרא גבי כיסוי הדם במה ששפך יכסה שלא יכסנו ברגל שלא יהיו מצות בזויות עליו. כן העני ממש בעת שנותנים לו אסור ליתן לו בבזיון חלילה, וזהו איסור דאורייתא".
      3. [דרך אמונה (הל' מתנו"ע פרק י' ס"ק י"ז)]
2. אל יבזבז אדם יותר מחומש.

כתובות (דף נ., ערכין דף כח.) – "א"ר אילעא: באושא התקינו, המבזבז אל יבזבז יותר מחומש. תניא נמי הכי: המבזבז **אל יבזבז יותר מחומש, שמא יצטרך לבריות**; ומעשה באחד שבקש לבזבז [יותר מחומש] ולא הניח לו חבירו, ומנו. רבי ישבב, ואמרי לה רבי ישבב, ולא הניחו חבירו, ומנו. רבי עקיבא. אמר רב נחמן, ואיתימא רב אחא בר יעקב: מאי קרא. וכל אשר תתן לי עשר אעשרנו לך".

* 1. **הלכה: אסור**.
     1. רמ"א (סי' רמ"ט סעי' א') – "ואל יבזבז אדם יותר מחומש, שלא יצטרך לבריות. (ב"י בשם הגמרא פ' נערה שנתפתתה)".
     2. חכ"א (כלל קמ"ד סעי' י') – "ואם אינו מופלג בעשירות יתן עד חומש נכסיו ואל יבזבז יותר מחומש כדי שלא יצטרך לבריות".
  2. **בשעת מותו: מותר**.
     1. רמ"א (סי' רמ"ט סעי' א') – "ודוקא כל ימי חייו, אבל בשעת מותו יכול אדם ליתן צדקה כל מה שירצה (ג"ז שם פ' מציאת האשה ומייתי לה רי"ף ורא"ש ור"ן ומרדכי)".
     2. חפץ חיים (אהבת חסד ח"ב פרק כ' אות א') – "וכן לבזבז קודם מותו שבזה לא שייך שמא יצטרך לבריות ג"כ מותר לבזבז הרבה [ביו"ד רמ"ט ס"א בהג"ה פסק דיכול לחלק קודם מותו כמה שירצה ועיין באחרונים שהביאו **די"א עד שלישיתו או עד מחצה ולא יותר**] כדאמרינן בכתובות ס"ז ע"ב במר עוקבא שאמר קודם מותו כשהתבונן בצדקה שעשה בימי חייו אמר אורחא רחיקתא וזוודין קלילא ופלגינהו לנכסיו לצדקה".
        1. כתובות (דף סז: ).
     3. Based on Mar Ukva who on his deathbed said: הדרך רחוקה והצדה קלה
  3. **עשיר מופלג**.
     1. מותר.
        1. חכ"א (כלל קמ"ד סעי' י') – "עשיר מופלג מותר לבזבז אף יותר מחומש מנכסיו (עיין ריש סימן רמ"ט)".
        2. עי' חפץ חיים (אהבת חסד ח"ב פרק כ' אות א') – "אם לא מי שהוא עשיר מופלג משמע בפוסקים דעליו לא היתה התקנה (עיין ב"ק ט' ע"ב בתוד"ה אילימא ובחכמת אדם הלכות צדקה)".
        3. אג"מ (או"ח ח"ה סי' מ"ג אות י') – "שאם הוא עשיר גדול, שאף אחר שיתן להעניים כל צרכם יהיה עדיין עשיר גדול, ליכא בהו שיעור חומש, אלא צריך ליתן כל צורך העניים אפילו כשהם יותר מחומש. ורק אם אין ידו משגת כל כך, היינו שאינו עשיר גדול, בזה נאמר שיתן עד חומש נכסיו".
           1. עי' אג"מ (ח"ד סי' ל"ז סוף אות ו'), וצ"ב.
     2. מראי מקומות.
        1. שבט הלוי (ח"ה סי' קל"ג אות א') – "וכן סתם בפשיטות הגה"צ בעל חפץ חיים ומ"ב בספרו אהבת חסד פרק כ' ובהג"ה פ' י"ט דבעשיר מופלג לא היתה התקנה דאל יבזבז יותר מחומש, אמנם כבר הוכחתי בשבט הלוי שם דזה **דוקא ביש עניים עכשיו** שצריכים לדי מחסורם, אבל עיקר התקנה דאל יבזבז היתה גם בעשירים מופלגים יעש"ה בשבט הלוי".
  4. **למחזיק תורה: מותר**.
     1. עי' חפץ חיים (אהבת חסד ח"ב פרק כ' אות ד') – "ודע עוד דכל עיקר התקנה הוא לסתם צדקה אבל להחזקת התורה מצדד בספר שיטה מקובצת כתובות דף מ"ט דלא שייך זה כלל וכן בדין אחרי שעבור זה יש לו חלק בשכר תורתו כמו שמצינו ביששכר וזבולון ששבט זבולון היה מחזיק לשבט יששכר והיה נוטל חלק בשכר תורתו וכדאיתא במ"ר פרשה נשא למה זכה זבולון להקריב שלישי לנשיאים לפי שחיבב את התורה והרחיב ידיו לפזר ממונו ליששכר כדי שלא יצטרך שבט יששכר לפרנסה ולא יתבטל מלעסוק בתורה לפיכך זכה זבולון להיות שותף לתורה והיה חבירו של יששכר וכו' ד"א קערה כנגד לחם שהיה מאכילו מזרק כנגד היין שהיה משקהו ולמה היה של כסף שגם כסף היה נותן לו לעשות כל צרכו וכו' שניהם מלאים סולת וגו' שניהם היו נוטלין שכר תורה ביחד ושניהם היו מתפרנסין ביחד וכו' שכשם שהיה לזבולון חלק בשכר תורתו כך היה ליששכר חלק בממונו של זבולון ע"ש מכל זה משמע שההחזקה היה הרבה יותר מחומש ומצינו בדברי חז"ל בכמה מקומות ראיה מיששכר וזבולון לדורות הבאים ואיך נאמר שבדורותינו נמנע מזה אלא ודאי דכיון שיש לו על ידי ההחזקה בשכר תורתו אין שייך ע"ז שיעור וכמו שיוסיף להחזיק כן יתוסף לו חלק בשכר התורה".
     2. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

My various tzedaka commitments have me giving more than a chomesh. Would I lose out on the promises of payback for giving tzedakah if I give more than a chomesh? Also, is it ok for me to keep these commitments, or do I need to be more responsible? I am not backing out, just my accountant is on my case. Also. If I can get a beracha… Amen!

R' Y. Berkovits wrote: There are two exceptions to the limit of chomesh. Either an asher muflag, or for hachzakos Torah. This is regarding the d’rabonon of אל יבזבז. Regarding the d’oraisah of אפס כי לא יהיה לך אביון, if your accountant is telling you that there is real ch’sash of becoming needy, there is no exception. If you are giving more than a chomesh for hachzakos Torah, and no real concern of becoming needy - Beracha v’hatzlacha!

* 1. **פקוח נפש: מותר**.
     1. אג"מ (יו"ד ח"א סוף סי' קמ"ג) – "עכ"פ למעשה אין לבזבז יותר מחומש אם לא לחשש פקוח נפש".
     2. חפץ חיים (אהבת חסד ח"ב פרק כ' אות ב') – "ונראה דמיירי באופן שאין נוגע לפיקוח נפש ממש אבל אם נוגע לפ"נ ממש כגון שהשבוי עומד למות או הרעב יכול לבוא לידי סכנה ע"י רעבונו אין שייך בזה שיעור חומש ולא אמרו בב"מ ס"ב רק דחייו קודם לחיי חבירו אבל דעשרו קודם לחיי חבירו לא מצינו".
  2. **עסק קבוע: מותר**.
     1. חפץ חיים (אהבת חסד ח"ב פרק כ' אות ג') – "ודע דמה שהתקינו חז"ל שלא לפזר יותר מחומש נראה דהיינו דוקא כשמבזבז נכסי ביתו עי"ז הפזור כדמשמע לשון המבזבז אבל בדבר מיעוט כגון שיש לו איזה מלאכה או עסק קבוע שמשתכר בה כדי מחיתו כל שבוע ויותר מעט מותר לו לפזר היותר לצדקה אף שהוא עולה יותר מחומש לפי ערך".
  3. **כשבאו לפניו עניים**.
     1. חפץ חיים (אהבת חסד ח"ב פרק כ' אות ב') – "י"א דהא דאמרינן אל יבזבז יותר מחומש היינו בשרוצה מעצמו **לחפש אחר עניים ולחלק להם צדקה** אבל כשבאו לפניו עניים רעבים או ערומים שהוא חייב להשביעם ולכסות מערומיהם כאשר אמרה התורה די מחסורו אשר יחסר לו **או שיראה שבוים** שהוא חייב לפדותם כאשר צוה השי"ת ורצונו לתת ע"ז יותר מחומש רשאי ומדת חסידות הוא [רמב"ם בפי' המשנה פ"א דפאה ועיין בהג"ה לעיל]".
  4. **כפי צורך העניים**.
     1. מחמיר.
        1. אג"מ (יו"ד ח"א סוף סי' קמ"ג) – "ובש"ע מפורש שהמחבר סובר דבידו משגת מחוייב ליתן כפי צורך העניים אף שהוא יותר מחומש משמע שסובר בדעת הרמב"ם שכיון שדין התורה הוא שיתן כפי צורך העניים לא תקנו רבנן לאסור וגם לא לעצה טובה בצדקה רק להקדיש אסרו. ומה שבדף נ' איתא ולא הניחו ר"ע לבזבז הוא מחמת שר' ישבב לא היתה ידו משגת. עכ"פ הרמ"א שכתב ואל יבזבז יותר מחומש בצדקה פליג וסובר שאסור וכדמוכח מהא דמר עוקבא ודעת הרמב"ם והמחבר צ"ע. עכ"פ למעשה אין לבזבז יותר מחומש אם לא לחשש פקוח נפש".
     2. מראי מקומות – שבט הלוי (ח"ה סי' קל"ג אות א').
        1. חפץ חיים (אהבת חסד ח"ב פרק י"ט בהג"ה) – "אעפ"כ ק"ק עדיין דמלשון הרמב"ם בחיבורו והשו"ע משמע לכאורה דאם ידו משגת יתן כפי צורך העניים אפילו יותר מחומש וכמ"ש היפ"מ שם בירושלמי ומפירושו במשנה משמע דיותר מחומש אין מחויב ליתן דע"ז נמנו באושא שם ומשמע אפילו ידו משגת דאל"ה אפילו חומש אין חייב וצ"ע".
  5. **יששכר זבולון: אל יבזבז יותר מחצי**.
     1. אג"מ (יו"ד ח"ד סי' ל"ז סוף אות ד') – "וגם אין לו להוסיף וליתן לשכר יותר ממחצה, חדא כדי שלא יאמרו אינשי שלא אפשר להשיג שכר תורה אלא דווקא כשיתן להלומד תורה עוד יותר ממחצה שהוא דבר קשה ביותר וימנעו לגמרי מלעשות שותפות כזה עם לומדי תורה. ועוד דכיון דסגי במחצה לזכות במצוות לימוד התורה ושכרה, הרי איכא על היתרון מזה תקנתא דאושא דאל יבזבז לצדקה יותר מחומש. שלבזבז לשכר תורה יש למילף שלא יבזבז יותר ממחצה לזה. דכיוון דכבר ליכא עניין ההיתר דשותפות בתורה כישכר וזבולון ביותר ממחצה, איכא ממילא האיסור דתקנת אושא".
     2. עי' סי' רמ"ו סעי' א', לשיטות ומראי מקומות.

1. מעשר.
   1. **מי שנהג אבותיו להפריש מעשר**.
      1. עי' לעיל.
   2. **נתינת מעשה ל"מצוות"**.
      1. מ"ב (תרצ"ד ).
         1. כפרות ( ).
      2. כלל.
         1. מצוות קיומית.
         2. לא מחיוב עצמו!!
         3. בתנאי, לא רק לעניים. כוונה!
         4. לא עשה מצוה בלי זה כסף – מקוה!
         5. ט"ז ( ), אהבת חסד ( ) – ספרים, לכתוב שם "בחזקת מעשר כסף"!
      3. הגריש"א זצ"ל (אשרי האיש יו"ד פרק מ"ג אות ט"ו) – "מותר לתת כספי מעשר לת"ח אף אם הוא אינו בגדר עני, כדי שילמד תורה מתוך הרחבה. דאחרי שנותנים היום גם למצוות מכספי מעשר, אפשר לתת גם לזה".
      4. ***קניית נביאים ומגילות מכספי מעשר.***
         1. ***הגרח"ק שליט"א (תשובות הגר"ח דפו"ח אות תתתתקנ"ג) – "שאלה: או"ח סי' רפ"ד. מבקש המלצה כדי לאסוף כסף עבור כתיבת נביאים ומגילות, ושואל האם מותר ליתן לזה מכסף מעשר. תשובה: בודאי זו מצוה גדולה מאד אבל כסף מעשר רק לעניים".***
      5. ***מראי מקומות –*** צדקה ומשפט (פרק ה' סעי' ט"ו)***.***
         1. הגרח"ק שליט"א (ויכתוב מרדכי עמ' שס"ט אות של"ב) – "א' שנפלו לו תפיליו ורוצה לפדות את הצום בצדקה, האם יכול ליתן לצדקה מכספי מעשר. תשובה: לא".
         2. הגרח"ק שליט"א (***דרור יקרא עמ' שע"ז) –*** ומעשר כספים להוצאות גנרטור, "לא".
         3. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ז תשובה שמ"ה) – "שאלה: האם מותר לקנות ספרים מכספי מעשרותיו לצורך לימודו. תשובה: אסור".
         4. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ז תשובה שמ"ו) – "שאלה: האם מותר לקנות מקום בבית הכנסת מכספי מעשר [כשישתמשו בכסף לצרכי ביהמ"ד]. תשובה: אסור".
         5. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ז תשובה שמ"ז) – "שאלה: האם מותר לקנות ס"ת לעצמו מכספי מעשרותיו. תשובה: יתכן".
         6. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ז תשובה שמ"ח) – "שאלה: האם מותר לשלם שכר לימוד [לישיבה בה לומד בנו] מכספי מעשרותיו. תשובה: אסור".
         7. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ט תשובה שנ"ח) – "שאלה: האם אפשר ליתן מעשר כספים בעד ההוצאות שלכבוד התורה. תשובה: לא.
   3. **אם צריך להודיע המקבל שזה ממעות מעשר** (בנו או חתנו) – מהר"ם שיק (יו"ד סי' ר"ל), ציץ אליעזר (ח"ט ס"א פרק ד' אות ו'), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' קנ"ו), הלכות מעשר כספים (פרק י"א סי' י"א).
   4. **איזה גיל מותר להפריש מעשר להוצאות נישואין** – אג"מ (יו"ד ח"א סי' קמ"ד), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' נ"ז), הלכות מעשר כספים (עמ' קי"ח).
   5. **אברך מקבל כסף מהורים** – אג"מ (יו"ד ח"ב סי' קי"ב), הלכות מעשר כספים (פ"ג סי' ט"ו), ס' אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' 135).
      1. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ו תשובה שמ"ג) – "שאלה: המקבל מאביו סכום כסף מידי חודש לכיסוי שכר הדירה, האם חייב לעשרו. תשובה: אם רשאי להשתמש בכסף כרצונו צריך לעשר".
   6. **ליתן מעשר להגרלה** – אבן ישראל (ח"ח סי' ס"ד), אג"מ (או"ח ח"ד סי' ע"ו ענף ב', "והא דהגרלה דנעשית ממוסד איזו צדקה אם רשאים לקנות כרטיסי הגרלה מכספי מעשר, הנה בעצם תלוי איזה מין הגרלה הוא אם יש לזה שיוי ממון או אין להם שום שיוי, היינו דהגרלה שיש לה קצבה להכרטיסים כגון שלהרויח אלף דאלאר עושין למשל רק חמשה אלפים כרטיסים שנמצא שהוא ספק ידוע דאחד מחמשת אלפים ירויח ושייך לשום כמה שוה ספק זה דאחד מחמשת אלפים ירויח סך אלף דאלאר והוא כדמצינו בגמ' (מכות ג' ע"א) מכירה דטובת הנאה בכתובה שנישום לפי סך הכתובה ואיכות הספק דמיתה וגירושין שתלוי בבריאות הבעל והאשה ובאופן חייהם אם בשלום גמור או כשאיכא לפעמים קטטה ואם יש נכסים להבעל, וכן כל מכירת שטר שלבד ענין המתנת הזמן איכא ספק קצת לפי מצב הלוה בנכסים ולפי נאמנותו, וכן הוא שייך שומא לשיוי שומת ספק זה בקטנו וגדלו, ואיכא הגרלה דאין לה קצבה כגון שמוסד הצדקה מוכרת כרטיסים בלא מספר ומוכרים כפי שיוכלו למכור משך זמן גדול שאפשר שיהיו אף עשרת אלפים וגם כמה עשרות אלפים לא שייך לשום שיוי ספק כזה שא"כ אין לספק כזה שום שיוי, שלכן אם הוא הגרלה דיש לה שיוי והשיוי שהעמידו הגבאים אינו גדול ביותר שייך שיקנו אף אינשי שאין בכוונתם לצדקה צריך שיקנה ממעות שלו, ואם הוא הגרלה דאין לה שיוי הרי כל מי שלוקח הוא לנתינת צדקה ויכול ליקח זה ממעות מעשר. ואם נזדמן לאחד שגורלו הרויח מעצם הדין הוא שלו דהא כיון שאין להספק ענין שיוי הוא בהכרח מה שעושין כן הוא למתנה לאחד מהנותנין משום הזריזות לקנות כרטיסי הגרלה לצדקה שעי"ז הדרך שמוכרין הרבה יותר ונתקבץ לצדקה הרבה יותר מכפי שמבקשין שיתנו צדקה ואיכא רוחא לצדקה עי"ז שלכן הרשות ביד הגבאים ליתן מתנה זו, אבל מ"מ מן הראוי שבאם גורלו הרויח יחזיר למעשר הדמים ששילם בעד כרטיס הגורל, וגם המעשר שצריך ליתן מריוח זה לצדקה דלא גרע משאר ריוח ויתן זה למוסד זה. ולא מובן מה שנכתב בהשאלה אם רשאים מטעם טובת הנאה דבעלים או גם אלו המעשים לצדקה אף דלא שייך להם טוה"נ, דמכסף שכבר נקבע עלייהו שם איזו צדקה אינו יכול לשנות לצדקה אחרת גם הבעלים ורק במעות מעשר אף שהופרש ליקח משם לכל צדקה שיזדמן לו יכול לקנות כרטיס מהגרלה שאין לה שיוי, וממילא לא שייך למי שמונח בידו מעות צדקה ליקח מהן כרטיס הגרלה אף שמעות הצדקה הם של אותו המוסד, ולא מובן מה שנכתב בהשאלה כיון דהצדקה אינה מפסדת דאף ליתן לאותה הצדקה אינו יכול ליתן מכספם, ואם יש בזה איזו כוונה לשאלה אחרת יכתבו מה כוונתם ונעיין"), דרך אמונה (פ"ז הל' ה', בבה"ל ד"ה אחד מעשרה, ***צהר חי"ג סוף עמ' תס"ב***), **משא"כ** הגר"י רייזמן שליט"א (מלכים א' מספר 112), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' קס"ז), עלינו לשבח (ח"ב תשובה ק"א).
      1. חוט שני (שבת ח"ב עמ' של"א אות ה') – "הקונה כרטיס הגרלה מכספי מעשר, וזכה בו, הזכייה שייכת לצדקה. [ואין זו דרך הישרה לעשות תנאי שאם יזכה יהיו המעות חולין ואם לא יזכה יהיו המעות מעשר, דאף דמהני תנאי, מ"מ הרי המעות שייכים לצדקה ואין לעשות עיסקאות בכספים שאינם שייכים לו דאין זו דרך הישרה]".
   7. מראי מקומות.
      1. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ו תשובה שמ"ב) – "שאלה: נסתפקנו באופן שמפרנסין עניי עכו"ם עם עניי ישראל [מפני דרכי שלום], האם שרי לפרנסם גם מכספי מעשר. תשובה: חלילה".

הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ו תשובה שד"מ) – "שאלה: קיבל מילגה על שעות לימוד והודיעוהו הגבאים שכבר עישרו את הכסף קודם שבא לידו, האם צריך לעשרו שנית. תשובה: אם הגבאים נאמנים א"צ לעשר".

הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ז תשובה שמ"ט) – "שאלה: המוזמן לחתונת אדם עני [ויושב לסעוד שם], האם יכול ליתן המתנה מכספי מעשר. תשובה: יתכן שמותר".

הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ז תשובה ש"נ) – "שאלה: האם מותר לשלם חובותיו של העני [ללא ידיעתו] מה שחייב לבעל מלאכתו וכדומה מכספי מעשר שלי. תשובה: מותר".

הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ז תשובה שנ"א) – "שאלה: ישנם קופות צדקה הנותנות לכל תורם איזה מתנה, האם מותר בכה"ג לתרום להם ג"כ מכספי מעשרותיו למרות שעושה זאת בשביל המתנה שיקבל. תשובה: תלוי במטרת הקופה".

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

Can one use maaser money to pay shul membership? How about his kids yeshiva's building fund?

R' Y. Berkovits wrote: 1) Depends on how it is set up. If it is setup as 'We are requesting x amount from the mispallalim to share in the various expenses of the shul. Payment of this amount will also entitle a person to a seat....', then it can be paid with maaser. If it is simply to pay for your seat, then it can't. 2) If you aren't obligated, then of course you can take from maaser. If it is obligated and tacked on to the tuition bill, even though it is better not to pay tuition from maaser, a building fund is somewhat better.

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

Should I be giving maser on my kollel check? Should I deduct the amount that it cost me to travel to kollel? Assuming yes on the first two questions - can I be mochal on deducting expenses, or maybe I have to be makpid to deduct any maser deductible expenses, so as not to be considered giving maaser with approximation.

R' Y. Berkovits wrote: 1) Yes - unless you are patur from giving maaser (i.e. your monthly income barely covers your monthly expenses). 2) Yes. 3) You can make a t’nai that the extra money that you are giving by not deducting expenses is not maaser – rather it is tzedaka. [It will come out that you are giving to tzedaka 10% of your maaser deductible expenses.]

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

Can he use the maaser kesofim liability to help his grandchildren purchase homes? R' Y. Berkovits wrote: Yes, if they are learning and/or poor.

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

There are several drives at the moment whereby people are asked to join a list and commit to giving upto $18 p/m should anyone else on the list lose a 'bread-winner' r'l. At the same time, the person who agrees to give is also entitled to receive money for his children should a tragedy occur, chas v'sholom. In terms of hashkafa, should I be joining this list? Is it appropriate hishtadlus or is it potentially welcoming trouble? If so, should Maaser money be used or not? Is there a difference between someone signing this is Eretz Yisroel or Chu'l?

R' Y. Berkovits wrote: As an achrayis: This is nowhere as effective as a regular insurance plan. If one can afford to pay for life insurance - he should (even in EY). As tzedaka: This is a very nice thing.

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

I have a poor relative that is conservative. She can’t afford private schooling for her son, and will send him to public school. I offered to pay the tuition, but she will not allow her son to go to an Orthodox school, only a conservative one. Can I pay for the tuition to the conservative school? I think it would be much better for him in the long run as a Jewish person than a public school. Can I take it off my maaser?

R' Y. Berkovits wrote: The shaila is, what would a conservative school really accomplish? It is a shver shaila. Is learning Alef Beis and how to read enough? I believe the intermarriage rate is the same as someone going to public school – the numbers aren't good. If you have a personal handle of the situation, and you believe that the best thing for this child in the long run would be going this school, and there is no other choice, then yes you can pay for it. As for taking it off maaser, the parents are poor and these are their needs (if so deemed).

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

If I make a 20% profit in SA Rands, but the Rand has - in that time - depreciated by 50% to the Dollar/Shekel, must I still give Ma'aser on the Rand profit or since I live in Israel and only spend Dollars/Shekels, effectively I've made a 30% loss?

R' Y. Berkovits wrote: The issue is defining what is פירות and what is מעות. מעות is the currency that is used in the place you live, and any other currency would be פירות and similar to an investment. Since you live in Eretz Yisrael, only the shekel and US dollars would be considered currency, therefore the Rand is an investment, and profit/loss would be calculated only after translated into shekel/dollars.

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

My washing machine unexpectingly blew up. It cost me a nice amount to replace it. Is this a hefsed that I can lower my income for ma’aser purposes?

R' Y. Berkovits wrote: The type of hefsed that we would deduct from income for ma’aser purposes, is only a hefsed that is associated with business. [Even though receiving a monetary present is considered income for ma’aser purposes.] All other hefsed that occurs, are similar to daily living expenses, which we do not deduct from income. [It is possible that the expense of replacing the washing machine might cause him to be unable to afford to give ma’aser.]

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

If I get a speeding ticket on the way to teach a class that I would have been late for without speeding can I pay the ticket with maaser? Also, if someone has the Bar Ilan CD but no computer to use it on, can he use maaser to buy a computer? If yes, what happens to the computer if the CD gets ruined or destroyed, can he use it stam for personal use? Does he have to donate it to tzedaka? Thanks!

R' Y. Berkovits wrote: 1. No. Leave the house earlier. 2. You can use maaser money for sefarim, only if you intend to lend it out (and write it in that it was bought from maaser money). However, if your whole intention here is to prepare material for groups, then it would be considered harbatzas torah. Similar to running your own little organization, where anything necessary can be bought with maaser money (unless you are makpid to use maaser money only for aniyim). 3. If an organization disbands, their office supplies don’t necessarily have to be given to another cause. It is simply leftover, and the people that were in charge can now use it as they see fit (almost similar to hefker). Although in your case, you might want to look into getting another CD.

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

If I separated maaser, with no specific place to give it, and then a few weeks later my situation changed and I can't afford to give it anymore. Do I have to still give it? Can I at least borrow it until I can afford it once again?

R' Y. Berkovits wrote: He has to give it. He can borrow it if he needs it. He should write it down and he should understand that it is a real loan, and really pay it back when he can.

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

An ashkenazi boy owns only a pair of sefardi tefillin. Thats what people originally bought him Can he continue wearing them. Should he also make sure to ware ashkenaz every day Can he buy a new pair from his own maaser money.

R' Y. Berkovits wrote: He can continue wearing them and save up for a new pair. As for using maser money - if he is not makpid to give his maaser to עניים, then it’s possible that he could use this for his tefillin since it is a dvar mitzvah that is not his chiyuv. There is a good chance that this bachur is not mechuyav in maaser anyway.

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

My computer crashed and I lost all of my information. I gave it to a computer expert (paid 200 sh) to recover what he can, but did not gain much. I kept a chesbon of what I owe to Masser, to Yeshiva … on the computer - now it’s lost. What is the “correct” thing to do? Err on the high side, and paid back the higher number. Err on the low side and say המוצאי מחבירו. Or take an educated guess what the number is (בערך)?

R' Y. Berkovits wrote: Oy vey - sorry to hear that. I hope you didn't also lose chidushim. The shaila is, if this a safek neder, which would be a safek issur d’oirasa and lechumrah. Or is this a safek minhag (we pasken that ma’aser kesafim is a strong minhag), and would be l’kulah since the minhag probably wouldn’t require to pay m’safek. If what was lost is a cheshbon of the income, than it is a safek minhag. However, if you already wrote down the final number as ma’aser - it would seem that it would be considered a neder. If this is a neder, you would need to err on the high side, or make a hataras nedarim with a pesach. Simply saying that you would never have made the neder if you would’ve know that it would get lost, is not a valid pesach, since it is noilad. However, you can say that you didn’t realize that you were making a neder at all - rather you thought that this was all part of the minhag. If you do hataras nedarim, then you can make an educated guess, or even err on the low side.

הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

We have pretty expensive baby furniture that we have been trying to resell. We haven’t gotten any good offers for a while already. One offer was from a non-profit that offered to take the furniture and offer us a tax exemption for the value. They said they will be giving it to poor people in the community and we can deduct it from maaser. I feel somewhat strange with that? Especially, since it'll be a large portion of my maaser.

R' Y. Berkovits wrote: You can give merchandise to tzedaka and then deduct the value from ma’aser. The price of second-hand merchandise is defined by the market, which would be the amount that you can really get from the second-hand market (either through advertising or from a second-hand store). If you cannot get the price you want, then it is not worth that price (in your place and time), and you cannot just overcharge ma’aser".

הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

My sister asked me where she should give her maaser. Should her priority be the local tzedaka, tzedaka in E'Y or supporting Torah. If supporting Torah, should she give it to me? Can one pay for a flight out of maaser while one is learning? Thank you.

R' Y. Berkovits wrote: Priority is to relatives in need, learning or not. Then she should look into supporting Torah. She should also give something to her local tzedaka and Eretz Yisrael (which has a din of עניי עירך). Flight to where and why? If it is a tzorech to one in need then yes.

A person received a rather large inheritance - and wants to know what’s the correct thing to do with his maaser money (has a few million to give out). Should he give it out slowly, and invest the majority of it - like creating a charitable trust? Or maybe put a large chunk in a lending gemach? Or maybe just get rid of it in one year?

R' Y. Berkovits wrote: Regarding maaser, he should give out 2/3 of it, and place 1/3 in a gemach. He should also preferably be giving a chomesh - and with this additional 10% he can invest and build a Charitable Trust. We consider ma’aser like nidrei tzedaka, so if it’s קיימי עניים it has to be given out right away. Nowadays, it’s always קיימי עניים so he really should be giving it out right away. However, the CC says it’s good to use a third of it for chesed like giving to a lending Gemach. [One should have in mind, when initially accepting upon himself to give ma’asser, to be able to use it for chesed, at least a third of it.] Also, he should not just “get rid of it”. He is a gabbai tzedaka on his ma’aser - and is responsible to use it appropriately in a way that he believes (with of course being careful not to get cheated). He should ask himself, what is important to me? How can I make a difference? Then invest in it. Don’t just divide up the money and have nothing to show for it. Sure give a little here and a little there, however spend the bulk of it on making a difference. Even if it takes him months to develop where to use it correctly - that’s fine and is his responsibility.

At the end of a tax return, a person can put amounts that they've donated to charity. Some governments allow this to be a reduction from their income on which tax is calculated or reduce their tax by a percentage of what they donated. Is that tax benefit subject to ma'aser? E.g. A person earned $1000, so tax is $300. He gave $100 to charity. The government gives him a benefit of reducing 5% of donations from taxable income. His taxable income is now $995 & his tax bill $297.  
Is that $3 considered an income and subject to Ma'aser?

R' Y. Berkovits wrote: Ma’aser is calculated net of taxes. In your case - looks like you earned $1,000 and paid $297 in taxes. Ma’aser would be 10% of $703.

If I’m already giving ma’aser - what should I do when it says there’s an inyan to give tzedaka (before Pesach - around Chanuka). Am I supposed to be giving more? Maybe try to give a chomesh for a month (I’m not in postion to take on a chomesh in general). Or am I just supposed to use this as an opportunity to go over my cheshbonos and make sure that I am up to date?

R' Y. Berkovits wrote: Give a little more if you can. Chomesh for a month would be great too.

Regarding ma’aser and tuition. Full tuition is about $9,000. I know that if you really push explaining it’s hard to afford, you can get it down to $4,000. I don’t feel good doing those things, so I settled at $6,000 loosely having in mind that I would pay the difference from ma’aser. I never really gave ma’aser for exact cheshbonos, but now I want to start giving ma’aser diligently. Is this a correct cheshbon? For the other kids too, can I find out what the base amount of tuition I can get away with pushing and use the difference from maaser?

R' Y. Berkovits wrote: If you can really get them down – yes.

What should be give priority in maaser by a kollel alumnus regarding

1) Past Yeshivos/Kollelim attended.

2) Aniyim both local and in EY

3) Being mashlim towards children's tuition after being awarded scholarships (I once heard b'shem R' Scheinberg z"tzl this takes priority over everything until they have paid full tuition)

4) Local Kiruv

5) Other...?

How should the percentages be split?

If they can give more than maaser, do the priorities of the next 10-20% change?

R' Y. Berkovits wrote:

Firstly, Hashem made you gabbai tzedaka over your maaser money, and you are responsible to allocate it. If we went strictly by kedima guidlines, everyone would be giving the same things and other things won’t get supported. An ani who is not a talmid chachom, without rich relatives, would starve. You should allocate it according to what is close to you, what speaks to you.

Regarding being mashlim tuition, I agree it is a priority. Again, it doesn’t mean to allocate everything there, just it’s chashuv to feel an achrayis to this as a priority.

Regarding the difference between ma’aser and the second 10% known as chomesh, the first some are noheg to consider like maaser ani (for the poor only) and the second to be used for any d’var mitzvah that is not a chiyuv.

If I sold a piece of property after many years of ownership - and value of the property has gone up, how do I calculate the ma'aser to separate? Do I look at the raw value of purchase vs. the sale price? Or do I take into account expenses like the govt. does? Any other considerations? Also, since I've been taking ma'aser from the rent for all these years, does that make a difference?

R' Y. Berkovits wrote:

1. Rav Moshe says that you take into account inflation. Other than that, it’s the same accounting as any other profit. Sale price minus expenses minus purchase price (adjusted for inflation).

2. Regardless of government practice, any real expenses that detracted from your net profit are deductible, including significant renovations, sales tax (not property tax which is a cost of living), and mortgage interests with closing fees.

3. Rental profit is one thing and sale profit is another.

1. Currently I don't have income besides my Kollel check. I’m living off savings (which I was planning on eventually using for an apartment), from a mutual fund my grandfather bought many years ago. When I pull money out of the mutual fund-should I give maaser?

2. Assuming yes - should I give 20%? I saw from R Chaim Velozhin that it is a sure way to make money (and I believe it’s good hishtadlus for me as I’ve seen it work for others).

3. Can/Should I give maaser from money that I receive from tzedaka? May I give 20%?  
R' Y. Berkovits wrote:

1. No. Unless the keren is substantial enough to be able to live off the profit, otherwise this person would be classified as an ani.

2. If you can’t afford it, it’s assur. If it’s assur, it can’t be a segula for anything good. Unless someone is on the level of bitochon to equate the hishtadlus of tzedaka with being mishtadel in tevah, which is not likely the case. [There was a big ba’al tzedaka that was niftar and the oilam wondered why. The Gr’a said that the tayna in Shamayim was that he wasn’t choshesh for המבזבז אל יבזבז יותר מחומש.]  
However, you can give the money to a responsible gemach that will give it back if necessary. That way you are not being irresponsible. Once it’s not irresponsible, it’s muter, and the segula works.

3. There is a difference between receiving tzedaka because he’s poor, or being financed by tzedaka money to learn. If it’s because he’s poor, how can he take tzedaka and give ma’aser? If it’s a kollel check, any form of salary, or even from friends and family that believe in what he’s doing, he can give (if he has no chovos and isn't being irresponsible)

1. שאר ענינים.
   1. **מחשבה**.
      1. רמ"א (רנ"ח סעי' י"ג) – "אם חשב בלבו ליתן איזה דבר לצדקה, חייב לקיים מחשבתו ואין צריך אמירה, אלא דאם אמר מחייבין אותו לקיים. וי"א דאם לא הוציא בפיו, אינו כלום. (הרא"ש כלל י"ג). והעיקר כסברא הראשונה".
      2. מ"ב (תקס"ב ס"ק ל') – "אם הרהר בלבו שהוא מקבל וכו' ודוקא שהרהר בלשון זה שהוא מקבל אבל מה שבדעתו להתענות לא מיקרי קבלה ויכול לחזור".
      3. ערה"ש (רנ"ח סעי' ל"ט) – "וכתב רבינו הרמ"א ...וטעם דיעה ראשונה נ"ל דהנה בקרבנות כתיב כל נדיב לב עולות [דה"י ב' כט, לא] ובנדבת מלאכת המשכן כתיב כל נדיב לב [שמות לה, כב] ומזה דרשו בשבועות [כ"ו ב] שמתחייב בגמר בלבו בלבד ואמרינן שם דלא ילפינן מזה בעלמא משום דהוה שני כתובין הבאין כאחד ואין מלמדין ע"ש ולכן סוברת דיעה שנייה דצדקה לא ילפינן מינייהו ודיעה ראשונה סוברת דתרומת מלאכת המשכן היינו צדקה וממילא דגם בצדקה הדין כן אך גם לדיעה ראשונה לא מקרי גמר בלבו במחשבה בעלמא **אא"כ גמר בלבו ממש בהחלט כך וכך אתן לצדקה** ומ"מ כיון דהוי ספיקא דדינא לא מפקינן ממונא מספיקא אלא שהנודר יש לו לחוש לזה ואם חוזר בו ישאל לחכם וכבר בארנו בח"מ סי' רי"ב סעי' י' דאף לרבינו הרמ"א אינו אלא בצדקה ולא בשארי דבר מצות כמו תענית וכיוצא בו דבזה כ"ע מודים דצריך דווקא להוציא בשפתיו ע"ש ולפמ"ש הטעם פשוט [וגם לי"א ירא שמים יקיים ודובר אמת בלבבו].
      4. ט"ז (סי' ר"ג ).
      5. הגריש"א זצ"ל (אבני ישפה ח"ד ).
      6. הגרשז"א זצ"ל (תפילה כהלכתה? פרק ז' ).
      7. תן לעני אחרת – חזו"א ( ), צדקה ומשפט ( ).
   2. **מה הדין אם העני לא מקבל הכסף**.
      1. אינו חיוב לתת – הגריש"א שליט"א (אבני ישפה ח"ד סי' ק"א ענף ד', "שהוא פטור, מטעם שאדעתא דהכי נדר שרק אם הוא נמצא ורוצה לקבל הוא חייב לתת, ולכן אם חלף הלך לו שוב אין לו חיוב").
      2. מחמיר – הגרשז"א זצ"ל (הליכות שלמה תפילה פ"ז הע' י"ב).
      3. מר"מ – אבני ישפה (ח"ד סי' ק"א ענף ד'), ט"ז (יו"ד סי' ר"ג ס"ק ה'), [שמושה של תורה (עמ' ע"ז)], דרך אמונה (הל' מתנו"ע פרק ח' ציון ההלכה ס"ק פ"ח), מעשה איש (ח"א עמ' קמ"ד).
         1. הגרחפ"ש זצ"ל (אורחות הרב וראש הישיבה עמ' קכ"א) – "הלכה בשו"ע, האומר אתן דינר במתנה לעני, הרי זה נדר וחייב לתת, **וזה פשוט שבניו הגדולים נקראים עניים**, ואם מפרנסן צדקה גדולה היא (ראה רמב"ם מתנו"ע סו"פ י'). א"כ, האומר לבנו, אתן לך מתנה, יהא חייב לעשות כן מדין נדר. אכן אמר לי מו"ר הגרח"פ שיינברג זצ"ל דודאי אין כוונתו לנדר בבנו. ומשום כך האומרים לילדיהם הקטנים אתן לך סוכריה או צעצוע, אף שהם עניין אין זה נדר משום שאין כוונתו לנדר. (כמובן צריך לשמור מוצא פיו, רק שנדר אין בזה)".
   3. **איזה זמן בתפילה לא אסף כסף** – פמ"ג (סי' קל"ב ריש האשל אברהם, מש"ז סי' תקס"ו ס"ק ג'), מ"ב (סי' צ"ב ס"ק ל"ו), הליכות שלמה (תפילה פ"ז הע' 12, וסימן ד' וס"ק ה'), תשובות והנהגות (ח"א סי' ס"א, וח”ג סי' רפ"ז), בירור הלכה (ח”ה סוף עמ' י"ט), דרך אמונה (הל' מתנו"ע פרק י' ס"ק נ"ג), ס' אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' 69).
   4. **צדקה ר' מאיר בעל הנס: אלקי דמאיר עיני**.
      1. קבר – אמת ליעקב (שדי חמד ).
      2. טבריה – לב חיים (ח"ב סי' ק"ס).
      3. עני אר"י – יהודה יעלה (ח"א יו"ד סי' שט"ו).
      4. מראי מקומות – ברכי יוסף (סי' רי"ג סעי' ג' וד'), שדי חמד (אסיפת דינים ארץ ישראל אות ז'), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' ק"א), צדקה ומשפט (פרק ג' סוף הע' ל"ח), מועדים לשמחה (ח"ו ריש סי' ז').
   5. **ליתן צדקה לעני בשעת תפילה** - עי' ערך "עוסק במצוה".
      1. הגרח"ק שליט"א (אסיפת יצחק ה' שבט תש"ע) – "שאלה: האם מבטלין תלמיד תורה למצות צדקה, כגון לילך בתוך הבית מדרש באמצע סדר לקבל צדקה. תשובה: הכל לפי הענין**".**
      2. הגר"א נבנצל שליט"א (אסיפת יצחק, כ"ב כסליו תש"ע) – "שאלה: האם מבטלין תלמיד תורה למצות צדקה, כגון לילך בתוך הבית מדרש באמצע סדר לקבל צדקה. תשובה: **כן".**
   6. **ליתן צדקה לעני בשעת לימוד התורה**.
      1. עי' ערך "עוסק במצוה", לשיטות ומר"מ.
   7. **חיוב אחריות על מעות צדקה** (גניבה וכדומה) – חת"ס (חולין דף קלא. ד"ה שאני), פתחי תשובה (סי' רמ"ט ס"ק א'), צדקה ומשפט (פ"ח סי' ז'), דרך אמונה (הל' מתנו"ע פ"ז הל' ה' בבה"ל ד"ה אחד מעשרה), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' קי"ב), עלינו לשבח (ח"ב תשובה ק"ג).
   8. **ביד ימין, ה"ה איטר יד** – אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' מ"ה), דרך אמונה (פ"ז ס"ק א'), הגרח"ק שליט"א (קונטרס איטר יד אחר מס' תפילין), קונטרס יד אליעזר (5C-).
   9. **נתינת צדקה מעומד** – פרי עץ חיים (שער הזמירות פרק ה'), עי' פלא יועץ (ערך כבוד הבריות), בצל החכמה (ח”ג סי' ל"ב אות ט', "בס' דרכי חיים ושלום (אות שי"ח) כשנתן צדקה בשעה שישב על כסאו גם כשמסר לשלוחו לחלק הצדקה הי' קם ומרים עצמו קצת מעל הכסא לכבוד המצוה ע"כ. ולענ"ד שכך מבואר בסידור הר"ש מהפע"ח (בכונת ומושל בכל) הצדקה מצו"ע וראוי לעשותה מעומד וכו' ע"ש. וכ"כ בס' כף החיים לשו"ע או"ח (סי' נ"א סקמ"ד), ובכל עת שנותן צדקה תהי' מעומד, שער הכוו' ופרע"ח ע"כ ע"ש. - ועיי' שו"ת חקל יצחק (סי' ג' אות ט' אות קטן ג')"), הגרשז"א זצ"ל (ועליהו לא יבול ח"ב אות קס"ה), אמרי צדקה (ארטסקרול, עמ' מ"ה), על פי התורה (פר' ויקהל פרק כ"ח סעי' י"א), דרך אמונה (הל' מתנו"ע פ"ז ס"ק א'), כף החיים (סי' נ"א ס"ק מ"ד), [מג"א (שם סוף ס"ק ז'), מ"ב (שם ס"ק י"ט)], דרכי חיים ושלום (אות שי"ח), יד אליהו (סי' נ"ד ד"ה וי"ל), חיי משה (יו"ד פרק כ"ד סעי' מ"ו), קובץ אור ישראל (חמ"ז עמ' רמ"ב אות ג').
   10. **ליד הקבר: מצד לועג לרש**.
       1. עי' סי' שס"ח, לשיטות ומראי מקמות.
   11. **כולל**.
       1. הגרח"ק שליט"א (אסיפת יצחק י"ז תמוז תשס"ז) – "שאלה: בן משפחה עשירה, האם מותר ליטול שכר מכספי הכולל שנכנסים לקופת הכולל בתורת צדקה. תשובה: **מותר**".
       2. מר"מ – תשובות והנהגות (ח"א סי' תקס"ח), מים ההלכה (ח"ד סי' פ').
   12. מר"מ – חזו"א (***דרך שיחה ח"ב עמ' תכ"ו), קהלות יעקב (דרך שיחה ח"ב עמ' תס"ט),*** הגרשז"א זצ"ל (ישורון חט"ו עמ' קמ"ח), קובץ זרע יעקב (עמ' צ"ג), הגריש"א זצ"ל (פסקי הלכות, קרול, ***יו"ד אות נ"ח - אות ס"ו)***.
       1. הגרח"ק שליט"א (אבני אהרן אות נ') – "שאלה: האם מותר לבן הסמוך על שולחן אביו לתת צדקה שלא מדעת אביו. תשובה: דבר מועט מותר, שאין מקפידין ע"ז".
       2. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

Is it preferred to allow your identity and amount known when giving Tzeddakah if you know it will bring a good feeling from the Ani and his family knowing you gave and/or it will diminish good will or Achdus if they think you didn't give? If no. Then will the prospect that others will contribute if they see that you gave and the amount given make it preferred to publicize?

R' Y. Berkovits wrote: 1) Yes. Normally it is better to conceal your identity for the sake of the ani not to be embarrassed or feel indebted. In a case where you feel that it is better for him to know, then you should allow your identity to be known. 2) Yes. There is a Rashba (brought down in the Rama) that it may be preferred to publicize it, either to encourage others, or to encourage the giver himself to make sure to give generously (since he knows it will become public). He brings down a Medrash that if Yehuda, Aharon, and Boaz, would have known that their actions were going to be publicized in T’nach, they would have done even more!

* + 1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

If I collect money for various chesed projects and publicize that ALL proceeds go to the beneficiaries, am I allowed to pay a family member of mine to do the administration? What about giving a commission to a friend who collects money on behalf of the project? Thanks.

R' Y. Berkovits wrote: What else do you mean?? “All proceeds” mean all proceeds, and anyone involved is doing volunteer work.

וז''ל בסוף ספר בניהו (סיום התלמוד/סוף עוקצין) ''דאמרו רז''ל בצל החכמה בצל הכסף, שהעשיר המחזיק ביד ת''ח יש לו חלק בתורה שלומד הת''ח וכו' אַל יאמר אדם למה (מילת '**למה'**חסר בדפוסים) אתן מאתים זהובים לאדם אחד, יותר טוב לי לחלק לאלף נפשות עניים, דזה אינו דיש אלף מדרגות מעלות למצוות 'המחזיק' של מצות 'הצדקה', כאשר האריך בזה וכו'.

ונ''ל שדבריו מאד מתאימים לענינו.

1. לעילוי נשמת.
   1. **שנדבו דבר "לעילוי נשמת", אם יכתוב עליו שמו** – אהבת חסד (ח"ב פרק ט"ו, סוף ההג"ה), ליקוטי הלכות (זבחים עמ' מח., [בדפי הח"ח] ד"ה הנה), עי' הרשב"א (ח"א סי' תקפ"א), על פי התורה (פר' ויקהל פרק כ"ח הע' פ"ז), שו"ת מהריא"ז ענזיל (סי' צ"ז), שבט הקהתי (ח"ד סי' שכ"ג).
      1. [**לענין "לעילוי נשמת"** – עלינו לשבח (ח"ב סי' מ"ג), ודרשת וחקרת (ח"ה יו"ד סי' נ"ג), ויאמר שמואל (גנוט, סי' ו')].
   2. **שכר העושה מצוה לעילוי נשמה**.
      1. הגרח"ק שליט"א (שאלת רב ח"א פרק כ' אות ו') – "העושה מצוה לע"נ, האם בשביל העילוי נשמה נתמעט קצת שכר העושה. תשובה: יש בזה דעות".
      2. הגרח"ק שליט"א (שאלת רב ח"א פרק כ' אות ז') – "האם כשלומדים לעילוי נשמה מקבל הלומד ג"כ שכר, ואם אכן נשאר לו שכר לימודו, איזה שכר בכלל יהיה לנפטר. תשובה: להנפטר יש זכות שגרם להלימוד".
      3. הגרח"ק שליט"א (דרך שיחה ח"א עמ' תפ"ד) – "אמרתי להרב שראיתי בספר אחד, שלאחר פטירת הרב מפוניבז' זצ"ל קיבל עליו המשגיח רבי יחזקאל לעוינשטיין זצ"ל לשבור מדה ורצון לעילוי נשמת הרב זצ"ל, ושאלתי מה מועיל דבר זה לע"נ הנפטר. תשובה: ולימוד תורה לעילוי נשמה מה מועיל, וכי אפשר ליתן לשני את שכר התורה, אלא כיון שלומד בגרמתו - זה העילוי נשמה בשבילו, ואמנם אילו היה לומד בלעדיו - לא יועיל כלום עבור הנפטר. (ושאלתי כי קשה לומר שהמשגיח זצ"ל לא היה שובר רצונו בלא הלעילוי נשמה, וחייך הרב)".
      4. הגרח"ק שליט"א (דרך שיחה ח"א עמ' תפ"ד) – "שאלה: הלומד לעילוי נשמת הנפטר, אי נגרע מחלקו עי"ז. תשובה: אם היה לומד בלעדיו, אין בזה כלום לנפטר, וכל זכותו הוא רק במה שהוא הגורם שילמד, מלבד בנים שאף אם היו לומדים בלעדיו יש לאב זכות, א"כ כלפי החלק הזה שהוא הגורם זה שייך לנפטר **ונגרע מחלקו**, כי יש חילוק בין אם הוא המעורר עצמו ללימוד לבין אם חבירו עורר אותו, גדול המעשה וכו', אבל חסר לעושה עכ"פ **את החלק הזה שלא הוא התעורר בעצמו**".
      5. הגרח"ק שליט"א (דרך שיחה ח"א עמ' תפ"ה) – "שאלה: מבקשים ממנו ללמוד משניות לע"נ הנפטר, וזה על חשבון סדר לימודו הקבוע, מהו. תשובה: **אין לנפטר שום תועלת מזה**, כל הענין מה שהוא הגורם ללמוד, אבל אם ע"י כך מתבטל מסדר לימודו הקבוע שלו - מה יועיל לנפטר".
      6. הגרח"ק שליט"א (דרך שיחה ח"א עמ' תפ"ה) – "שאלה: קיבל עליו ללמוד מסכת לעילוי נשמת הנפטר, אם סגי בהרהור, כשבשעת הקבלה לא חשב כלום מזה. ואם נאמר שקיבל ללמוד בפיו, אי סגי בשומע שיעור מדין שומע כעונה (עי' תוס' ברכות כ' ב' ד"ה כדאשכחן ובביאור הלכה סי' נ"ט ד"ה עם הש"ץ). תשובה: עדיף שיגיד בדיבור".
      7. הגרח"ק שליט"א (דרך שיחה ח"א עמ' תפ"ה) – "שאלה: ללמוד משניות לעילוי נשמת כמה נפטרים, מהו. תשובה: אפשר אבל זה יתחלק בין כולם, ולא הכל לכל אחד".
      8. הגרח"ק שליט"א (דולה ומשקה ריש עמ' שכ"ג) – "הלומד לע"נ, האם מפחית משכר הלומד, או לא. תשובה: יש זכות גורם".
      9. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ב תשובה שכ"א) – "שאלה: האם אפשר ללמוד מסכת אחת לע"נ שני נפטרים. תשובה: אפשר, אבל יחשב חצי לכל אחד".
      10. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ב תשובה שכ"ב) – "שאלה: קיבל ספר על מנת ללמוד בו לע"נ נפטר אחד, האם יכול להזכיר שמות של נפטרים נוספים. תשובה: תלוי במה שהתנו עמו".
      11. הגרח"ק שליט"א (שערי שיח עמ' קל"ב תשובה שכ"ג) – "שאלה: המקדיש את הלימוד לע"נ נפטר מסויים, האם נגרע משכר תלמוד תורה שלו. תשובה: לא".
   3. **שכח או טעה בשם הנפטר**.
      1. הגרח"ק שליט"א (שאלת רב ח"א פרק כ' אות ה') – "הלומד לעילוי נשמת ושכח שמו הפרטי או החליף את השם אבל בלבו יודע כראוי האם צריך לחזור וללמוד. תשובה: קמי שמיא גליא".
   4. **שלושים: לימוד משניות - מקבורה או מיתה**.
      1. מקבורה – ילקוט יוסף ( ).
   5. מראי מקומות.
      1. הגר"י ברקוביץ שליט"א (מכתב במייל) -

Someone that took mishnayis for a shloishim - he didn't start yet - and now has another shloishim to take mishnayis for. Can he pick the same one and just do it once - and have in mind to count for both? R' Y. Berkovits wrote: The zechus for the niftarim is fine, but if he intended on doing it twice when accepting the second one he has a shaylah of a nedder.