ביום חגיגי ושמח זה, ב\_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ ובמקביל ל\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_, אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם, בברכת אלוהים וכדת משה וישראל.

בפני עדים אלה, בני משפחה וחברים, הם נשבעו: אנו מבטיחים זה לזו להיות חברים ומאהבים ושותפים בכל אשר נעשה; להישאר אדיבים זה כלפי זו, אף בעתות כעס, ולתמוך זה בזו, אף כשקיים ספק; להישאר פתוחים לתגליות חדשות על עצמנו, האחד על השנייה, ועל העולם; לנחם זה את זו ברגעי האכזבה והצער בחיינו; לחלוק האחד עם השנייה את רגעי האושר וההשגים; להפיק הנאה מדברים מגוחכים; תמיד לחפש הומור ברגעים רציניים; ולחתור לאינטימיות אשר תאפשר לנו לקיים הבטחה זו, ותתיר לנו להפוך לבני האדם שטרם זכינו להיות. אנו נשבעים להקים בית הפתוח למלוא הפוטנציאל שהחיים טומנים בחובם; בית המלא בכבוד לכל בני האדם; בית המבוסס על אהבה ועל הבנה. מי ייתן ונחיה כל יום כאילו היה זה היום הראשון, האחרון, והיחיד שבו יהיה לנו האחד את השנייה.

הרב \_\_\_\_\_\_

הכלה \_\_\_\_\_\_ החתן \_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_ עד \_\_\_\_\_\_