ב \_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_ שנת חמשת אלפים ושבע מאות \_\_\_\_ לבריאת עולם, המקביל לתאריך \_\_\_\_ ב \_\_\_\_ שנת אלפיים \_\_\_\_ בלוח השנה האזרחי, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_, החתן \_\_\_\_ והכלה \_\_\_\_ התכנסו בפני בני משפחה וחברים על מנת להיכנס בברית הנישואים המקודשת.

אנו החברים הכי טובים; הנך תקוותיי ועתידי, כוחי, הנפש התאומה שלי.

בצאתנו למסע החיים, אנו מבטיחים לאהוב, להוקיר ולעודד זה את זו, ולהעניק זה לזו השראה. באמצעות איחוד זה, אנו נשבעים לשאוף לגלות רגישות האחד לצרכי השנייה. ננחם ונתמוך האחד בשנייה ברגעי הצער וברגעי השמחה בחיינו. נזין זה את זו רגשית, רוחנית, ואינטלקטואלית, תוך שאנו מאמצים אל ליבנו את המעלות, החוזקות, והמורשות של כל אחד מאיתנו. נהיה פתוחים וכנים, מבינים ומקבלים, אוהבים וסלחניים, ונאמנים זה לזו. מי ייתן וביתנו ימלא שלום, מי ייתן ונבורך במזל טוב, בבריאות ובאושר, מי ייתן ומסירותינו זה לזו תאצילנו. ביחד, ניצור בית שיהיה מלא בלמידה, בצחוק ובחמלה, בית שבו נכבד את המסורות והערכים המשפחתיים יקרי הערך של כל אחד מאיתנו.

בכל זמן ובכל מקום, לא הייתה אהבה כשלנו, וסיפורנו יתגולל במלוא יופיו, חנו ומשמעותו.

”כאשר אהבתי לצידי, כל שחר מביא אושר, וכל דקה היא שי“.

בריתנו הקדושה שרירה וקיימת.

הכלה

החתן

עד

עד

הרב