בחסדו של אלוהים / בסיעתא דשמיא

ב \_\_\_\_\_\_\_\_ בשבת, ביום ה\_\_\_\_\_\_\_\_ לחודש \_\_\_\_\_\_\_\_ בשנת חמשת אלפים ושבע מאות \_\_\_\_\_\_\_\_ לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_\_\_\_, החתן, \_\_\_\_\_\_\_\_, אמר לכלה, \_\_\_\_\_\_\_\_: "היי לי לאישה כדת משה וישראל, כחוק התורה אשר ניתנה לבני נֹֹח. אני מתחייב לכבד, להוקיר ולכלכל אותך במסירות ובכבוד כאשר נהפוך לזוג רשמי ומכובד, ולשאת בכל החובות המוטלות על בעל אוהב ונאמן, לחיות איתך כבעל ואישה בהתאם לנוהג הקיים בחברה, ולספק לך את כל צרכייך."

העלמה \_\_\_\_\_\_\_\_ הסכימה להיות לו לאישה, ומתחייבת לכבד ולהוקיר את בעלה, ולשאת בכל החובות המוטלות על אישה אוהבת ונאמנה, לחיות עימו כאישה ובעל בהתאם לנוהג הקיים בחברה, ולנהל משק בית משפחתי והרמוני.

מר \_\_\_\_\_\_\_\_, החתן, הצהיר בזאת: "אני מקבל על עצמי את המחויבויות המוסרית, הרגשית והכספית הגלומות בחוזה נישואין זה. כמו כן, מקבל אני על עצמי לספק את כל צרכי הילדים שאלוהים יעניק לנו לפחות עד היותם בגירים על פי חוק או עד נישואיהם. אני מצהיר בזאת ומאשר שכל נכסיי וכל רכושי, בהווה ובעתיד, יהיו נתונים למחויבויות אלה, בחיי ואחרי אריכות ימי, מעתה ועד עולם. אם יעלה ספק באשר למילוי חובות אלה שנטלתי על עצמי בפועל, בכוונתי לציית להחלטות בית הדין הרבני אשר יפסוק על פי תורת ישראל אשר ניתנה לבני נֹח.

מר \_\_\_\_\_\_\_\_, החתן, והעלמה \_\_\_\_\_\_\_\_, הכלה, קיבלו על עצמם את את אחריות וחומר שטר כתובה זה כחומר כל שטרי הכתובות, ובהתאם לחוק האזרחי ולמנהגי החברה.

מר \_\_\_\_\_\_\_\_, החתן, והעלמה \_\_\_\_\_\_\_\_, הכלה, נתנו את הסכמתם המחייבת באשר לכל הכתוב והמוצהר לעיל, בחותמם על מסמך זה בפני עדים:

מר \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ העלמה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

אישרו וחתמו על מסמך זה בתאריך המצוין מעלה בפני:

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_