באחד בשבת, שניים ועשרים יום לחודש טבת שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, המקביל לתאריך התשעה עשר בינואר שנת אלפיים ועשרים, למנין שאנו מונים כאן, בקוקונט גרוב שבמדינת פלורידה, בנם של \_\_\_\_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_\_\_\_ ובתם של \_\_\_\_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_\_\_\_, אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם בברכת אלוהים וכדת משה וישראל וכל אלו אשר היו לפניהם.

ביום זה, אנו מקדישים את אהבתנו זה לזו, להזין את האהבה שצומחת בינינו ולהגן עליה מיום זה ועד יומנו האחרון. חיינו, המועשרים במסורות האמונה היהודית והשואבים כוח מפליאתנו אל מול נוכחותו התמידית של אלוהים, יחברו יחד בשותפות בוטחת.

האיחוד בינינו יהיה ביתנו, מקדשנו. בתוכו נוקיר ונקיים זה את זו, נתמודד עם הניסיונות שהחיים יציבו בפנינו בסבלנות ובאומץ, ונאמץ אל ליבנו את ברכות החיים בשמחה ובהשתאות. מי ייתן והבית השליו שנקים ביחד יתרחב אל הכפר הגלובלי אליו אנו משתייכים, ומי ייתן ונקבל את הברכות שיוענקו לנו בהכרת תודה ונחלוק אותן בשפע.

מי ייתן ונכבד ברית זו מדי יום ביומו, ומי ייתן ואוהבינו יתמכו בנו בקיום מחויבות זו.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

”אני לדודי, ודודי לי“.

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרבּה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_