באחד בשבת, ביום השמיני לחודש תמוז, בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושבע לבריאת העולם למניין שאנו מונים כאן בעיר ניו-ברונזוויק, במדינת ניו-ג'רזי. בפני בני משפחה וחברים, החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, והכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, אמרו את המילים וערכו את הטקס אשר איחדו את חייהם והעניקו תוקף לאהבתם, בברכת האל וכדת משה וישראל.

אנו זה לזו החברים הטובים ביותר, התקוות והעתיד, ידידי נפש ומקור לכוח. בעמדנו בגאווה האחד לצד השנייה, אהבתנו משתקפת זה בעיני זו, חלומותינו משתקפים זה בלב זו, והבטחתנו מבשרת איחוד אמיתי ויציב המוקדש לחמלה, נדיבות וכנות. בכל זמן ובכל מקום, מעולם לא הייתה אהבה כשלנו, וסיפור אהבתנו יתפתח במלוא יופיו, חינו ומשמעותו.

אנו בוחרים זה בזו כחברים בהתאם להוראת אבותינו. כשותפים, נשאף להקים בית שיהיה עשיר במורשתנו היהודית. אנו מתחייבים להוקיר ולקיים האחד את השנייה, לעמוד בניסיונות שהחיים יעמידו בפנינו בעצמה שקטה ובאומץ, ולקבל את ברכות החיים בפליאה, אושר ושחוק. נצמח כישויות נפרדות ונהנה מחירות מופלאה שתיווצר מהכבוד ההדדי שאנו רוחשים זה לזו. שחוקנו המהדהד הוא שירנו; נגינתו תמלא את ביתנו ותצבע את זכרונותינו. נזכור תמיד מדוע התאהבנו זה בזו.

בכל זמן ובכל מקום, לא יהיה עוד סיפור אהבה כשלנו.

והכל שריר וקיים.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_