בענין רחובה של עיר והגדרת בית הכנסת ודינו של רחבת הכותל

\* משנה כה: וגמרא עד כו. "בית הכנסת לוקחין תיבה" עם רש"י
תוס' ד"ה בני העיר
רמב"ם הל' תפילה פי"א הכ"א

\* רמב"ם הל' תפילה פי"א ה"א
בית יוסף סוף ס' קנא סע' יב ד"ה כתב המרדכי
שו"ע או"ח ס' צ סע' ה

\* ריטב"א כו. ד"ה אבל חכמים
משנה שניה כז:
\* שו"ע או"ח ס' קנד סע' א וביה"ל ד"ה רחבה

\* מ"ב ס' קנד ס"ק ג'
**שמות רבה פרשת שמות פרשה ב סימן ב**
א"ר אחא לעולם אין השכינה זזה מכותל מערבי שנאמר (שיר השירים ב) הנה זה עומד אחר כתלנו, וכתיב (תהלים יא) עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם, א"ר ינאי אף על פי ששכינתו בשמים עיניו יחזו עפעפיו יבחנו בני אדם

גמרא מגילה דף כט. "אין עושין אותו קפנדריא" עד "עלו בו עשבים"
גמרא ברכות סב: "ורקיקה מקל וחומר" עד סג. "כל חותמי ברכות"
**כלי יקר בראשית פרק יג פסוק יז**
קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה... והקרוב אלי לומר בכל זה, שהקנה הקדוש ברוך הוא אל אברהם את הארץ לקנות שמה שני מיני תועלת, האחד, רוחני והוא נקנה בראייה לבד. ואחד, גופני והוא נקנה מכי דיש אמצרי. הרוחני הוא, כי שם מקום מקדש של מטה מכוון כנגד בית המקדש של מעלה ושם פעל ה' מכון לשבתו יתברך ושם חביון עוזו יתברך, וכל המסתכל במקום הקדוש ההוא מיד נתלבש רוח טהרה וקדושה ומלך עליון ביופיו יתברך תחזינה עיניו ובראייה לחוד סגי לאדם לקנות השלימות ההוא במקום אשר קרא לו אברהם (בראשית כב יד) ה' יראה, וקרי בה יראה היו"ד בחירי"ק ויראה היו"ד בציר"י, כי כדרך שבא לראות כך בא ליראות, כי מיד בבואו שמה כשם שהשכינה רואה אותו כך הוא רואה פני השכינה ומיד נעשה מושפע ומואצל ודבק בזיו שכינתו יתברך מעין עולם הבא כי גם שם הצדיקים יושבים ונהנים מזיו שכינתו יתברך.