ב \_\_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_\_ לבריאת עולם, החל ב\_\_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_\_, הכלה, \_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_, והחתן, \_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_, חברו זו לזה בפני בני משפחה וחברים ונכנסו בברית נישואים הדדית. במעמד זה הם נשבעו האחת לשני באהבה ובחמלה:

”אנו אוהבים זו את זה היום בכל מאודנו, בדיוק כפי שאהבנו אתמול וכפי שנמשיך לאהוב גם מחר. נתמוך זו בזה ברגעים שבהם נזדקק לכך יותר מכל. דמותך חקוקה על לוח לבי כשם שגופך חבוק בזרועותיי. נחלוק את חלומותינו, נשמח זו בשמחתו של זה ונעניק אחד לשני כתף תומכת בעת צרה. נוקיר את המסורת ואת התרבות זו של זה. נהיה זו עבור זה שומרי סוד, אנשי עצה, חברים נאמנים ובני זוג אוהבים. גם כאשר נהיה רחוקים מהעין, נהיה קרובים בליבנו ובמחשבותינו. הנך חיי; חלומותיי; מקור אושרי; מושא אהבתי; הנך הכול עבורי. ברגע זה, כל הידע וההבנה שלי מרוכזים רק בך, ועיניי רואות רק את דמותך. אקים איתך בית שבו ישרו חום, נדיבות, ומעל הכול – אהבה. ככל שנזדקן ואהבתנו תעמיק, מי ייתן ונשכיל לשמר את התשוקה ואת החיבה שאנו חשים זו כלפי זה היום. מחויבותנו האחת לשני חותמת מסמך זה.“