באחד בשבת, יום שלושים לחודש אייר שהוא ראש חודש סיון, שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, המקביל לתאריך העשרים וארבעה במאי, שנת אלפיים ועשרים בלוח השנה האזרחי, בנוכחות בני משפחה וחברים, למנין שאנו מונים כאן, בעיר ניו יורק, החתן, \_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_, אמר לכלה \_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_:

”הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה, מרים, וישראל.“

והכלה אמרה לחתן:

”הרי אתה מקודש לי בטבעת זו כדת משה, מרים, וישראל.“

הם הוסיפו והבטיחו:

אנו מתחייבים זה לזו ולבחירתנו זה בזו עכשיו ולתמיד, בשותפות המוגדרת על ידי אהבה, תשוקה, אמון, כבוד, אחריות, והכרת תודה.

אנו מקימים ביחד בית שבו אנו נדיבים כלפי עצמנו וכלפי אחרים, סלחניים ומקבלים כלפי הפגמים של כל אחד מאיתנו, ורגישים האחד לצרכי השנייה. אנו פתוחים ותקשורתיים, וכל אחד מאיתנו רואה את האמת ואת נקודת המבט של השני בחמלה ובסבלנות. אנו מנהלים חיים יצירתיים ומלאי שמחה ואופטימיות, בסביבה שהיא חמה, רגועה, ובטוחה. אנו דואגים לרווחתנו, הן מבחינה גופנית והן מבחינה נפשית. כל אחד מאיתנו אחראי לכך שהשני מוזן, בעל קורת גג, ומטופל היטב.

מטרתנו היא לצמוח כאנשים, ביחד ובנפרד. אנו מאתגרים זה את זו אינטלקטואלית ומעשירים זה את זו רוחנית ומקבלים באומץ לב ידע והרפתקאות חדשים. אנו מעוררים האחד בשנייה השראה להגשים את מלוא הפוטנציאל הטמון בנו ולתרום למען הצדק והשלום של האנושות. מי ייתן ואורנו יאיר את מסורות אבותינו מהעבר וינהיר את הדרך לדורות העתיד.

ברית קדושה זו שרירה וקיימת.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (הכלה)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (החתן)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (עד)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (עד)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (עד)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (הרב)