בעזרת השם

באחד בשבת, שישה ועשרים יום לחודש מרחשון שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, המקביל לתארך העשרים וארבעה בחודש נובמבר, שנת אלפיים ועשרים, למנין שאנו מונים כאן, בעיר סאגינו שבמדינת טקסס, ארה"ב, בנוכחות בני משפחה וחברים, בני הזוג האהובים \_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_\_\_, אמר לכלה, \_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_: ”היי לי לאישה כדת משה וישראל. ואני אעבוד ואכבד ואזון ואכלכל אותך, כמשפט בני ישראל העובדים ומכבדים וזנים ומכלכלים את נשותיהם באמת ובאמונה. מבטיח אני לספק לך את ביתך, מזונותייך וכסותייך וכל צרכייך, ולחיות חיי משפחה באהבה וחיבה ורעות כדרך כל הארץ.“ והסכימה ונתרצתה מרת \_\_\_\_\_\_ בת \_\_\_\_\_\_\_, הכלה הנזכרת, ותהי לו לאישה. וכך אמר החתן \_\_\_\_\_\_\_\_: ”אחריות שטר כתובה זה קיבלתי עליי ועל יורשיי אחריי. מיום זה ואילך, כל נכסיי וקנייני שיש לי תחת השמיים, ואפילו מהבגדים שעליי, יהיו אחראים וערכים לפירעון שטר כתובה זה, בחיי ואחרי אריכות ימיי, מעתה ועד עולם.“

יש להתייחס אל כתובה זו לא רק כאל נוהג מקובל, אלא כאל מסמך משפטי. הכלה והחתן הכירו במחויבויות של בברית זו, וקיבלו על עצמם בחגיגיות את חובותיה.

והכל שריר וקיים.

עד:

עד:

הרב:

הכלה:

החתן: