בשלישי בשבת, שמונה ועשרים יום לחודש אב שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, המקביל לתאריך השמונה עשר באוגוסט שנת אלפיים ועשרים בלוח השנה האזרחי, למנין שאנו מונים כאן, בהמבורג אשר בגרמניה, החתן \_\_\_\_\_\_\_\_ והכלה \_\_\_\_\_\_\_\_ התכנסו בפני בני משפחה וחברים על מנת להיכנס בברית הנישואים המקודשת.

החתן אמר לכלה: היי מקודשת לי כאשתי, ואני תמיד אוקיר אותך ואדאג לך, אכלכל אותך ואכבד אותך. הכלה נענתה לו והייתה לאשתו.

הכלה אמרה לחתן: היה מקודש לי כבעלי, ואני תמיד אוקיר אותך ואדאג לך, אכלכל אותך ואכבד אותך. החתן נענה לה והיה לבעלה.

החתן והכלה נוטלים על עצמם נדר אהבה זה: הם בוחרים זה בזו כחברים על פי הוראות אבותינו אשר אמרו, ”קנה לך חבר אשר עמו תלמד, לצידו תישן, ובו תיתן את אמונך.“ הם מקדישים עצמם זה לזו ויהיו תמיד נאמנים זה לזו. הם נוטלים על עצמם את כל החובות והזכויות שיש לבני משפחה האחד כלפי השנייה. הם מבטיחים לנהל חיים של צדק וטוב-לב במשפחתם ובקהילתם עד יומם האחרון, כמאמר הפסוק,

”שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך.“

הם יקימו ביחד בית וימלאו אותו בצחוק, באמפתיה, באמונה, בדימיון, באמון, בחברות, בשותפות ובאהבה; בית שבו יחגגו את החגים ואת מורשתם לפי התרבויות והמסורות היהודית והנוצרית, וירחשו כבוד לתרבויות שתי המשפחות. מי ייתן ואהבתם תספק להם את החופש להיות עצמם, ואת האומץ לפסוע בדרכיהם המשותפות והנפרדות. מי ייתן ויחיו כל יום כאילו היה זה היום הראשון, האחרון, והיחידי שבו יהיו זה עם זו.

הכלה והחתן הכירו במחויבויות של ברית זו וקיבלו על עצמם בחגיגיות את החובות הגלומות בה. כתובה זו שרירה וקיימת.

עד \_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_