ביום חגיגי ושמח זה, באחד בשבת ביום העשרים וארבעה לחודש אדר בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושמונה לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, בעיר ניו-יורק, החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_, והכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_, אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם בהתחייבות הדדית לאהבתם.

אנו רעים בלב ובנפש; נדאג האחד לשנייה, נחלוק בינינו את חלומותינו ושאיפותינו ונהיה זה עבור זו מקור כוח. בעמדנו בגאווה האחד לצד השנייה, אהבתנו משתקפת זה בעיני זו, חלומותינו משתקפים זה בלב זו, והבטחתנו מבשרת איחוד אמיתי ויציב המוקדש לחמלה, נדיבות וכנות.

ביום זה אנו מתחייבים לכבד את אהבתנו התוססת, להזינה ולהגן עליה. חיינו, העשירים במסורותינו ואמונותינו הייחודיות, יגלמו בתוכם אמון, עקביות ופשרה. נוקיר ונקיים זה את זו, נתמודד עם הניסיונות שהחיים יציבו בפנינו בכוח ובאומץ, ונאמץ אל ליבנו את הברכות שהחיים יביאו עלינו בפליאה, שמחה ושחוק. נצמח ונתפתח כל אחד כיישות נפרדת ונחווה בעונג את החופש המופלא הנוצר מתוך כבוד הדדי.

נזין זה את זו רגשית, רוחנית ואינטלקטואלית, ונקבל בהערכה את החוזקות, המעלות והמורשת של כל אחד מאיתנו. מי ייתן ונמשיך לצמוח יחד, ונצליח לשמר את האומץ והנחישות הדרושים להשגת יעדינו הנכספים. אנו מבטיחים לחגוג את שמחות החיים בחן, ולהתגבר על המכשולים שייקרו בפנינו בעקשות. מי ייתן ונשמר את האינטימיות אשר מטפחת אמון, כנות ותקשורת. כשותפים לחיים, נשאף להקים בית שיהיה שופע אהבה, שלום, חסד וסובלנות. זה דרך עיניה של זו, אנו רואים את העולם באור חדש: מי ייתן ונהיה טובים יותר ביחד.

והכל שריר וקיים.

"כאשר אהבתי לצידי, כל שחר מביא אושר, וכל דקה היא שי."

בריתינו הקדושה שרירה וקיימת.