ב \_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ לבריאת עולם ובמקביל ל\_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_, נחתמה ברית נישואים הדדית, ב\_\_\_\_\_, בין החתן, \_\_\_\_\_, והכלה, \_\_\_\_\_. החתן, \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, אמר לכלה: ”הנך מקודשת לי כאשתי על פי המסורת. אנצור אותך, אזין אותך ואכבד אותך, כדרכם של אלה אשר הקדישו עצמם לנשותיהם באהבה וביושר לאורך הדורות.“ הכלה, \_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_, אמרה לחתן: ”הנך מקודש לי כבעלי על פי המסורת. אנצור אותך, אזין אותך ואכבד אותך, כדרכן של אלו אשר הקדישו עצמן לבעליהן באהבה וביושר לאורך הדורות.“ ו \_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_ התחייבו יחדיו: ”אנו מבטיחים לקבל באופן מלא האחד את השנייה ובה בעת לנצור את הייחודיות של כל אחד מאיתנו; לנחם זה את זו ולתמוך זה בזו ברגעי האכזבה והצער בחיינו; לעלוז יחד ברגעי השמחה ולחגוג את ההישגים האחד של השנייה; לחלוק את תקוותינו ואת חלומותינו; ולרקום אינטימיות שתאפשר לנו לקיים הבטחה זו ולצמוח כבני אדם. אנו נשבעים להקים בית שיהא הפתוח לכל העושר הטמון בחיים; בית המכבד כל אדם באשר הוא; בית המבוסס על אהבה ועל הבנה. מי ייתן ונחיה כל יום כאילו היה היום הראשון, האחרון, והיחיד שבו נזכה להיות זה עם זו. אנו מתחייבים לכל האמור לעיל. והכול כשריר וקיים.“

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_