ביום חגיגי ושמח זה, ב\_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ לבריאת עולם ובמקביל ל\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת\_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_, החתן, \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, והכלה, \_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_, אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם ואישרו את אהבתם.

”אנו נושאים זה את זו כבעל ואישה. אנו מבטיחים לאהוב ולהוקיר זה את זו, לתמוך האחד בשנייה ולעורר השראה האחד בשנייה, ולעזור זה לזו להגשים את התקוות והחלומות שיש לכל אחד מאיתנו בעת שנבנה את חיינו ביחד. אנו נשבעים להיות מקור לשמחה, אמון וטוב-לב האחד עבור השנייה. תמיד נהיה זה לצד זו – בטוב וברע, בחולי ובבריאות, בעושר ובעוני. אנו מתחייבים זה בפני זו על כל הדברים הכתובים לעיל ממעמקי ליבנו, מיום זה ואילך, מעתה ועד עולם. הנך אהבתי האחת והיחידה היום ובכל יום ויום.“

הכלה והחתן נטלו על עצמם מחוייבות לברית הנישואים שנכרתה ביניהם ביום זה.

בריתנו הקדושה שרירה וקיימת.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_

עורך הטקס \_\_\_\_\_\_\_\_\_