אני לדודי, ודודי לי.

ביום חגיגי ושמח זה, ב \_\_\_\_\_\_ בשבת, \_\_\_\_\_\_ יום לחודש \_\_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_\_ לבריאת עולם ובמקביל ל\_\_\_\_\_\_ ימים לחודש \_\_\_\_\_\_ בשנת \_\_\_\_\_\_, למנין שאנו מונים כאן, ב\_\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_, אמרו את המילים וביצעו את הטקסים אשר איחדו את חייהם ואישרו את אהבתם, בברכת אלוהים וכדת משה והעם היהודי.

הם אמרו זה לזו: ”אנחנו זה עבור זו החברים הכי טובים; הנך תקוותיי ועתידי, מקור הכוח שלי, הנשמה התאומה שלי. בעמדי לצידך בגאווה, בעינייך אני רואה את אהבתי, ובליבך אני רואה רואה את חלומותיי, ובהבטחתנו אנו רואה איחוד – אמיתי ויציב – המוקדש באופן ייחודי לחמלה, לטוב-לב, ולכנות.“

”אנו מתחייבים להוקיר זה את זו ולתמוך זה בזו בעודנו מתמודדים עם הניסיונות שהחיים יציבו בפנינו בכוח שקט ובאומץ לב, ולקבל את ברכות החיים בהשתאות, בשמחה ובצחוק. נצמח כישויות נפרדות ונשאב עונג מהחופש המופלא אשר נולד מתוך כבוד הדדי. “

בריתנו הקדושה שרירה וקיימת.

הכלה \_\_\_\_\_\_

החתן \_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_

עד \_\_\_\_\_\_

הרב \_\_\_\_\_\_