אני לדודי, ודודי לי.

בשביעי בשבת עשרה ימים לחודש כסלו בשנת חמשת אלפים ושבע מאות ושבעים ותשע לבריאת העולם למנין שאנו מונים כאן, בעיר אגוּרה הילס שבמדינת קליפורניה, בני הזוג האהובים \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בן \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, ו \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, בת \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, התכנסו עם משפחותיהם וחבריהם במטרה להיכנס בברית הנישואין.

בעמדם תחת החופה, אמרו הם זה לזו: "בטבעות אלו, אנו מקודשים זה לזו כבני זוג אוהבים, כשותפים לחיים, כבני משפחה וכבית."

שנינו מתחייבים בזאת:

אנו בוחרים זה בזו כדברי חכמינו אשר אמרו: "קנה לך חבר אשר עמו תלמד, לצידו תישן, ובו תיתן את אמונך."

תמיכתי וכנותי תהיה נתונה לך בכל עת – ובעיקר ברגעי הקושי, ואהבתי אליך תמיד תוביל את דרכי. הנך משפחתי, ומשפחתך אף היא משפחתי; אשא בשמחה בכל החובות והזכויות הכרוכות בברית זו.

כאשר ידינו שלובות זה ביד זו, נפעל לקיום חיי צדק וחסד, בביתנו ומחוצה לו. אנו מבקשים היום זה מזו: "שימני כחותם על-ליבך, כחותם על-זרועך". יחד ניצור שינוי ונבנה לנו חיים מלאי משמעות.

זה דרך עיני זו, אנו רואים את העולם באור חדש: מי ייתן ונהיה טובים יותר ביחד.

היום, ובכל יום שעתיד לבוא, נישא באחריות הגלומה בברית זו ונקבל על עצמנו בכנות את חובותיה.

והכל שריר וקיים.