ב \_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ לבריאת עולם ובמקביל ל\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_, בנוכחות בני משפחה וחברים, החתנים \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, אמרו זה לזה:

”הנך מקודש לי כבעלי, בטבעת זו, כדת משה וישראל. חיינו, השזורים במסורת האמונה היהודית, יושתתו על אמון, יציבות ופשרה. נוקיר זה את זה ונתמוך זה בזה, וניצור מרחב בטוח עבור הייחודיות של כל אחד מאיתנו, כמו גם עבור שאיפותינו המשותפות ומטרותינו ההדדיות. מי ייתן ונבורך במזל טוב, בבריאות ובאושר, ומי ייתן ומסירותנו לאמונת ישראל תאצילנו. אנו נכנסים בברית נישואין זו באושר, ומקבלים על עצמנו בחגיגיות את מחויבויותיה.“

החתנים קיבלו על עצמם את כל תנאי האירוסין והנישואין כפי שנקבעו על פי החוק המקראי ועל ידי חכמינו. החתנים הסכימו שאם יבורכו בילדים, הם יחנכו אותם על ברכי התורה כממשיכי שרשרת הדורות של עם ישראל. החתנים קיבלו טבעת זה מזה, במטרה לכונן נישואין אלה ולסמל את אהבתם. החתנים קיבלו אחריות משפטית מלאה על כל המחויבויות הנכללות בברית זו ועל כל הרכוש אשר הם מביאים לנישואין אלה, כל אחד מביתו וממשפחתו. החתנים הסכימו להגיש בקשה לרישום נישואיהם הן לסמכות שיפוט אזרחית והן לכל בית דין בעל סמכות.

כתובה זו הינה שרירה וקיימת.