בשלישי בשבת ביום השבעה-עשר לחודש אלול בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושמונה לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, בעיר לוס אנג'לס שבמדינת קליפורניה, בנוכחות בני משפחה וחברים, בני הזוג \_\_\_\_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_\_\_\_\_ נכנסו בברית הנישואין. בלב צוהל ובראש פתוח, הם אמרו מילים אלה והבטיחו זו לזה:

*"הנך מספר אחת בעולם עבורי: אהבתי, חיי. אנו בוחרים זו בזה ומעניקים עצמנו זו לזה בלב שלם וללא סייגים. נוקיר זו את זה ונתמוך זו בזה, נאהב ונגן האחת על השני, הן ברגעי האושר והן ברגעי הצער. אנו מבטיחים להיות בני-זוג אוהבים ונאמנים, חברי-אמת איתנים, ושותפים מסורים ודואגים. מי ייתן ונזכור תמיד שאנו טובים יותר ביחד. מי ייתן ונהיה תמיד מקור כוח זו לזה, על ידי הפגנת חמלה, חשיבה חיובית, וטוב-לב. מי ייתן ולנצח נכיר תודה על כך שמצאנו זו את זה. מי ייתן וצחוקנו ימלא את ימינו ויאיר את לילותינו. יחד, או מתחייבים להיות בני האדם הטובים ביותר שביכולותינו, ולעזור האחת לשני לחשוף את הצדדים הטובים ביותר שקיימים בנו. אני פה לצידך ביום זה, ואהיה לצידך תמיד. מי ייתן והאופן שבו אנו מרגישים היום יהווה השראה לחיים משותפים של תשוקה וחמלה. משאלת ליבי הגדולה ביותר היא לבלות את חיי לצידך. מי ייתן ונכבד לנצח הבטחות אלו אשר נהגו באהבה, מקוימות באמונה, מלוות את חיינו בתקווה, ומחודשות מדי יום ביומו. אני לדודי, ודודי לי."*

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_