1. משנה ברורה סימן שו ס"ק טו   
   ועיין בטור דמוכח שאפילו אם הוא רוצה ליתן לו אסור לו להשכיר ליקח השכר אא"כ הוא נותן לו דרך מתנה [פמ"ג]:
2. שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן רמה סעיף ו   
   אם אפו אינו יהודי בתנורו של ישראל בשבת, \* על כרחו, (כד) ונתנו לו פת בשכר התנור, \* אסור ליהנות ממנו.
3. חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף סד עמוד א  
   כיון דמפחת פחית לא מחזי כשכר שבת. ומכאן היה נראה ללמוד שאין משום שכר שבת בדבר שהוא פוחת מחובו, אבל יש לדחות דשאני הכא דלאו משום שכר שבת פחתינן לה ולמראית העין הוא דאיכא למיחש וכל דפחית ליכא מראית העין, אבל כל שפוחת מחובו בפירוש לשכר שבת אסור, כן נראה לי.
4. רמב"ם הלכות אישות פרק יד הלכה טו   
   המורד על אשתו ואמר הריני זן ומפרנס אבל איני בא עליה מפני ששנאתיה מוסיפין לה על כתובתה משקל שש ושלשים שעורה של כסף בכל שבת ושבת וישב ולא ישמש כל זמן שתרצה היא לישב, ואף על פי שכתובתה הולכת ונוספת הרי הוא עובר בלא תעשה שנ' +שמות כ"א+ לא יגרע, שאם שנא ישלח אבל לענות אסור, ולמה לא ילקה על לאו זה מפני שאין בו מעשה.
5. תלמוד בבלי מסכת שבת דף יט עמוד א   
   תנו רבנן: לא ישכיר אדם כליו לנכרי בערב שבת, ברביעי ובחמישי מותר.
6. תוספות מסכת שבת דף יט עמוד א   
   לא ישכיר - אין לפרש משום שביתת כלים וכב"ש דא"כ אפי' ברביעי ובחמישי נמי אלא כב"ה היא דלית להו שביתת כלים או בחלוק וטלית וכיוצא בהן איירי דלא שייך שביתת כלים ואסור לפי שנראה כנוטל שכר שבת
7. תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף נח עמוד א   
   השוכר את הפועל לשמור את הפרה, לשמור את התינוק, לשמור את הזרעים - אין נותנים לו שכר שבת, לפיכך אין אחריות שבת עליו. היה שכיר שבת, שכיר חדש, שכיר שנה, שכיר שבוע - נותנין לו שכר שבת, לפיכך אחריות שבת עליו.
8. שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שו סעיף ה   
   אסור לשכור חזנים (כב) להתפלל בשבת; (כג) ח ויש מי שמתיר. הגה: ואם שכרו (כד) ט [ה] לשנה או לחודש, לכ"ע שרי (ד"ע).
9. מרדכי מסכת כתובות פרק אף על פי [רמז קעד]   
   מיחזי כשכר שבת פסק הרב ר' ברוך מכאן יש לי חשש על החזנים שמשכירים אותם להתפלל בשבת והרב ר' שמואל [\*בני] אומר \*דאין איסור דהא נותנין לו שכר לקיים המצוה להתפלל:
10. מרדכי מסכת ביצה פרק יום טוב [רמז תרסח]   
    מקנה קמחו לאחרים [רמז תרעו] ובה"ג התירו להקנות ביום טוב משום מצוה וכן לולב ואתרוג יוצאין בהן כל העם ע"י מתנה ע"מ להחזיר ודכוותיה קונין (\*בחוש"מ) [\*מש"מ] ואפילו בשבת:

[דף יח] אבל לא מטבילין כו': [רמז תרעז] מי ששכח ולא הטביל כלי מע"ש ומעיו"ט יתן הכלי לעובד כוכבים במתנה ויחזור וישאלנו ממנו וה"ל כשואל מן העובד כוכבים דאמר פ"ה דמס' ע"ז דא"צ טבילה:

1. רש"י מסכת בבא מציעא דף נח עמוד א   
   לשמור את הפרה - אדומה, שלקחוה ושומרין אותה שלא תיפסל בעליית עול, או במום.
2. שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שלט סעיף ד   
   ולא מקדשין. הגה: ויש מתירין לקדש (טז) היכא דאין לו אשה ובנים (ר"ת). (יז) ואפשר דה"ה ה הכניסה לחופה שרי (סמ"ג) ואף על גב (יח) דלא קי"ל הכי, מ"מ סומכין על זה בשעת הדחק, גם כי גדול כבוד הבריות; כמו שרגילין שלפעמים שלא היו יכולים להשוות עם הנדוניא ביום ו' עד הלילה, דעושין החופה והקידושין בליל שבת, (יט) הואיל וכבר הכינו לסעודה ולנשואין והוי ביוש לכלה ולחתן אם לא יכנוס אז; ומ"מ לכתחלה יש ליזהר שלא יבא לידי כך.
3. שולחן ערוך אורח חיים הלכות ראש השנה סימן תקפה סעיף ה   
   הנוטל שכר לתקוע שופר בר"ה, או כדי להתפלל או לתרגם בשבתות וי"ט, (יט) <ז> אינו רואה מאותו שכר יב סימן ברכה.