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

אמר החתן לכלה: ”כאשר אהובתי לצידי, כל שחר מביא אושר, וכל דקה היא שי. קחי אותי להיות בעלך, וכל ימיי אעריץ ואוהב אותך, אתמוך בך ואגן עלייך, ואוקיר את החיים שאנו בונים ביחד.“ הכלה הסכימה והייתה לאשתו.

אמרה הכלה לחתן: ”אתה החבר הכי טוב שלי, אהובי, ואני אוקיר ואכבד אותך כל ימיי. בעיניך אני רואה את הנפש התאומה שלי, קח אותי להיות אשתך ובאמצעות האיחוד בינינו – המוזן על ידי חמלה וכנות – חיינו יהיו מלאי שמחה, הרפתקה, ואהבה הפורחת לנצח.“ החתן הסכים והיה לבעלה.

החתן והכלה לוקחים על עצמם נדר אהבה זה: ”אנו מקדישים עצמנו זה לזו ונשאב עונג מהאהבה האלמותית שאנו חולקים, תמיד נהיה נאמנים האחד לשנייה. צחוקנו המתגלגל הוא שירנו. מנגינתו תמלא את ביתנו ותצבע את חלומותינו בעודנו מזינים ומטפחים משפחה ביחד. בטוב-לב מלא אהבה אנו נוטלים על עצמנו את כל החובות והזכויות שיש לבני משפחה האחד כלפי השנייה. האחד בשנייה, מצאנו לנו חבר אשר איתו נלמד, לצידו נישן, ובו ניתן את אמוננו. אני לדודי, ודודי לי. נשזור את נדרינו המקודשים אל תוך מארג חיינו, וזה מבעד לעיני זו, מי ייתן ונראה את העולם באור חדש. בכל זמן ובכל מקום, לא יהיה עוד סיפור כשלנו.“

בריתנו הקדושה שרירה וקיימת.

הכלה

החתן

עד

עד

עורך הטקס