מאושר בזאת שב\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_ הופיעו בפני בני משפחה וחברים ב \_\_\_\_\_, על מנת לחגוג את איחוד הנישואים ביניהם. בעודם מחזיקים האחת ביד השני, \_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_ מצהירים:

בדיוק כמו היום, אמשיך לאהוב אותך תמיד בכל מאודי. שנינו לא ידענו שאפשר להרגיש אהבה כה חזקה, ועכשיו, איננו מבינים כיצד אפשר לאהוב אחרת. נהיה זו לצד זה ברגעים שבהם הכי נזדקק האחת לשני. אחבוק את דמותך בליבי, כפי שאחבוק את גופך בזרועותיי. אחלוק איתך את חלומותייך, אחווה איתך בעונג את רגעי השמחה, ואנחם אותך ברגעי הצער. נהיה תמיד מבינים, סלחניים ותקשורתיים זו כלפי זה, ונגלה רגישות לצרכים ולרגשות האחת של השני. נהיה זו עבור זה שומרי סוד, נותני עצה, חברים נאמנים, ומאהבים. גם כאשר נהיה רחוקים מהעין, נהיה קרובים בליבנו ובמחשבותינו. תמיד נתייחס זו אל זה כאלופים; הנך חיי, הנפש התאומה שלי, חלומותיי, אושרי; הנך האדם איתו אתייעץ, מושא אהבתי; הנך כל חיי. הנך השמש של ימיי והירח בלילותיי החשוכים ביותר. הנך היופי בכבודו ובעצמו. עבורי, הנך עולם ומלואו.

יחד, ניצור בית המלא בלמידה, בצחוק, בכבוד ובחמלה, בית שבו תמיד נהיה מלאים בשלום, באושר ובאהבה. בעודנו מזדקנים ביחד ואהבתנו מבשילה, מי ייתן ונוסיף לשמור על התשוקה והחיבה שאנו מרגישים זו כלפי זה כיום.