בשישה בשבת, ביום החמישה עשר לחודש סיוון בשנת חמשת אלפים ושבע מאוד ושבעים ושבע לבריאת העולם, למניין שאנו מונים כאן בעיר פילדלפיה שבמדינת פנסילבניה, החתן \_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_, והכלה \_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_, אמרו את המילים וערכו את הטקס אשר איחדו את חייהם והעניקו תוקף רשמי לאהבתם.

בעת שאנו בוחרים לצעוד יחד בשביל החיים, אנו מבטיחים לאהוב ולעורר השראה זה בזו, להוקיר ולתמוך זה בזו, ולשמר בינינו את האינטימיות אשר מטפחת חברות, חמלה וכבוד הדדי. באמצעות איחוד זה, אנו מתחייבים לעודד האחד את השנייה להפוך לבני האדם שטרם זכינו להיות. אנו מבטיחים לחגוג את שמחות החיים בחן, ולהתגבר על מצוקות החיים בעקשות. נשאף להקים בית אוהב וליצור קהילה אשר מעריכה נדיבות ולמידה. מי ייתן ונחיה כל יום כאילו היה זה היום הראשון, האחרון, והיחיד שבו נזכה להיות זה עם זו. אנו אסירי תודה למי שגידלו אותנו, חינכו אותנו ויעצו לנו: הם עיצבו אותנו והפכו אותנו לאנשים שאנו היום. בנוכחותם, וכשאנו זוכרים את אהובינו שאינם עמנו עוד, אנו נכנסים בברית זו. זו המשפחה שאנו בוחרים לעצמנו.

והכל שריר וקיים.