באחד בשבת, ביום העשרים וחמישה לחודש תשרי, בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושמונה לבריאת העולם למניין שאנו מונים כאן בעיר טאריטאון שבמדינת ניו-יורק, החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_ למשפחת \_\_\_\_\_\_\_\_\_, והכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_ למשפחת \_\_\_\_\_\_\_\_\_, נכנסו בברית הנישואין המקודשת. בעמדם תחת החופה ובנוכחות משפחותיהם, חבריהם ובני קהילתם, טובה-עליזה וחיים-הרשל נשבעו האחד לשנייה: בעת זו, בה אנו בוחרים לצעוד במסע החיים ביחד, אנו מתחייבים להיות שותפים שווי-ערך, חברים אוהבים ושותפים תומכים. אנו מבטיחים להפגין פתיחות ובו בזמן להוקיר את הייחודיות הקיימת בכל אחד מאיתנו, ליהנות מהחופש להיות מי שאנחנו באמת, וליצור לעצמנו ביחד את החיים שאנו מדמיינים ומאחלים לעצמנו. מי ייתן ואהבתנו תאפשר לנו להגיע להגשמה אינטלקטואלית וגשמית בעת שנבקש לנו שלווה רוחנית ורגשית. נקים בית שבו נחגוג את החגים והמורשת שלנו על פי התרבות והמסורת היהודית, בית שבו ישרור כבוד לכל בני האדם, בית שיהיה מלא בשמחה, שחוק, משפחתיות, חברות ואהבה. בעת זו, בה אנו נכנסים בשמחה בברית זו ומקבלים עלינו בחגיגיות את חובותיה, אנו מברכים על האמון והחברות שמהווים את היסוד לנישואינו.

אנו מצהירים בזאת: "אני לדודי, ודודי לי".

והכל שריר וקיים.

עד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הכלה: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_