ביום חגיגי ומלא שמחה זה, באחד בשבת, תשעה ועשרים ימים לחודש סיוון שנת חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים לבריאת עולם, המקביל לתאריך העשרים ואחד ביוני, שנת אלפיים ועשרים בלוח השנה האזרחי, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_\_ אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם ואישרו את אהבתם.

אנו בוחרים זו בזה להיות אך ורק עצמנו, כחברים הכי טובים, אוהבים את מה שאנו יודעים זו על זה וסומכים על מה שאיננו יודעים. תמיד נדע שביחד נהפוך לטובים אפילו יותר.

נכבד ונעריך האחת את השני בכל דרך. יחד, אנו מתחייבים לתקן חלק קטן אחד בעולם. אנו לוקחים זו את זה כבני-זוג נשואים, לאהוב ולכבד, בדמעות ובצחוק, בזמנים של שקט ובסערה, בחולי ובבריאות, וכל מה שמתקיים בין לבין. לאהוב ולהוקיר לנצח, הן בעולם הזה והן בעולם הבא.

צחוקנו המהדהד הוא שירנו. תמלא מנגינתו את ביתנו ותצבע את זכרונותינו. נבחר בשמחה.

נזכור מדוע התאהבנו.

בריתנו הקדושה שרירה וקיימת.