באחד בשבת, שבעה-עשר יום לחודש כסלו שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, המקביל לתאריך החמישה-עשר בדצמבר בשנת אלפיים ותשע-עשרה בלוח השנה האזרחי, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, עמדו תחת החופה בבית הכנסת ”בית ישראל“, בעיר יוג'ין אשר במדינת אורגון, בפני בני משפחה וחברים, על מנת להתאחד כחתן וכלה ככתוב בברית המקודשת, באומרם מילים אלו:

”הננו מקודשים זה לזו כדת משה וישראל.“

בדעתנו ובלבנו, אנו מאשרים את בחירתנו זה בזו כשותפים לחיים, כבני-זוג אוהבים עמם נחלוק את מסתורי השמחה והצער, כחברים אשר יטפחו למידה, ביטחון, אמון, אומץ, וחמלה. אנו מבטיחים לקיים בית אשר יחגוג את אהבתנו לאלוהים, את אהבתנו לערכי היהדות, את אהבתנו זה לזו, ואת אהבתנו לילדינו – אלו שנולדו לנו ואלו שאימצנו אל ליבנו. כיחידים, נשאף לסבלנות ולסלחנות בעתות של חוסר הסכמה, נשאף לבחור במילים ובמעשים אשר מכבדים את התכונות הייחודיות הקיימות בשנינו. ביחד, נשאף ליצור עולם של הכרת תודה לשוני הייחודי הקיים בכל אדם, עולם של אהבה, עולם של שלום.

והכל שריר וקיים.

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_