ב \_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_ לבריאת עולם, ובמקביל ל \_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_ שנת \_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_, החתן, \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, והכלה, \_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_, ניצבו יחד בפני בני משפחה וחברים על מנת להיכנס בברית נישואים הדדית, ובאהבה ובחמלה נשבעו זה בפני זו: ”היום אנו אוהבים זה את זו בכל מאודנו, כפי שאהבנו אתמול וכפי שנאהב מחר. נהיה שם האחד עבור השנייה כאשר נהיה הכי זקוקים זה לזו. ליבי יחבוק את דמותך כשם שזרועותיי חובקות את גופך. אחלוק איתך את חלומותיך, אשמח איתך ברגעי האושר, ואנחם אותך ברגעי הצער. יחד, נהיה זה עבור זו אנשי סוד ויועצים נאמנים; נהיה חברים טובים ובני זוג אוהבים. גם כשנהיה רחוקים זה מעיניי זו, נישאר קרובים במחשבותינו. הנך כל חיי, הנך חלומותיי, הנך אושרי, הנך אהבתי. הנך כל עולמי. ברגע זה, כל שאנחנו מכירים ורואים זה האחד את השנייה. בעת שנזדקן ביחד ואהבתנו תתפתח, מי ייתן ונשמר את התשוקה ואת החיבה שאנו מרגישים זה כלפי זו היום. מחויבותנו זה לזו חותמת מסמך זה.“