"אני לדודי ודודי לי".

ביום חגיגי ומלא שמחה זה, בשביעי בשבת, ביום העשרים ושמונה לחודש טבת בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ותשע לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, בעיר קיימברידג' שבמדינת מסצ'וסטס, בני הזוג האהובים \_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_, התכנסו עם משפחותיהם וחבריהם ונשבעו זו לזה:

בעת שנצעד יחד במסלול חיינו המשותפים, אנו מבטיחים להיות שותפים שווי-ערך ובני זוג תומכים. בצאתנו למסע זה, אנו מבטיחים לאהוב, להוקיר, ולכבד זו את זה, לתמוך ולהעניק השראה זו לזה, ולהציב האחת לשני אתגרים כשנחיה כל יום במלואו. נקיים בינינו תקשורת פתוחה, ונזין זו את זה רגשית, רוחנית ואינטלקטואלית, תוך הכרה מתמדת במעלות ובחוזקות הקימות בשנינו. אנו מתחייבים להיות מבינים ומקבלים, פתוחים וכנים, אוהבים וסלחניים, רגישים ונאמנים זו עם זה.

אנו מבטיחים לחגוג את רגעי האושר בחן, ולהתגבר על רגעי הקושי בעקשות. כשותפים שווים, ניצור חיים משותפים שיהיו מלאי שמחה, שׂחוק, משפחה, אמפתיה, ואמון. נקים בית יהודי שיהיה שופע אהבה ולמידה, סובלנות והכרת תודה, חמלה ורוחב-לב. זו דרך עיניו של זה, אנו רואים את העולם באור חדש; מי ייתן ונהיה טובים יותר ביחד.

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

באושר נכנסים אנו למחויבות זו ומתחייבים לקבל עלינו אחריות זו.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_