**פרק ה- סעיפים ג-ה עמ' 91-95**

**נוסח כתובה**

1. **הכתובה – מבנה ומטרה**

הכתובה היא מסמך משפטי המפרט את החובות של הבעל כלפי אשתו בזמן הנישואין וכן את חובותיו במידה והנישואין מסתיימים (עקב גירושין או מות הבעל).

את הכתובה תיקן ר' שמעון בן שטח כדי להגן על האישה.

**מטרת הכתובה**:

בכתובה מובטח לאישה סכום כסף ראשוני (=עיקר כתובה, 200 זוז) שיעזור לה במצבה החדש כאלמנה או כגרושה.

חכמים תיקנו סכום זה:

* + 1. **להקשות על הבעל לגרש את אשתו**. כדי "שלא תהיה האישה קלה בעיני בעלה לגרשה".

ההתחייבות הכספית בכתובה משמשת כגורם מרתיע לבעל שלא ימהר לגרש את אשתו בשעת כעס או מכל סיבה אחרת.

* + 1. **כדי להבטיח לאישה את עתידה הכלכלי**, שאם ייפרדו עקב גירושין או מות הבעל, שלא תישאר בלי כלום.
    2. "**שטר הכתובה הוא תקנת השלום בין הבעל ואשתו, והוא ביטחון ושלוות האישות ביניהם".**

הידיעה שישנה כתובה וישנה מחויבות, מאפשרת לבני הזוג לקיים משפחה שיש בה יציבות, שלווה ובטחון.

* "עיקר הכתובה" הוא תקנת חכמים (=תנאי בית דין). ולכן גם אם האיש לא כתב כתובה, הוא יהיה חייב בסכום זה.
* הכתובה עברה שינויים במהלך הדורות בנוגע ליכולת מימושה:
* תחילה נקבע שהאיש **משעבד את חפציו** לשם מימוש ההתחייבות הכספית שלו.
* מאוחר יותר, שמעון בן שטח תיקן שהאיש **משעבד את כל נכסיו** לכתובה (=כל נכסי הנדל"ן (נכסי דלא ניידי)- הקרקעות ששייכים לו)
* בתקופת הגאונים הוסיפו שהאיש **משעבד את כל נכסיו, כולל נכסיו המיטלטלין** (נכסי דניידי).

תלמוד בבלי, מסכת בבא קמא דף פט עמוד א

**"רבי מאיר היא, דאמר: אסור לו לאדם שישהא עם אשתו אפילו שעה אחת בלא כתובה. וטעמא מאי? ( =מה הטעם?) כדי שלא תהא קלה בעיניו להוציאה."**

|  |
| --- |
| להלכה, אסור לאדם לשהות עם אשתו אפילו שעה אחת ללא כתובה. ולכן אם הכתובה אבדה והבעל רוצה להמשיך לחיות עם אשתו, עליו לכתוב לה כתובה חדשה הנקראת "**כתובה דאירכסא**".  ואפילו שהכתובה היא לטובתה של האישה, **אסור לה למחול עליה** או על חלק ממנה, או למכור אותה לבעלה, שמא תהיה קלה בעיניו לגרשה. |

1. **הזכות הממונית של האישה לאחר גירושין או פטירת האיש**

לפי הכתוב בכתובה, האיש מתחייב לדאוג לפרנסת האישה גם במקרה של פירוק המשפחה:

האיש נותן לאישה סכום מסוים במקרה של גירושין.

אם האיש נפטר- האישה מקבלת סכום זהה מכספי הירושה.

**עיקר כתובה**- הסכום הבסיסי הוא 200 זוז לבתולה בהנחה כי סכום זה יספיק לכלכלת האישה במשך שנה, וכן שכל בעל (גם עני) יוכל לעמוד בסכום זה. סכום זה שווה כיום כמה מאות שקלים.

אישה גרושה/ אלמנה , קבעו חכמים שהאיש מתחייב לתת לה 100 זוז בלבד, מאחר ומדובר באישה שיש לה כבר בסיס כלכלי מנישואיה הקודמים.

סכומים אלה לא הספיקו בד"כ ולכן תיקנו חז"ל שהאיש יתחייב גם ב"**תוספת כתובה**"= סכום כסף שיינתן לאישה עם פירוק הנישואין.

סכום זה נזכר בכתובה עצמה.

כיום סכום הכסף שכתוב בכתובה כולל את עיקר הכתובה ואת תוספת הכתובה.

* היום ברוב מקרי הגירושין האיש והאישה עורכים **הסכם גירושין** המפרט את כל החישובים הכלכליים בין האיש ואשתו, והסכומים שנזכרו בכתובה נבלעים באותם סיכומים כספיים.

החוק האזרחי היום הוא לחלק את הרכוש בין בני הזוג.

רוב הזוגות מחזיקים חשבון בנק משותף וכן הדירה רשומה על שם שני בני הזוג, כך שעיקר הרכוש מלכתחילה שייך לשניהם.

* אם פירוק המשפחה הוא בשל פטירת האיש- נסמכים במקרים רבים על צוואתו בעניין הרכוש.

1. **נוסח הכתובה**

זוג שרוצה להתחתן נרשם לנישואין ברבנות או במועצה הדתית שבאזור מגורי החתן או הכלה.

במועצות הדתיות יש שני נוסחים כתובות: נוסח אשכנז ונוסח ספרד.

הכתובה ניתנת לזוג לפי המוצא של החתן.

**מבנה הכתובה:**

בכתובה מספר חלקים:

1. פתיחה: הכתובה פותחת בזמן ובמקום שבו נערכת החתונה ושמותיהם של בני הזוג.
2. התחייבות האיש לאישה. בכתובה מפורטות התחייבויות של הבעל לאישה:

* דאגה לפרנסת האישה ולחיים כמשפחה;
* הסדרת מצב האישה במקרה שתישאר לבדה (בגלל גירושין או מות הבעל);
* פירוט הנדוניה- הרכוש שהאישה מביאה לביתם המשותף

1. ערבויות לביצוע ההתחייבויות- האיש משעבד חפצים מנכסיו כדי שיוכל לממש את התחייבויותיו.
2. קניין ושבועה- האיש מתחייב במעשה קניין לקיים את כל האמור בכתובה, ובחלק מקהילות ישראל החתן גם נשבע שבועה חמורה בתקיעת כף.
3. חתימות הבעל והעדים- העדים חותמים על הכתובה כדי לתת לה תוקף הלכתי, והבעל חותם אף הוא.