אני לדודי, ודודי לי.

ב \_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ בלוח השנה היהודי, ובמקביל ל\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_ בלוח השנה האזרחי, למנין שאנו מונים כאן, ב \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ו \_\_\_\_\_ נכנסו בברית נישואים זו.

היום, אנו מאשרים את מחויבותנו זה לזו בנישואים. טקס זה מייצג את הפיכתנו למשפחה אחת. אנו מסכימים לאהוב זה את זו ולדאוג זה לזו, גם בחולי ובעת זיקנה. אנו מבטיחים להקים את אבני היסוד של הקשר שלנו על כנות וכבוד, חמלה וסלחנות. נחלוק את רגשותינו, נטה אוזננו במלוא הקשב, ונתמוך האחד במטרות השנייה.

אנו מכירים בכך שחיינו יחד יציבו בפנינו אתגרים ויהיו כרוכים באחריות מסוגים שונים. קבלת כל אלה כהזדמנויות לחיזוק הקשר ולגילויים חדשים תשמור על הקשר בינינו איתן, מלא חיים ומיוחד במינו, בדיוק כפי שאנו רואים את המסע שאנו חולקים. נשרת את קהילתנו ונטפח רוח של צמיחה עצמאית בביתנו. בתקווה, החלטיות, ושמחה עד אין קץ, אנו צועדים לתוך עולם חדש כיישות אחת.

וּצְבִיאוּ מַר שמואל יעקוב בַּר חיה וראובן חֲתַן דְּנַן וּמָרַת שמולה אלתה בַּת השה לאה דָא דְאִן יַסִּיק אַדַעְתָא חְחַד מִינהוֹן לְנַתוֹקֵי נִישׂוּאֵיהוֹן אוֹ אִן אִיתְנַתוּק נִישׂוּאֵיהוֹן בְּעַרְכָאוֹת דִמְדִינְתָא דְיִכוֹל דִּין אוֹ דָא לְזַמָנָא לְחַבְרֵיה לְבֵי דִינָא דִכְנִישְׁתָא דְּרַבָּנַן וּדְבֵית מַדְרְשָׁא דְּרַבָּנַן דְאַרְעָתָא דִקְיָימָא אוֹ מַאן דְאָתֵי מִן חַילֵה וְלֵיצוּתוּ תַרְוַיְיהוּ לְפִסקָא דְדִינֵיה בְּדִיל דְיִכְּלוּ תַרְוַיְיהוּ לְמֵיחֵי בְּדִינֵי דְאוֹרַיְיתָא.