כתובה זו היא עדות להיסטוריה של 37 שנים בהן אנחנו יחד. באושר, אני זוכרים את היום בו התחתנו, בתאריך העשרים ואחד באוגוסט, שנת אלף ותשע מאות ושמונים ושתיים, המקביל לשביעי בשבת, שני ימים לחודש אלול שנת חמשת אלפים ושבע מאות וארבעים ושתיים בלוח השנה היהודי. ביום זה, בעיר קליבלנד שבמדינת אוהיו, אנו \_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_, איחדנו את חיינו בנישואין.

השתדלנו לחיות ביושר, לכבד ולהעריך זו את זה, ולקיים בנאמנות את נדרי הנישואין שלנו. מאמצינו העמיקו את אהבתנו ואת האמון שלנו זו בזה, בעת שכל אחד מאיתנו ממשיך ללמוד ולגדול. הפגמים והטעויות שלנו לימדו אותנו ענווה והערכת חוסר שלמות. חמלה, דרך-ארץ וטוב-לב הובילו אותנו דרך רגעי הקושי בחיינו, והמתיקו כל שמחה.

ילדינו האהובים, לזלי, שרה ואליסון, מקרבים בינינו ומחזקים את הקשר שלנו. כהורים, למדנו סבלנות, וראינו את העולם מבעד עיניים חדשות. כסבים, נחווה אושר צרוף כשנבחין בהבלחות חטופות של יקירינו משתקפות בפניהם, בעת שהם יתחילו את המסע לפיתוח עצמי ייחודי משלהם.

ביתנו הוא מקלטנו מהסערה. בו אנו חוגגים ועובדים, אוהבים ומנחמים, נחים ומשחקים. אנו ממלאים אותו בחברים ובמשפחה. חגיגות החגים היהודיים והנוצריים מוסיפות עושר ומשמעות להתכנסויות המשפחתיות שלנו.

חלקנו יחד את חיינו, מטיילים זו לצד זה בעת חקירת המסלולים הנפרדים לכל אחד מאיתנו, נהנינו מהאינדיבידואליות שלנו ובה בעת הסתמכנו על השותפות בינינו. על אף שחווינו הרפתקאות רבות יחד, הרפתקאות חדשות עוד מצפות לנו. איננו יודעים לאן החיים יובילו אותנו בשלב הבא, אך איננו יכולים לחכות ולראות זאת יד ביד.

האישה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הבעל \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_