ב \_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_ לבריאת עולם, ובמקביל ל\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב\_\_\_\_, החתן, \_\_\_\_, בן \_\_\_\_, והכלה, \_\_\_\_, בת \_\_\_\_, נכנסו בברית הנישואים המקודשת, בפני השם ובפני עדים אלה, ואמרו זה לזו: ”וארשתיך לי, לעולם. וארשתיך לי, באמונה. ברוח המסורת היהודית, נהיה חברים אוהבים זה לזו. שימני כחותם על-ליבך, כחותם על-זרועך, כי עזה כמוות אהבה. ואני אוקיר אותך, אכבד אותך, אקיים אותך ואתמוך בך באמת ובאמונה. אכבד אותך ואת צלם אלוהים שבך. אשא אותך באהבה וברוך. מי ייתן ואהבתנו תוסיף להתקיים לעד. מי ייתן ונהיה מקודשים זה לזו בטבעות אלו ולבבותינו יתלכדו באמונה ובתקווה. מי ייתן ולבבותינו יפעמו כלב אחד הן ברגעי השמחה והן ברגעי הצער. מי ייתן וביתנו יהיה מושתת על ערכי התורה, על אהבה ועל טוב לב. מי ייתן וביתנו יהיה הומה חוכמה ואמונה.“ כתובה זו תועדה ונחתמה על פי החוקים והמסורות שראשיתם באברהם אבינו ובשרה אמנו והמשכם במשה ובעם ישראל כולו. והכל שריר וקיים.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_ החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_