ביום חגיגי ושמח זה, ב\_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ לבריאת עולם, ובמקביל ל\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_, אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר אישררו את אהבתם ואיחדו את חייהם, בנוכחותם של בני משפחה וחברים.

במעמד זה, אנו מוקירים את חיינו המשותפים: חיינו עשירים במסורת מורשתנו היהודית, וניזונים מהידיעה שמכבוד הדדי ומהתחשבות נובעת אהבה עזה ותמידית. אנו חווים בעונג את החופש המופלא שנוצר מתוך כבוד הדדי, כנות, פגיעות, ופשרה. צחוקנו המתגלגל הוא שירנו: נגינתו תמלא את ביתנו ותצבע את זיכרונותינו.

מי ייתן וילדינו יזכו למצוא שלום ושלווה בביתנו ובלבבותינו; מי ייתן ונבורך במזל טוב, בבריאות, ובאושר; ומי ייתן והחיבור שלנו זה לזו יהיה מקור לשמחה ולהשראה.