ב \_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ יום לחודש העברי \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ לבריאת עולם, החל ב\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_, אנו עדים לכך שהחתן, \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, אמר לכלה, \_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_: ”הרי את מקודשת לי בטבעת זו כאשתי, כדת משה וישראל“; ולכך שהכלה, \_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_, אמרה לחתן, \_\_\_\_\_: ”הרי אתה מקודש לי בטבעת זו כבעלי, כדת משה וישראל.“

החתן \_\_\_\_\_ והכלה \_\_\_\_\_ איחדו את חייהם כשותפים שווים וקיבלו על עצמם כל תנאי קידושין ונישואין המוטלים עליהם מן התורה ומכח בתי דין של חכמינו זיכרונם לברכה.

החתן והכלה הסכימו בלב שלם לדאוג זה לזו, לכבד, לאהוב, ולהזין זה את זו, לסמוך זה על זו, להיות נאמנים האחד לשנייה, לנהוג ביושר ולכבד את מורשתם כבני העם היהודי. והכול שריר וקיים.