אני לדודי, ודודי לי. לא איש בלא אישה ולא אישה בלא איש ולא שניהם בלא שכינה.

ב \_\_\_\_\_ בשבת \_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_ שנת חמשת אלפים ושבע מאות \_\_\_\_\_ לבריאת עולם, המקביל לתאריך \_\_\_\_\_ ב \_\_\_\_\_ שנת אלפיים \_\_\_\_\_ בלוח השנה האזרחי, כאן, ב \_\_\_\_\_, החתן \_\_\_\_\_ והכלה \_\_\_\_\_ התכנסו יחד בפני בני משפחה וחברים על מנת להיכנס בברית הנישואין המקודשת.

החתן אמר לכלה: היי מקודשת לי כאישתי, ואני תמיד אוקיר אותך ואדאג לך, אתמוך בך ואכבד אותך לנצח. הכלה הסכימה והפכה לאשתו.

הכלה אמרה לחתן: היה מקודש לי כבעלי, ואני תמיד אוקיר אותך ואדאג לך, אתמוך בך ואכבד אותך לנצח. החתן הסכים והפך לבעלה.

החתן והכלה נשבעים בזאת שבועת אהבה זו: הם בוחרים זה בזו כחברים, כהוראות אבותינו אשר אמרו: ”קנה לך חבר אשר עמו תלמד, לצידו תישן, ובו תיתן את אמונך.“ הם מקדישים עצמם זה לזו ויהיו לעד נאמנים האחד לשנייה. הם נוטלים על עצמם את כל החובות והזכויות שיש לבני משפחה זה כלפי זה. הם מבטיחים לנהל חיי יושר וטוב-לב במשפחתם ובקהילתם עד הסוף, כמאמר הפסוק:

”שימני כחותם על ליבך, כחותם על זרועך.“

הכלה והחתן מכירים במחויבויות של ברית זו ומקבלים על עצמם בחגיגיות את חובותיה.

כתובה זו שרירה וקיימת.

עד \_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_

הכלה \_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_