באחד בשבת ביום השמונה-עשר לחודש תשרי בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושמונה לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, בעיר קלגרי שבמחוז אלברטה, בנוכחות האל, בני משפחה וחברים, בני הזוג \_\_\_\_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_\_\_\_ נכנסו בברית הנישואין המקודשת.

החתן הצהיר בזאת בפני הכלה: "היי לי לאישה כדת משה וישראל ומשיח יהודה. ואני אוהב, אכבד ואוקיר אותך, כשם שהמשיח אהב את עדת מאמיניו. ואני אסעד אותך ואספק את צרכייך כפי שראוי שבעל יספק את צרכי אשתו וכפי שצווה על ידי האל בכתבי הקודש." והכלה קיבלה את דבריו, והקדישה את עצמה אליו באומרה: "אני אכבד ואוקיר אותך כשם שעדת המאמינים מכבדת ומוקירה את המשיח".

בעת זו, בה לִבּותינו מתמזגים ללב אחד ויוצרים קשר מיוחד במינו שבבסיסו חברות וחמלה, אנו מבטיחים לאהוב, להוקיר ולעודד זה את זו, ולהעניק האחד לשנייה השראה. במהלך נישואינו נזין זה את זו רגשית, רוחנית ואינטלקטואלית, ונהיה תמיד ערים למעלות ולחוזקות הקיימות בשנינו. מי ייתן ונמשיך לצמוח יחד ונשמר את האינטימיות אשר מטפחת אמון, כנות ותקשורת. נשאף להקים בית שיהיה שופע אהבה, שלום, טוּב-לב וחסד.

בריתנו הקדושה שרירה וקיימת.

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_