באחד בשבת, תשעה עשר ימים לחודש אב שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, למנין שאנו מונים כאן, במיניאפוליס, הכלות, \_\_\_\_\_\_\_ בת \_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_ בת \_\_\_\_\_\_\_, נכנסו בברית הנישואין המקודשת, בפני אלוהים והעדים שעמנו כאן, ואמרו זו לזו: ”וארשתיך לי, לעולם. וארשתיך לי באמונה. ברוח המסורת היהודית, אהיה חברתך האוהבת, כשם שאת עבורי. 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. אקח לי אותך באהבה וברוך. מי ייתן ואהבתי אלייך תימשך לנצח; מי ייתן ונהיה מקודשות זו לזו בטבעות אלו. לבבותינו יהיו מאוחדים באמונה ובתקווה. מי ייתן ולבבותינו יפעמו כלב אחד ברגעי השמחה כמו גם ברגעי העצב. ביתנו ייבנה על ערכי התורה וטוב-לב. מי ייתן וביתנו יהיה עשיר בחוכמה וביראת כבוד.“ כתובה זו נחתמה בפני עדים בהתאם לחוקים ולמסורות שהחלו באברהם אבינו ובשרה אמנו, והמשיכו דרך משה ועם ישראל.

האהובה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

האהובה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עורך הטקס \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_