ב \_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ לבריאת עולם ובמקביל ל\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב\_\_\_\_\_, החתן \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, והחתן \_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_, התכנסו יחד בפני בני משפחה וחברים קרובים ונכנסו בברית הנישואים המקודשת. בלב שלם ובנפש חפצה, החתנים התחייבו: לראות בהבדלים ביניהם מקור לכוח ולהתמודד יחד אל מול הקשיים; להיות כנים ונאמנים, להכיר בכך שאיש מהם אינו מושלם וכל אחד מהם עשוי לטעות מפעם לפעם, ולהכיר בפוטנציאל האדיר ובאהבה האינסופית שכל אחד מהם מביא לקשר; למצוא אושר בצמיחה משותפת וברגעים של יופי, גדולים כקטנים; ולדאוג לעצמם, לאוֹלי, ליקיריהם ולקהילה שלהם באופן שישקף סובלנות ושוויון. החתנים הכירו במחויבויות הגלומות בברית זו וקיבלו על עצמם בחגיגיות את חובותיה. כתובה זו שרירה וקיימת.