ב \_\_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_\_ לבריאת עולם, ובמקביל ל\_\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_\_ בשנה השלישית למגיפה, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_, נכנסו בברית הנישואים בנוכחות משפחותיהם וחבריהם.

החתן אמר לכלה שוב ושוב: היי לי לאישה, ואני אוקיר אותך ואתמוך בך תמיד. יחד נטייל בעולם, נקים משפחה ונוריש לצאצאינו את חוש ההומור המשונה שלנו.

בסופו של דבר, על פסגתו של הר, אמרה הכלה לחתן: היי, מה דעתך שנתחתן? בוא נקים ביחד בית ונמלא אותו בחברים טובים ובאוכל טוב, בהמון תינוקות ובהמון ספרים.

עם צאתנו יחד למסע משותף זה, אנו מתחייבים לאהוב, להזין, ולכבד זה את זו. נחגוג את שמחות החיים ואת השמחה שאנו מוצאים זה בזו, וכאשר החיים יציבו בפנינו אתגרים ומכשולים, נתמוך האחד בשנייה ונצלח את הקשיים יד ביד. אנו מבטיחים להיות פתוחים, כנים ונאמנים, ולעזור האחד לשנייה לממש את מלוא הפוטנציאל שלנו. יחד נרקום סיפור חיים מדהים ומשוגע ונגשים את חלומותינו המשותפים. מי ייתן ונכונן מערכת יחסים המושתת על אמון, אינטימיות ותקשורת, ובית שידוע באהבתו, בנדיבותו וברדיפת הצדק שלו.

והכל שריר וקיים.

הכלה

החתן

עד

עד

הרב