1. תלמוד בבלי מסכת ביצה דף ד עמוד ב
דתנן: בראשונה היו משיאין משואות, משקלקלו הכותים התקינו שיהו שלוחין יוצאין. ואילו בטלו כותים עבדינן חד יומא, והיכא דמטו שלוחין עבדינן חד יומא. - והשתא דידעינן בקביעא דירחא מאי טעמא עבדינן תרי יומי? - משום דשלחו מתם: הזהרו במנהג אבותיכם בידיכם, זמנין דגזרו שמדא ואתי לאקלקולי.
2. רמב"ם הלכות קידוש החודש פרק ה הלכה ה
בזמן הזה שאין שם סנהדרין ובית דין של ארץ ישראל קובעין על חשבון זה, היה מן הדין שיהיו בכל המקומות עושין יום טוב אחד בלבד אפילו המקומות הרחוקות שבחוצה לארץ כמו בני ארץ ישראל, שהכל על חשבון אחד סומכין וקובעין, אבל תקנת חכמים היא שיזהרו במנהג אבותיהם שבידיהם.
3. שולחן ערוך אורח חיים הלכות יום טוב סימן תצו סעיף א
בגליות שעושין שני ימים טובים מספק, כל מה שאסור בראשון אסור בשני (א) והיו מנדין למי שמזלזל בו;
4. משנה ברורה סימן תצו ס"ק א
והיו מנדין וכו' - ואף על גב דעכשיו בקיאין אנו בקביעות החודש לפי החשבונות שבידינו מ"מ חששו חכמים שמא מרוב הצרות והטלטולים בגלותנו ישתכח החשבון ויבואו לעשות חסר מלא ומלא חסר ויאכלו חמץ בפסח וע"כ הניחו הדבר בחו"ל כמו שהיו בימים הראשונים:
5. תלמוד בבלי מסכת פסחים דף נ עמוד א
משנה. מקום שנהגו לעשות מלאכה בערבי פסחים עד חצות - עושין, מקום שנהגו שלא לעשות - אין עושין. ההולך ממקום שעושין למקום שאין עושין, או ממקום שאין עושין למקום שעושין - נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם, וחומרי מקום שהלך לשם. [דף נ עמוד ב] ואל ישנה אדם מפני המחלוקת.
6. שו"ת אבקת רוכל סימן כו[[1]](#footnote-1)
שאלה היוצא מא"י לח"ל ודעתו לחזור אם מתפלל כבני א"י וטעם למה העולים לרגל מתפללים בפרהסייא כבני חוצה לארץ ואין מוחין.

תשובה דבר פשוט הוא דכל שדעתו לחזור נוהג כמקום שיצא משם אפילו להקל ובלבד שלא יעשה בפני בני מקום שהלך לשם וכמו שהוא מבואר ברא"ש פ' מקום שנהגו... וכיון שכן הדבר פשוט ומבואר שלעולם כל שדעתו לחזור אנו רואים אותו כאלו הוא עדיין במקום שיצא משם לכל דבר ובלבד שיעשה בצנעא מפני המחלוקת וא"כ תפילה דבצנעא היא פשיטא ופשיטא דנוהג כמקום שיצא משם כיון שדעתו לחזור וזה דבר פשוט לא ניתן ליכתב לעוצם פשיטותו... וכן מי שבא מח"ל לא"י ודעתו לחזו' הוי בכלל בני ח"ל נינהו וכן מעשים בכל יום בכל שנה ושנה עולים לשלש רגלים מח"ל לארץ ועושים יום שני של גליות כתקוניו וכמשפטיו בח"ל. ולא עוד אלא שמתקבצים מנין מבני ח"ל העולי' לרגל ומתפללי' תפילה וקורין בתורה ומפטירין בנביא בברכות תחלה וסוף כמו שעושים ביום טוב שני בח"ל ודבר זה נעשה מימי קדם בפני גדולי עולם ולא פקפק אדם בדבר זה מעולם וזו היא שקשה בענין היאך מתפללים תפלת יום טוב בפרהסייא בא"י והיכי לא חיישינן להאי דתנן ואל ישנה אדם מפני המחלוקת והיה מספיק להם שיתפללו תפילת ח"ל בצינעא ועל כרחינו לומר דסבירא להו לגדולי עולם דע"כ לא תני אל ישנה אדם מפני המחלוקת אלא במלאכה ודכוותא דאפשר למיפק מינה חורבה אבל בתפילה אף אם יתפלל כמנהג מקום שיצא משם לא נפיק מיניה חורבה וליכא למיחש בה למידי

1. שו"ת חכם צבי סימן קסז[[2]](#footnote-2)
שאלת בני ח"ל העולם /העולים/ לא"י דרך ארעי האיך יתנהג בשלש רגלים אם כבני ארץ ישראל או כבני ח"ל:

תשובה נלע"ד דצריכים הם להתנהג בעניני המועדים כא' מבני א"י התושבים ואין זה בכלל חומרי מקום שיצא משם... אפי' במלאכה מותרים הם שאילו היו כל אנשי המקום שיצאו משם כאן בקביעותא פשיטא שאסורים היו לעשות יותר מיום אחד משום בל תוסיף שהרי הישן בשמיני בסוכה לוקה וכן בפסח ושבועות העושה יום א' מועד יותר מהמצוה עובר על ב"ת ולא אמרו נותנין עליו חומרי מקום שיצא משם אלא בחומרא שרשאין בני המקום שיצא זה משם לנהוג חומרתם במקום הנוהגין קולא אף אם יקבעו דירתם במקום הלז אבל בדבר שאילו באו בני מקום החומרא למקום הקולא וקבעו דירתם בו היו אסורין לנהוג חומרתם בזה לא אמרו ואף דשלחי מתם הזהרו במנהג אבותיכם דילמא גזרו שמדא ואתי לאקלקולי הך קלקלה גופה לא שייכא אלא כשהם במקומם בח"ל אבל בהיותם בא"י לא שייכא וכיון שבא"י איסור הוא להוסיף יום א' על המצוה ואין ביד אנשי א"י להוסיף יום א' יותר מהכתוב בתורה ולהחמיר אף הבאים מח"ל אסורים הם לנהוג שני י"ט של גליות כל זמן שהם בא"י אפי' דרך ארעי כיון שהמקום גורם ואין זה בכלל חומרי מקום שיצא משם והנלע"ד כתבתי

1. שו"ת הר צבי אורח חיים ב סימן עח[[3]](#footnote-3)
ועיין תשובות חכם צבי (סימן קסז) בנוגע לזה, ולפי סברתו היה נראה דבן א"י שבא לחו"ל מסתבר דדינו כבן חו"ל, דהא גם בזמן הבית אילו היה בא בן א"י לחו"ל צריך היה לנהוג כבני חו"ל, אבל עכ"ז נראה דכיון דעכשיו כלנו בקיאין בקביעא דירחא, והא דעושין שני ימים הוא רק מצד תקנת חכמינו ז"ל לעשות כמנהג אבותינו, אפשר דדין זה אקרקפתא דגברא תקנו ושייך לדין נותנין עליו חומרי המקום שיצא או שהלך.
2. שולחן ערוך הרב אורח חיים סימן תצו סעיף יא[[4]](#footnote-4)
בני חוץ לארץ שבאו לארץ ישראל אף על פי שדעתן לחזור אין עושין אלא יום אחד כבני ארץ ישראל ויש חולקין.
3. משנה ברורה סימן תצו ס"ק יג
ובן חו"ל שבא לא"י אם דעתו לחזור למקומו צריך לעשות שני ימים יום טוב ומ"מ תפלת יום טוב צריך להתפלל בביתו בצנעא
1. Rav Yosef Karo, author of the שלחן ערוך. [↑](#footnote-ref-1)
2. Rabbi Tzvi Hirsh ben Jacob Ashkenazi, the Chacham Tzvi, was born in Moravia in 1660, and studied there in his youth. In 1676 he was sent to Salonika to acquire the Sephardic approach to learning. During the years he spent in various Sephardic communities, he adopted many Sephardic customs and practices, and he even accepted the Sephardic rabbinic title Chacham ("sage") . He served as the rabbi of various Sephardic communities, as well as of communities in Germany, Amsterdam, London, and Poland. His responsa reflect his wanderings and the many stormy affairs during his lifetime, including his staunch opposition to Shabbetai Tzvi. Ashkenazi died in Lemberg, Poland, in 1718. [↑](#footnote-ref-2)
3. Rabbi Tzvi Pesach Frank was born in 1874, in Kovno, Lithuania, and died in 1960. He studied in Lithuanian yeshivot. In 1893, he immigrated to Israel, and continued his studies in yeshivot in Jerusalem. In 1907, he was appointed dayyan in the Jerusalem rabbinic court headed by Rabbi Samuel Salant, the rabbi of Jerusalem. Rabbi Frank was active in establishing the chief rabbinate of Israel, and he was instrumental in having Rabbi Abraham Isaac Kook appointed to this post. Frank served as rabbi of Jerusalem for decades. [↑](#footnote-ref-3)
4. ביוגרפיה - שולחן ערוך הרב

Rabbi Shneur Zalman ben Rabbi Baruch was born in 1745 in Lyady (Liozna) , Belorussia. In spite of his youth, he was a prominent student of Rabbi Dov Ber of Mezhirech (Maggid of Mezhirech, successor of the Ba'al Shem Tov) ,. The Maggid ordered him to prepare a new Shulchan Aruch, and he began the project that would turn out to be his life's work. However, only a third was published posthumously (Kapust, 1814) ; the major portion was lost in a fire.

In 1767 he was appointed Maggid of his hometown, Lyady. After the passing of the Maggid of Mezhirech in 1773 he became a disciple - colleague of the Maggid's successor, Rabbi Menachem Mendel of Vitebsk. With Rabbi Menachem Mendel's departure to Eretz Yisrael, he became the leader of the Chassidic community in Russia.

He was imprisoned twice by the Czarist government. After his release, he moved to Lyady, with which he is associated until this day, and where he founded the Chabad (acronym for chochma, binah, da'at) sect. He also authored the Tanya, the central work of Chabad Chassidism.

He passed away in 1813, and was succeeded by his son, Rabbi Dov Ber Schneurson (the middle Rebbe) . [↑](#footnote-ref-4)