כתובה זו היא עדות בפני אלוהים ובפני כל אלו שנמצאים עמנו כאן לכך שבאחד בשבת, שני ימים לחודש אייר שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, המקביל לתאריך העשרים ושישה באפריל שנת אלפיים ועשרים בלוח השנה האזרחי, נכנסו בברית הנישואין המקודשת \_\_\_\_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_\_\_\_.

הם אמרו זו לזה: הננו מקודשים זו לזה בטבעות אלו כבעל ואישה כדת משה והעם היהודי. אני אנצור, אזין ואכבד אותך, ואתמוך בך באהבה וביושר. אין גבולות לאהבתי אליך, ואין קץ למסירותי כלפיך. אקח לי אותך באהבה וברוך. מי ייתן וחיינו יהיו שזורים יחד לנצח.

ושניהם הצהירו:

אנו מבטיחים לנסות להיות תמיד פתוחים זו עם זה, ובה בעת להוקיר את הייחודיות הקיימת בכל אחד מאיתנו; לנחם ולאתגר זו את זה ברגעי הצער וברגעי השמחה; לחלוק האחת עם השני את תחושות הבטן והתובנות שלנו; ומעל לכל, לעשות כל שביכולותינו על מנת לאפשר לכל אחד מאיתנו להפוך לבני האדם שטרם זכינו להיות.

מי ייתן וביתנו יהיה עשיר בחוכמה וביראת כבוד, פתוח לפוטנציאל הרוחני הקיים בכל צורת חיים. בית שיהיה שופע יראת כבוד ללמידה, אהבה ונדיבות. מי ייתן וביתנו ייבנה על יסודות של תורה וטוב-לב.

ברית נישואים זו נחתמה והושלמה בהתאם לחוקים ולמסורות אשר החלו באברהם אבינו ושרה אמנו והמשיכו דרך משה ועם ישראל.

והכל שריר וקיים.