באחד בשבת, ביום הראשון לחודש אלול בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושש, בעיר אקרון שבמדינת אוהיו, הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, והחתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, עומדים יחד בפני בני משפחה וחברים על מנת לתת תוקף למחויבותם זה לזו כשותפים בנישואין.

בנוכחות משפחותינו וחברינו האוהבים.

ננהג כישוע המשיח בכך שנאהב, נוקיר, נכבד, ונשרת זה את זו. נהיה תמיד פתוחים וכנים, נגיב בכעס לאט ונמהר לסלוח, ונהיה תמיד רגישים האחד לצרכי השנייה. ננסה להבין זה את זו, וננהג זה בזו בכבוד ובטוב-לב. נישאר מחויבים הן לתחושת הרווחה הפיזית והרוחנית של כל אחד מאיתנו, והן לצמיחה הרגשית והרוחנית של כל אחד מאיתנו. כבני זוג וכחברים, תמיד נעודד, נתמוך ונאתגר האחד את השנייה להפוך לבני האדם שטרם זכינו להיות.

מילותיו של ה' יאירו את דרכנו המשותפת.

נאהב את ה' בכל ליבנו, מחשבותינו ונשמותינו.

נכבד את התורה ואת ישוע המשיח, ונחנך את ילדינו לנהוג כך.

ניצור יחד בית חם ואוהב שיהיה מלא באמון, רוחב-לב וכבוד לכל צורות החיים; מקום השורה עליו רוח עבודת קודש וחמלה.

אנו מבטיחים להישאר נאמנים לברית זו, בגוף ובנפש, בתקופות של הסכמה ובתקופות של מחלוקת, בתקופות של שפע ובתקופות של מחסור, בבריאות ובחולי, ברגעי האושר וברגעי הצער. מי ייתן ונהיה מודעים לכך שימינו יחד הינם מתת אל, ונהיה אסירי תודה על כל יום חדש שאנו יכולים לחלוק זה עם זו.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_