במהלך השבוע של פרשת "בוא" בשנת אלפיים ועשרים / חמשת אלפים ושבע מאות ושמונים , בנוכחות בני משפחה, בני הזוג האהובים, \_\_\_\_\_\_ ו\_\_\_\_\_\_ נכנסו בברית הנישואים.

החתן אמר לכלה: היי מקודשת לי לאישה, ואני תמיד אוקיר אותך ואדאג לך. אני אתמוך בך ואכבד אותך לעד. הכלה הסכימה והייתה לאשתו.

הכלה אמרה לחתן: היה מקודש לי לבעל, ואני תמיד אוקיר אותך ואדאג לך. אני אתמוך בך ואכבד אותך לעד. החתן הסכים והיה לבעלה.

בעת שנמשיך את מסע חיינו, באמצעות אהבתנו ומחויבותנו זה לזו, אנו מבטיחים לעודד ולעורר השראה האחד בשנייה. אנו יוצרים קשר ייחודי שבו חברות וחמלה. באמצעות איחוד זה, אנו נשבעים להעריך ולתמוך זה בזו, בשאיפה מתמדת לגלות רגישות האחד לצרכי השנייה. נשמור על עצמנו חזקים גופנית, נפשית ורוחנית, ונזין זה את זו רגשית ואינטלקטואלית. באמצעות פעולותינו, נדגים דרך ארץ, חמלה וטוב-לב. נהיה נדיבים תוך הכרת תודה והערכה. אנו מבטיחים לחגוג את רגעי האושר בחיינו בחן, ולהתגבר על רגעי הקושי בעקשות. נשאף לשמר את האינטימיות אשר מטפחת אמון, כנות ותקשורת.

כבעל ואישה, נפעל ליצירת חיים המחוייבים למורשת היהודית שלנו, ובתים שופעי אהבה, שלום, סובלנות וחסד.

תמיד נהיה בעל החיים הטיפולי האחד של השנייה.

והכל שריר וקיים.

הכלה \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_