1. חידושי הרשב"א מסכת כתובות דף ע עמוד ב   
   ואם איתא לדרב הונא וכו'. וא"ת אמאי לא הקשה לרב הונא דאמר יכולה אשה שתאמר לבעלה איני ניזונת ואיני עושה אלמא (מעשה ידיה) [מזוני] עיקר ואינו יכול לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך מאי איכא למימר, וי"ל דאפילו לרב הונא יכול הוא לומר צאי מעשה ידיך במזונותיך ואי ספקה ספקה ואי לא ספקה יספיק הוא מכיסו והיינו דמקשה לקמן אם כן פרנס למה ומתרץ בדלא ספקה, אבל למ"ד מעשה ידיה עיקר יכול הוא לומר צאי מעשה ידיך כו' בין ספקה בין לא ספקה לא יתן לה כלום יותר.
2. שיטה מקובצת מסכת כתובות דף ע עמוד ב

משמע מלשונו ז"ל דבהכי נמי פליגי דלרב הונא אינו יכול לומר צאי מעשה ידיך כו' דמזוני עיקר ומ"ד דיכול לומר צאי מעשה ידיך כו' קסבר מעשה ידיה עיקר וצריך לתרץ שמעתין אליביה ז"ל ובמהדורא בתרא השמיט כל זה:

1. תוספות מסכת כתובות דף מז עמוד ב   
   ולכאורה לדידיה יכול הבעל לומר לאשתו צאי מעשה ידיך למזונותיך ואף על גב דלא ספקה כיון דקסבר דמעשה ידיה עיקר אבל אי אפשר לומר כן כדמוכח בריש המדיר (לקמן דף ע:) ובפ"ק דגיטין (דף יב.) דבלא ספקה חייב לזונה וצ"ל דלא אמר ריש לקיש דמעשה ידיה עיקר אלא לענין שאינה יכולה לומר איני ניזונית ואיני עושה.
2. רמב"ם הלכות אישות פרק יב הלכה ד   
   ועוד תקנו חכמים שיהיו מעשה ידי האשה כנגד מזונותיה, ופדיונה כנגד ג אכילת פירות נכסיה, וקבורתה כנגד ירושתו לכתובתה, לפיכך אם אמרה האשה איני ניזונת ואיני עושה שומעין לה ואין כופין אותה, אבל אם אמר הבעל איני \* זנך ואיני נוטל כלום ממעשה ידיך אין שומעין לו שמא לא יספיק ד לה מעשה ידיה במזונותיה, ומפני תקנה זו יחשבו המזונות מתנאי הכתובה.
3. ר"ן על הרי"ף מסכת כתובות דף לא עמוד ב   
   באומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך. מהא משמע דאפילו לרב הונא דאמר [דף נח ב] מזוני עיקר יכול לומר לה כן בדספקא ובדלא ספקא נמי יכול לומר לה שתקח מעשה ידיה בדמי מזונותיה ושישלים השאר דהא קיימא לן כרב הונא כדאיפסיק הלכתא כוותיה בהדיא בפרק שני דייני גזירות [דף קז ב] ואנן ודאי בשמעתין אליבא דהלכתא אמרינן הכי ועוד דעלה דהא אמרינן בגמרא [דף ע ב] דאם איתא לדרב הונא כו' קשיא ליה מתני' דקונם שאני עושה לפיך אלמא דמתני' דפרקין אתיא ליה שפיר:
4. שולחן ערוך אבן העזר הלכות כתובות סימן סט סעיף ד   
   אבל הבעל שאמר: איני זנך ואיני נוטל מעשה ידיך, אין שומעין לו. (ד (ז) אבל יוכל לומר: צאי מעשה ידיך במזונותיך, ומה שאינו מספיק אשלים לך) (הר"ן פרק הדר).
5. הגהות אשרי מסכת כתובות פרק יג סימן ב   
   ובדספקא אבל לא ספקא לא והכי מוכח בהדיא בפ"ק דגיטין (דף יא ב) גבי האומר שלא לזון את אשתו אינו רשאי ואמרינן בגמרא דכוותיה גבי אשה דאמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך אמאי אינו רשאי בדלא ספקא משמע אבל אי ספקא אפילו בעל כרחה יכול לומר לה דאי מיירי מדעתה אפי' בדלא ספקא נמי ומתוך פירוש רש"י הכא משמע דאפי' ספקא אין הבעל יכול לומר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך אלא אם כן קיבלה וכן משמע בפרק מציאת האשה. מרדכי:
6. רש"י מסכת כתובות דף קז עמוד א   
   חיישי' שמא אמר לה צאי מעשה ידיך במזונותיך - וקבלה עליה.
7. ביאור הגר"א אבן העזר סימן סט ס"ק ז   
   אבל יוכל כו'. כתובות ק"ז א' ומ' שם ובפ"ק דגטין אפילו בע"כ אבל רש"י שם סד"ה בששמעו בו כו' כ' דוקא מדעתה וע' במרדכי שם ובהג"א שם ד"ה ובדספקה כו' ומתוך כו'. ונראה שזהו דעת הרמב"ם וש"ע שסתמו אבל הבעל כו'
8. רמב"ם הלכות אישות פרק יב הלכה כג   
   המדיר את אשתו מליהנות לו בין שפירש עד זמן פלוני בין שלא פירש אלא סתם ממתינין לו שלשים יום, אם תמו ימי נדרו או שלא תמו והתיר נדרו הרי זה מוטב ואם לאו יוציא ויתן כתובה, ובאותן השלשים יום תהיה היא עושה ואוכלת ויהיה אחד מחביריו מפרנס אותה דברים שהיא צריכה להן יתר על מעשה ידיה אם אין מעשה ידיה מספיקין לכל.
9. חידושי הריטב"א מסכת כתובות דף ע עמוד ב   
   דאע"ג דלרב הונא מזונות עיקר יכול הוא לפורעה כגד חובו ממעשה ידיה למה שמספיקין.
10. רא"ש מסכת כתובות פרק ז סימן ד   
    ואם תקשי לך דהכא אמרי' דאינו יכול להעמיד פרנס אלא עד שלשים יום ובפירקין דלעיל (דף סד ב) תנן המשרה את אשתו ע"י שליש אלמא יכול לפרנסה ע"י שליש כ"ז שירצה י"ל דהדירה שאני ובירושל' (הלכה א) פריך ויעמיד פרנס. רשות ביד אשה לומר אי אפשי להתפרנס מאחר אלא מבעלי והא תנינן המשרה את אשתו ע"י שליש כאן כשקבלה עליה כאן כשלא קבלה עליה אי כשלא קבלה עליה ואפי' יום אחד לא יעמיד. מגלגלת עמו ל' יום שמא ימצא פתח לנדרו:
11. רמב"ם הלכות אישות פרק יב הלכה יב   
    בעל שרצה ליתן לאשתו מזונותיה הראויות לה ותהיה אוכלת ושותה לעצמה והוא אוכל ושותה לעצמו הרשות בידו ובלבד שיאכל עמה מלילי שבת ללילי שבת.
12. מגיד משנה הלכות אישות פרק יב הלכה יב   
    ורבינו כתב שהוא רשאי ומשמע מדבריו שכל אדם רשאי והטעם שאינו דומה למדיר אשתו מליהנות לה דהתם יש שם איסור הנאה ואינה אוכלת עמו אפילו בליל שבת אבל כאן שאין כאן איסור הנאה ועוד שהוא אוכל עמה בכל לילי שבת רשאי. זה נ"ל לדעת רבינו:
13. בית יעקב מסכת כתובות דף ע עמוד א   
    בגמרא וכיון דמשועבד לה. לכאורה קשה מאי מקשה הש"ס הא כיון שהחיוב לא בא רק בשעת הנדר הנדר חל כדמוכח מהתוספות ד"ה והאידנא דאדרתן ע"ש ולכך יוציא לפי מ"ש הרא"ש דבכל אשה יכול להשרות ע"י שליש רק בהדירה גרע ע"ש