ביום חגיגי ושמח זה, באחד בשבת שישה ועשרים ימים לחודש אדר הראשון שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ותשע לבריאת עולם למנין שאנו מונים כאן, בעיר קלאמזוּ שבמדינת מישיגן, בני הזוג האהובים, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, התייצבו יחד מול בני משפחה וחברים על מנת להצהיר על אהבתם זה לזו.

כל הנוכחים עימנו כאן ישמשו נא כעדים לכך שזוג זה עמד תחת חופת הנישואין ונכנס בברית הנישואין, בשמחה וברצון, כדת משה ולפי חוקי ממשלת ארה"ב של אמריקה.

הכלה והחתן התחייבו: "נהיה מבינים ומקבלים, אוהבים וסלחניים, נאמנים ואדיבים זו לזה בכל הימים העתידים לבוא. אנו נשבעים לתמוך האחת בשני ולעודד האחת את השני בזמנים של שמחות והצלחות, ולהעניק זו לזה כוח וחוסן בזמנים של צער. נהיה זו עבור זה מקלט בטוח בכל מקרה שהחיים יביאו לפתחנו – נציע זו לזה תקווה, הגנה, ורוגע. אנו מבטיחים לכבד את הצרכים האישיים של כל אחד מאיתנו, ובה בעת לפעול לקיום קשר הרמוני המבוסס על אמון, שוויון, תקשורת פתוחה, ונאמנות. אנו מתחייבים להזין את החברוּת ואת הקשר המשותף בינינו כעמודי התווך של מערכת היחסים שלנו, ולזכור תמיד מה חיבר בינינו מלכתחילה. נתייצב זו לצד זה, נישאר בני-זוג נאמנים, ונהיה טובים יותר ביחד."

"נשזור את מחויבותנו לעם היהודי ולתרבות היהודית במארג חיינו. יחד, מי ייתן ונקים בית יהודי שיהיה שופע חיבה אוהבת, סובלנות וחסד. בית שבו נקבל באהבה את הייחודיות הקיימת בשנינו, נכבד את המסורות זו של זה, ונשאף להגשים את הפוטנציאל האישי ואת הפוטנציאל המשותף שלנו. מי ייתן ותמיד נראה את היופי הקיים בחלומות של שנינו, ונעריך את נקודות המבט השונות של האחר. מי ייתן ונכונן זו בזה, במשפחתנו, ובקהילתנו את השאיפה לעשות טוב, להיות רחבי-אופקים, ולהפיץ אחדות. מי ייתן ונקדיש עצמנו לרעיון תיקון עולם, ונמשיך להעניק השראה האחת לשני בעת שנפעל למען עולם טוב יותר."

והחתן הכריז בפני הכלה: "היי מקודשת לי לאישה, ואני תמיד אוקיר אותך ואדאג לך. אתמוך בך, אכבד אותך, ואעבוד איתך כשותף לאורך חיינו יחד". והכלה הסכימה והשיבה, "היה מקודש לי כבעל, ואני אוקיר אותך ואדאג לך. אתמןך בך, אכבד אותך, ואעבוד איתך כשותפה לאורך חיינו יחד." כבעל ואישה, בני הזוג הבינו את המחויבויות של ברית זו וקיבלו על עצמם בחגיגיות את חובותיה. והכל שריר וקיים.