באחד בשבת ביום השבעה-עשר לחודש אדר בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושמונה לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, בעיר טורונטו שבמדינת קנדה, הכלות, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, נכנסו בברית הנישואין המקודשת.

בעמדן תחת החופה בפני משפחותיהן, חבריהן וקהילתן, אמרו הכלות זו לזו:

אנו מתחייבות ליצור בית שיהיה פתוח כמו קירות החופה, אשר גגו יעניק מחסה ותחושת שלום ושלווה. מיום זה ואילך, אנו חולקות את חיינו באהבה כשותפות שוות ערך, ושמחות בתפקידינו ובאחריות שאנו נושאות כאמהות וכבנות זוג.

נקים בית שבו נחגוג את החגים ואת המורשת שלנו לפי המסורת והתרבות היהודית; בית שיהיה שופע שמחה, שחוק, משפחתיות ושותפות, ובמחויבות לעולם טוב יותר.

מי ייתן ואהבתנו תאפשר לנו לחלוק יחד את רגעי השמחה, ולנחם זו את זו בעתות צער. כפי שלימדו חכמינו, "ימצא לו האדם שותף לחיים אשר עמו יאכל, ישתה, יקרא, ילמד, יישן, ויחלוק כל סוד שבליבו".

באושר נכנסות אנו למחויבות זו ומתחייבות לקבל עלינו אחריות זו.

והכל שריר וקיים.

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

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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