**אֲנִי לְדוֹדִי וְדוֹדִי לִי**

באחד בשבת ביום העשרים ושישה לחודש אלול בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ושבע לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, בנוכחות בני משפחה וחברים, בני הזוג \_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_, נכנסו בברית הנישואין.

חכמינו מספרים שכאשר נברא העולם, כל חלקיו התאימו זה לזה בצורה מושלמת – כמו בפאזל. היה יופי; הייתה שלווה; הייתה אהבה. עם הזמן, החלקים האלו התנפצו לרסיסים והתרחקו זה מזה.

אך בכל פעם ששתי נשמות מתאחדות באהבה ובהרמוניה, חלקי הפאזל מתקרבים זה לזה מחדש. האור שאיחודם יחד יוצר גדול מהאור שכל אחד מהם מפיץ בנפרד.

בעת זו בה אנו יוצאים למסענו, אנו יודעים שנזדמן גם למקומות חשוכים. מי ייתן ויהיה לנו האומץ לעבור דרכם. נכבד את הנפרדות בינינו, אך נדע שהאור שאנו יוצרים יחד הוא המגדלור שיכוון אותנו בדרכנו.

מי ייתן ואהבתנו תשפוך אורה אל מסורות אבותינו בעבר, ותאיר את הדרך לדורות העתיד.

מי ייתן ואור אהבתנו יתקן את העולם

מי ייתן ונהיה טובים יותר יחד.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

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

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