1. חידושי הרשב"א מסכת כתובות דף סט עמוד ב   
   ואסיקנא דבגדולה מן הארוסין פליגי ר"מ סבר אף על פי שהיא גדולה ומעשיה קיימין בעלמא הכא משום מצוה לקיים דברי המת יעשה שליש מה שהושלש בידו ור' יוסי סבר כיון שהיא גדולה מיד נתרוקנה זכות הנכסים לבת ומוכרת ונותנת וקיים אבל בעודה קטנה לא משום דאין מעשה קטנה כלום, אבל גדולה מן הנשואין לכ"ע מוכרת ונותנת וקיים ואפילו לר"מ לפי שלא עלה על דעת האב להעמיד עליה שליש אלא עד שעת נשואין אבל משנשאת והיא גדולה לא
2. תוספות הרא"ש מסכת כתובות דף סט עמוד ב   
   וכי אינו אלא שדה וכו'. ור' מאיר סבר שאינה יכולה למכרו מן האירוסין משום דמצוה לקיים דברי המת.
3. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף טו עמוד א   
   גופא, אמר רב יוסף: הלכה כר"ש הנשיא. והא קיי"ל: דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו! רב יוסף מוקי לה בבריא. והא ליורשי משלח קאמר, וקיי"ל: מצוה לקיים דברי המת! תני: יחזרו למשלח.
4. חידושי הריטב"א מסכת בבא בתרא דף קמט עמוד א   
   ואמר רבנו ז"ל דלעולם לא אמרינן מצוה לקיים דברי המת אלא כשיש בו ג' דברים, האחד שאינו רוצה לעשות מעצמו אלא שמצוה לאחרים, והיינו דבמתנת שכ"מ או מצוה מחמת מיתה לא חששו למצוה לקיים דברי המת, דכיון דאמר נתתי או אני נותן כך או יטול פלוני כך הרי הוא עושה מעצמו, לפיכך צריך שיאמר בלשון צואה כגון תנו או עשו או תנתן לו דההוא נמי צואה לאחרים משמע כדבעינן למימר, ובעינן שאותם אחרים שצוה להם שיהיה סיפק בידם לעשות כגון שהדבר ברשותם, ולהכי לא משכחת לה אלא ביורשין או באחר ובמטלטלין שתחת ידם אבל לא בקרקעות, ובעינן נמי שאותם שצוה להם קבלו עליהם או שתקו דבההיא משמע דשתיקה כהודאה דמיא.
5. רבי עקיבא איגר מסכת כתובות דף ע עמוד א   
   הא קיי"ל מצוה לקד"ה כתבו בתוס' יש מקשים כו' מה אהני דברי ש"מ ככו"מ. וי"ל דנ"מ אם היתומים חייבים לאחרים ואין להם לשלם רק מירושה זו דאפשר דלעומת מצוה לקדה"מ יש יותר מצוה פריעת בע"ח אבל מטעם מתנת שכ"מ קנוי מיד להמקבל ולא נגע יד יורשים לזכות בהם, [ועיין ברמ"א סימן רנ"ב בשם המרדכי]. עוד י"ל דנ"מ באם קדמו היתומים ומכרו דמטעם מצוה מהני מכירתן אבל מטעם מתנת שכ"מ מוציאין מהלוקח.
6. שולחן ערוך חושן משפט הלכות מתנת שכיב מרע סימן רנב סעיף ב   
   מצוה לקיים דברי המת, אפילו בריא שצוה ומת, ד (ד) ד) ח] והוא [ב] שנתנו עכשיו <א> לשליש לשם כך. הגה: ה אבל היו בידו קודם ולא לשם כך, או שבאו לידו אחר הצוואה, אין בזה משום מצוה לקיים דברי המת (טור ומרדכי פרק מי שמת). ט] כל דבר שנקנה במתנת שכיב מרע, ה) אם קדמו היורשין ומכרו, ו {ו} המקבל יכול להוציאו מן הלוקח. {ז} אבל דבר שלא ניתן במתנה, רק שמצוה לקיים דברי המת, אם קדמו היורשין ומכרו: מה שעשו עשו (הגהות מרדכי דב"ב).
7. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף יד עמוד ב   
   הולך מנה לפלוני, והלך ובקשו ולא מצאו - תני חדא: יחזרו למשלח, ותניא אידך: ליורשי מי שנשתלחו לו... רב פפא אמר: הא והא בברי', הא דמית מקבל בחיי נותן, הא דמית נותן בחיי מקבל.
8. תלמוד בבלי מסכת גיטין דף מ עמוד א   
   כי אתא רב שמואל בר יהודה אמר רבי יוחנן: מי שאמר בשעת מיתתו פלונית שפחתי קורת רוח עשתה לי יעשה לה קורת רוח, כופין את היורשין ועושין לה קורת רוח; מ"ט? מצוה לקיים דברי המת.
9. שולחן ערוך חושן משפט הלכות מתנת שכיב מרע סימן רנ סעיף כג   
   בריא שאמר: כתבו ותנו מנה לפלוני, מת, אין נותנים {סד} ביפה כחו. נו] ויש מי שאומר דהיינו משום דאמר: כתבו ותנו, אבל אם אמר: תנו, ולא אמר: כתבו, נותנים {סה} משום מצוה לקיים דברי המת. נז] וי"א דלא אמרינן מצוה לקיים דברי המת אלא היכא דאתפסיה ביד שליש (וע"ל סימן רנ"ב).
10. ש"ך חושן משפט סימן רנב ס"ק ד   
    והוא שנותנו עכשיו - או שצווה ליורשיו ליתן ריטב"א וכמ"ש סמ"ע לקמן ע' בתשו' מהרי"ט ס"ס פ"ד וסי' ס"ג:
11. שו"ת תשב"ץ חלק ב סימן נג   
    שלא בכל דבר אמרו מצוה לקיים דברי המת שאין האדם בשעת מיתתו נביא ולא מלך ונשיא שיצוה החיים לקיים דבריו שאין שלטון ביום המות ולא אמרו זה אלא כשצוה שיעשה מממונו כלום שמצוה לקיים דברו שהרי בממון שלו יכול לצוות וחייבין הכל לקיים דברו ונכלל בכלל מצות נחלו'
12. סמ"ע סימן רנג ס"ק סט   
    אין סופדין אותו כו'. לשון דאין סופדין משמע דאסור לספוד אותו, והטעם כי ההספד אינו אלא משום כבוד דהמת וקרוביו, והרי מחל על כבודו, ומצוה לקיים דברי המת