## eph Jacobs

## NATIONAL YIDDISH BOOK CENTER

AMHERST, MASSACHUSETTS
413 256-4900 | YIDDISH@bIKHER.ORG WWW.YIDDISHBOOKCENTER.ORG

## MAJOR FUNDING FOR THE

STEVEN SPIELBERG DIGITAL YIDDISH LIBRARY
WAS PROVIDED BY:
Lloyd E. Cotsen Trust
Arie $\mathcal{E}$ Ida Crown Memorial
The Seymour Grubman Family
David and Barbara B. Hirschhorn Foundation
Max Palevsky
Robert Price
Righteous Persons Foundation
Leif D. Rosenblatt
Sarah and Ben Torchinsky
Harry and Jeanette Weinberg Foundation
and members and friends of the
National Yiddish Book Center

> The goldene pave, or golden peacock, is a traditional symbol of Yiddish creativity. The inspiration for our colophon comes from a design by the noted artist Yechiel Hadani of Jerusalem, Israel.

The National Yiddish Book Center respects the copyright and intellectual property rights in our books. To the best of our knowledge, this title is either in the public domain or it is an orphan work for which no current copyright holder can be identified.

If you hold an active copyright to this work - or if you know who does please contact us by phone at 413-256-4900 x153, or by email at digitallibrary@bikher.org

.

> א י ף ד ע ר רי י:
 קליידער. ווען איהר ועילט נים האבען קיינע שוועריגקייטעק


 אלם איין בעטלער אונר אויך מיםהאנרלען. מאכט ניט קיּינע
 וויםען ווער אייערע פֿרייצר צייען. עם איו אמאֻל געפעהרליך. 5' ביטטע צייגט מיר דיא אייוענבאהן שטאצ׳אן. פ' וואו קען איך קו־פען מיין איייען באהן ביללעט? 5' ואאם קאםט אביללעט דריטער קלאםע קי״ן מאנטשעםטער? פֿ איך איך וויל איין רעטור ביללעט נאך שעפּיעלד.
 קריעגען צווייא פענם טארען טראגען געפעקא.
.
אג ווען קוממען ויור נאך ליעדו?
ש' ויען געהם דער צוג אב נאך שיקאגא ? איך געהע נאך שיקאגא
איבער בוֹפַללא.
of clean underclotning ; two or three suits or in the case of a woman, dresses. If you wish to have no difficulties and be treated nicely on your journey be very careful to be cleanly dressed, otherwise many difficulties will arise, as the people through whose country you travel will take you for a beggar and use you accordingly. Do not try and make friends on your journey, for you do not know who your new friends might be; it is dangerous.
Q. Please direct me to the Railway Station.
Q. Where can I buy my Railway Ticket ?
Q. How much is a third-class ticket to Manchester?
Q. I want a return ticket to Sheffield.
Q. Have you change for half-a-crown? The porter expects 2 d . for carrying the box.
Q. From what platform does the train leave?
Q. When do we arrive at Leeds?
Q. At what time does the train start for Chicago? I want to go to Chicago through Buffalo.












 איך האב אוים געפוגען אז עם גיבט אסן אגענטען ויעיכעע


 געפעק קומט שוין אויף צֵרט אונד שטעללע, דאם דיא פֿראכ
 ֶוינען ווערטה אונד אבשׁר נאָך מעהר.
 מיט צו נעהמען אויף א לאנגע רייזע. אא נעמם טים זיך אוזי פֿיעל ווייםע וועשע וויא איהר נור קענט אונטער
Q. Will you kindly tell me your experiences?
A. I find that the best way is to travel, not as an emigrant but as an ordinary passenger, although the ticket may be a little dearer, in the end it is by far the most convenient, and the cheapest mode of travelling; this is especially the case in regard to luggage. It is best to take as little of that as is possible. It is much better to sell everything before you leave, if you intend emigrating, and not to carry any quantity of luggage with you, but whatever you do carry, you should not hand over to an agent to be forwarded, but take it with you in the train and pay the charges thereon. As to the steamers, you can take practically an unlimited quantity of luggage without any payment. I have found that there are always a lot of so called agents telling you that it would be good for you to hand your luggage over to them, and they will forward it for you to your destination, but I have found that when the luggage reaches its destination either in London or America the charges upon it are so exorbitant as to amount to as much as and sometimes more than the luggage is worth.
Q. Please tell me what articles are the most useful to take on a long journey?
A. 「ake as many clean shirts as you can, a change

פֿ＇（1）ליעבם איהר ארום רייעען？
א＇（2）יאַ، אבער איך האב ויעניג געלעגענהיים דערצוּ פֿ＇וועלכע בעיגענר מעכט איהר אם ליעבםטען יץך בעועהען？


פֿ＇איך ציהע פאָר ענגלאנד אדער אמעריקא． א＇איידער צו רייזען אין אויםלאנד וואללם איך צו ערסט גערן אגועהן דיא הויפטשטעם פֿון מיין געבורם צמלאנר．

פֿ האט איהר שוין אמאל גערייהט נאך ווארשא ？ א＇ניין אָבער איך בין גיוועהן אין לאדו．


 צצפעערלעםימע אגענטען．
א＇איך מיין אמענטען וועלכע עעבען זיך אוים אלם פֿריינד，אונד ריירען
 טוממע ווערדען ֶייא אייך געבען אַ דורך ריייוע בילעם ביי צוּ צום


 אמאֻל נאך וועניגער．
פֿ׳ זינר צייא בעועון אין אויםלאנד？


```
(1)
```

$Q$ (') Do you like travelling ?
A. (') Yes, but I have little opportunity.
Q. What part of the world do you think you would like to see best?
A. I think France and Italy would be very interesting.
Q. I should prefer England or America.
A. Before I undertook to travel abroad I should like to see the principal cities of my native land.
Q. Have you ever travelled to Warsaw ?
A. No, but I have been to Lodz.
Q. Is there any risk in travelling abroad ?
$A$. Yes, if you trust to unreliable agents.
Q. I do not understand what you mean by trusting to unreliable agents.
A. I mean agents who profess to be your friends, and tell you, that they will, on payment to them of a certain amount, give you a ticket through to the place to which you wish to go; but it often happens that instead of that ticket taking you to your destination, it covers only half the journey and some times even less.
Q. Have you been in foreign countries.
A. Yes, I have travelled over the greatest part of the world.

[^0]134 אוּאנסווארט קאמבאָא
לאֵנדאן וֹתוּ
24－טען יאנוּאר 1901

$$
\text { העררן א. אבראהמס. } 124 \text { הייא טטרים, }
$$

איך בעדויערע צו הערען דאם דיא וואארע איוט צו איהנען געקוּמען בעשעדיגט．
 רער אייעענאהן געיעללשאפּט אין נאראויטש ועלבסט ווייל דיא אייעענ－ באהּן－בעאמטען קענען דארם ועהען דיא בעשעדיגטע ויאֵארע，דיאֵ דאך וואהל בייא איהגען אים הויו איוט． איך פֿערבלייב

אייער ערגעבענםמער


נ．כ．דיא וואארע וואורדע פן היער אים געשיקט גוח

13H Mllandowath Cemmnar London, S.E. DArth Panumany sOt.
Ml. A. Aluahams.

124 EMCigh Street
Monuich
Dear Si is,
T regret to hear that the goods have reached you in a damaged state.

The best way would be for you to make complaint to the Pathway Company at CHonvich whose officials could then examine the damaged goods, which P take it are now on your premises. $\mathscr{I}$ am, dear $\mathscr{S}_{i \mathrm{i}}$,

Tours faithfully,
P. WP. Johnson

OP.C. The goods were sent properly packed.

124 היי סמרים
נאראויטש.
23

הֶּרצן "• וו. דואָהנםאן,
134 אואנטווארם קאממאן
לאנרצן זוֹ.

ליעבער הערר,
איך בעדויערע איהנען מיטהיילען צו מיםען דאם דיא וואַארע
וועלכע איהר האם מיר געשיקט איו אנגעקוממען אין א שטארק בעשעׁ-
דיגטטן צושטאנר.

 ערליטענען פֿערלוסם אונר שאדען.

> איך פערבלייבע
> אייער ערגעבענםטער
> א. א.

124 Thigh Siret Norwich
gOat fannaty 1901.
Mi. GP. WP. Pahnson,

134 Wandsworth Common
London, $\mathscr{S}$ E.
Dear Si l
$\mathscr{P}$ regret to say that the goods you sent have reached mine in a very damaged condition.

Will you kindly advise me uhtethei you of $\mathscr{P}$ should apply to the Pbaituay Company in respect of the damage done.
$\mathscr{I}_{\text {am }}$, dear $\mathscr{S}_{i i}$,
Yours faithfully,
A. Olusahama.

#  

124 היא טטרים

```
נ\mp@code{נ"או"u}
```

22 יאנוּאר 1901

העררן י．וו．דואהנסאן，
134 אוּאנסווארט קאממאֹן
לאָּדאָן וּא．

ליעבּ• הزּר，

 זועלכער ענטהאלט אויך דיא רעבענונג אונד א וועכםעל אויף דרייא מאָנאם．איך שיק איהן אייך צוריק עקםעפםירט צאהלבאר אין דיא לא̧נדָּן אונד קוינטי באנק（נאראויטיש פיליאלע．）

```
，フעロロコリコシมาシ าジャณ
```



210 ACKNOWLEDGMENT OF RECEIPT OF LeTTER
124t Eloigh Street A Pomuich.

2Ind Fameary 1GUt.
Mh. Z. MP. Zohnson,
13if Wauclsmoith Common
Landun $\mathscr{S} . \mathscr{E}$.
Deat Sii,
$T$ have to schmouledge the receift of your tettei of yesterday's date enclosing account and bill at 3 months; the latter $\mathcal{I}$ leg to return duly recepted, payable at the London \&f County Bante (Howwich Pranch). Faithfully yours,
.A. Abrahama

לונדון ט.א.
21 1301 עצן יאַנוּגר


ליעבער הערר,
איך האַב אייערען בריעף פֿאם 19טען דִיוֹעם מאָנאטם ערהאַלטעֹ אונד לויט איער פערלאַנגען שיק איך איךך מיט דעם גיטער-צוג פּון דער גרייט איםטערן אייוענבאהן דיא ארטיקלען וועלבע איהר האם בעשטעלםי לויט אינליעגענדע רעבנונג.

אויך שליעםע איך איין אייץ דרייא מאנאטליכען וועקםעל וועלכען ֶיא וואלללען :יין אוּי פריינדליך אונד אקםעפטירען.
איך פערבלייב

אייער ערגעבענםטער


13H Wandwouth Common
London $\mathcal{S}$. 8 .
21st Januaty 1907
Mli. A. Abrahams.

12H Hloigh Street Monwich.

Deat Sir,
IT am in receipt of your letter of the Sth inst., and in accoidance thereswith IT have formaided per goodstrain Great Eastem Prait--may the aiticles ondered as per enclosed accommi. ©T also enclose a fill at thiee montho fie your acceftance.

Pam. dear Sir, Gours faithfuity
f. IlP Pahnsar

124 הייא טגריט
נאראויטש．
19 19 1901 צעׁן

> העררען י. וו. דזאהנםאן
> 134 אוּאנםאוארטה קאַמּאֹן.

ליעבער הערר，
ויאללען יאא דיא גיטע האבען מיר פער פּראכטצוג צו שיקקען
12 איייערנע בעטטען（פָאן דערוֹלבען גרעטםע אונד קוואליטעט וועלכע זיא מזיר פֿריהער גישיקקט האַבעֹן）

$$
3 \text { קאממערען. }
$$

3 דוצענד שםיעהלע．
אונר ציעהען זיא איינען וועכםעל וועלבען איך אקצעפטירען ווילל．

## אכטונגפּאלל

－ロッシャッコא

124t Weigh Street, SPonnich 19th Panay 1QOI
Mi. Z. W. Johnson,
$13+$ Wandsworth Common S.E.
Dear Sir,
Will you tidally send me by goods train T2 iron bedsteads (same size and quality as you sent me previously.)
3 Chests of drawers.
3 deal tables.
3 doz. chairs.
and draw upon me for the amount.
Tours faithfully
A. Abuahams.
entectaion my atplication fumsuratly. P $\operatorname{shall}$ te pleased to call uflon you any day or how you may appoint.

GYaius alediently,
d. Cohen.

## 5 טהאמאם טשריט

איזלימנטאן נ נ
18ט 1900 דעֹנ 190
אין אנטווארט אויף איעיער אדווערטיימענט פאר אטרעועל
 איך בין צווייא אונד צוואנציג יאהר אלם אונד ווצר דרייא יאהר אין
 טיטי, פייא וועמען זיא קענען זיך ערקונדיגען איבער מיך אויב איך בין



 אוּיא פֿריינדליך אונד בעשטימעֵן זיא ווען איך ואלל צו איהגען קימעען. אייער ערגעבענטעער
א

204 Application for a Situation.

5 Thomas Street
Plington, $\mathscr{A}$.
Dec. Isth 1900.
Sir,
Pr reply to your advertisement for a Traveller in today's paper, ©P beg to apply for the situation. IP am 29 years of age and trave been employed $\%$ yeas in the house of Nessus. G. Wp. Smith and Co., 18 Gate Stent, ©. C., to whom $\mathscr{P}$ beg to refer you as to my respectability and fitness for the foot. Ally season for wishing to leave then it that there is little chance of my bettering myself in my present situation. Tि you ave disposed to

London, S'th Mlay 190\%.
Precined of Messus. Fohn Smith of $\mathscr{C}_{a}$.
the sum of $\mathscr{F}$ ive $\mathscr{P}_{\text {ounds }}$ Seventeon Shillingss and Shine $\mathscr{P}_{P}$ ence in full settlement of account.
$\mathscr{T}$. Shanhams.
E55-1\%-9.

קוויטטונג.
לאָנדאָּ 5-טען מייא 1901.
ערהאכטען פוּן דיא העדרען דואהן ספיטה אונד קאמפאני דיא טוממע פֿן פּינף פונט זיעבצעהן שילליננ אונר ניין פענם אין פֿוללע אבצאהלונג פֿון עיין חוב.

£5-17-9.

2，Victoria Stiect
London，S．$V$ ． 1st Maich 1 got
Messis．Fohn Smith of Co．
DD to Mi．Psaac Aliatians．
שולדיג צוּ שר．אוייויק אייבראהאמם．
1900
8th Gaon．To Coods as per alc（1）rendered 95．1\％．9．

 15．0．0．

12.0 .0
＂
2VthCeft．，＂＂
1．0．0．30．0．0．
＂＂
Patance due $25.1 \%$ ． 9 בלייבט שולדיג
（ ${ }^{1}$ ）$a \mid c$－account（ג）

## 2 וויקטאָריאֵ סטריט，

לאָנדאָן ס．יוּ
8 טען יאַנוּאַר， 1900
העררען דשאהן סמימה אונר קאָ．
שולדיג צו מר．אייזיק אבראהאמם．
£ s．d． 1899

6．то．6．＂£2．3．6．is＂．法 3 ＂

14．2．6． 5 （ ${ }^{4}$（4）אוּ

£．37．14． 9.

€ 35.17 .9.



4）October（אקטאָער）October Oct．
5）December（דעצעמער）December שטעהט פערן מאנאט Dea。


2 Qiictoria Strect London, $\mathscr{S} . \mathscr{W}$.

$$
\text { sth Jam. } 1900 \text {. }
$$

Mosses. Fohn Smith of Co.

," ", $3 \mathrm{doz}, \quad$ @ £2.3.6 ,, ,, 6. IO. 6.
Aug. Igth ,"I8 collars @ 4/2, ," 6. I.
Oct. ${ }^{(4)}$ 2Ist, I I doz overcoats, 14. 2. 6.
Dec. $\left({ }^{5}\right)$ 6th , 8 trousers @ 6/4ea. $\left({ }^{6}\right)$ 2. 1o. 8
£37. 14. 9.
Less $5 \%$ discount £.I7. O.
£35. 17. 9.

## 2 Qictoria Sticet，Londen S． $\mathscr{V}$ ．

 sid May $190 \%$ ．Coutlomen，
May $\mathscr{T}$ boy to call your attontion to
my putbtanding account，and to aske if you will do me the funour to semitit me a cheyue foo the same at your ealiest commonience．

$$
\begin{aligned}
& \text { Yours obediently, } \\
& \text { O. Aluatiomes. }
\end{aligned}
$$

Messis．Fohn Smith of Co．
בריעף צו א בעל חוב．
22
3－טען מיציא 1901．

g• בּ ב


－ロホースフコス •

$$
\begin{aligned}
& \text { I Seymoui Suret, ST. YWP. } \\
& \text { Mayy sid rssp. }
\end{aligned}
$$

Drai Illi. Curants,

- Mlumy thronks for your liand imuitation foo dimence on Satuiday meat, which $\mathscr{T}$ have much pleasute in scocefting.

$$
\begin{aligned}
& \text { Gouis sinceidy, } \\
& \text { II. Chuictull }
\end{aligned}
$$

## 

.99.


(ג


איצּ


Letter to a Friend.
197
5 Petersham Squaie, $\mathscr{A}$. HP. May 2nd, 1899.
Deat Ml. Chuchidl,
Mly wife and $\mathscr{T}$ mill lo very pleased
if you will dine with us on Satuday nexts at 2 a chock.

Believe me,
Yours sincerely,

> Eb. Grant.

5 פעטערשאם סקוועחה, 3. ו1.
דען ל-טען מי־א 1899
ליעבער הערי טשארטשהילת،

טעון מים אונס מיטאג שצייעון עעכםטען שבת אום 2 אוהר.

ה. גראם.

196 מהםטעער אדרעםםען אויף קאָּוחערטען.


WP.
ד. ר. דושאָנם עםק. (1)

## 

. 0.19


מגר. (2) ים טמים
17 דאוּועער רִּידת
טשׁיקאֵּאִ
(יונייטעד טחייטם.)
(1) Esq. (Esquire) should be used in addressing distinguished persons in England but is not used in America.


(2) Mr. in addressing ordinary persons.

Messrs. should be used in addressing a partnership firm.




 עם וואַרען ;יינע דינער, שטענדיג בעריים עם צו העלפָען אין אֵלץץ וּאָם איז געועצליך.














 גוטע בעהאַנדלונג וועלכע איך האַע היער ערהאלטעען.
not interfere with the lawful doings of his fellow citizens. Instead of trying to thwart him at every step, the government of his new country tried to make it easy for him in every way to be a good citizen. The police, instead of being his masters, were his servants, ready to help him in all that was lawful.

So this man thought to himself how best to prove his gratitude to the new country which had treated him so well. "I will try" said he to himself "to imitate whatever is good in the lives of my new fellow citizens to show how proud I am that I belong to them, and how much I enjoy the new liberty that I have gained. I will no longer hate the government but obey its commands willingly, since I feel sure they are laid down for the good of all of us. The policeman, I will no longer regard as an enemy, but as a friend, and do his bidding as I would follow any piece of friendly advice. My children I will teach what an advantage it is to live in this land as compared with the one in which I was brought up. So that I shall learn to love this land, and my gratitude and very love shall be the return for the kind treatment we receive from it."

## ד



 געגענדען אין זיין געבורטםלאנד، אונד רען אויך גוּר אין דיא אונגעוּנוּרע שטעער אַבער ניט איף דעם לאנד. קיינע פֿון דיא העבערען און עדלערען בעשעםםטיגוּגען איא עם געוועעען ערלויבט, ער האם נים געטארם פראק



 געקענט דיענען גאָט אין דער אַרט אוּגד ווייע וויא זיינע עלטערן האֲבשן איהם געלעהרט.


 עם גליך אויםגעפונדען, אונד איינען מהייל פֿון עם הערויםגעםרעםט אונד האַט עם נאך געשרעקם מיט בערויבונג וייעער פֿרייהיים.

איזם עם אוואוּנדער ווען דער מאן האیם בעםראבט זיינע רעגיעריוּנג ויאא יינען פיינד, אונד יעדען פאליצמאן וויא איינעם העריען וועם ער מוּ געהארכען.

 ער וואללטע, אונד קאָננטע טהוּן וואֵם ער וואֻללטע, אוּויא לאנג וויא ער

## THE GREAT CHANGE.

Once there was a man who lived in a land where he had no liberty. He could only live in certain parts of his native land, and even in those parts he could not live in the country, but had to reside in the gloomy and unhealthy towns. None of the higher careers of life was open to him. He could not be a doctor, or a lawyer, or a professor. He could not be an officer in the army, though he was obliged to serve in it. He could not send his children to good schools and he could not even worship God in the way in which he had been taught by his father.

Whatever he did he had to get permission of the police to allow him to do, and very often he had to pay the policeman for the permission. Whenever he gained any money, the police would be sure to find it out, and get some of it from him by threatening to interfere with his liberty. Do you wonder if he regarded the government of his own country as his natural enemy, and every policeman as a master whom he must obey.

Now this man was fortunate enough to get away from his fatherland, and came to a country where all was freedom. He could dress as he liked, go where he liked, and do what he liked, provided that he did

 אלם וויא ווען איך בץן מים מיץן מייםטער."

 "ויאא געבוּנט דוּא אויםועהםט ?
 וויא איך זעה איט، דצ איך וויים דאֵם יעדער מענש רעםפעקטירט מיך והֵ רעםפעקטירע איך מיך זעלבער אויך."




 דיין גוּטען באַאیקטער, אבער פֿרעמדע קעננען דיך ניבט, אוּנד מענשען ועורדען דיך ניכט בעאוּרטהיילען אֵוּיו וויא דוּא ווירקליך ביםט נוּר אֵוּי ויא דוּא ערשיינסט."
«איך מ״

 "בעווייז עם מיר אונד איך ווילל אָנגעהמען דיינע געוואָהנהייטען."
 אין זיעער גאנצען אויםועהען ווייל ״י האבען געלעבם צווישען פעלקיער ועעלעע זענען ועלבםט געווען פעערנאבלעםסיגם. זיאא ציינען ווירקליך געגאגנען אין דעם וועג פֿון זייערע שכנים, וארוּם טהוּםט דוּא ניבש דאםועלבע ?
trouble for them, why should I not take it for myself? When I am alone I consider myself in as good company as when I am in the presence of my master."

The third time the friends met, and still the cry was "How bright you are!"
"Yes," was the reply, "I feel as bright as I look. Since I know that every man must respect me, I respect myself."
"Yes, I notice you do that," said the other, "you are always boasting when I meet you. Yet perhaps I do not think the less of myself because I do not adopt the customs of the people around us. I suppose you think yourself very much better than I."
"No, no, my dear friend," was the answer, "I know your goodness, but the others do not, and men judge you, not by what you are, but by what you seem to be."
"But our ancestors' ways are good enough for me," grumbled the other.
"But you do not follow our ancestors' ways' was the retort.
"Prove me that, and I will adopt your habits."
"Well, you see, our ancestors were careless of their appearance because they lived among people who were equally careless. They followed the man= ners of the people round them ; why do you not do as they did?"

## 

צווייא אויסלענדער האבען יך צויאומען געטראפען ביאו איינער שםראַסטען עקקע.




 זייא דענקען ויער עם האלט יָך זעלבםט ריינליך מאַבט זיינע אֵרביים אויך

 איינעם יעדען פּין אונו, אוּנד ויען איך למשל וואלט זיין אוּנריינליך פעער
 אוּנד גלויבען."

 ביסט ! געהסט דוּא נאך אֵלם ארוּם והצען אדביט ?"


 שَרעג עם דעד ע־סטע.
ויין פَריינד לאבטע אוּ ואגט צו עם : גגר וויאאויף אַנדערע, אוּ; וען איך צוּליעב אַנרערע מיך בעמיהע (אוים צוּ

## SELF RESPECT.

Two foreigners met one another at the corner of the street.
"How smart you are," said the one to the other. "Your clothes are well brushed, your boots are well polished, and so is your face. Why do you take all this trouble? Nobody knows us here."
"I am going to see about some work" said the other, "and people here think a lot of a man's outward appearance. They think that if he takes care of himself, he will take care of his work, and if he is slovenly and careless in his appearance, that is a sign to them that he will be careless in his work. Besides, they judge all of us by each of us, and if I were dirty and slovenly they would despise, not alone me, but you and all of our race and creed."

Shortly afterwards the two met again, and once more one of them said, "How smart you are! Are you going to see about some work ?"
"No," said the other, "I have got the work I spoke to you about."
"Then why do you trouble to keep yourself so clean ?" said the other.

His friend laughed and said, "I think as much of myself as I do of other people, and if I take that

> Glossary

| tailor | שניידער | send | שיקען |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| cut | שניירען | hymn | שי |
| scissors | שעער | neighbour | שכ |
| shear | שערין | beat |  |
| sharpen | שׁער | locksmith | שדרזטער |
| spaniard | שפתַניער | bedroom | של |
| late | שפעט | quick | שנעלל |
| a walk | שפהֵצִיער | key | שׁליםעל |
| yell | שרייען | bad | שלעכט |
| write | שרייבע; | dirty | שמוציג |
| writing-table | שרייבטיש | smith | שמיד |
| compositor | שר\| | pain | שמערצען |
|  |  | beak | שנזֵעל |

ע86 ענגלישעם לעהרבוך

| jug | קריעגעל | $i l l$ | קראֵנֹק |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| cabbage | קרוים | shop |  |
|  |  | patient |  |


| 7 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| clean | $9{ }^{919}$ | advise |  |
| right | רםיבטיג | coat | ר- |
| radish | רעריך | calm | 29919 |
| intend | ¢ | smoke | 9\%94979 |
| right | า | risk, venture |  |
| restaurant |  | say | $9 \% 9$ 9\% |
| recommend | רעקאםממענדירען | journey | \%1997 |
|  |  | rich | 999 |

boots
chair
hour
piece, bit
voice
coals
put, place
rise
beam
knit
distance
quiet
handsome
dish

| * |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| שטיועל | already | שׁw |
| שטוהל | sharp | שx\| |
| שמונדע | brother-in-law | שוואגצר |
| שטיקעל | mother-in-law | שוויגררמוטער |
| שםימעע | father-in-law | שוויגערפַטער |
|  | son-in-law | שוויגרוֹאָהן |
| שםעללען | feeble | 7*゙ッ |
| שטעדה אויף | debt, guilt | שולד |
| \% | sister-in-law | שוועגעריץ |
| \% | fire | กอา |
| שמרעקע | cousin | שוועטםערקינד |
| שטיליל | shoe | ש\| |
| שיין | heavy | צויצר |
| שיםעל | dull | שטומקף |


| cigar | ציגאר | adopt | עומאכען, צופאטען |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| time | צייט | too | ! |
| shake | ציטטערן | too much | צוציy |
| match | צינדהצלֵלץ | sugar basin | צוקערדאָע |
| note | צעטעל | cake | צוקערגעבעק |


| $p$ |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| buy | קויפע | envelope | קאָווערט |
| buyer | קויער | cat |  |
| coppersmith | קוצפּערשמיעד | cook | קָאך |
| cabman | קוטשער | blanket | קאָּרדרע |
| Empress | קייצערין | coloured | קאֵָלירט |
| Emperor | קיםר | cold | ק |
| never | קיינמאל | gaiters | ק- |
| kïtchen | קיפע | chest of drawers |  |
| kitchen-knife | קיבענמעם | gnat |  |
| child | קינד | comb | קאם קאם |
| filial | קינדערשע | guard |  |
| furrier | קירשנער | office | קאַנצלייא |
| ring | קלינג | cost | קpşon |
| pillow |  | box | ק |
| clothes | קליידער | cash | yoosp |
| small | קליין | coffee | ק |
| class | קלאֵם | potatoes ל |  |
| knee | קניע | quit | קוויט |
| can | קענען | cousin | קוין |
| boiler | קעםםע | short | קורץ |
| cheese | קעi | scarcely | קוים |


| 184 | －ワコワก | ロyヅケココy |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| married |  | holydays | צูx |
| related | פֿערוואנדט | feud | ทธูะามด |
| ready | 2יถาข5 | dark | 9\％ |
| desire，want | 95x | fifty |  |
| print |  | regular | פיצקטלדיך |
| different | פֿ | five | 9795 |
| understand | פערשטעעהען | much | 勺y95 |
| pepper | าขอบ5 | four | 7945 |
| pipe | ขอ『® | just | פוגקם |
| try | פראדבירען | design | 108 |
| friend | פֿ | place | \％ |
| kind | פֿרייגדליצע | bottle | ขแษ่ร |
| ask | ¢ูมสูร | meat | 4 4 4 |
| fruit | ถู่าจำ | flies | 94xybs |
| living | פר่า | bald | \％\％ |
| glutton | าขอดบาธ | pen | 9บาบ9 |
| breakfast | פֿ | field | 7785 |
| early | צרידיד | unite | \％\％ |
| spring | 959 | remain | 20יアมาข5 |
| value | פריי\％ | pleasure |  |
| fresh | แา | forget | \％บロมาข |
|  |  | to let | ｜\％มม979\％ |

## $\$$


G1ossary I83 ווערעחוך

| catch cold first | ערקיהלען ערשטער | worse <br> poor <br> feed | ערגולער |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 5 |  |  |  |
| previous | פֿאִריגע | pair | פx |
| partial |  | floor |  |
| abandon |  | go, travel |  |
| apron | פֿצרטוך |  |  |
| format | Ex | case | פַx |
| prefer | פֿאָּציעדען | sly | שx |
| china |  | family | פֵֻמיליע |
| sell | פֿארקויםעֹ | passport | Dx |
| repair | פֿצֵריכטען | post office | פאncunu |
| butter | פוטער | stage coach |  |
| furrier | פוטערנייער | passenger | פם פם |
| toe | פוםפּינגער | paper | - |
| full | פֿול | steamer | ת\% |
| coachman | פן | handkerchief | טג\% |
| 1azy | $3{ }^{4}$ | ready | פֿیָּרערייםעם |
| bird | 5x | $\begin{gathered} \text { day before } \\ \text { yesterday } \end{gathered}$ |  |
| leg | 019 |  |  |
| milliner | שוצמצםערין | board | פֿארדעק |
| floor | פֿוסבאדצן | to get, earn | פֿארדיענע |
| feel | פֿיהלען | gain |  |
| birds | Ex | darn | פַx |
| nice | פֿ | there is |  |
| fire | פַיער | careful | שֶּרזיבטיג |



| new | ציצ | needle |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| seamstress |  | handkerchief | -7\% |
| absent | ניט ציין דערבים א | nature | 996®ํ |
| sew | נייען | night | ก9x |
| sober | ניכטערן | enquire | \%\%มูารูู |
| low, short | ציעדריג | neighbour | าผูองู |
| down | ניעדער | nation | g |
| never | ניעמאֵלם | fool | 94x |
| nails | נעגיל | use |  |
| yesterday | נעצטען | only | 719 |
| nephew |  | useful | 9\%9\%909 |

0

| cream napkin | ロמעעעע טערוויעטע עם ע | velvet fir |  פ\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| doubt | ספק | sardines | פאם |
|  |  | joiner | - |

## y

| at last | ענדליך | gimlet | 9 \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| English | ענגלעצדר 9 | honest | ע\% |
| ends | ענד | fow1 | 919 |
| eat | ע\% | floor |  |
| eating rooin | ע | some | ロธ9\% |
| open | 9\%95\% | some, a few | עטלעצע |
| exist |  | oldest |  |
| bail | ก14าง | reccomend |  |


|  | Glossary | ワาขロワソリ | I 81 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| teach | לערן מים | last，least | לעצע |
| blotting | לעשפאֹ | learn | לערן |
| 9 |  |  |  |
| master | מייםטר | shop | טאגנֹאין |
| cap | מיטצע | machine，engine | מאֵשינע |
| wednesday | מיטוואך | thin | מאַנער |
| my | מיין | stomach | מאגנֶ |
| for my sake | מיינעטוועגען | malt | מאֵלט |
| martial | מיליטעריש | material | מאַטעריאֵל |
| minute | מינוט | make | מאַען |
| have to，must | מיטען | overcoat | מאנטער |
| hire | מיעטהען | monthly |  |
| tired | מיער | sometime | מאַנבעם |
| mix，muddle | Q | seamstress | מאדדיםטקע |
| me | מיר | to morrow | מאָרגען |
| to offer | מבבר זיין | morning | מאָרגענם |
| work | מלאכה | stamp | מאֵקע |
| furnished | טעבלירט | machinist | מאַשיניםט |
| furnitnre | מעבעל | mother | מוטטער |
| possible | מעגליך | mouth | מויל |
| more | מעהר | fear | מורא |
| metal | מעטוֹלֵ | east | מזרח |
| girl | מעדכען | trouble | מיהע |
| man | מענש | medium | מיטטעל |
| knife | מעם | dinner | صׁיטאֵ |
| shirts | מעננער הערער | middle | מיטטען |
| west | מערב | member | טיטגליעד |


| heir | יורש | yes | N |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| yearly | יעהרליך | year | (\% |
| that | יעצען | season | יאהרצם |
| now | - יעצ | yell | יאםמערן |
| boy | יינגעל | bachelor | \% |
| orphan | 9תום | young | 2949 |

utensils honour פלים 919.


|  | Glossary 7 |  | 179 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| seal | זיעגעל | acid | ויער |
| sealing wax | ויעגעל וואקט | she, you | ¢ |
| saw | ועג | south | קיר |
| sawing | ועגע | be | צייא |
| very | ועהר | since, for | צייר |
| six | ועכם | grandfather | ציידע |
| sixteen | ועכצעהן | are | צייט |
| sixty | ועכציג | his, to be | ¢ |
| see | ועהן | sin, guilt, are | צינ7 |
| seldom | ועלטען | silver | זילעער |
| same | ועלבע | sweet | זים |
| are | וענען | self | ¢ |
| mustard | צענף | sit | - |
| sea-sickness | ועעע-קראנקחים | seven | ¢ |
| sea-voyage | \% | seventy | יעבעציג |
| $\pi$ |  |  |  |
| living | חיוּה | union | חגרה |
| sly | חיטרע | debt | חוב |
| ט |  |  |  |
| tun | טוֹן | day | טאֵג |
| tea | טהעע | day by day | טאַג-טעעגליך |
| dear | טייער | cup | טیַטע |
| ink | טינט | dozen, twelve | טוץ |
| daily | טעגליך | pocket hand- $\}$ | טאשענטוך |
| dry | טרוקען | kerchief | 路 |
| drink | טרינקען | cloth | טוך |


| 178 |  |
| :---: | :---: |


| for sake, weigh | ויעגע | wife | 349 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| go away |  | crphan | \% \% $9^{49}$ |
| will | וועם | far | ขด999 |
| weather | וועטער | farsighted |  |
| weekly | וועפענםליך | for, because | לי949 |
| world | וועלט | wine | 9999 |
| continent | וועלטטם | wineglass | \% |
| which | 9\% | grapes |  |
| whose | ות | white | 9 |
| if | ועוע | winter |  |
| few, little | ועעציג | corner |  |
| least | צועעיגםטענם | wish | \% |
| less | ועעניגער | to meet again | 9\% ${ }^{\text {¢ }}$ |
| put inקשטעלען | וועקקלייצעם, | how (much) m | y לy |
| waistcoat | ויעטם \% | muffle |  |
| who | 79 | we | 999 |
| value | ווערטה | become | 9 |
| tools | ווערקצייצ | should | มง9า\% |

i

| sunday |  | so | 8 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| parasol | ם \% | immediately | T0י92mi |
| dawn | ¢\% | son | TM |
| sun | \%אֻנבע | thing | 78 |
| just | 9yฐy\% | such | ¢ |
| stockings | וֹאֶקען | salt | 48\% |
| sort | บロางิ | summer | าบมเรง |
| soup | 29\% | saturday | \% |


| native | היעיגער | capmakeı | הוטמאַער |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| shirt | העמד | height, high, tall | הויך |
| erchant | הענדלער | house | הוי |
| ugly | העםליך | pedlar | הויצירער |
| darn | העהטען | skin | הויט |
| hear | הערען | hungry | הונגריג |
| tumn | הערבטט | dog | הונד |
| come here | הערקאממען | home | הים |
| gentleman, sir | הערר | begin | הייבט Nָ |
| round, after, | הערום | to day | היינט، הייטע |
| out | הערוים | get married | הייראטהען |
| go out | הערויםגעהן | hot | היים |
| put | הערויפלעעיען | sky, heaven | היממעל |
| in | העריין | purpose | הינזיבט |
| up | הערויף | here | היער, היער |


| cheap | ויאָלועל | where | ¢1\% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| cheeks | וואַנגֹן | goods | ווצאֵרบ |
| what, how | ווیַם | carriage |  |
| water | וואטער | where | וואהין |
| stay | וואֵם | well | ווֹהֵל |
| word | ויאֵרט | live | ויאָהנען |
| why | ויארום | dwelling | וואָהנונג |
| washerwoman |  | true | וּאֵהר |
| as, than, how | ויוא | week | וואָך |
| widow | וויטווע | weekday |  |
| widower | וויטווער | guard |  |



Glossasy
I 75

| to like, favour favour, service | געפֿ געעפעלליגקיים | use opposite, about | געבערן געיפען |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| tools | גערציי? | contrary | געגענטהייל |
| just | געראדע יעצט | patience | געדולד |
| noise | גערוּ | patient | געדולדיג |
| willingly | 1/ | remember | גרעענקען |
| to like | גערן האַען | pay, salary | גערהצֵט |
| rapidly, quick | ? | obey | געהארכען |
| counterpane | קגע \% | go | געהען |
|  | קאָּדרע | in the habit, liv | געוויפדנם |
| taste | געשמאק | certainly, surely | געועוים |
| present | געשענק | ordinarily | געוועדוֹנליך |
| business, trade | - גע゙ | arm, weapon | געועדהר |
| talk | געִ | well, healthy | געוֹונד |
| straight | גראדען וועגם | journeyman | גערעלע |
| grey | גרויא | yellow | געלב |
| great, large | גרוים | yolk | געלכעל |
| grandmother | גרזטרמוטטער | common, poor | געם |
| green | גריץ | moderate | גטגם |
| easy, light | גרינג | enough | גע |
| sa | גריטען | general |  |
|  |  | yesterday | געטטערן |


| thank | ראַנק | basin | Viv |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| the | דیֵם | s.teamer | ๆ- ${ }^{\text {¢ }}$ |
| double | דאָּעלטלם | then | ד |
| doctor | דאָטגרֹר | here | \% |


| 174 |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| hurt | צ | amounts | セลูาแข๊ |
| bread | ברֹד | host | בעל חעל |
| roast | ע | artisan | בעל |
| bronze | בראָּנע | trouble | －${ }^{\text {Mr }}$ |
| brandy | בראנפע | better | 7 \％ |
| brother | ערודער | finish | ¢ |
| bride | ברוים，בלוּ | paid |  |
| brown | ברוין | easy，comfortable |  |
| use | ברויכען | got | 汹リン |
| chest | ערוםט | sorry |  |
| bring | ברינגען | baker | רעקע |
| letter | ワ | board |  |
| note paper | בריעףח פרֵם | bear | 929 |
| letter box | בריעף קראטםען | ready | ロイワワ |
| shore | บ | ordered | ט¢ |

2

| give | גיבט，גים | fork | ג |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| soon | $7{ }^{71}$ | God | ¢ |
| glass | \％ | kind |  |
| bell，globe | גלֹאקטע | gold | גִֵלד |
| right，just，soon | 7 | all，quite，very | \％${ }^{\text {\％}}$ |
| happiness | \％ | street | ロx |
| happy | גליקליך | guest | \％0ู\％ |
| native |  | inn | ג\％ |
| birth | געבורחד | very | N0\％ |
| native country | געבורם גלֵּ | garden | リทロาม |
| native town $\square^{\square}$ |  | kind，good | บ12 |

## Glossary 7 コาขレาขฯ





```
170
```


$N$

| second | אויגענבליק | a, an | $\underset{\sim}{*}$ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| -ows ןעxy | אויגענברויצע, | to leave |  |
| so | אויך | though |  |
| rom | אוים | wipe | אیבווים\% |
| cious |  | cede ${ }^{\text {jux }}$ | א\% |
| excellent $\}$ | אייםגצ"ייכנעם | deny | אבלייקעם |
| emigrate |  | Supper |  |
| choose | אויםויעדלען | but | ของ |
| road | אויםל | start |  |
| foreign | אויםלענרים | cut |  |
| except, beside | א | Farewell | \% ¢ |
| go out | אויטשטיים \% | or |  |
| pronounciation |  | address | บロロทำ |
| on, for | איףת | aw1 | (180 |
| rise | אויד953 | without | \% \% ${ }^{\text {mix }}$ |
| over |  | ear |  |
| got up | א\% | cucumbers | - |
| stoppage |  | watchmaker |  |
| wind up | 8\% | away | ק" |
| rise, get up |  | go away (92 | (\%) (\%x ( |
| write | **) | put away | y |
| o, | 918 | set off |  |
| change | ¢ \% \% | if |  |
| return |  | above | 9 |
| and | אונד | eye |  |

necessary to mention that he required "ready money" for his hats; few persons wishing credit for an article of no more cost than a hat, or if they did, he might sometimes find it advisable to give it. These words were accordingly struck out, and the sign then stood: "John Thomson makes and sells hats." A third friend, who was consulted, observed, that when a man wished to buy a hat he did not care whe made it; so, two more words were struck out. On showing to another the sign thus abridged to: "John Thomson, sells hats," he exclaimed, "Why, who will expect you to give them away?" On which criticism two more words were expunged, and nothing of the original sign was left but "John Thomson," with the sign of the hat.'


Franklin used to relate an amusing anecdote to illustrate the sufferings of an author who consults many friends about his compositions. 'When I was a young man,' he said, 'a friend of mine who was about to set up in business for himself as a hatter, consulted all his acquaintances on the important subject of his sign.

The one he had proposed to himself was this: "John Thomson, hatter, makes and sells hats for ready money," with the sign of a hat. The first friend, whose advice he had asked, suggested that the word "hatter" was entirely superflous, and in consequence he struck it out. The next remarked that it was un-

|  | בעשעדיגונג | laden (load) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| ought (think) | ד | at length |  |
| me (become) | ויאורדע | understoo |  |
| long |  | (understand) $\}$ |  |
| now | טצ | conduct | בענעהמען |

A little schoolboy pressed a cherry between his lips and threw away the stone. An old man picked it up and planted it in the ground, much to the amusement of the boy, who laughed at him for his pains. Some time after the boy passed that way, and found the cherry-stone grown into a little shrub. The old man still tended it, and preserved it from injury. 'What is the use of all his trouble?' thought the boy.

When he became a man, he one day passed along the same road, and found the shrub now a tree and laden with fruit, and at length he understood the old man's conduct.

## Too Many Counsel.


＇Oh，＇said an old owl，who sat on a tree，＇how silly men are！Indeed，I think no one is wise but me．They all go out in the sun，and they do not seem to know that the sun shines only to put us all to sleep．It is very strange，for they hear me hoot at night，and they might think I should not be out if night were not the best time for going out．There are no mice to be had in the day．What can men do， I should like to know，without mice？I know where there is a fat old mouse．I shall eat him to night． He will not see me in the dark．＇＇Oh，oh，＇said a fat mouse who was near，＇I wonder if it is me the owl means to eat？I will go out then before it is dark， and take my supper．＇So the mouse took his supper by daylight，and the owl had no supper at all that night．Such a wise bird as the owl is！But I think she should not talk so loud．

## The Cherry－stone．

| Cherry press | דיריקע | laugh pain | \％ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| between |  | after some time | אין |
| threw（throw） | ג ג | after some time | ¢ |
| plant | （\％） | grow | 9\％PN9 |
| ground | ジロ | shrub | － |
| much | לעיy | tend |  |
| amusement | דת | preserve |  |

Men work for it, fight for it, beg for it, steal for it, starve for it, lie for it, live for it, and die for it. And all the while, from the cradle to the grave, there is ever thundering in our ears the solemn question-'What does it profit a man to gain money if he lose his soul?' This madness for money is the strongest and the lowest of the passions; it is the insatiate Moloch of the human heart, before whose remorseless altar all the finer attributes of humanity are sacrificed. It makes merchandise of all that is sacred in human affections; and even traffics in the awful solemnities of the eternal world.

A vain man's motto is, 'win gold and wear it;' a generous man's, 'win gold and share it;' a miser's, 'win gold and spare it;' a profligate's, 'win gold and spend it;' a broker's, 'win gold and lend it;' a fool's, 'win gold and end it;' a gambler's, 'win gold and lose it;' a wise man's, 'win gold and use it.'

The Wise Owl.

| Owl | איילע (פויגעל) | might | \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| say | ; צגין | were | ויערע, ויאלט זיין |
| sat (sit) | ואם | mice, mouse | מייע, מויז |
| silly | נאריש | dark | פֿ פינם |
| seem | דאֵטם יָ | before | איירער |
| put | לעגען | daylight | טאגעעםליכם |
| hoot | שרייען | bird | פןויגעל |



| fight | קעמספע | altar | אלטם (ז) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| steal | גנבה'נען | attributes | אייגענשאם |
| arve | דונגערן | humanity |  |
| lie | ליגענט וֹאגן | sacrifice | א\% |
| 1 the while | אין דער ציים | merchandise | טחורדיה) וואֵרע |
| adle | וויעג | sacred | הייה |
| rave | קבר | ffection | ליעבע |
| ever | שטענדיג | en |  |
| undering | ראֲנגערן | affic | האגדעלן |
| solemn | ערנםט | wful | שרעקליל |
| profit | פֿארגדהייל | ternal | 12 |
| lose | פֿארליערען | otto | שם |
| in | געווינע | wear |  |
| madness | פֿערריקטהייטו | generous | עדע |
| low | ניעדריג، געי | hare | טהי" |
| passion | ליידענשאפט | miser | קמצן, קארגער |
| insatiate | אונעריעטליך | spare | בעהאלטע |
| Moloch ${ }^{\text {) }}$ | מולך | profligate | רוּלגם |
| human | מענשליך | spend |  |
| heart | הערץ | broker | קֵָמיםיאני |
| re | אין געגנגווארם | lend | בארגע |
| emorseless | געוויםענלאָ | gambler | \% |

Money is a very good servant, but a bad master. It may be accused of injustice towards mankind, inasmuch as there are only a few who make false money, whereas money makes many false men.


| far off | ווייט צוועק | out of sight | ניצט צו וערן |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| crow | קרעה | within sight | צו ועהן |

A cock stood on a high wall and said: 'No one is so tall as I am. No one has such fine plumes, or such a bright-red comb. The hens all mind what I say. I call them and they come. I give them a worm to eat, and I stand by and say: "Eat it, eat it, my good hens, don't mind me; don't be shy. I am very glad to see you like it. I can find you more when I please."' 'The cock makes such a noise,' said a man who came into the yard, 'that I must kill him, if he is not quiet.' The cock heard what he said, and got down from the wall, and hid in the barn. Here he would have had no food, but the hens found him, and brought him some. He grew quite meek and still, and when he got on the wall, it was to see that the man was out of sight. If he was far off, the cock would give one long crow, and then run back to the barn as fast as he could; but if he were within sight or hearing, master cock had not a word to say.

Money.

| may | קע | mankind | בענשען |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| accuse |  | inasmuch | ; יהענדיג; |
| injustice | אונרעכם | few | יעגניע |
| towards | געגענאיבער | whereas | ニעา |

An Arab had lost his way in the desert. Two days he had wandered about without finding anything to eat, and was in danger of perishing of hunger. Suddenly he fell in with one of those pools of water at which travellers water their camels, and near it there lay upon the sand a little leathern bag. 'Heaven be praised,' said he, after he had picked it up, and felt its weight. 'I believe it contains either dates or nuts; and what a delightful treat they will be!- How they will refresh and comfort me!' So saying, and filled with glowing hopes, he opened the bag, but, on beholding its contents, he exclaimed, with a melancholy sigh, 'Alas! alas! they are only pearls.' -

The Vain Cock.

| Vain | בעל גאוה, שמחֵלץ | shy | שעעמוודיג |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| k | האהּ | yard | הוין |
| ood (stand) | 1) | kill | טיים |
| 11 | ויאֵנד, מויער | quiet | רודר |
| tall | הויך | get down | אַרונטערגעהן |
| such | הוּעלכע | hide | זיך בעדאלטען |
| mes | 5 | barn | שיינע, שפייבלע |
| bright | שיינענד, העל | brought (bring) | g) |
| comb | pax | some |  |
|  | אבט געבען | grew (grow) | ! |
|  | ווערעמיל | meek | אונטערם |
| and by ip | ייא זייםע שטעהן | get on | . |

'how dare you muddle the wáter that I am drinkıng?' 'Indeed,' said the lamb humbly, 'I do not see how I can disturb the water, since it runs from you to me, not from me to you.' 'Well,' replied the wolf, 'last year you called me many ill names.' 'Oh, sir,' said the lamb trembling, 'a year ago I was not born.' 'Well,' replied the wolf, 'if it was not you it was your father, and that is all the same; but it is no use trying to argue me out of my supper.' And without another word he fell upon the poor helpless lamb and tore it to pieces.

The Hungry Arab.

| lose | פֿערליערען | either - or | עצטוועדער, |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| way | וועג | dates | טייטלען |
| desert | מדבר, וויםטע | delightful | אנגעענעעדם |
| wander ab | פֿארבלֹאנדוֹן | treat | טעודה |
| anything | עטוואם | refresh | ע |
| perish | שטארבען | comfort | 59\% |
| suddenly | פלוצלונג | glowing | גלידענד |
| to fall in wi | צויוֹאען | behold | ועהע |
| ol | טייך | contents |  |
| water | טרענקען, טֵּיען | exclaim |  |
| lay | ליעגען | melancholic |  |
| thern | לעדערנע | sigh | i |
|  | ואֵק | alàs | ליידער |
| pick up | אויפהעבען | only | בלויוֹ |

## 

קורצע מעשיות.

The Wolf and the Lamb.

| As | אֵ | - |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| wolf | וואֵך | humbly | אוּ |
| brook | 20 | disturb | ט טריבען |
| saw (see) | דתם (\% | run |  |
| lamb | \% | tremble | \% |
| tance | \% | ago | 955 |
| wn | אוּטגם | born (bear) | - |
| am |  | same |  |
| ze | ערגרייצען | trying | 5 |
| ht | קענען | argue out | \% \% |
| justify |  | without | - |
| lence |  | fall upon |  |
| lain | רשעע, בעועוויצם | helpless |  |
| e j | וואַגעי יען | tore (tear) | 140 |
| muddle | מישעׁן |  |  |

As a wolf was drinking at a brook he saw a lamb at some distance down the stream. Wishing to seize her, he thought how he might justify his violence. 'Villain!' said he, running down to her,

As good as water. Your tea is not so good as mine. As 1 live! As sure as I live! זאוּואהּר איך לעבע . Let us not laugh
 Whether he or his servant. Though he is poor, still he is an honest man. Fly אֵנטלויפם evil (איוול) and do good. At five o'clock I got into the carriage. $A t$ night the journey 1 רייוע was more interesting than during the day. Towards night-fall נאכט ווערין everything was ready and he started off again. I am off איך פֿאהרע אַב. He is only forty years of age אֵלט. The ship is about to sail. The steamer sailc downwards שמראָמאֵב and not upwards שטראמאוין. I am short of money איך בין קורץ אין געלד

## English and American Money.


 12 pence make a shilling. 12



אין בריעף אדער רעבנונגען שרייבט מען:-
$£ 57 \mathrm{~s}$. 3 d .
$\$ 8 \quad 6 \mathrm{c}$.

5 פותט 7 שיללינג אונד 3 פענם
8 דצָללאֵר אונד 6 טענט.


§ 18.

 Conjunctions אונד and or אונד arandy or beer if you are thirsty, take a glass of tea. White as milk.

 מיט דעם אנדערען.
§ 19.
דיא הויפטבינדעווערטער זינד:-
 and (ענד)
as (iv) וי゙


because (ביקאָהם) for ויילם)

but (באם) נור, צבער
for instance צום ביישפיעל
אינטטענם פאִר
וויא דיא ואָך אינ, דאָך however דויעויער
 lest (לעם))
likewise
יייקאוּגייז

Preposition צער העלטניסוואָרט

| from (幺) | through (טהרוּ) |
| :---: | :---: |
| אין) into (אין) (אינט) (\%) | throughout (ם) |
|  | טהרוהוים |
|  | till, until (אֵטיל) |
| near (נידר) נצרנ) | to, unto (אֻנט) |
| of (אָ) | out of דרויםען |
| off (אַ) (אָּ) (\%) | אָּ אויט |
|  | towards (טוּאָר) (טגרם) |
| opposite (to) געגענאיבער | under (אֵדע) |
|  | up (x) אַרויף ( ) |
| outside דרויםען |  |
| אויטטייד |  |
|  |  |
|  | אואיטהין |
|  |  |
| save (סעהו) אחוץ) | on account (עקוינח) of |
| since | on my account מיינעטוועגען |

About that time my brother came from work. A man knocked (נצָקר) געקלאֵפט (דאָהר) at the door). We live at the
 . 2 . On the same day. He never writes to me. I shall move (מוהון) איבערציהען into the country דאָרף. Lend me a shilling for two days. He is out of town ניט אין שטאַדט. It is
 Fie turned towards the door. The war (אומר, against France. Throughout the night דיא גאַנצע נאבט I did not sleep.


§ 16.
He was in the room
ער איזה געוועזוץן אין ציממער



 Prepositions (פרעפגאישענם) העמניםווערטעער

$$
\text { § } 17 .
$$

דיא געוועהנליכםטע פרעםאישעישנם זינד:-

| ע) עערום (ע) | behind (ביהיינד) |
| :---: | :---: |
| הויבען, איבער (עבֵּוי) (עָּ) | ( |
| according to | beside (בים) (ביים) |
| רוֹט נֹאד | לווישען (בּטויאיהן) |
| across (עקראם) | beyond (ביאגד) |
| (אדפֿע) | אויםערהאֵלב |
| against (עגנוע) | but (באֵ) (\%) |
| $\text { לעענגם לענג، }\} \text { (עלאָני) along }$ |  concerning אין בעמרעף |
| \| | קאֵנםערנינג |
| צֵרום און (ערום (ערוינד) (ע) |  |
| ong (עוזישע) | הערונטער, אראד (דויִ) |
| אין בעטרעף |  |
| (ע) אין, בייא, אום (ע) | cepting |
| ווייל איבער (ביקאהם) (בים) | עקסעם |
|  |  |


|  | extremely אייםערםט (ם) |
| :---: | :---: |
| דהאֵם סֵּ | הויפטועבליך (טשיהם |
| nearly, almost ( ${ }^{\text {a }}$ | rather ליעבער, פיעלמעהר |
| scarcely (סקערטל) קוים) | ראַדער |
|  |  |
|  | hest (בעט) בעטםטער |
|  |  |
| altogether אין גיאנציצן |  |
|  |  |
| גרעדיועילי | little, 1ess, least ( וועניג |
| indeed אממת'ן אין דער טהאֵט אינדיהד | וועניגנטעערן, |
| much (מאט) | more, most מעהר, מעהרטטען |
| $\left.\begin{array}{l} \text { very much } \\ \text { greatly } \end{array}\right\}$ |  |
|  | אוּעהרֹאָ |
| probably $\quad$ וואהרשיינליך | דאדוּרך, דצפּיר |
|  | by no means אויף קיינעם פַׁר |
|  |  |
|  |  |
| ordinarily |  |
|  |  |
| particularly | surely (שעוח (שוּלים, זיכער |
| exceedingly אומגעוער עקםידינגלי <br> ועהר |  |

B

| To-day (טוֹ) העה) | then (דהע) |
| :---: | :---: |
|  | now (נֵֵ) |
| yesterday (עעכטין (עטערדעה) | at present $\}$ - |
|  | טרעוענט עם |
| ever (נעווער) (ע) |  |
| ever (עווער) אייביגי איממער | soon (D) |
| sometimes מאֵנטם מאל |  |
| סیNם | already (ם) |
| seldom, rarely iעלטען | שen |
| רעהרלי סעלדצֵם | before (בּריהער) (\%) |
|  | beforehand Ex mix |
|  | afterwards |
| long ago |  |
|  | ערטטער (8) |
| lately (לעהטלי) ניט לאינג | ow and then (a) |
| amerly |  |
|  |  |
| directly (גלייךבאַד (דירעקטלי) | as yet, till now ( ) |
| anwhile | דערווייל |
| איינםט- | still (טאָך נטילך) |
| in the meantime ( ויילען | early (ער) (ע) |
| ( עיהנטים דהים אין | 1ate (לעה) (לat |
|  | by night בייאז |
|  |  |
| וער | yearly (יעהרליך (יעהרלי) |



## § 14.



 :וערדען עדווערבט truely, wisely, gayly. אויםערדעם ;יגד דאַ פֿיעלע עדווערבם, וויא עם איוט אונטען ;עצייגט.
§ 15.



| A |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
| Here, היהר |  |  |
| there, | דאִרטהין |  <br>  |
| where (אומהר) | ווָN |  |
| at home (עט האָהם) | צוצ הויצע |  |
| everywhere | איבעראל | to and fro (פין אונד הער (ע) |
| עויצריאועהר |  |  |
| nowhere (נאֵּ | נירגענדם | upward (-s) אויפוּ |
| elsewhere עלםאיעהר | אַנדערםוֹאָ | א* |
| somewhere $\}$ |  | אַראָב |
| טאַמאועהר | אירגענדווזָ | abroad דרויםען, אים אויםלאַנר |
| anywhere $\}$ | ווא עם איום | אבראדֵד |
| עניאהר |  | הינווענדיגים אין שטוב |
| below (בעלאָ) | אונטען | אינדֵהֵהם |
| before (ביפ\%) | פגֹרנט | out of doors דרויטען |
| behind (ביהיינד) | הינטען |  |

אבער צ׳ט הילפם. צייעווערטער ועערדען do, did ניכם געברויפט, אונד מען ואגנט איינפאךך:-

I cannot, I may not I could not, I might not
[thou canst not, thou mayest not] [thou couldst not, thou mightst not]
he cannot, he may not we cannot, we may not you cannot, you may not they cannot they may not
he could not, he might not we could not, we might not you could not, you might not they could not, they might [not
 צור איין הילפםםייטווארטה, אונד עם ווירד געזאגם do not be זייד ניכם.

## פינפטעם קאפיטעל.


§ 13.




I know him zeell
he is very glad he sleeps long

 זיצד עדווערבם אָדער אומשטאנדסווערגעער:

אום מען זאֵל דאֵם בעםער פֿערשטעדען; געבען וויר דא אייניגע ביישפילע:

Present.
צו שרייב איך? צו לעוּע איך?
Do I write (ריים)? read ? [dost thou write ? read ?] does he, she, it write? read? do we write? read?
do you write? read ?
do they write ? read ?

Imperfect.
צו שריעב איך? צו לאוּ איך? Did I write ? read? [didst thou write ? read ?] did he, she, it write? read? did we write ? read? did you write ? read? did they write ? read?



צו קען איך? צו מעג איך?
Can I? may I?
[canst thou? mayest thou?]
can he? may he?
can we? may we?
can you? may you?
can they? may they?

צו קאָנטע איך? צו מעכטע איך? Could I ? might I ?
[couldst thou? mightst thou?] could he? might he?
could we ? might we ?
could you? might you ?
could they? might they?

## דאֵוֹעלבע איוֹט מים not, צום ביישפיעל :

איך קויפע אונד (פּערקויפע) ניכט I do not buy (sell) [thou dost not buy, sell] he does not buy, sell we do not buy, sell you do not buy, sell they do not buy, sell

איך קויפטע (פעערקויפֿטע) ניכט
I did not buy (sell), [thou didst not buy, sell]
he did not buy, sell we did not buy, sell you did not buy, sell they did not buy, sell

Imperative.

let me call לאצָ מיך רופעען
 call $\quad$ y
let us call לאהמען וויף ליעבען let them call לאהצען קייאליעבען

## § 11.

אונרעגעלמעםםיגע צֵיימווערטער זינר זֵָלבע וואם אין .imperf אונד אין participle past ציימווערטער give (גיוו) געבען, bring (ברינג) ברינגען, זייען ניט אין

 קיאא אונרענעלמעםםיגע ציימווערחער.

$$
\text { § } 12 .
$$

ויען דאֵם ציימוואָרט דריקט אוים איינע פראגעע, אָדער ועען נעבען צייטו-
 , to do

 ליעב ניבט) (איך האבב ניבט געליעבםם.) דיעיעוע רעגעל גילט ניבט :-




 צויצל have איזט איין הילפםציימווארםם.

## Future.

איך ויעל רופען, א...וו.


Conditional צווייטע פֿאָר

איך ויאָלט רופעען, אוּמוּוּ

| I should |  |
| :---: | :---: |
| [thou wouldst] | callş) |
| he, she it would | אדרער |
| we should |  |
| you would | $\begin{aligned} & \text { have } \\ & \text { called } \boldsymbol{\top} \end{aligned}$ |
| they would |  |

איך ווהאלט ליעבען, א.גוו.
I should [thou wouldst] love $\S$ )
he,she, it would
we should
you would they would
$\qquad$
have loved 1 ;


If I call אָדער have called If I love הָדער have loved [if thou call] have called [if thou love] ", " $\left.\begin{array}{c}\text { if he, she, } \\ \text { it call }\end{array}\right\}$ Mָ have called $\left.\begin{array}{c}\text { if he, she, } \\ \text { it love }\end{array}\right\}$ ", " if we call אָדער have called if we love ," ," " if you call אָדער have called if you love ," ,, ", if they call have called if they love ,",",

|  |  |  |
| :---: | :---: | :---: |
|  |  |  |
| Present. |  |  |
| I call (קאָל) | איך רופע | I love |
| [thou callest] |  | [thou lovest] |
| he, she, it calls |  | he, she, it loves |
| we call |  | we love |
| you call |  | you love |
| they call |  | they love |
| Imperfect. |  |  |
| I called | איך ריעף | I loved \% |
| [thou callest] |  | [thou lovedst] |
| he, she, it called |  | he, she, it loved |
| we called |  | we loved |
| you called |  | you loved |
| they called |  | they loved |

## Perfect.



Pluperfect.

| I had | called | I had |  | loved |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| [thou hadst] $\}$ |  | [thou hadst] |  |  |
| he, she, it had |  | he, she, it had |  |  |
| we had |  | we had |  |  |
| you had $\}$ |  | you had |  |  |
| they had |  | they had |  |  |


| Verb |  |  | 147 |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| May (מעגע) (מענין |  |  |  |
| Pres |  | Imperfect. |  |
| I may | איך מעג، קאן | I might (מייט) | איך מעכטע |
| [thou mayest] |  | [thou mightst] |  |
| he, she. it may |  | he, she, it might |  |
| we may |  | we might |  |
| you may |  | you might |  |
| they may |  | they might |  |

Must מוזען, דאַרפַען, נעמהיג האבען (מאֵם)
Present.
I must איך מום, דארף

[thou must]

he, she, it must
you must
they must

## II

בעעעלמעסיגע ציימווערטער האבען איינע conjugation וויא אונטען: Love.

Infinitive. to call to love ריעםען (עוּ קאָהל) ליעבען (עוּ לאוו)

Participle.




## 

## 


 it have $\quad$ עם האבצען



Will ועלען
Present. Imperfect.
I will

 we will וויר ואלעןן מיםען we should וויר ;אֻלמען you shall איהר זאלט, מוסט you should איהר ואלטעט


Shall זאללען
Present. Imperfect.

| I shall | איך וילל | I would | איך ויאֶלֹעי |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| [thou wilt] | דוא ווילם | [thou woul | ויוֵללטעם |
| he, she, it wid | ער, | he, she, it would |  |
| hall | וויר | we would | וירד ויאֶלםען |
| ill | איהר וילט | you would | - |
| they will | א ווילען | they would | וֵֵֵלט |

To Do טהוּן (טוּ דוּ)
I do (ד)
(דיד) ( I did איך טהוּע
איד מהیט

Conditional (קאָנדישיאגעעל)

|  |  |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| I should (שי) [thou wouldst] | have ${ }^{\text {) }}$ | I should (7am) [thou wouldst] | be ${ }^{\text {) }}$ |
| he, she, it would | Nדעו | he, she it would | אֶדער |
| should |  | we should |  |
| would | had $\ddagger$ ) | you would | been $\ddagger$ |




| That (דהעע) I [that thou] | have $\dagger$ ) | That (דחעט) I <br> [that thou] | bet) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| that he, she, it | אָדער | that he, she, it | אֶ |
| that we |  | that we |  |
| hat you | $\text { had } T \text { ) }$ | that you that they | been (1) |

## Imperfect עבען פֿערגאגנענע ציים



אויב איך ווערע אויב דוֹא ווערעטם

 אויב אידר ועער רער

o ( ) pres.
\% ( perf. (9T pres. ( $\dagger$
they had $\quad$ זייא האیטטען
Perfect (פערגאַגעעע צייט (פרפעקט)

3) לאנג פֿערגאנגענע צייט (פלייפערפעקט) Pluperfect



| I shall (שעלל) [thou wilt (אואילט) | have ${ }^{\circ}$ ) <br> を | I shall <br> [thou wilt] | be ${ }^{\circ}$ ) |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| he, she, it will (אואיאל | 令 | he, she, it will |  |
| we shall | ve |  | ¢ |
| they will | hadt) | you will | beent) |

# I <br> הילפֿם-צייטווערטער. <br>  <br>  <br> $$
\left.\mathrm{To}_{\ddagger}^{\ddagger}\right) \text { have } \quad \text { to be }
$$ <br> <br> To $\ddagger$ ) have to be <br> <br> To $\ddagger$ ) have to be <br>  <br>    

##  

| I have (העוו) | איך דאבע | I am (ע) | תיף בין |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| [thou hast $\dagger$ ] | דוא האטג(דעםט) | [thou art] (\%) | דוא בים |
| he, she, it has | ער, זיאג עם הם | he, she, it is \% | ע", |
| we have | וויר האבען | we | 1 |
| you have | איהר האבט | you | איהר זייד |
| they have | אות דאבען | they are | \% |
| Imper | ct (אימפערפעקט) | עבען פֿערנגנגענע צייט |  |
| I had (חעד) | איך האטמע | I was (ixw) | K119 |
| [thou hadst] | דוא דאטםטםם | [thou wast] | דוא וֹארםם |
| he, she it had |  | he, she, it was $\{$ |  |
| we had | וויר האטטע | we were | ויויר ויצרצר |
| you had | איהר האטטעם | you were | ויאר |

 you דוא ווירד יעצט ניכט בענוצם, ואָנדערן thou ( $\dagger$

 some one, somebody, anyone, any body אירגענד אינער
 whatever (אואטטעווער) whoever (אומר) (הועווער) other, another (ענאדרעע) each other אנדערער، איץן אֵנדערער איינער דעם אַנדערען

## פיערטעם קאפיטעל. <br> 

§ 10.
אֵּא ויאָרט וויא write (ריים) שרייבען, go (גאָה) געהן sleep (םליהם)


 (אביסעל פֿריהער) ; I shall write - איך ווערדע שרייבען שפעטער
 צייטוואָרט הייםען conjugation (קאָנד;ששיוגעשען).


 פֿאן דִיעעע צעעהן הילפםם-צייטווערטער אונד פָאן צווייא conjugation רעגעלמעםסיגע צייטווערטער

## 

אאייעה, אייערע, your, yours אונוער, אונוערע,

their, theirs (דייער, זייערע, זייערער (דעהר, דהעהרם)
דריא ערשמע פֿארם ווירד געברויכם, ווען עם שטעהם גלייך רערבדא איין דויקצמווארט, למשל : my book מיין בוךך her horse איהר פמפערד.
 גלייך דערבייא، למשל : the book is mine דאם בוך איוט מיינעם the horse is hers זוען דאם פֿירויארט בעציעהט זיך אויף אונלעבענדיגע זאבען, ד"הי אויף ועקליבעם העשלעעט: למשל : the table and its cloth דער טיש אונד שוין טישטוך the house and its roof דאם הויז אונד זיין דאַך א.מיוּו

E

## Singular.

## Plural.


 טייגם איינעם، אונד דיא ערשׁע ווירד געואגם צו פֿיעלע.

## 


Gen. (יעהע אָבען אַבשניט a אונד אונטען אַבשניט (D).



B


Acc. whom (הוהם) what which

## C

Singular. Plural.


D


אין דיא געשלעבטער, מען זאגט צום בישפםיעל: the good son אומד אויך the good table אונד the goor רא

## 138 ע ע

 3) צעבליכעם געשלעבט [מין םתמי] פּיר ניכם-לעבעדיגע געגענשמענדע.


 דצאגט מען ציינען ועכליך, אויף זיאה ואגם מען אין עגנליש it עם, דאםם.
דאֵם מעגליבע געשלעבט הייםט אייף ענגליש: màsculin gender
 רושענדער); יעבליבעם - neuter (ניהטער).

## § 9.



 געהענדע; (f) אונבעשםימטע.

## A



Singular.
Plural.
Nom. I (אֵ) We (איח We



Acc. me (מ)

Nom. thou (דהו) You

Dat. to thee
Acc. thee
(צ) to you
דיך $\quad$ you
(5)

T
 ואלכע אייגענשאפטםם-ווערטער:
Positive Comparative Superlative










## דרדטעם קאפיטעל. <br> 

§ 7.



§ 8.
אין דער ענגלישען שפראכע גיבט עם דרייא געשלעמבטער (םינים):ז) מעגליכעם געשלעכט [מין זכר] פיר מאגםםעערזצגען אונד מהיערע וחאם וענען פֿאן דער נאטור מענליך; 2) ווייבליכעם געשלעטם [עין בקבה] פּ
§ 5.
ראם אריגע: שומוֹה







3) smàllest



2) more useful ניטצליבער






§ 6.



 .

## Plural.

Nomin. the merchants
Genit. of the merchants
Dat. to the merchants
Acc. the merchants

of shops
to shops
shops
דער אונבעשטימטער צֵרםיקעל ווירד ניכט געבּרויבט אין מעהרצאָהל. דער accus איוט איממער גלייך צום .nom; אין gen ווירד צוגעלייגט

בייא הויפטווערטער וואם בעצייכנען אייעע פערוֹאן, איינן מענשען קאן
 איין s, ד"ה s'; אונד אין מעהרצאהל נור איין שמריכעל אַללין, למשל,

רער the shop of the merchant the merchant's shop אַשטמאט


## צווייטעס קאפיטעל.



$$
\S 4 .
$$

 אָדער מיט זיינע סמנים, וויא dear (דיהר) טהיער, small (סמאהּל) קליין.
 . adjective

אין איינצאהל צוּוי וויא אין מעהרצאהל, צום ביישםיעל:
Sing. old town good thing אלטע שטאָ


 קעדעם הויפטווארםט קאן געברויכט ווערדען אין איינצאהל，ויען מען רעדם




איינצאהל הייסט אויף ענגליש singular（םינגיוּלער），אונד מעהרצאהל הייםט plural（פלגוראל）

$$
\S 3
$$


2）the father of the boy


 קים דעם בעשםימטען，םייא מיט דעם אונבעשטימטען צרטיקעל，איזם nominative（נ）
 dative

## Singular．



Genit．of the merchant of $a$ shop
Dat．to the merchant to a shop
Acc．the merchant a shop

## 

קורצע גראממאטיק דער עגנלישעין שפראכע. ערסטעס קאפיטעל.
 8 I.




 אויף ענגליש noun (נוין)







$$
\S 2 .
$$







paper, pen and ink. פאם בעיער פעדער אונד טינטע. אינק .ענר פען פעהפער

NEW-York, JULY 25-th. ניוּיאֵרק דען 25-טען יולי.
"I must apólogise, I איך ביטע איךך אום ענט, ",

איך קאֻגטע נימם שרייבען צו could not write to you till

now, becaúse I have been יעצם, וויית איך בין געוועעען
ביהן העוי אֵֵי ביקאָּם נצֵה
much occupied and have עעהר בעשעפטיגט אונד האבע העוו ענד צקיוּיציד מאטשׁ
not had ány time. From קיינע ציים געהאבט. פֿאָן

this time forward I will יעצם אן אונד וייםער ועל איך אוּאיל אֵיי שַּראראֵרד טיים דהים write to you regularly רעגיולערל י יוּה טוּ ריים évery month according to יעדען מאֲנאם לויט מיין עוּ עקאָרדינג מאָּנמה עווערי my prómise. I send you שערשברעבען, איך שיקע איך יםה טענד אֵי פראחמיו
a hearty greeting from איין הערנליכען גרוםם פֿאן שראם גריהשינג הארטי עה
איעיער ערגעבענםטעם פֿריינד..." "...." שרעעד דעוואהגעד יוּהר


London, May 3-rd. לאצנדצן, דען 3-טען מיֵיא

$$
\text { Dear Friend, } \quad \text { ההייערער פֿריינד, }
$$ פֿוֹענד דיהר

 מאטשש מי קאהדם יוּה
sórrow by your long silence. קוממער דורך אייער לאנגעם

What is the cause of it? Per- ? וואם איוט דיא אורואבע דאפֿאן
 háps you are ill, or some פילייכט וייד איהר קראנק אָדער

óther misfortune has hap- אונגליק האט געטראפמשען מיט

 ציי קעהם עני אין יוּה טו פענד beg you toanswer this letter לעטער דהים אוזנםער טו, יוּה בעו
as soon as possible and tore-רי- טו ענד פטאםיבל עו שוּהן עו assure your sincere friend."

Now do not refúse to write

a few words in answer to
 my friend's letter.

איר
צו אַנטוואָטען דיעוען בריעף :אָ שנעלל וויא מענליך אונד צוי לעי:טעער פֿרענד'ם מיו
Well. Please give me note גוה، גיבט מיר געפעלליגםט שרייב- נאָהט מי גיוו פגיהם אוּעלל
abóut here? What is the אין דיעוער געגענד, וופעעל איחט דאֵם דהי איו אוּאט ביהר עבויט
 שוּ לעטטער עה אָּ פָּהםטעדוֹשׁ
 מענטשעטעער אָר לאָגדָּ
 ליהוי מעהל דהי דצוּ אוּען
for América? To day at נאֵך אמעריקאּ? הייטע אום

two o'clock in the áfternoon sווייא אוהר נאבמיטאֵג





The póstage of a registered - דאם פאחםטגעלד פֿאן איינעם רעע

létter is double, but it does בריעף איוט דאָפעלט, אבער עם
 not mátter to what city.

מאַם ניכש אוים נאֵך וועלבע


## § 5.

Do me the fávour to read טהוט מיר רען געפאללמען אונד

this létter. With pleasure. דיעוען בריעף. מיט פעערגניגען פלעושער אוּאיטח לעטטער דהים
Please give it me. ביטמע, גיבט איהם מיר. מי איט גיוו פליהם

Note size and ruled, -
קקיינעם פֿאָּרמהֵט אונד לינירט. רוּהלד ענד טייז נאָה
What is the date?
ויעהט דהי אי; אוּאט
The fifth of October,

Do you wish to have a
 gúmmed énvelope? אגנויעלאָּ גאַמד
No, I will close my letter נין, איך ועערדע שליעסען מין

with sealing wax. אוּעקם שיהלינג אואיטה
Where can I get stamps? ויואקאן איך בעקאָמען מארקען ? סטעמפם געט אֵי קען אוּעהר


Not far from here. ניבט ווייט פֿאן דאצען.

It is near. Give me sóme עם איזט נאָהנטגיבט מיר עמוואם סאیם מי גיוּ ניהר איו איט blótting-páper; I have still
 to addréss my létter. I will אוּאילל אי לעמטעער מי עדרעם טוּ add a few wórds in a póst-
 script. Is there a létter-box באֻקמ-לעטער עה דהער איו סזיפט

לעששׁאַּעיער. איך האבע נאָך
צו אַדרעםירען מיִן בריעף. איך ויערדע
צושרייבשן אייניגע ווערטער אין איין פאפם -
סקריפטום. איוּט דצ פֿאַרהצגדען
איין בריעפּקאטען
cóming. Have you anything



at all. I have only a few ביפטם איר דאבע צור איימיגע

small things. קלייניגקי"טען.
טודיגגם טמפּהל





but moderate.
באָּערעם באּ
Coachman, what do I owe

you? It is too much for 70.0

so short a distance.


$$
\S 4 .
$$


gers, please go on shore. ושירע ביטמע צו געהן אויף רעם

The engine makes a great גרעהט עה מעהקם אינדושין דהי
noise. Everything shakes.

This shaking is tiresome. דאֵם ציטטערן אימש פֿערדריםליך טוירםאַם איו שעהקיגנ דהים
I feel unwéll.

Do you féel sea-sick? האבּט איהר דיא ועע-קראַנקהיטו?
Not yet, but I am afraid נאָך ניבט, אבער איך פּירבטע (האֵב מורא) עפֿרעהד עם אֵיי באֵט יעמו נאֵט
I soon shall. You should דאֵם איך וֹעל זיא גלייך האבען.

try to eat by all means. צו עםםען איף אללע פֿעללע.
מיהנם אָהל בי איהט טוּ טרי
It is bétter to remain in the עם איזט בעםער צו פערבלייבשן אין דיא דהי אין רימעהּן טה בעעער איא איט
open air. פרייע לופם. עהר צֵּהםטן
Have you had a good night? (האט איהר געדאם אֵ גומע נאבט?

The noise of the éngine דער לערם פֿאָן דיא מצאשיגע
 קrevented me from sleeping. האט מיךגעשטערט פָאן שלאפעען םליהפינג פֿראָם מי פריוענטער
The custom officers are דיא צאָלל-בעאמטען (סטראֵש-



Have you got your pápers？האֵבט אידף איערע פאַפּערען？

Here is my pássport．היער איזט פיין פאטם

It is all right．
ריים אָהל איו איט
What is the fare？When ？ויעפיעל קאֲםט דיא רייעע ？







but all drinks are at their צאג אבער אַללע געמרענקע זינד
דהעהר עט צֵהר דרינקם אָהל באַט
own expense．How long אויף זייערע קאטמטען，וויא לאנגעע



 דעהם ניין ניהרלי







First, (second, third) class. ערםטע (צווייטע, דריטע) קלאם. קלאהם טהעוד טעקענד פֿערם
Please weigh my luggage. ביטטע וועגט מיין גנעעקק.

 דהי הענדל קעהר טעהק
páckages cárefully.

Do you travel for pleasure?

No, I travel on business. We פיין, איך רייז ויעגען געשעםם

have reached the státion. וחיר זינד אַנגעקאמממען אויף דעם



Are you góing to get out? ? ואהאט אידר אויםשטחייגעץ ?



We have arrived, ע"רייווד העוּ אוּאי
§ 3.





I will
trunk ? sis your luggage
 ready? Everything is pre-פרי- איו עווערימזהינג רעד
pared. - Do not forget פאדרגעברייטעט, פֿ שרגעטט ניבט

to write to us.

I will do it with pleasure,

Farewell, a pleasant journey
 and góod health. (ע)
§ 2.
Cóachman, to the railway.

Make haste. Be quick.

The train starts in an hour. אויער ען אׁק
We are at the státion, Sir,

Where is the booking-office?

A ticket for Manchester, מענם if you please. What class? ?


קצָפֿער ? איוט אייער געפעק Eערטיג. (בערייט) אלעם איוט

צזי אונם צוּ שרייבען.
איך ויערדע עם טדון פעיט פערףגניגען.
בלייבם געזוגד ! אין גליקליכע צייצ

אונד גוםע געיונדרחיםם.
Travelling i23
going next week; at the end פמאהרע נעכטטע וואכע, אם ענדע: ענד דהי עט אוּאיהק נעקטם גאזאינג
of next week.
אוּיהק נעקם אָּ אֶח
At the beginning of next אים אַנפַאנג בָאן נעכםטען בעקםט אָף ביגינגיגוֹג summer. In the middle of אָף מידל דחי אין סאַמער
winter. A week after
אַהפֿטעעו' אוּאיזוּק עה אוּאינטער
וּינטער. איין וואָך נאַך אָםטערן (חロפ)
Easter. In a few days. In אין אייניגע: טאגע. אין איינע קוע

a short time. In a month. צייה. אין איין מאזאֵטם. מאָנטה עה א'ין טיים שאָרט עה
One of these days. אין קורצען; (איינעם טגאעםם).



 געהט אַב טוּ- ליהוום טגיהמער עה טיה
mórrow. I go to the town מאֵרגען. איך פֿאַהע נאֵך דער

of...in the stage-coach.
קאָהטשׁ-טטעהדוֹש דהי אין אָּ
דיא ועע (ים) רייוע איוט צולאַנג. . The sea voyage is too long

איך ליעבע ניכט דיא ועע-רייוע. . I don't like the sea voyage.




שׁטאַד...
אין איינעם פאחטגוואגען.


| Hëbrew (היהםר) |  | Liverpool |
| :---: | :---: | :---: |
| Jew (דוֹM) |  |  |
| Jëwess (ד) | אידישע |  |
| Saint-Pëtersburg <br>  | פּ |  (לימהוּעניצו) |
| Môscow (מאטקp) | גואִםקי | Madrì (מעדריד) (\%) |
| Wärsaw (אוּארסאָה) | ויצרשויא | New-York (נים-יאחק) |
| Vilna (104) | ווילניֵ | Wàshington |
| Berlin (בערלין) | בערלין | (א) (\% |
| Kônigsberg (2רע |  | Bóston (באֻטuck |
| Viénna (וויעננ) |  | Philadëlphia (\$95\% (\%) |
| Pàris (\%) | שxריו |  |
| Ròme (ロTヘั) | า | Constantinòple |
| Lóndon (לאֵדראן) |  | צרודלים) |




## ועכצענטצם קאפיטעל. <br> Travelling (טרעוולינג) רייוען, בּאהרען

 § 1.Now I must say good-bye. עיצםם מום איך שיך פֿעראבשידען



To-mórrow at six. - I am מאָּגןן אום צעקם אוהר. איך


## פינפצעהנטעם קאפיטעל.

 § I.The Continents דיא ויעלט-טהיילען (דהי קאָגטינענטם)

|  |  | American | אמעריקאנ |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
|  |  | (אnעריקען) |  |
| Asia (ע\%) | NKN | Australia | אויסטראליען |
| Asiatic (עיעטיק) | אַויאטישע" | (אָהטחרעליע) |  |
| Africa (\%יקר) | אפֿריקی | Australian | אויםטראליער |
|  | צַּריקאנער | (אָהמטרעליען) | אויםטרצריער |

§ 2.


| Rússia (רֵֵ\% | רוםםלים | England (ענגלענד) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Russian (רצים) | * | Englishman | ענגלענדער |
| Pòland (ExT) |  | (עגגלישמען) |  |
| Pole (Ex) | פטאלאז | Italy (איטעי) | איטאליען |
| Gërmany | ייטשלאנד | Italian (איטעליע) | איטֵی\% |
| (דושערמעני) |  | Cánada (קענער) | קאֵנֵרֵ |
| German (רוֹעומע) | אֻדייטשער | Túrkey (טערק) | טירק |
| Aústria (wָy) | עםטרייך | Turk (טער) |  |
| Austrian (\%own | עטגרייכער | Chína (טשיינֵ) |  |
|  | S | Chinése (טשייניה) |  |




 Frenchman (ה)
sámples on Friday next. פראבען אם נעכטטען פֿרייםאֵ. נעקםט פריידע אהן טאהמשלם
I came here in the year one איך בץן אוּאן יעהר דהי א׳ן הידר קעהם איצ


and eighty-five. אוגד בפיגף-אונד-אבטטציג. פֿ
He was born on the 26-th ער איזט געבאָען ואחרדען אֵם











bears the date of May in-th מעה אָף דעהם דהי בערם
and the letter of Mr. מי״


Gordon is of July the 23 -rd.


At last we have recéived an ען ריםיהווד העוי אוּאי לאםט עט answer from Messrs. Stone.


עעד אייצע

§ 3




I recéived your létter last איך חאג ערחהלטען איער בריף לעצטען (פָּריגען) לאםט לעטםער יוּהר ריםיזוּוד אֵי


of Júly. What day of the יולי. וועלפען טאג אים דרזי אָף דעה אוּאט דושׁוּליי אָף
month is it now? מאזנאם האבען וויר יעצט ? נֵֵה אימט איו מאָנטה
It is the twénty-fifth (25th) עם אם דער פֿינף-אונד-צוואנציגם (2)

of Aúgust טעער אויגוטט. אָהגוּםט אָּ
We dispátched the wine on

 צו טוּ אינטענד ענד לאמוט מוּוּסדע
send the oil next week on שיקען דאם עהלל נעבטטע ואזבע אָן אוּאיהק נעיקסם אֶיל דהי סענד
the fifteenth of January. דען פּינפּצעהנטען יאנואר.
דזשעניוּערי אָף פֿיפטיהנגה דהי
I will send you fresh איך ווערוע אייך שיקען פֿרישע


118 － 18 リール


$$
\begin{gathered}
\text { פיערצענטעם קאפישעל. } \mathrm{E} \text { § } . \\
\text { § }
\end{gathered}
$$






§ 2.
The months of the year（דחי מאְנמהם אָף דהי יעחדר）

 December（דיסעמבער）דעצעמבער
§ 3.

$1 / 2$ One-half, a half. $1 / 5$ One fifth, a fifth.

$1 / 3$ One-third, a third. $3 / 5$ Three fifths. טהערד עה טהערד-אואן
2/3 Two-thirds. טהערדם-טוה
$1 / 4$ One-fourth, a fourth

A quárter.
קוּאוּמר עה
Kalf an hour (איין האלבע שמונדע, אויער Half a pound פטَاנד
$1 \mathrm{I} / 2$ One and a half.
$27 / 8$ two and seven-eighths
$3^{4} / \mathrm{s}$ three and four-fifths.
a quárter of an hour. איינע פּיערטעל שטונדע Half a year. \} a quárter of a pound.
 a third of a year. יאֵּר,
 איין דריטעל יאהד
a fifth of a mile. איין פֿינפּטעל מייל

- 4. 



 treble, threefold $\}$ sevenfold $\}$ דריימאל צאֵּפּיעל



$$
116 \text {. } 6 \text { リコา }
$$

§ 2.



The first $y-1$ the second $ע ט-2$ the twenty－first

the third $\boldsymbol{y}-3$ the fourth $\mathcal{y}$－ 4 the twenty－second $\boldsymbol{y}-22$



the seventh（דהי טעווענטחה（ד）
the eighth עט－8 the ninth （the fiftieth

the eleventh the sixtieth $y=1100$
אילעווענטד：דרהי
the twelfth yu－12
ans min
the thirteenth $y \mathbf{y}-13$

the fourteenth 9 y －14
פָּ
the fifteenth $\quad \mathrm{y}-15$
פan
the sixteenth yט－16
ロיקטם
the seventeenth $\mathbf{y} 17$
טעווענגידגם ד דהי
the eighteenth $\mathbf{y} 0-18$
עהםטיחנם דחה דחי
the nineteenth yu－19
פייפמירנמטה דחי
the twentieth $y \Delta-20$
טועעטיעטה דרחי
טיקטם טיעט
the seventieth $y$－ 70
טעועצ
the eigthieth $\boldsymbol{y} u-80$
4 ד ד myynoy
the ninetieth yu－90
ציינטיעט
the hundredth $\quad$ y－100

the hundred and first $y-101$ the hundred and second $ע$ ע－102 the five hundredth $y \Delta-500$
the thousandth $\quad y-1000$ טחויזענדטה דהי
the thousand and first $y$－1001
the two thousanth 渵－2000
the millionth 湆－1，000，000
מעיליאצנטה דחי

## דרייצענטעם קאפיטעל.

Numbers (נצמבערם) צמערן, צאהלען
§ I.
Cardinal numbers גרוּנד צאהלען (קארדינעל נאמבערם)

1. One. 2. two. 3. three. 55. fifty-five 60. sixty.

2. four. 5. five. 6. six. 66. sixty-six. 70. seventy.

3. seven. 8. eigth. 9. nine. 78. seventy-eight. 80. eighty. עהטי עה עהט עהט-סעווענטי
4. ten. 11. eléven. 87. eighty-seven. 90. ninety.

5. twelve. 13. thirteen. 99. ninety-nine.

6. fourteen. 15. fifteen. 100. a (one) hundred. (האנדרעד)

7. sixteen. 17. seventeen 102. a (one) hundred and two. 200. two hundred.
8. eighteen. 19. nineteen. 550 . five hundred and fifty. עת ניינמיהן 1000. a (one) thousand. טהוייענד (אוּאָא) עה

9. twenty-two. 30. thirty. טוּוּ-טויענטי
10. thirty-one. אוּאן-מהערטי 40. forty. פעאהרטי 1,000,000. a (one) million.
11. forty-four.

12. fifty.
. $1,000,002$. a million and two.

I want a light and dry room. רוּהם דריי ענד ליים עה אוּאגט אֵי
I want a bed room and a איך ויל איין שלהאפצימער אונר איין עה ענד רוּהם בער עה אוּאנט אי"
parrlour, on the first or
 sécond floor. פלצאָהר טעקאָּד
 אוּאגט יוּה אוּאט העוּ אוּאי
This room is too small and דיועם צימער איוט צו קליין אונד ענד טמאָהל טוּה אוי רוּהוהם דהים
too dark. Here is a larger, צו דונקעל. היער איזה איין גרעטערעם לאהדושער עה איו היהר דאהק טוּה
and lighter room.
אונד ליכטיגערעם ציממער.
רוּהם לייטער ענד
It is large enóugh but the עם איוט גראָם גענוג, אמער דאם

fúrniture is too soiled and מעבעל איזט צו שמוםציג אונד ענד טאָּלד טוּה אוּ פערניטשע
the chimney smokes.
טמויקם טשימני דהי
What price do you charge? ?
how much a month, מאֻנמה עה מאֵטשׁ דוי
wáshing included? It is איו איט אינקלוידעד אואשינג
véry dear. It is too dear. זעהר טייער. עם איצמ צו טייער.
דיהר טוּה איו אים דיהר ווערי
איך ווילל איין ליפטיגעם אונד
מרצִּקענעם ציממער.

צווייטען עםצהּש (שטאָק). רער קאמין רויכט.


צועשע צוזאֵממען? עם איטט


I prefer Bavárian beer. איך ציהע פָאר ביירישעם ביער.

Take a little cold chicken, געמט עטוואם קאלטעם הוהן, טשיקען קָאלד ליוּל עה טעהק

 mústard and pépper. וענף אונד פפעפעער.

Thank you, I am satisfied איך דאַנקע, איך בין צופרידען.

I eat véry little, especially איך עםע ועהר וועניג בעואגדערם עםפעשעללי ליטל ווערי איהט אֵי
at súpper.
ביים אֵבענדברצָם.


> § 10.
> וֹאָהנונג (לאָדוֹשינג) Lodging

lódging ? Yes. וואָהנונג? יֵ. יעם לאָּזשינג
איך וויל מיעטהען איינע וואהנונג. I wish to hire a lódging.

Have you, sir, an apártment האֵבט איהר, מיין הער, אַצימער

to let ? Can you let me the צו פערלאטמן. קענם איהר מיר

kind of room I want. ארט צימער וער אויא איך וויללת ? אואגנט אֵי רוּהם אָּ קיינד
What kind? וועלבע צרש (סָָר) ?

§ 9.
At supper (עט סאפפפער) ביים אבענדבראָט


 שםעט. לעהם טוּה איו איט טהעענקם
It will ónly take us half an



We will accómpany you וחר ולערדעי אייך בעגלייםען נאך



your invitátion. אינוויטעהשעעי יצהד
Do you like cold meat? ? ?

Accépt this slice of roast ראהּםם אָּ טליים דהים אקםעם
beef. Excellent. טען. אויםגעצייפנעם: עקםעלענט ביהף
It is roasted to perfection. . עם איזט געבראטען פֿאֻלקאָמען.

Which do you like best, ואםם ליעבם אידר בעסםער, בעםט לייק ציוּ
wine or beer?
ביִיזר אר אואיינ

Will you take a pear or an ווילט איהר נעהמען אין בירנע

 מרויבען? גרעהתם פּֿיהּ עה אָר אָרענדיש
It does not matter which. עם מאכט ניכט אוים וואםם.

Whatéver you óffer me ואیֵ ואה ויעלען מיר געבען

I shall take willingly. וערדע איך גערנע אַנעהמען. אואיללינגלי טעהק שעל צֵי
You may seléct any of the איהר קענט אייך אויםוועהלען

severaldishes.These apples פערשיעדעגען געריכטען, דיעוע עפמפעל עפעלם דהיוזם דישעם סעווערעל
I can recommend to you. קאון איך אייך בעםטענם עמפת

Do you like vegetables? ליעבט איהר גרינעם געמיזע ועודזשימעבלם לייק יהוּ דוּ
I like all végetables:וועדושיטעבלם אָהל לייק אֵי אי
potátoes, cárrots, cábbage, קאֵרטאָפעל, מערען, קרויטו,

peas, túrnip caúliflowers, ערבםען, ריבען, קָאלירטע קרויט,
קאָהליפלאָהרט טערנים פיהם
spinach, all but beet root
שפּינֵם، אַלעם אויםער בוריקעם
 and rádish. Andcúcumbers? אונד רעטיג. אונד גורקען

That is what I like best. דאֵם אֵּ וואֵם איך ליעבע אֵם בעטטען, בעםט לייק איי אוּאט איי דהעט

## 

I do not like stale bread. . איך ליעבע ניכט אַלטעם ברויט. ברעד טטעהל לייק נאָּ דוּ אֵיי
There is good and fresh fish עם איזע דאם גוטע אונד פֿרישע

 טוּ יוהּ טראָבל אֵי מעה
pass me the salt?
סצֻלט דֶדי מי טאהם
Will you have some ? ואָלט איהר שעפםענפליישׁ

mútton? Thank you,
איך דییגקע איךך

I prefér roast fowl, and איך וילל ליבער אייץ געבראטעענע

sálad but without oil. סאלאט אבער צָהנע בוימעהל. אֵּל אוּאיטהוים באֵט טעלעד
I drink to your health. -איך טרינקע אייף אייערע געונד

אויער ווין איוט פֿארמרעפליך. עקםעלענט איו אואיין יוּיהר
Do you like small beer or ליבט איהר לייכשעם ביער צָדער פֶאֶרטער ? אֶר ביהר סמאָהל לייק יוּה דוּ pórter ?
פגָּטער
I prefér Bavárian beer. . ביהר באוועהריען פריפעׁר אֵי


for your dessert?
צום דעםער"ט.
רעעערט יוּדר פֶּרֶר

אונם) געהן אין שפייע-ציממער. .us go into the díning room. רוּהם דיינינוּ דהי אינטה גָה הֵו
Please sit down here, at ביטמע, זעטצט איך דצ נידער עם חיהר צחוין טיט פליהם
the side of this lady. נעבען דיעעע דאמע.
לעהדי דהים אֶף סייד דהי
What can I offer you ? מיש וואם קאֵן איך איך דיענען

Will you take soup? (מכבד צין) ?

ויאהט איהר נעהמען זופטע ?
בוּהם טעהק יוּה אוּאיל
א I shall willingly take some, אחך ויל גערנע וועלבע עםםען טאֵם טעהק אוּיללינגלי שעל אֵיי
don't give me much. גיבט מיר ניבט פֿעל.

The table is not réady, דער טיש איז נָאך ניכט גערעקט, רעדי נאוט איו טעבל דהי
bring two forks and one ברינגם צווייא גאבעלן אונד אין אגּאָן ענד פֿאָהקם טוּה ברינג
spoon. Will you take beef לעםׁעל. ויאָלט איהר (אָקםען) פעלייש בידף טעהק יוּח אואיל ספּהן
or some chicken. אָדער הוהן? טֶשׁקען טֵּ טֵּ
I shall take chicken. איך וועל עםסען הוהן. טשיקען טמהק שעלל אֵי
bo you like new or stale ליבט איהר פֿרישעם אָדער אֵלעעם טמעהל אָר נ״״הּ לייק יוּה דוּ
bread ? I prefer new. ברויט: איך ציהע פֿאָ פֿרישעם ניוּה פריפער איצ , ברעד
It does not matter which. עם מאפט ניכט אוים וועלבעם.


108

קָאָּטע באּ באילד איידהער בניטהינג


cold meat, cheese and tóast. .

I will póur out another איך" ויעל אויפגיעםען באָך איין









agáin. Fárewell.
פעהראהועלל עגעהן


$$
\begin{aligned}
& \text { § } 8 .
\end{aligned}
$$

We have two hours more מאָהר אויערם טוּה העוו אואאי
 אוּאי מיחנאואייל דיאנער טילל can take a walk. אוּאדה עה טעהק קען



you, I do not smoke at all.

Have you had breakfast? ? האצט איהר געפריהשטיקט ברעקפעםט העד יהוה העו"
Not yet; I seldom eat so נאָך ניבט; איך עםע ועלטען ְָׂ
 éarly. I drink only a cup of אָף קאּ עה אָנֵי דרינק אֵי ערלי tea in the morning, and eat טהעע רעם מאָרגענם, אונד עםע
 bread and bútter and boiled באֵּלד ענר באֵטטגּר ענד ברעד eggs. I like cold roast איער. איך ליעבע קאלטעם גע-

meat or smoked fish and פלייש צָדער גערויבערטע פּישׁ אונד ענד פיש סמאָהקד אָר מיהט
tea in the morning. מאָהנינג ערה אין טיה
Will you take bréakfast ויאְללם איהר פּריהשםיקען ברעקפעםט טעהק יםּ אוּה אוּאל
with me ? Thanks, I will מיט מיר ? דאַנקע, איך וערדע אואיל אֵי טהע:קס מי אואיטה take a cup of tea. טיה אֶ קאם עה טעהק
At eleven o'clock I take אום עלף אוהר נעהמע איך
 lúncheon.
לאנטשׁאן
What do you eat then? עואֵם עםט איהר דאֵן.
דהען איהם יוּה דוּ אואם

צווייטעם פֿריהשטיק.

Is it too strong? Delicious. -



Will you have cream or or לויל איהר האבען םמעטענקע אָדער אָר קריהם העוי אוּה אוּאיל
milk in your coffee? מילך אין איער קאפפַע ?

Cream, if you please. פליהם יצה איף קריהם
Is the coffee strong enough? אאיוט דער קאפפעע שטארק גענוג?

It is very good. ער איום ועהר גוט. גוּד ווערי איא איט
Take some more súgar. עעדחמט עעמוחאם מעהד צוקער. שוגער מאָהר סאֵם טעהק
It is swéet enóugh.

Will you have anóther cup זוילט אידור דואבען נאָך איינג



I have enough, I never איך האמע גענונ, איך בעהמע

take more than two cups
 קאפּם טוּה דהען מאֶדר טעהק
Will you smoke a cigar or ויעט איחרד רויבען איין ציגאר
צָדער אָר םינאהדר עה טמצהדק ייה אהאילל
 איך דאנקע מהענק פיים עה לייק יוה, דוּ


at two shillings a pound. צו צוויחא שיללינג אין פפונד. פוינד עה שיללינגם טוּה עט
Have you finished alréady? הیַבש איהר שאָן בעענדיגם:

Yes, I have taken two cups יא, איך האמע גענאמען צווייא אעויא

and that is enóugh for me. אונד דאַם איּ גענוג פּיר מיך.

One more? Thank you, נאָך אייעע, איך דאַנקע איחך

no more. I never take more. מעהר ניבט. איך טרינקע ניעו


$$
\S 7
$$


Have you had bréakfast? ? האבט איהר געפריהשטיקט (אנגעביםםען) ברעקפעעםט העד יהּ העו
No sir, not yet. פיין מיין הערר, נצָּ ניכט.

I have but just got up. -איך בין ערשט יעצט אויפגע



or tea? I prefér coffee. אָדער טחעע ? איך ציעהע פֿארֶ

How do you like the coffee? ?


hot and also véry sweet? זהיים אונד אויך ועהר צים ?



 טעהק
cream in your tea? ?



 לייק ירח
biscúits or cakes? ? קעדזקם אָּ ביםקעםם
I would ráther have bread


and bútter. I dó not eat אונדר בוטטערר. איך עטמע קייצע

éither biscúits or cakes. ביםקוויטם אומד קי"י צוקערפגיבעקי.
קעדקם אֶּ


me the súgar basin.



Whére do you buy it

and at what price? (ויויא טיעצר) צוּ ויעלבשן


Inquire thetime עד⿰丬幺 ש
איך האַב פֿערגעםן דעם שליםעל．I have forgotten the key．

Try mine．It is too small．פראבירט מיינען，ער איזט צו קליין．טמאָהל טוּה איו איט מיין טריי
It is too large．It fits．ער איוּט צו גראָם，ער פאַםט．

It is five o＇clock by my עם איז פֿינף אוהר אויף מיינע מיי ביי אָקלָא בּיוּו איו איט watch ；what is it by yours？אוהר．וויפיל אשי עם אויף איירע？

I must wind up my wátch，איך מום אויפֶיהען מייעע אוהר．


$$
\begin{aligned}
& \text { § } 6 .
\end{aligned}
$$

Is the tea ready？Yes，we אמי דער טהעע פערעטיג，יא، וויר
 are going to take it now．געהען עבען עסטען
 Here is the téapot，milk，היער איזט דיא טהעעקאֵע，מילך מילק טיהפזָּ דתי איו היה היהר cups and teaspoons；each טאםען אונד טהעעלעםעל．יערער איהטש טיהםפמהחגם ענד קאפם may help himself according קאֵן זיך יעלבסט בעדיענען לוים עקקאָדרינג הימםעלף העלת מעה
to his taste．
זיינעם געשמאק．
טעהםט דוים טו
Do you like your tea véry ליעבט איחר איער מהעע זעהר וערי טיה יהדר לייק יהוּ דו

It is not late．It is éarly．עם איזה גיכם שפעט，עם איחט

It is later than I thought עם אימש שעטםער，אלם איך

it was．It is ónly eleven עם ויאֵ．עם איוט נור עלף אילעוין אָגלי איו איט אואה אים o＇clock．Is your watch right？אוהר．איוט איערעע אוהר ריכטיג？

It is two minutes too fast．；יא לויפשט שים צווייא מינומען． פַאהםט מהוּה מיניטם טוּה איו אים
It is a little too slow．Do דוי סלויו טוּה ליטל עה איז איט
 עגועקטלי טיים דהי נוי יוּ
It is néarly two o＇clock．עעם אیיחם באֵלד צווייא אודר．

 סטרייקינג דושאאטט איו קלאק דתי
I did not think it was so איך האפב ציפט געגלויבט עם איום

late．The clock is not góing．שמעעט．דיא אודהר געהם ניבט．

My wátch stopped．It is מיינע אודר דאהט זיך געשטעלטו

nécessary to wind it up． אֵפ איט אוּאֵינד טוּ נעםעםםרי
Then wind it up．

 I have not the key．



Is it far to the office of איוט עם ויימ צו דיא קאגצלייא

Mr. Fíne? It is abóut an העררן פיין? עם איומ געגען איין ען עבוים א"; איט שין מיםטער
hour's walk. It is about שמונדע גאגנג. עם איזו געגען עבויט א איו אים אוּאהק אויער'ם
half an hour's walk. איינע והאלבע שטונדע גאֵנג. אוּאהק אויער'ם ען האהּק
§ 5.
To inquire the time (עו: אינקואטיר דהי טיים) נאֵבפֿראגען דיא צייט (שמונדע).
What o'clock is it? וויא פּעל אודר איזט עם ? איט איו צ'קלאָק אוּאם
It is one o'clock.



It is a quárter past four. עם איוט איין פירטעל (נאך פֿיער)

It is twénty minutes past עם איוט sוואנצ׳יג מיעוטען אויף זיעבען (נהך פאֵהםט מיניטמו טוּענטי איו איט
 טי מיניטם טען איו איט םיקם
eight. It is alréady a quarter
אבט. עם איוֹ שאָן איין פירטעל קוּאהשער עה אָהלרעדי איו איט עהשט
(רוייא שיערשעל אויזא ועבען)
to seven. It is just five צו זיעבען, עם איוט פונקט פֿינף
 minutes to nine. Is it late? ? מיצוּען צונין. אימח עם שפעט ? לעדהם איט איז גיין טוּ מיניטם
trouble．No trouble at all．טיחע．עם איומ נאר קיגע מיהע．

Don＇t mention it，please．רעדם ניכט דצפפאן，ביטמע． פליהם איט מענשען דאָּטן
Will you smoke a cigar וירד אידר רויבערן איין ציגאגה

or a cigarette？

טיוּארעם עה צָּ
איך דאנקע אייך．רעבם גערנע．Thank you．Willingly．




Here it is．You will do me היער！איהר ועצם מציר מחון איין

a great sérvice．a
טמערוּים גרצהם עּ


 ע
Gérman or French？？？？ פֿ
I only speak German．איך שםרעפע פוד דיימשׂ， דושערמען
Though I am a foreigner，הָבואהמל איך בין איין אוימלענדער

I speak a little English．
שפרעבע איך צעדוואם ענגלישֶ．

children and your wife ? קינדער אונד איעערע פרויא ?
 My wife is not well. She is מיינע פֿרויא איזו ניכט געוינד,

véry ill. What ails her ? זעהר קראגק. וואֵם פעהלט איהר ? הער עחהלם אוּאט אילל ויערי
She is feverish. How long יא האם היטצי, וויא לאנגע לאצגי הוי ? שיוועריש איו שי
has she been ill? About a איוח עיא קראצנק געוועעע? געגען עה עבויט אילל ביהן שי הע
fórtnight. - The doctor צוויא ויאָמען. - דער דאָקטאָר

attends her every day. דעה עווערי הער עטטענדם
Will you be so kind as to

tell me where is the
דהי איו אונהר מי טעל
Railway Station?
סטעשען רעהלאויעה
Kou will do me a great איהר וועט מיר טהון איין גראפםען גירעה עה מי דוּ אוּאיל יוּה
favóur. You will not refuse געפָאללען, אוּהר וועט איך ביכט

a glass of wine. Will you פאָן איין גלאי ווין, וועט איהר יגה אּאילל אוּאין אֶף גלאהם עה take a cup of coffee? שרינקען איינע טאפע קאפפפעע?

I give you a great deal of איך מאפע אייך ועהר גראםע אָף ריהל גרעהם עה יחד גנוו אֵי

וועם איהר וֹאָ גוט זיין אונד מיר
צמגען, וואֶ עם איוּ דיא


## § 3.

 גריםען אונד אַבשיער עעהמען.
 מאֵּט דוּ דוּ דוי שער מאֶהנינג
you do? How are you? ? איהר ? וויא געדט'ם אי"ך

It is a long time since I had עם איזט איינע לאמגע ציים זיים





א איין שמוהל. איך דאבקע, איך קאן קענ- אֵי יוּה טהענק טשעהר עה
 לאצנגער עעגי טמעה נאָם
איך בין אין איינע גראפםע איילע. העהטם גרעהם א"ן עם אֵי
When shall I have the ואפנן וועל איך דאבען דאםם

pléasure of séeing you שערגנימשן אייך צו ועהן נאָך

again? In a few days. איימאתל ? אין אייניגע טאגע דעהם घ.


Tobuy and to sell 97
Come and examine this קאָמט אונד פרצָבירט דיעשען דהים עגנהמען ענד קאם
árticle. Come and look at ארטיקעל. קזצמט אונד זעהט אן

this. Here is an árticle, דיעעען, היער איזט איין אַרטיקעל אהרחיקל ען איו היוּ בר דהים for which there is a great באֵך וועלמען עם איז איין גרויםער

 נייעטטע לעהטעםט דוזי איו איט דעמאחהנד


It costs...We sell that at... צוי..... עם רדעט טעל אוּאי קאָמטם איט
Impóssible to take less. אונמעגליך צו נעהמען וועניגער לעםם טעוזק טו, אימשאפסטיבל
It is the lówest price. צעם איוט דער נידריוגטער פרייו. פריים לדֵעםטם ד"תי איו איט
It is véry cheap. Such a עם איוט ועדהר בילליגי. צאָאין עה סאטש טשיהת וער אי איו איט good article you will get ארמיקעל ווירד איהר ניכט בעגעט אוּאיל יוהד אהרמויקל גוּ קומען אררגענדוואָ. היר איזם אין nówhere. Here is a chéaper טשיהפער עד: איו היהר נצאוּעדר árticle, if you please. בילליגער אֵרטיקעל, ביטמע,


Please send the goods to טוּ גוּדם דדהי טענד פליהם my house. Here is my מחין דוייו. חיער איזט מיינע אדרעסםע. פּי איו היהר הוים מים
áddress.

## עדרעם

I will be in at five o'clock. איך יוערדע צו הויז זיין אום פּינף
אוהר. אֶ'קלאק פּיויו עט אין בי אוּאיל איי
 ריקוּאוּיר יוּ
What do you want? ? ? ואם ווצלמ איהר ?

Willingly! with much צעדר גערן! מיט פיעל (גרוים) מאטש אוימה אוּללינגלי
 איממידיעטלי אלעשער
Sit down, please. טליהם דצאָהן טיט
 פליהם םיהם עה טעהק


medium, or special articles שעימלע אָדער בעואָנדערם (גומע)

I have all kinds. קיינדם אֵהל העוּ אֵי


 מיין חערר. טער טעהםט יצהר טו סעלעקט

To buy andtosell 95
§ 3.

Good day, sir, I should like גוט מאָרגען, מיין הער، איך וואֻלט

to buy a good knife, but קויפען איין גוטעם מעםער, אַבער

at a moderate price. באיר אייגען געמעםםיגטען פרייו. עריים עאָרערעם עה עט
This is too cómmon. The דאַם איזט צו געמיין, דער

price is too high. I do not פרייו איוט צו הויך (טייער) מיר

like this, I desire something געָעעללט דאַם ניכט. איך וחיל עיל

 ענאַדהער טיה אַוֹ לעם גוּ
kind. How much is this? זהָרע. וויא טייער איזט דיעועם? דהים אי; מאֵמש

 and that? It is too dear. אונר יענען, עם איוֹ צו טהייער. דיהר טגוּה איו איג דהעט ע ער
איהר פֿערלאַנג צופיעל דאַפּיר. You want too much for it.
 You must reduce the price. איהר מופט הערונטערלאזען דעםם
 איהר וועם געצוים מאפען איין a will surely make a

redúction. פרייז ערניעדריגונג (בילליגער) רידאֵשׁׁin

 איו טמריהם קעגעל טוּ אוּ אוּ
this the way to Canal street？
שעמראטםע？מטריהם קענעל טו אועעה דהי דהים


to？It is the sécond street

 before you to the right．

It leads straight to the דיהי טנ：טמרעתם ליחדם אים




road．You have only to

go straight on．
צעהן גראדע אויםם．

 דיהר פֿראם איט איו פאהדר דוי

| to the post－óffice？ <br>  |
| :---: |
|  |  |

 ביינאהע ציחהרלי איז אים פה הדר ויערי אי איט
a mile．It is near．It is in אין איו איט ניהר איו איט מייל עה the sécond street on the left．


> Daily Life טעגליכע לעבען
before twelve o'clock.
פֹֿאָ צוועלף אוהר. -
צָּקלאָּ טוּעלוי בּפָּהר
I shall call again.
ענעהן קאָהל שעלל אֵי
Did not a jóiner of the האטט ניט אין סטאָלערו מים
דעם דרי אָף דוֹשאָּנער עה נאָּ דיד
name of Bernstein live נאטמן בערנשםין געוואהנט ליוו בערגםטיהן אֶף נעהם
here ? I don't know.
נוי דצאנ'ט אֵיי היהר
Nóbody in the house קי״ן איינציגער אין דעם הויוע

knows such a name. נעהם עה טאֵטש נויז
Mr. Bernstein left this הערר בערנשמיין האֵט פערלאזּמ

house abóut three years הויז פאָר אונגעפעהר דריי יאַהר. יעהרם טהריזו עבויט הוים
agó. I do not know his איך ועיים ניכט ציינע יעצמיגע

présent address.
א

$$
\text { § } 2 .
$$

To inquire for any street (טוּ אינקוּאייר פֿאָר עני סטריהט) נאַפםּראגען אויף איינע גאם.
Pray, where is Canal street? ביטע, וואָ איו קאנטאל שטראםע? טמריהט קענעל איו אוּעהר פרעִה
ביטע، :אیגט מיר רעם קירצעםטען Please, tell me the shortest שאָרטעם דהי מי טעל פליהם

92


in this house? On which אין דיעזעם הויעע? אויף וועלבען



floor at number eighteen. -עטאֵּש (שמאָק) אין נומער אכט

Do you know whether Mr. וויימט איהר אב הערר מיםטער אויעדהער נוי
Smith is at home? I do סמימה אימט צו הויעע? איך דוּ אیי האָהם עט איו סמיטה
not know ; go up and see. ועיים ניבט; געהש הערויף אונד

You have to ring the bell- איהר מוסט ציעהען דיא גלאקע

Is Mr. S. at home? No, sir, איוט הערר ם. צו הוייע, ניין

he is just now gone out.

Can you tell me, when he קענט איהר מיר צאגען, ויען ער הי אומע מי טעל יוּה קע
will be back ? Is he coming ווירד זין צוריק ? קאָממט ער קאیמינג הי איו בעק בי אואיל
back soon? When can I באלד צוריק, ויאנן קאן איך

see him ? I cannot tell you. אאיהם ועהן? איך קאן אציך ניכט

He will certainly be here in ער ועירד יכער דא ציין אין אין היהר בי סערטענלי אואיל הי הי
 צוריקקאָממען ריטערן נצָם אוּאיל הי אויער ען

Human body מעשׁק 91

It has blue eyes and such עם האט בלויע אויגען אונד

a sweet complexion אין זיםעם אנגעויבט. קאממּלעקשאָן סואיטה עה
Do not eat too much, lest עםט ניט צו פּעל אם איצר


 of order. I have an empty שערוערבען. איך האבע איינען
 stómach. I am empty, and מאגמן א
 you have alréady $\quad$ אונד איהר האבט שוין געל

breakfasted.
ברעקפּעםטעד

## צוועלפטעעם קאפיטעיל.

Daily Life (דעגליכע לעבען (דעהלי לייף)

## § 1.

Good mórning, sir.
טער בֵהדנינג גוּר
Can you tell me where קענט איהר מיר צאגען, וצאו

Mr. John Smith lives? הערר דוֹשאהן סמימה ויאֶהנט?

Does Mr. John Smith live צואהנט הערר דוֹשאָהן םמימה


## 90

become dumb? Do not געווארען שמום? ערמירעט ניכט

tire your eyes too much. אייערע אייגען צו פטעל. מאטשׁ טוּה איים יוּהר טירו
Muffle your neck, lest you וויקעלט הערום אייער דאֵלו

catch cold. איהר יאָלט איך ניבט ערקיהלען. קאֻלד קעטש
Cóver your head otherwise בעדעקט איער קאָּמּת ויען ניכם אַדעראואיאיז העד יהּהר קאווער
you will catch a cold, for וירד איהר אייך ערקיהלעע, ווייל פֿאֶר קאֻלד עה קעטש אוּאיל יוּה
the weather is very cold. . דאם וועטטער איוט יעהר קאצלט. קצֵלד וערי איוּ אוּערהער דהי


 דאם אַנדערע הערוים. דהי עם אויט איהר אואן עם אי" cther. אדהער


has a yéllow face, and red דאט איין געלבעם געיצטם אונד רויטע רעד ענד צערהם יעללאד עהד העו
hair and brows. The האیאר אונד אוימען-ברויען. דעם

 גים גרין גריהן טערנד טקין פעהשענט״ם
What a beautiful child! !ואםם פֿיר מיין שעהנעם קינד


Human body
89
He has a sound head and ער האט אیין געוינדען קאצּק אונד ענד העד סוינד עה העו הי
a weak chest. איינע שוואבע ברוםם: טשעםם הואיק עה
 עהנגער אואיאוּוּ בֵּלים בלאד הים

$$
\text { § } 3 .
$$

One man is short-sighted, אהין מאן איזט קורצויכטיג

another on the contrary, is איין אגדערעת, אים געגענהחיל

long sighted. It is better וויט-יזיבטיג. עם איוט בעסםער

to be néar-sighted than sir קוין קוירזיבטיג, אלם דהען סימערד-נידר בי טו
 ביליינד קצמּמליהמלי,
I am more far-sighted than איך בין מעדהר וויטויבטיג צלם



blind of one eye. בלינד אויף אیיץ אוינ

Speak louder, he is deaf שפרעבט לויםער, ער אויט טויב דעף אוּ הי לוידער סביהק
in both ears.
אידרם בצדּדה א"ן
Is it true, that he has איזט עם וחאהר, דאם ער איזי הע הי דוזעט טרוה אים אי
 פעשהם לאֲנג עה אוּאיטה

The traveller put his pack פעק הים פוט טרעוולער דהו on his back．
בעק הים אָן
The mérchant shrugged his
רער רייעענדער האֵט הערויפגע－ לעגט דיא לאֵט

אי＂ף זיין ריקקען．
דער קויפמאן האטט געצוקט קייגע הים שראגד מערטשענט דהי shoúlders．His brown בוין הים שאָלדערם
 גרעה ביקאם העו ביהרד
Since his wife died he הי דייד אוּאֵיף הים סינם
became old and grey． גורעה ענד אֻלד ביקעהם
Do not take it to heart， האیרט טוּ איט טעהק נצָּ
do not be sórry．וייד ניט צוצ בעקימוּערט．

It is time to cut your יהּהר קאט טו טיים איו איט nails，my son．

If I had a sharp knife， נייף שאהם עה העד אֵי איף
 לאצנג קאט דהעם העוע שוּד אֵי
since for they are too long． להאנג טוּה אהר דהעה פָאר טינם

איוט ער
געווארדדען אֵלט אונד גרויא．

צעמט עם ניכם צום הערצען，

עם איוט צייט אֵבצושניידען דיינע
געגעל，פמין ואָהן．
יוען איך וואָלט געהאבט איין
 געשניטםען

תוייל זייא ועגען צו לאגנ
tooth-ache. Do not gnash צאהנשמערצען. קנירשם ניכט

the teeth, I do not like it. דיא צעהנע איך ליעבע דאם

"My tongue is my enemy", "מיגע צונגע איוט מחין פֿינד,", ענימי מיי אי טאֵגנ מי"
says the próverb. זהֵג דیֵם שפריכווארם. פּראווערב דהי טעהם
My hand is tired of working מיינע דאַנד איוט מידע בּאָן

I prefer to go on foot than איך ציעהע פָאר צו געהן צו פֿום

to ride. We have feet for צו ריימען (פַאהרען). מיר האבען

walking.
אוּקהקינג
לייגט ניט אריין אייער פינגער אינטוּ פּינגער יהּהר פּטג נیֶּ דוּ
his mouth.
אין :יין מויל.
מויטה הים
§ 2.
The woman had pale דרא פריוא דאטםטע בלייכע פעהל העד אוּמען דהי cheeks and brown hair. ויאנגען (באּקען) אונר ברויעעם האצאר. העם בעה בוּאהן ענד טשיהקם
Her chin was round and איהר קינבאֵק איזט רונד אונד ענד רוינד אוּאו טשין הער
beáutiful. Here is a boy שמעהן היער איוט איין יונגע




```
and éighty-two. אונד צווייא אונד אבטציג. 
```



## עלפטעס קאפיטעל.

 § I.

The poor man lost one רער ארמע מאן האט פעערלארען



Why do you speak through ואהרום רעדט איהר אונטער






mouth from fear.



you will no lónger súffer. איהד ווירד ניכט לענגער ליידצען

There is nothing worse than אלם דהען אוארם נצאטהינג איו דהעהר
 רערט האגנדרער באוּה ענד דעט דהי אֶּ
on account of the rent. אויף רעבנונג פֿאָן דירה-געלד

This mérchant gains no דיעוֹער טוחר פּערדיענט ניבט

less than two thóusand ועניגער וויא צווייא טויעענר טהויעענד טוּה דהוֹען לעםם
pounds a year, and that שפקונד אין יאהר, אונד דיעועער דהעט ענד יעהר עה פוינדם
wórker earns no more than אֵלם דהען מאָהר נאֻ ערנם אוּאָרקער
one húndred a year. אין הונרערט אין יאֵהר. יעדר עה האַנדרער אוֵאן
What a great difference

between them. דהעם ביטואיהן
 מיליאן פשפונד קאפּיטאל. עילליאזן עה ליהםט עט העו הי pounds of capital.
קעפּטעל אָף פוינדם
דריא איינקינםטע פֿאן דער באֵּק The income of the bánk

 מילליאָנם טהריה טו: עמוינמם
of pounds a year. פֿפונד איין יצֵהר.
יעהר עה פוינדם אָף
א ו אים יאהרע יעהר דהי אין היהר קעהם אֵי

The rent of my lódging is איו לאָדוֹינג פּיי אֶּ רענט דהי fifty shillings a quarter and ענד קוּאָרטער עה שיללינגם פֿיפםי my bróther pays sixty. אונד מייןברודער צאהלט ועכציגה םיקםםי פעהם בראָּהער מיו
I gave him séventy pounds פוינדם סעווענטי הים געהוו צֵי in cash, besides those fifty אין באהאר, אויםער דיעוע פֿינפציג
 that I gave him in goods. אועלבע איך דאבע איהם געגעבען אין ויאیארע (םחורח). גנוּרם אין דים געהוו צֵי דהעט
§ 3.
I prefer to have ninety אאיך ויל ליעבער האבען ניינציג ניינםי העוו טו פריפער אֵי
pounds in cash than a עה דהען קעש אין פוינדם húndred in goods. גוּדם אין האֵנדרעד
 מעהר מאָהר נעווער אַהר אוּעדושעם מיי
than a húndred and fifty אטם אין הונדערט-אונד-פּינפּיגיג פֿיפֿטי ענד האגדרעד עה דהען
pounds a year. פטונד איין יאהר. יעהר עה:- פוינדם
He received ónly one hun- - ער האש בעקאממען נור איין הוני דאیנ- אוֵאן אָּנלי ריםיהווד הי
dred and ten on account דערט אונד צעעהן אויף רעבנונג עקוינט אָן טען ענד דרעד


## § 2.

A month has either thirty טהערטי איידהער העו באָנטה עה or thirty-one days.

A day has twenty four hours אויערם פֿאָהר טוּענטי העו דעה עה My friend is a man of forty
 or fórty two, and his wife
 is a little older. אָלדער ליטל עה איו

אין פֿינפצצעהן טאגען ווירד "אא
צוריקקאָמממען נֵֵך הויוע.
דער פרייו פֿאָן דעם איבערציעהער

איוט ;עכצעהן שיללינג.
דער שרייבער בעקאָמט ניינצעהן
פּֿَוּד שטערלינג מאָנאטמליך אִלם געהیאלט
אונד צוואַציג סבוֹנד אלם אין יעהורליבעם געשננק

איין מאִנאט האֵט ענטוועדער דרייםיג.
אָדער איץן אונד דרייססיג טאגע
א טאֵג האט פֿיער-אונך-צוואגניגיג שמונוען.
 פיערציג
אָדער צווייא-אונד-פּיערציג, אונד זיינע פֿוּאו

איומ עטוואם עלטער.
) דיועם „ר" מוסם זעהר שוואך אויםנעשפראבעץן ווערדען.
shortly get married. The אין איימער קורצען צייט היי

 (אלמן) אונד ענד אוּאידאער עה איו מען אָלד
the wóman is a widow. ריא פרויא איום איינע ויטוּעוע (אלמנה) אהאידארה עה איו אוּמען רהי

## צעהגטעס קאפיטעל.

Numbers (נאצמבערם) נוממערן
§ 1.
Abóut ten o'clock eléven עעגען צעעחן אוהר ציגד עלף אילעוין אֶקלאָק טען עבוים
pássengers arríved who had



 ניהרלי איּ טאָן ליםל מיו
twelve years old. אֻלד יעהרם טוּעלוו
I have lived here for האיך דאבע היער געוואהנט

thirteen days.
דעהם טהערטידן
 פֿאָּרטיהן ערגם קאּן מין
shillings a week. שיללינג דיא יואבע. אואיהק עה שיללילונם
 אֵרמע נעהשצָרין．פּוּהר עה איו רילעהשאָן יוּהר séamstress．
סעמסטרעםם
I came here a bachelor and איך בין הערגעקאמען אין יונג געועללע（בחור）אונד ענד בעטשעלאֵר עה היהר קעהם אֵי
I am now，thank God，a יעצט בין איך，נאטטט קיא דאנקי אֵין עה גאָּ טהענק נאָּ עם אֵּ
fáther of six children．פֿאַטער פَאָן יעקס קינדער． טשילדרען סיקם אָּ פֿאַדהער
What will becóme of the ויאֵם וירד ווערדען פֿאָן דיא דהי אֶ ביקאם אוּאיל אואֵט
little órphans？קליינע ווייען（יתומים）． אָרפעעם ליטמל
This boy has no fáther，and דייער יונגע האیט קיינען פֿאטער

that girl lost recently her דיזעם מעדבען האם אונלענגם פֿערלאהּרען איהרע הער ריסענטלי לאםט גערל דהעט
mother，but the boy is not מומטער，אַבער דער יונגע איוט

so unfortunate as the girl，זאָ אונגליקליך וויא דאםם מעדכען，

 דהי שיה דהען אֻלדער איו הי פּאָּר
boy is ten years old，and יונגע איוט צעהן יאהרע אלטו
אונד ענד אֶלד יעהרם טען איו בֵּ צֵּ
the girl is only six years old．דאם מעדכען איזו נור זעקם



| 80 － 8 （29＊リ | ロy＊゙ちココ |
| :---: | :---: |
| My daughter－in－law will אוּאיל לאָה אין דאָהטער מֵי | טייגע שוויעגערטאדטער（שנור） |
| remain here． היהר רימעהן |  |
| Next week I shall disprátch | － |
| דיםפעטשׁ שעל |  |
| a létter to my sister－in－law． לאָה－אין－סיםטער מיו טוּ לעטער עה | איין בריעף צו ליינע שוועוערין． |
| Last week my grand－son טאן－גרענד פיי אוּאיהק לאםט | פֿאָריגע（לעצטעע）וואָבע איוט מיין אייניקעל |
| éntered service，and my מןיי ענד עערווים ענטערד | אייגבעם מיח |
|  | אייניקעל（איין מעדען）איוּ |
| a school． סקוּהל עה | אייגנעטרעטען אין דיא שולע． |
| §3． |  |
| My son－in－law has a good גוּדר עה העו לאָה－אין－סאָן מיי | מיין שׁויעעגערואָהן（איידעם） דییֵט אייץ גוטעם |
| business．My brother－in－ אין בראדהער מיו | （\％\％ |
| law is not as lucky as you． יוּה עוֹ לאקקע עו נחקט איו לאֵה | איזט ניכט זָא גליקליך אוּי ווּא איהר |
| I have many relatives in אין רעלעטיוום מעני העוו אֵיי |  |
| that town．Your relative רעלעםיוו יהדה טוין דהע | יענע שטמאַדם．אייער פעערוואנד－ ท |
| is a rich mérchant． מערטשענט ריטש עה או |  |

uncle's. Do you know my צנקעל. קענט איהר פוין

uncle and my aunt? אָנקעל אונד מיינע טאנטע?
אַהנט מיי ענד אַקל

פֿאַחרען צוריק נצֵך הויזעי
האָהם ריטערן

## § 2.

My grand-fáther died two מיין גראָםפאטמער (ויידע) איזוט

years ago, but my grand יאֵהר, אַבער מיינע גראִממוטער גרענד שיי באֵט אַּאֶּ יעהרם
(באבע), גאט וייא דצנק, לעבט. . móther is alive, thank God. גָּד מהענק עלייוו איו מאדהער
Did you see my néphew האבט: איהר געועהען מיינען

ánywhere? He is still a אירגענד וואו? ער איוט נאָ אין עה סטיל אי הי עי עיאומהר
báchelor, but he will shortly יוגג-געועללע (בחור), אבער ער

get married to a beautiful הייראטהען מים איינעם שעהנען



To-mórrow my son's bride מאֵרגען וועט מיץן זאָהנם ברוים

will come.
(כלה) קומען.
קצםם אואיל
 בען צו עט רימעהן אוּאיל אואיין דהי באט
home for a short time. הויי איףף איינע קורצע ציים.
טיים שאָרט עה פֿאָּ האָּהם


abroad, and to quit for ever
 their nátive cóuntry.
קאָּטרי עעט עוֹויו דהער
They have but one child. זיחא דאבען בור אי״ן קינד. טשיילד אואָן באט העוי דהעה
 איין עה עו אוּעלל עו אוי פאהדהער מיו
young man, but my mother יונגער באג, אבער מיינע מוטער מאֵדהער מי באֵט מען יאֵנ is sómetimes ill and feeble איוט מהּבעםמאל קוּאגק אונד שוואד.
like her sister. I had a דאב געהیם איינען עה הער ציֵ טיםטער הער לייק


ago. His son is a book- לאגנגע, יין ואחהן איוט איין בוג-
 keeper and his daughter is האהטער, אונד זיין טצפטעער איו איז דצָהטער דים ענד קיהפער
a séamstress. They both איינע עעהשארין. זייא ביידע באֵטה דהעה טעמטמרעם עה live in New-York at their דהער עט יארק ניוּא אין ליווי


אויםער אייניגע ווערטער געשריבען ריטטען אּאָּרדם םאֵם עקםעםט
with a péncil. מיט איין בליישטיפם. פענםיל עה אוּאימה
Lend me a sheet of ruled לייהט מיר איין בייגען לינירטעם רוּהלד אֶף שיהט עה מי לענד
páper and an énvelope, for פאֵפּער אונד אי״ן קאווערטו

איך וויל שרייבען איינען בריעף. לעטטער עה רייט טוּ אוּאֵט אֵי
דיא אֵדרעםםע איזט שאָן גע- The address is already אָהלרעדי אוּ אדרעם דהי
written on the énvelope. שריעבען אויף דעם קאָוערם. אַנוועלאָּ דתּ צהּ ראן ריטטען


far as you think. ווייט ויא איהר פיינט. טהינק
The státionery shop is דער פאטּיער לאדען איזט איו שָאם טשעשענערי דהי néar the post office. ניכט וויה פאן דער פאםט. אָּפּים פויםט דהי ניהר

גיינטעם קאפיטעל.
Family (פَxמיליע) (פעמילי)
§ I.
The húsband will go away, צער מאן צוּרד אוועקפאֵהרען אאוּעה גצָה אואילל האהבענד דהי
speak or read English. גיצגט אונד שרייבע ניבט ענגליש:

שo you write with a pen שרייבט אידר מיט אין פערער טמען עה אואאיטה רייט ביוּ
or a pencil? I prefer a pen.
פען עה פריפער אֵי פענםיל עה אֶ
I néver use a pencil.
פענםיר עה יההו בעווער אֵי
§ 3.
Teach your children to טוּ טשילדרען יוּהר טיהטש read and to write.
רייט טוּ ענד ריהד
Kourhand-writing is worse אייער האגדשריפט איוט ערגער אֵלם מיינע. אנֵארם איו ריימינג הענד יוּהר than mine.
מין דהען
Betwéen this and that hand- $\quad$ צווישען דיעוע אונד יענע הענד דהעט ענד דהים בעטואיחן
writing there is not much מאֵטש נצֵט איו דהער רייםינג
difference, they are both :הרויםער אונטערשיעד, זיאזענען ביידע באָהטה אֵהר דהע דיפפעערענם
very good. He can read עעדר גוט. ער קאן לעוען ריהד קען הי גי גוּ וער
אצללע האנדשריפטען אין דער . ויעלט. אוּאֶלד דוּ דהי אין רייטינגם צָהל
It is eásy to read all the bill צעם איזט לייבט צו לעוען דיא גאנצעע רעכנונג. בילל דהי אָהל ריהד טו איהוי איו איט

## 

§ 2.
איך וילל שרייבען איין בריעף wish to write a létter

אַהיםם אבער איך האבע קינע מ home, but I have neither a עה ניימהער העוו אֵי באֵט האחדם
stamp, nor an envelope. מאצרקע אונד קין קאועוערחה

You can get that at a איהר קענט דאם בעקאמעמן בי״א
 státioner's. סטעשענער'ם


 הים פֿראָם לעטטער עה העו
He is happy, he has just ער איזט גליקליך, ער האטם עבען רוֹ דושאפם העו הי העפטי איו הי recéived a létter. לעטעער עה ריסיהווד
Which of you can read
 and speak English? I can קען אֵי ענגליש ספיהק ענד
speak, but I cannot read ריהד קעננאָם צֵי באֵט ספּהק
English. I understand אנדערםטענד אֵי ענגריש
évery word, but I do not נטֵט דוּ איי באֵט אוּאָרד עווערי

ערהیַלטען איינען בריעף. וועלבער פון אייך קען לעוען אונד רעדען ענגליש. איך קאן רעדען, אבער איך קאּן ניכט לעוען ענגליש. איך פֿערשטעהע יעדעם וואָרט אֵער איך רעדע
 בעקאָמען יעם טג איה ציהוי איו אים פעהפער
such a pen as you want, אֵינע זהלבע שעׁרער וויא איהר

for there is a státioner near ווייל עם איז א פאפּער וענדלער נֹאהּנט ניהר טמעשענער עה איו דהעהר פֿאֶר


Put the inkstand on the שטעללם דאם טינטענפאם אויף דעם שרייבטיש, דדי אָן אינקםטענד דהי פוּ
writing-table.
טעבל רייטינג
From whom didyou recéive קאקן ויועם דאیבט איהר ערהאלטען

א אייעען בריעף געםטערן. פֿאָ פֿראָם יעםטערדעה לעטער עה
whom have you recéived an ויעם האבט איהר ערהאלמען


```
account this morning.
```



The bill is written in pencil. דיא רעכנונג איוט געשריעבען מיט בלייפם עדער. פענםיל אין ריטטען איו בילל דהי
Give me a sheet of writing- גיבט מיר איין באגעׁן שרייברייטינג אָף שיהט עה מי גיוּ
páper. I have a whole quire טאפּער, איך דאבע איינע גאנצע ליווער קוּאֵייר האֶהל עה העוי אֵי פעהפער
of cómmon páper, but nota שיינפּאבעם פאַּפיער אבער ניכט:

single sheet of foreign paper איינען איינציגען באגען אוים לענדישעם פאֵפער. פעהפער פָּרען אָף שיהם סינגל

Metals and Timber מעטیלען אונד האָלץ 73

 cheap cómmon clothes, but בילליגע געמיינע קליידער,
 on hólidays she drésses in אן פֿיערטמאגען קליידעם זיא זיך

sátin, silk and múslin. אַטלאם. ציידע אונד מוולין. מאוּלין ענד םילק טעטין


five yards of print and ten פֿינח יארד פערקאל אונד צעת טעהן ענד פרינט אָף יאהדם פּשיווֹ yards of linen. יארדם ליינוואנד.

 lace to trim my hat. טול צו בעמוטצען מיין הוט. העט מיי טרים טו לעוהם


## אבטעם קאהפיטעל.


§ I.

Have you any ink and האפמט איהר עטוואם טינט אונד ענד אינק עני ייה העוי

Have you any coal? I am

cold, and I should wish to אונד איך וואלם גערגע איין

light the fire.
פַיער דהי ליים
Copper is more durable

than lead and tin. אגלם בלייא אונד צינן.
שין ענד לעד דהען
Gold is more beautiful

than bronze.
ברָאֵּ דהען
If I had money I should צוען איך רואפלט געלד האבען

buy a dozen of silver table-
טעבל טילווער אֶף דאָעען עה באֵיי
געקויפט איין דוצענם זילבערנע
טישי
לעפעל, אונד צווייא דוצעענט
טהעע-לעם לעל.
tea spoons.
טגוּדנם טיה
This wóman likes to wear דיעוע פֿרוּא ליעבט צו טראגען אונר טו לייקם אומען דהים
a vélvet mantle though she

earns véry little.
ליםל ווערי צרנם

Metals and Timber 7 (

Birch wood is better than fir שעׁר דהען בעטער אי" אוּאוּד בערטש It is néither birch nor fir. פעער נאָר בערטש גיידהער אוֹ איט Ash is a cheap wood, it איט אואוּד טשיהם עה אוֹ עט is cheaper than fir. פער דהען טשיהםער אוֹ
In our nátive town fires אין אונער געבורטם-שמאזד ווירד פייער פּיערם טוין נעטיוח אויר א"ן
 היער באט אואוּר אָּ מעהד אהדר
 קאָהל אוּאיטה דהעם בעהק דהעה I prefer a china dish to a
 metál one. We want to buy מעטאלענעם. וויר ווילען קיפם שמ באיי טוּ אואנט אוּאי אוּאן מעטל a china plate. פלעהם טשייגע עה
A china tea-pot costs less לעםם קאָםטם פאָט-טיה טשיינע עה than a metal one, but I
 prefer the metal. מעםל דהי פראפער

 tin dishes. דישעם טין

בירקען-האָלץ איוּט בעםער אַלם טאםנאווע האָלץן.
עם איוּ ניכט בירקען אונד ניכט סאםנע.

עם איט בילליגעף אלם סאםניג.
 אֵ פאְרצעלאֵנע טהעע קאּנעע קָּםט וועניגער
אֵלם אַ מעםאלענע, אבער איך ציעהע פֿאֵר איין מעטאלענע. צינן געפעםע.



iron or cópper.

Silver is not so héavy or

so lásting as gold.

I bought yesterday a
 good steel knife。

גוחעם שטצהלמעםםער.



The gentleman presented דער חערר דאם געישענקט דער



silver thimble.
שהימבל טילווער

What wood is it?
אים איו אואוּ אומה
Is it oak or ash?




in the room.
רוּ
. 7 7\%
 he got ill.
אילל גָּט הי
איוֹ ער געוואָרען קראנקק

## זיבענטעם קאפיטעל.

Metals and Timber מעטאֵלען אונד האָלץ (מעמעלם ענד טימבער.)

## § I.

Silver is a precious métal, זילבער איוּט אייץ פֿין מעטאר


 than silver.
סילווער דהען
This wátch-chain is made דיעוּע אוהר-קעטםע איוט גער מאֵּט מעהד אוי טשעהן-אואטטש דהים
of silver, and that is
אי: דהעם ענר סילווער אָּ
פֿאָן ״ילבער צונד יענע איזט

One thing is made of iron, איינע זאֵבע איזם געמאֵט פָאן

and anóther of léad or אונד איינע אנדערע פֿאָן בלייא



 וואָבעי. פֿאָרטנייט עוּנורי אָר אוּאיהקלי


a quárter past one, and אין
 starts at half past two. גהשט אב אום האלב דרייא אודר. טוּה פאַם דאהּחף עט סטארטם
Spring is the finest season דער פֿריהלינג איוע דיא פֿ יאהדרעםצייט סיהואן פּֿינעםט דהי איו ספרינג
in the year.
יעהר דהי אין
In summer we earn more אין זאממער פֿערדיענען וויר מעהר
 than in winter, butthe worst אוּארם דחי באם אואינטער אין דהען ערגם ע time for us is aútumn. צייט אי פּיר אונם דער הערבשט.

Formerly I was not so poor, שריהער בין איך ניכט געווען וֹא

nor so unfortunate as now. אונד זאֻ אונגליקליך וויא יעטצט.


 lasts ten days and is not דויערט צעהן טאגע. אונד איזט גיכם נצָם איו ענד דעחם טען לאטםם
אהממער אנגענעהם. always agreeable. עגריהעבל אָדתאועעהם
When I saw him he was שיען איך דאֵבע איהם געועהען איוּט ער געויעועו אוּאו הי הים טאָה אֵי אוּנן


o'clock, no éarlier. ניבט פֿריהער.

Is to day a wórkday or a עה אָ אוּאֵרקדעה עה רעה טוּ אוּ hóliday? האָּלידעה
It is half past two and the עם איוט דאַלב דרייא אונד דאֵם

stéamer will arríve just at עם דושאםט עררייוו אואילל סטיהמוער three o'clock.

When he finished eating it איט איהטינג פינישד הי אוּ
was five minutes past eight.

At the same time the אין דיעועלבע צייט איוט געי קאממען דיא דיענםט, דהי טיים טעהם דהי עט
sérvant came.
קעהם סערווענם
Only a fool can think that דהעט טהינק קען פּֿתחל עה אָגלי
he will live for ever.
עווער פָאר ליוי אוּאילל חי
Such a fool I never saw.
 Do you recéive your sálary םעלערי יוּהר ריםיהוו יוּה דו

דרייא אוד9.

אום
איוּט היימע איין וואָענטגאּ אדער איין פَיערטیֵג.

ווען ער האט בעענדיגט דאם עםםען איום
געווען פּֿנף מינומען נאָך אַכט.

ער ועעם לעבען איממער (אויף אייביג)
צאֵאיי נאֵרף דאבע איך ניעמאֵלם געועה
בעקאממט איהר געהאלט
(שבירות)

I shall write to you this איך ועיעל שרייבען צו איךך אין

day week．
אוּאיהק דעה
This day fortnight his צאין צווייא וואָבען הערום ווירד
הים פֿאָּטגיים דעה דהים
wife will come．
צייעע פר
קאם אוּאילל אואֵיףף
A fórtnight hence I shall אין צווייא ויאפעען העשרום ויעל שעלל צֵי הענם פָּארמנייט עדה
set off for America．


§ 3.
 o＇clock it is？
איו אים א＇קלאם
I have not got a watch，איך דאבּע קייצע טאשענטאודר

so I do not know．איך וויים ניבט．

On workdays I rise at six אן ויאפבענטאמען שטעח איך אויף





It is two o＇clock and I am עם איזט צ＇ועייא אוהדר אונד איך

his bróther went for a short שצָרט עה פֿאָּר אוּענט בראַטהער הים
 his nátive land. לענד נעםיו הים
I am not used to write

at night. I do not like לייק נیָט דוּ צֵי ניו עי
to sleep by day.
דעה בי סליהם טוּ
We often earn less than ten טען דהען לעםם ערן אָהפעען אוּאי
shillings a week and seldom סעלדאם ענד אוּאיהק עה שיללינגם
more than two shillings
שׁיללינגם טוּה דהען באֶה
a day.
דעה עה
I do not remémber in what אוּאט אין רימעמבער נאָּ דוּ אַי year I came to Lóndon but יאהר איך בין געקאממען נאֵך

I shall leave in a week's איך וועל וועג פֿאהרען אין איינע וואדבע אוּאיהק'ם עה אין ליהוו שעלל אֵּי time, and in any case no צייט, אונד אין יערען פֿאל ניכט וער

láter than in ten days. שטפעטער וויא אין צעהן טאגע הערום. דעהם טעהן אינ דהען לעהטער

## § 2.

| I cannot run so rápidly as <br>  |  געעשוינד וויא |
| :---: | :---: |
| you．My friend inténds <br>  | \％\％ |
| to retúrn home soon． <br>  | באד7 אומציקעדרן |
| Write me a létter as <br>  |  |
| soon as possible． and in in minn | （1） |
| A stéamerhas just arríved עררייווד דושאטט הע；טמיחמער עה | א＂ין ＂ע＂ת |
| from Eúrope． －יֵּ | N8 |
| The man whom you wish <br>  | מאן ועעלבען |
| to see，has gone away． <br>  |  |
| I knew him for a long time， <br>  | איך קענגע איחם אציינע לאנגע ציים，אבער |
| but I never heard he was אואו תי חערד געווער איאי באט |  7 |
| márried and had children． טשילדרצן וחעד עצנר טעריר |  |
| The mérchant remained for <br>  |  |
| a long time at Páris and ענד פערים עעט שיים לצגנג עה |  |

 דישׁהם עעני אוּאיטה ערריוווד
from Rússia and Póland. אוים רוסםלאנד אונד פָאלען.

I would write a létter, איך ויאלט געשריעבען אין בריען לעטםער עה ריים אואוּ איו
but I have no time. אַבער איך האֵבע קיִינע צייט. טיים נצָה העוּ אֵי באֵם
The day befóre yésterday, אייערנעכטען (פָּרגרעטעערן) יעםטערדעה ביפָּהר רעה דהי
I met our néighbour. האֵבע איך בעגענעעט אונוער

 הערום אֵי דעהם טהריה אֶּ טּוּה אֵן shall set off. צָּ
 טשענדזשינג אֶף העביט דהי אין איו די
his lódging every year. ;יינע וואָהנונג יעדעם יאֵהר. יעהר עווערי לאָדוֹשינג היט



 בעינאוֹע יעדען טאیג.

Last week we received לעצטםע（מָּ

a letter．It is the first באין

háppy day in my life．

I shall return in an hour אטיך ויערדע צוריק קאממען אין

and ten minutes．
עיניטם טען ענד
In a minute we will go to

table．Stay a second till

I finish my work．

To－day I shall return
ריטערן שעו
home late in the evening．

To－mórrow I intend to
 rise véry éarly in the

morning，no later than

at five o＇clóck．
טy
Yésterday a stéamer טמידחצ＂

אין אייגע מיגוםע（באצלד）ויעלען וייר געהן
 מליק
אטיך וועל בעענדיגען מוינע
ארביים．
施


```
*
```


药
-



```
    place, and bring instead the gלאטץ אונד בוינגט שטאטדעם
```





```
        Why are you dressed in וא⿱彐⿰口口木⿰亻⿱丶⿻工二⿺乀乛
```



```
so dirty an ápron? \
# % % % \
It is time to change the עם \
דהי טשענדוש טו טיים איו אים
píllow-case.
    קע#הם-פיללאָה
ועקסטטעם קאפיטעל.
Time (טיים)
    %יא
    I.
```

My father came here היהר קעהם Eאדהער מים
a year ago．
אַּנָּ יעהר עה
I have lived in this lódging איך האָבע אין דיעוע וואהנוונג לצָדושינג דהים אין ליווד העוו ציו
nearly a month．
ביינאֵה איין מאֻנאם געוואנטם．
מיין פֿאטער איומ געקאממען היערהער

פֿאָּר ֵֵּאֵהר．

```
מאֻנטה עה ניהרלי
מאָנטה עה ניהרלי
```

```
Why do you not put on צוארום ציעדהם איאיהר ניכט אן
```



```
your new suit?
    סיוּט ניוּר יוּהר
The table-cloth and the דאֵם טישטוך אונד דיא
    דהי ענד קלאטםה-טעבל דהי
nápkin are dirty too. טערויעטקע עענען אויך שמוציוי.
```



```
My wife récently bought a \(\begin{gathered}\text { מיין ווייב האט ניבם לאצג גע }\end{gathered}\)
```



```
gown and it is alréady old. קלייד אונד עעם איזמ שוין אלטם
```



```
Take off your óvercoat, טהום אוים איער איבערציהער,
```



```
and sit down. אונד ועטצט אייך ניעדער.
דוין טיט עגד
The tall man was dressed דער דוויבער מענש איומ יעעוען
```




```
ניעדריגער שאָרם דרה ענד העט גיוּה עה אין
```




```
I like to dress plainly, איך ליעבע מיך איינפמשר
```





```
always dress richly.
ריטשלי דרעםם אָדאוּעהם
Put any stick in its usual שaעללט וועג מיין שמעקען איף
```


on golóshes. It rains and


The rain is over, I shall שעלל אֵי צָווער איו רעהן דהי
take a parrasol, for the sun
 is véry strong. טםראָּג ווערי איו

און דיא קאלאשען, עם רעגנעט אונד איהר זייד שלעכט געקליידעם. דער רעגען האט אופּפגעהערט איך ויעל
נעהמען אין אצגנענשירם، ווייל דיא האנגע

אאיז ועהר שטארק.
§ 3.
 stóckings have you?
יניה העוּ משאֲקינגם
 אונד ענד בוּהטם טהיק ניוּה אויעהר אֵי woollen stóckings.




 lend me a white cóllar? מיר ניט לייהען איין ווייםםען
קראֵגען. קאֵּלער אוּאֵיט עה מי לענד

 are at the washerwoman's. אוּאָשעראימענם דרתי עם אַדו
bring the linen to-mórrow. מאָרראָה-טוּ לינען דחי ברי בינג
 עם אי אי איו איט דערטי אי" עהםראן יהּה
time to give it to the צייט עם איבערצוגעבען צוּ דיא

washerwoman.
אוּאשעראוּמען
The sheet is quite clean. דער ליילעך איו באנץ ריין. קליחן קוּאיים איו שיהם דתי
Have you not seen my האבש איהר גיט געועהעע מיין

hándkerchief? הענקערטשׁיעף
אייער טהשענמוך איז אין איירער

your pócket.

Beg the sérvant to lay the דהי לעה טג טערוואנם דחי בעג
nécktie on its órdinary place

in the chest of dráwers.
דראהּרם אֶּ טשעטם דהי אין
Do not take off your over-
 coat, for it is cold here.
היהדר קאֵּלד איו איט פֿאָּ קאָהם



ביטטעם רעם דיענער אוועקצוּ לעגע
דהאלוטוך אוין קייצעם גיעועעדוֹליכשׁן צִּם,

אין דיא קאִמאָדע.
טהוט ניט אוים דעם איבערציהעח"
וצייל עם אחיום קאלמט היער
 ..... 57
Doyou like these stóckings. 
סטאָקינגם דהיהם לייק יוּה דוי
How finely they are knitted! וויא פּיִן זייא זיינען געשטריקט!
ניטטעד אַדר דהעה פּינלי הוי
I néver saw such work.

איך האבע ניעמאלם גיעועהI like them much betterבעטטער מאטטש דהעם לייק אֵיthan the bónnet.
בצאנגעם דהי דהען

וֹאָלבע צֵּבייט.
 עויא דער (דאממען) הוט.
§ 2.
He is véry rich, but he ער איזו ועהר רייך, אבער ער
הי באט ריטש ועשר אי אי הי

וֹרע
I wish to buy ... pétticoat? איך וויל קויםען אי״ אונטער

Have you one?
אוּאָן יוּה העוּ
I sell a dozen of shirts
שערטם צָּ דאָּנוֹ עה טעלל אֵּי
and five chemises.
שעמיהועם פֿייוו ענד
He sold all the linen which

he had bought.
בצהּם חער הי
The washerwoman will
דיא וואשפםרויא וועט
אומאילל אואשעראוּמשן דתי

$$
56 \text { עגมּ }
$$

It was a long time agó.

Button your coat, if not,

you will catch cold.
קצאלד קעםש אוּאילל יוּה
All my clóthes are new
ניוּה אֵהר קלאֵהטחם מֵי צֵּלל
excépting the cap.
קעם דהי עקםעפטיניม


let us go.
גָאה אֵם לעט
In what shop did you buy
 your trousers?
טראָהוערם יוּדר
I like your white necktie, מיר געםעללם אייער צוייםעם



much did you pay for it. ?

Have you seen my new
ניוּה מי סיחק
boots? To-day I intend to

rut on the old shoes.


עם איוט געווען איין לאנגע צייט
צוריק.
 . ניכם

עירד איהר אייך ערקיהלען.
אֵללע מעינע קליידער זינד נייא אויםער דיא מיטצע. לאם אונם געהען.

א;; ועללבעם געשעםט הצבט איהר געקויפט

איערע דאוֹען.

ויוּ
פטגל האבט איהר בעצאהללם ?
דאבם איהר געצעהען פגייעע ני״
שטיוועל. הייטע רעבגעטע איך
אֵנצוציעהען מיינע אלמע שוהע.
פינפטעם קאפיטעל.

§ I.
I have ásked the déaler the איך הצֵבע געפתראגט רעם הענד-  price of the coat but he did שריוי באׁן דעם ראקא, אבער ער האטּ דיד הי באֵט קאָהט דהי אָף קריים not ánswer. 
אהדנםער נאהּ
I inténd to buy a suit of איךצגנצוג. אָף םיוּ עה בצוי טוּ אינענד אי״clóthes.
קלצָהמהם
My óvercoat is quite old. If I had móney I should ויען איך ויאָלט האבען געלד,העטטע איך שׁוּר אֵי מאֻני העד אֵי איףbuy a new one.אוּאָן ניוּה עה באֵיHow much did you pay וויא הַעל האט איהר בעצאהלטפעה יוּה דיד מאטמש הוי
for the waistcoat? ..... פיר דיא וועםטע.
אוּעםטקאָהם דהי פֿאָּ
I do not remember. ..... איך געדענקע נים.
רימעמבער נָּט דוּ אֵיי

54 . 5 -
 טרינקען דרינק טוּ פריפער שוּ צוּ צוּ
sómething, coffee or tea, עמוואם, קאֵפֿפעע אדער טהעע

it is all the same to me. עם איזט פֿאר ביר אלעם איינם. מי טוּ טעהם דהי אֶהּ איו אים
In this boarding-house אין דיעשעם טראקמיר ציזט דצ
איין גוטער קאָך. הוים באֶהרדינג אהים אין
there is a good cook.
קוּק גוּ עה אה או דהעהר
My wife can cook véry מיין ווייב קאן קאֵבען גאֵּק גום. ויערי קוּק קען אוּאיףף מיף
well.
אומער


drunk. He did not eat איהט נیָם דיד הי דראֵּק ער געוואחֵע בעשרונקען. ער האט שאׁן אייניגע טאֵגע ניכט געגעםםן.
for some days.
רעהם סאם פּאָּ
I néver eat meat or fish איך עםע ניעמאלם פליישׁ אָדער
 at supper.
ספאפער ע

Eating and Drinking 53
dining véry late, two hours עםסען פיטמאֵג יעהר שפעט: צווייא שטונדען אויערם טוּה לעהם ועוער דיינינג
áfter cóming home. נאך דעם קאָממען צו הוייע.
האָהם קאֵמּנג צפּטער
איך בין געוואָהנט צו פריה- - I am in the hábit of breák ברעק- אָּ העביט דחי אץן עם צי י
fasting véry eárly, just שטיקען ;עדר פֿריה, גלייך דושאםט עהרי ויערי פאםטינג
áfter rising.
ריויינג אַפטער
Have a couple of eggs or נעמש אין פשאׁר אייער אָערו אָר עגם אָּ קאֵּל עה העוּ
 זינד הונגריג. יחה איוף עלם טהינג סאםם
are húngry.
דוּנגר
When I am thírsty I drink
ויען איך בין דורסטיג טרינקע איך דרינק אֵי טהירםטי עם אֵי אוּנן
nóthing but cold wáter.

It is better than beer.
ביזר דהען בעטער אי איט
Why do you refúse to eat ואחרום ווילט אידר ניבט עםען

a piece of meat?
מיהם אָּ פּיהם עה
Thank you, I have just דאנקע איהנען, איך האבע עבען דושאםט העוו אי" יוּה טהענק
dined, and I am not húngry. האנגרי נאָּ עם אֵי ענד דיינד מיטאֵג געגעםםען אונר איך בין עיכט הונגריג.

I am not a drúnkard.

He is already sóber.
טאָהבער אָהלרעדי איוּ הי
Have the góodness to bring ברינו טוּ גוּדנעםם דהי העו העו
me some wine-glásses.
גלאהםעם-אוּאיין םאیם מי
Here is a bottle of wine.

I want three loaves of bread

How much does a loaf of
 bread cost? A loaf of brown
 bread costs less than a loaf לאֵהף עה דהען לעם קאֵסטם ברעד of white bread.
ברעד אואיֵּט אֶ
§ 3.


 They are in the hábit of אָף העביט דּהי אין צֵהר דהעה

אציך בּין ניבם קןין טרינקער.
ער איוט שאחן ציבטערן.
זייד זֵּ גוּ אונד ברינגט
מיר אייניגע וויינגלעעער.
היער איוּ איינע פלאשע וויין.
איך ווילל דיייא לעבעל ברויט.
זויא פֿעל קאָםט איין לעבעל
ברוים. -- איין לעבעל ברוין
ברייט קאָםט ועעניגער אלם איין לעבעל
"ויים ברוים.

| § 3. |  |
| :---: | :---: |
| He that is húngry can קען דאנגרי איו דחעט הי | רער ויצם איוט הונגריגי קען |
| eat anything. עניטוֹינג איהם |  |
| We órdinarily dine at nóon. | וויר |
|  |  |
| They are in the habit of אֵ העביט דּהי צין צֵר דהצה |  |

Eating and Drinking 5 II
board ? We board at our טיגם איהר איך. וויר שפייזען ביאא אונוער אויער עט באָהרד אוּאי באָהרד
néigínours. He álways נאבּאר [שכן] ער גיבט אימער
אָהלאוּעהם הי נעהבאָהרם

עה פאָר באֶהרד גוּד גיוּ
moderate price. With whom
הוּהם אואיטה פריים מאָדערעהם
do you inténd to board ?

He eats little but my
ע״י באֵט לימל איהטם הי
brother eats less,
ברודער עםט וועניגער. לעםם איהטם בראדהער
Do you not know that this דהים דהעט נוי נאָּ יוּה דוּ
man is a glútton.
גלאטטען עה איו מען
Our friend drinks very
ויערי דרינקם פרענד אויער
much, but the jóiner drinks
דרינקם דוֹשָאינער דהי באֵט מאֵטשׁ
still more.
מאָהר פטיל
If you drink so much you יוּה מאֵטש םצֵ דרינקא 'יוּה איף will get drunk.
דראַק געט אוּאיל
I do not wish to get drunk,

ועיםט דוא ניט, דאםם דיעעער
מענש איוט איין פּרעםםער.
אונוער פריינד טרינקם צעהר
פֿיעל, אבער רער טישלער טרינקט נאָך מעהר.

ועען איהר וועט זָא פיעל טרינקען
וועט איהר ווערען בעמרונקען.
איך וויל ניט ווערען בעטרונקען,


We have no tea or coffee.

We have some wine and

beer. Which do you like? ביער. ועעלבעם ווינשים איהר? לייק יוהר דוּ אואיטשׁ ביהר
 דרינקם סאیמטיימם הי
brándy, but I only drink דרינק צָנלי אֵיי באֵט ברענדי wáter, beer, wine and tea. טיה ענד אוּאֵין ביהר אואֻטער
The bread is withóut salt סֵֵּט אוּאימהוים אי בוּעד דהי and the meat is not quite

fresh. Bring me some salt, טیָּט טאם מי ברינג פרעשׁ pépper and mústard. מאیטטערד ענד פעפפער

יציף האבעין ק"ין טהעע אונד קיין
F
-ירי האבען עטוואם וויין אונד ב־צֻנַםען, אַבער איך טרינקץע נור זואסבער, ביער וויין אונד טהעע. דאם ברויט אימט אֶהנע ואליץ אוּנד דאֵם פֿליישׁ איוט ניכט עאֵּ



## § 2.

The roast meat is good, דאם געבראטענע פלייש איוט

but the soup is bad. בעד איו סוחה דהי באט
Why do you eat the meat? ? מיהט דהי איהט יוּד דוּ אוּאֵי



אֵבער דיא זוּ איוט שלעכט.

## Eating and Drinking עע ע <br> 49

and butter. Do not drink אונד בוטמער. טרינקט נים

the milk, it is sour. דיא מילך, ציא איוש ויער. סויער אי איט מילק דחי
How much does a pint of נויא פּעל קאמטט אין ליטער

fresh milk cost.

איך דאבע עבען געגעסטען איו- j have just eaten some

eggs, and I am not at all איעיע, אונד איך בין גאר גיכש

húngry, I am thírsty. Give הונגיוג. איך בין דורסטיג. גיבט גיו" טהערםטי עם צי דצגנרי
me sómething to drink, מיר עםואם צום טרינקען ביטםע, דוינק טו: סאטמהדינג מי
if you please.



add some sugar to your cup לעגם צו עטוואם צוקער אין

It is swéet enóugh







עם איוט גענוג ים.

We shall cut nothing, but וויר וועלען ניכטם שניירען איוי

bread and meat.
ברויד אונד פֿלייש.
מיהם ענד ברעד
 ברויט. ברעד פטעהל איהם נעווער אוּא
Put the key into the lock. שטעקט אריין דעם שליםעל אין


## פיערטעם קאפיטעל.

Eating and Drinking עסען אונד טריגקען (איהטינג ענד דרינקינג)
§ I.
 into an éating house. אאן איין רעםטויראגט: הוים איהשינג ען אינמה


are alréady hungry. Give צינד שאן הונגריג. גיבט
 us some bread and cheese אוגם עטוואם ברויף אונד קע. טשיחו ענד ברעד טאם אם ב
 טשיהו לייק יוּ or butter? I like both cheese אָדער בוטטער. איך ליעב ביידע

needles nor thread. טהרעד נאָר ניהדעלם
Can you lend me your קענם איזר מיר לייהען אייערע יוּהר מי לענד יוּה קען
scissors for a short time ? שעערע איף איינע קורצע ציים.

My own are véry dull. דאֵלל ועוערי אֵהר צָהן מיו
What is the price of אָּ פריים דהי אוּ אוּאט
órdinary scissors ?

I bought a dozen of chairs.
טשעהרם אָּ דאָּען עה באָהם אֵי
Take a chair and sit down.
דוין םיט ענד טשעהר עה טעהק
Thanks, I prefer to stand. דאַנקע, איך ציעהע פֿאָר צוֹ טטענד טו פריפער אֵי טהענקם
You can go to dinner, the דהי דיננער טוּ נאהּ קען cloth is laid.
לעהד איֹ קלאםה
The tówel is clean, but באֵט קליהן איו טויעל דהי
the nápkin is dirty.

## דערטי אי נעבקין דהי

I wish to sharpen the knife. איך ווילל שערפען דאם מעםער

It is too dull. It is no use. עם איחם צו שטומפף. עם איוט ניט


Put the kitchen-knife in לעגם וועק דאם קיבענמעםםער

its place.
פלעהם איטם
I do not know whéther it

is sharp or dull.

Lend me a comb I lost לאֵּט אֵי קאֵהם עה עי לענד my comb yésterday.
יעםטערדעה קאָהם מֵי
This needle is good, and ענד גגיד איו ניהדל דהים that is a bad one. אואָּן בעד עה איו דהעט
The table is still without דער טיש איזט נצָך איממער אָהנע אואיטהויט טמילל איו טעבל דרה
a cloth. Lay the cloth, טישטוך, לעגם ראם טישמוך, קלאֵטה דחי לעה קלאטם עה
I wish to dine.
דיין טו: אוּאיש איצי
It is time to change the עם איט ציים איבערצומוישען דיא דהי טשעהנד: טו טג טיים איו אים
nápkins.
סערוועטקעם.
נעפקינם


but I have no knitting- אבער איך האבע קיינע שמריק-נימטינג- נָּה העוּ אֵי באם

| Furniture | らリコン |
| :---: | :---: |
| one can scárcely see it． איט טיה םקערםלי קען אוּאן | שוֹאן קאן איהם קוים זעהן． |
| How much did you pay פעה יוּה דיד טאֵטש הוי |  |
| for the chest． טשעטם דהי פֿאר |  |
| In the corner stands a chest | ויגקעל שטעדה |
| טשעםט עה סטענדם קצהנער דהי אין of dráwers． <br> דראָהערם אָּ | קאָמאָדע． |
| The axe is dull and is איו ענד דאֵלל איו עקם דהי | דיא דאیק איוט שטומפק אונד איז |
| not of use． יגּהם אָף נאָם | ניכה צום נוטצען． |
| I néver saw such a box． <br>  | אי־ האבע ניעמאֵּם געועהען וֹאָ <br>  |
| Where did you get it？ איט געט יוּה דיר אוּעהר | ויאֶ דאַט איהר איהם בעקומען？ |
| I should like to buy such |  |
| סאַטש באַיי טוּ לייק שוּד אַיי a one． <br> אוּאן עה | איך מעפטע קויפען איין וֹאלכען． |
| $\oint 3$. |  |
| Put these forks into the <br>  | לעגם וועק דיעוע גאבעלן אין דיא |
| cupboard，and on the table טעבל דהי אָן ענד קאבבערד | אַלמער，אונד אויף רעם טיש |
| in the éating－room． רוּהם איהשינג דהי אין | אין דעם עםציממער． |

dish or a clean plate．

He brought a cándle－stick， סטיק קענדל עה בראחהם הי הי
 אונד קיינע נאָּ קעגדל נצִּה העד הי באטט
matches．It was dark．ציגרדעילצער．עם וואר פּיגםטער． דאהּ אוּאוֹ איט מעטשעם
Put the cándle－stick on its שמעלט וועק דעם לייכטער אויף ；יין אימם אן טמיק－קענדל דהי פטוּט
place the candle is alight．פלאטםּ，דאם ליכם ברענם： עלייט איו קענדל דהי פלעהם
Lend me，for a few days，לייהם מעיר אויף אייניגע מעג

איינע לאמפעע אונד אייןלייבטער．a lamp and a candle－stick． טמיק－קענדל עה ענד רעמפ עה
I must buy some pots איך בוח קויפען אייניגע מעפפע
 and a can．
קען עה ענד
Shut the door and open מאםט צו דיא טהיר אונד עפנעם

the window．
אואינדעהּ דהי
The floor is dirty，why do

you not wash it？

## אים איא

The céiling is véry high，דער באלטען איו ועדר הויך， היי ועערי אי；טיהלינג דהי

Please give me a clean ביטםע, גיבט מיר איין ריינעם קליהן עה מי גיוּ פליהם sheet. The sheet you gave געהוו יוּה שיהם דהי שיהט me yésterday is alréady אהללרעדי איו יעםטערדעה מי dirty. Give me another. שמוטציג, גיבט מיר איין אַדערם. ענהָדהער מי גיוּ דערטי
We must buy some pillows. וויר מיסםען קויפען אייניגע קישען. פיללוים סאֵם באֵי מאֵם אוּא

ליילעך. דאֵם ליילעך וואֵם איהר הیט
מיר געגעבען געסטערן איוט שאָן
§ 2.

Put the glass into the שמעללט אַריין דאם גלאו אין

cúpboard. קאּבערד
Do you want a glass or a פערלאַנט איהר אין גלאוּ אִער

cup? Well here is one. טאםם. ביטע היער איוּ איינע. אואקן איו היהר אויעלל קאת
The sugar-basin is on the דיא צוקערדאָהע איוט אויף רעם דהי אָן איו בעהםן שויגר דהי
table. Bring some knives טיש. ברינגם אייניגע מעםםער

from the kitchen.
קיטשעׁן דהי פֿראָם
ריייניגט דיא לעפעל אונד דיא דהי ענד סבוהנם דהי קליהן
forks. Give me a clean גאַעלן. גיבט מיר איינע ריינע קליהן עה מי גניוּ באדהקם

I want to buy a writing- איך ויילל קויפען איין שרייברייטיגנ עה באיֵ טוּ אוּאגט אֵי
table. What is the price פריים דרי איז אוּאט טעבל
of twelve chairs?
טשעהרם טועלוו אָף
Ask the déaler in fúrniture. . פעשרנימשעה אין דיהלער דתי אםק
It is nécessary to buy a עם איוט נעטהינ צו קויפען אייק עה באי טו נעםעםערי אי אים
bench, and to change the באנק, אותד אום צו מוישען דיא דהי טשענדז: טו עוּ ענד בענטש
fúrniture in the kitchen, מעבעל אין דיא קיכע

and in the bed-room. אונד א"ן דעם שלאפַּיממער.
רוּהם בעד דהי אין ענד
If I had money enóugh I
 would have bought a bedבעד עה באָהט העוו אואוּ
stead and bedding.
בעדדינג ענד סטעד
Do you know who sells עוייםט אידר, ועער עם פערקקויפט קאָלדרעם, םעללם דוּ נוי נוי יהד דוּ
blánkets.
בלענקעםם

מי טֵּלד נויר a cóunterpane.
קאָהנטערפען

| 1 wish to énter sérvice. סערווים ענטער טו אוּאיש א"• | איך וועל אנקאָממן אויף איינע שמעללע [דיענטם] |
| :---: | :---: |
| I shall énter sérvice סערווים ענטער שעלל אֵי |  |
| to-mórrow. Pray, sir, take <br>  | מאָּגען. ביטמע, מ״ין הערר, נעמט |
| me into your sérvice. <br> סערווים יוּהר אינטו מי | שיך אין אייער דיענםט. |
| To-mórrow I shall énter ענטער שעלל אֵיֵ מאֲרראֵה טוּ | מאָּגען טרעםע איך אין אין דיא פֿאַבריק |
| the factory. <br> פעעקטארי דהי |  |

## דריטטעם קאפיטעל.


§ I.

too little to support his family．
פע


thing to get a living for

himself and for his family．המוּ

I hope to get a place as

a machinist．． מגשׁינים ע


buy an alárm clock．

It is a useful thing．



maker．I wish to sell the
 watch and to buy a clock．
 דיא


A clock is cheáper than




what is your trade ${ }^{\ddagger}$ ). $\quad$ ?
טרעהד יוּהר איו אוּאט
At home I was a glázier, אין דער היים בין איך געוועוען

but here I do not know אַבער דאם וויים איך ניכם וואֵם

what to do.
דוּ טוּ אוּאם
Ask the jóiner whether he שרקיג דעם טישלער, אויב ער

has tools or not.
נאָׁ צָּ טוּהלם העו
איך גיה שלעבט, דאםם איוואהתר, I sew bádly, that is true,
טרוּה איו דהעט בעדלי טאָּ צֵי
but I knit very well. אַבּנ איך שמריק גאַנִ גום،
אועלל ועוערי ניט אַי באֵט
Whatéver trade you know,

you will néver be húngry עועט איהר ניעמאלם זיין הונגריג

in this city.
סימי דחים ה"
Do what I advise you, and טהומ ויאם איך ראیטהע אייך אונד ענד יוּה אדווייו אַי אוּאט
you will not repént. איזה ועעט קין חרטה האפבען.
ריפענט נָהט אוּאיל יפה




The tinman is in the work-אוארק- דהי אין איו טינמען דהי shop.
Ex
 מערטשאנט עה איו מען אָלר דהי
The young man whom you דער יונגער מאן וועלכען איהר

saw yésterday, is a dealer הענדלער דיהלער עה איו יעםטערדעה טאָה
in old clothes.

## קלאָּהם אִלד אין

Do not be lázy and you

will be háppy.
ותעם בי בי אואילל
This boy is a compósitor, -



The máster has now two

 five apprentices. אַמשע

$$
\S 3
$$

Tell me, my dear friend, ש
Workmen 9עロハクロ ..... 37


than ten shillings a week．וויא צעהן שיללינג דיא וואָה． אוּאיהק עה שיללינגם טעהן דהען
 בעגעגנעם ד׳א רהי מעם אֵי אֵאָה דעהם סאםם
poor wóman who came with אַרמע פֿרויא וואם איו געקאמשעׁ עים אוּאיטה קעהם הו אוּאומען טוּהר
us by the same stéamer．אונם אויף דעמועלבען דאםתפּ－ שיפם．
My fáther is a báker，but מין פָּטער איוט איין בעקער

he thinks of taking a
עה טעקינג אָף טהינקם הי
boarding house． דוּים באָהרדינג
Do you not remémber what
 he did then．
דהען דיד הי
I forgót what he did in איך האבע פֿערגעםען ויאם ער

his own cóuntry．זיינעם אייגענען（הים）לאֵּד． קאָהנטרי אֶּן הים


 טיש．עה באֵי טוּ דוֹשאִינערם דחי טו new table．
טעהבל

A good and hónest work- איין גומער אונד אָדזעמשליבער
 man can éverywhere get a קאן איבעראל גרינמ פערדיעמעע אויף פרנסה. עה געם עוועריאהער קען טעק living éasily.
איהזילי ליווינג
It is bétter to be a poor עם איהט בעםמער צו ציין אין ארמער עםּהר עה בי טוּ בעטעער איו אים
 פערלער ריטשע עה דהען צרטיזען
His wife keeps a boardingבצהּרדינג עהּ קיהםם אוּאייף הים
house.
הוים.
Her husband is a
 bookbinder.
בוּקביינדער
§ 2.
If I could sew I should ויען איך וואלמ געקאגט ניעיען
 be háppy.
העפםי
If he came hére he would ווען ער וואלט רערוגעקאמממען ועאָלט אוֹאוּר הי היהר קעהם הי איף
be háppy.
העפּ
If the táilor wére not too וען רער שניידער ווחאלט נים געווען צוּ טוּה נאֻט אוּער טעהלאֶר דהי איף
and my son is a jóiner. אונד מויץ זאָהץ אֵי איין פטגאלארוֹ דוֹאָינער עה איו טאֵן מיּ ענד
He lives with me. ער וואָהנט מים םיף.
מי אוּאיטה ליוום הי
Did you see the flówer- האַבט איהר גצעעעהען דיא בלומען
בעלויר- דהי טיה דיה יה דיד

מַּאָר אייץ יאַהר פֿאִּ ווילנא. אַגָאה יעהר עה קעהם הוּ מעהקער
from Vilna?
ตוּילנֵ


 נוי נצאט דוי אַיִי באֵט גלאַוום
where a glove shop is.

 געשעעם בים בינעעם דהי לערן טוּ אוּאיש אי




of a lócksmith.

Are you a blacksmith or a
 tinman? I am neither a טינמשׂ


 צו ארבייטען צוואגמען，טהינק אואי טעמםמרעםם עה אי
to work togéther．



much here．
היהר מאֵטשׁ
At home he was a shóe－אין דער היים איוט ער געועעען

maker．I saw the boot－מאבער．איך דאב יעועעהען דעם

maker who came from שוסטער ויעלבער אי געקאממען



Recomménd me a good

watchmaker．
אוּאשמשמהקער．
Our néighbour＇s wife is a
 séamstress．

## a



jóiner lives？




$$
\text { To have } \boldsymbol{T} \text { To be jיץ: }
$$

איך ועל האבען פּער גלעוער, I shall have four glasses
 and five cups.

He will have a good lódging. ער ועעט האַען אֻ גומע דירה.

מאָּגען וועלען וויר האַבען צ To-mórrow we shall have בריעף. העוי שעלל אוּאי מאָרחאָה טוּ
a létter.
לעטער עה
איהר וועט האפען אויף דיעעע You will get at this place שטעעלעע אַכם שיללינגו. פלעהם דהים עם נעע אוּאילל יהּ eight shillings.
שיללינגם עהוט
He will have nine shillings שר ועעט האַמען נין שיללינג א ויאָך. שֶיללינגם ניין העוו אוּאילל הי
a week.
אוּאמק עה
I hope to have a good איך האָּע צו האצען איין גוטעם

business.
בינעם
He thinks to be home éarly. ער רעבענט צו זיץן פֿריה אין דער היים. עהרלי האָהם בי טוּ טהינקם הי

צווייטעס קאפיטעל.

§ 1.
Iam a táilor and my wife איך בין איין שניידער, אונד
מיין וויב אחּאייף מיי ענד טעהלאר עה עם א״

They had two knives and
 three forks. דרייא גּאבעלן. פֿאהדקם טהריד I wish to hire a lodging, for
 the lodging I have now is
 too small for my fámily.



איך וויל דינגע א
דיאח דירח
8

§ 3


in the country.
קאהדנטרי דרהי אין
He will be sórry to hear
 such news.
ניהּח סאטש


some work.
אוּאָּק סאֵם


my dáughter's.

 דייםם עהרלי דאדם עם בי אואילל דהעה

$$
\text { § } 2 .
$$

I was yésterday at the shop. - איך בין נעכטען (געסעערן) גע

We wére háppy like our וויר וענען געוועעען אוזוי גליקליך וואא אונער פריינד. אויר לייק העפמי אוּאר friends.

## פרענדם

They wére then in a bad זייא זענען דאמאלם געוועוען אין צ שלעכטע לאגע. בעד עה אין דהען אוּער דהעי
condition.
קָאנדישׁי
My condicion is véry bad, מיינע לאגנע אי" ;עהר שלעכט، בעד ווערי איו קאֻנדישען מיו
but the condition of my אַבער דִיא לאֵּע בּאָן מיינעם
מיי אָף קאָּדישען דתי באֵט
bróther is still wórse.
$*$
אוּאֲרם מטילל אוּ בראדרהער
I álways had some trade. איך האֵב אֵלעע מאֻל געהאבם

 ענימהינג הער סעלדצָם הח צו מהון.
to do.
דו: טו:
We had ónly bread and ויר האבען נור געהאבט ברויטו ענד ברער אָנלי העד אוּא מים
wáter, but you had cheese,
 bútter, "milk and cream.

צוטטער אונד םמעטענע.
קריהם ענד מילק באַטםער

 enemies．
ענעמעם




We have many kinsmen and קויר האמעשן פיעלע פריינדע אונד פריינדינען．ענד קינטמען מעני העוו אואי
kinswomen．
קינםאוּאימע
Your Sister has many friends．איערע שוועםטער דהאם

אידר האם אֵגוּטע דירחה，You have a good lodging，and
 they have a bad lodging，but דירוּ אבער אַ גוּטען בעל הבית．באֵם יצאּשׁינג בעד עה העוו דרעה
a good host ${ }^{2}$ ）landlord．

We have long looked for a

lodging， לאהדוֹשינג
but we cannot find one，אבער מיר קענען ניט אוּאָן פּיינד קעננאט אוּאי באֵט געה געינן．

[^1]
## 

## ערשטעם קאפיטעל.


§ I.
I am a wórker but you are איך בין בעל מלאבה, אבער

a mérchant.
מערטשענט עה
He is poor, and she is véry רייך. ווערי אי שי עגד פוּהר אי די הי
rich.
ריט
We are well but you are מיר זענען געוונד אבער איהת קרק זייד קראנק. אֵהר יוּה באט אועלל אֵהר אוּאי sick.

They are hónest, straight- זי״א וענען עהרליצע אויפֿריכ-

forward and good mérchants אונד גוטע הענדלער. מערטשענטם גוּד ענד פֿאָראוּארור
 milk.

Milk is cheap and meat is מילךך אי וואלויעל אונד פליישׁי איו טיער. איו מיהם ענד טשיחב איו שילק
dear.
דיהר
Life in a city is dearer than דהען דיהרער איץ מיטי עה אין לייף
in the cóuntry; but it is

more agréable.

The fáther loves his child. דער פֿאטּער ליעבט זייז קינד.



and my children more than אונד מיינע קינדער מעהר וויא
 myself.
מייםעלף
Time is money, say the ציים איז געלד, זאגמן דיא

English. シ
All is well that ends well. אללעעם איזם גוטי וואם ענדיגם אוּעלל ענדם דהעט אוּעלל איו אִהל יך גום.
All in good time.
 טהּייערער וויא


מעהר אנגענעהם.

```
Take·a cup of tea, if you צעהם \
```



```
pléase.
פ\mp@code{a}
```



```
בְאָל ניםט קיינע טהעע. דרינקוֹ
ány tea.
    טיה ענ
```




```
know.
    M
```




```
húngry.
*
Give him a bit of bread %
```



```
and cheese.
    טשיהוה ענד
```




```
the bútter is not quite fresh. דיא בוט בוט
```



```
Tell me how much a pound iאגם \
```



```
of good and fresh meat גוטעם אונד פ
#\mp@code{M}
costs in your town.
טוין י
```

New-York is larger than

Móscow.
מוֹאֲמקוי
איך ויאחהן אין אקלייעם צימער, I live in a small room, but אַבער באט רוּהם סמאהּל עה אין ליוי אֵי
your room is still smáller. איעער ציממער איו נִּ סמאהּלער טמילל איו רוּהם יצּהר
We do not speak English. ענגליש סציהש נאחט דוי אואי
We speak Gérman. דוּ
I am learning to write and ענד רייט טו לערניגנ עם ציי
to speak English. Teach me מי טיהמש עגנדיש טפיהק טו to speak English.

Well, I will teach you. ייה טיהטש אוילל אטי אוּעלל
In what street do you live?
ליוו יהּה דוּ טמריהם אוּאט אין
אין דיא ועלבע גאם ווצה איהר. In the same street as you. יגּה עו סמריהם סעהם דהי אין
 ברער םאם בי טו אואיש אי״ and cheese. Give mea glass גלאהם עה מי גיו" טשיהי עבד of water. I am thirsty and ענד טהערסםי עם אֵי אוּאחהשער אֶף have nothing to drink. האב קין זאך ניט צו טרינקען.


אנגד קעו. גיבט מּר אֵ גלאםם
צואםםער איך בין דורסביג، אונד


morrow.
מאחרראֶה
 אָנקומען, אוּאיל טגיהמער עה דעה-טוּ
arrive.
עררייוו


I shall arríve at Móscow.




 he was in Páris.
שעריו אין אוּאוּ הי


England.
ענולענד
 עוועריבאְדי (צום לעבען). ערן טו אוהאישעם
his bread
ערעד הים
We like to live in a nice

 סיחי לאֵדוֹש עה אין ענד הויי
 א אוּ אוּ



א的 אֻדעּ אַמער

## WT




| Water（ר） | 19 | Well（フッシハ） | 7asiva |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| We（\％m） | 9ויר） | Wipe（Eッツ） | 9\％\％ツ\％ |
| Word（אוֹר） | ¢ \％¢ | Wool（6xam） |  |
| Write（ |  | World（אואל） | 2049 |

## X


Six（D） Mix（פקסק）


WE王
hw אוּ וּ אוּ


| Length (לענוט) | לעגנג | Earth (ערטה) | דיא ערד |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Thought (עהחה) | געדאֵט | Thin (טה) (עה) | דִין, מֹאֶער |
| Both (באָה) | ביידע | Cloth (קלאלט) | $7{ }^{10}$ |
| Birth (עערט) | געבורט | Breath (ברעט) | אַטהעם |




 בעצייכנען דיעועען לויט מיט דה.

|  | פֿאַטער | The (דה) |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Móther (מאַר) | מוטטער | This (דים) | דיעועער, דיעוע |
| Either (איידהע) | ענטוועדער | Thése (דהיה) | דיא |
|  | עיער | They (דהעה) | זיאוֹ |
| Néither (ניירהער) | אויך ניט | That (דהעט) | דיעוער, יענער |
| Wêather (וועדר) | ויעטטער |  | דיעוֹע, יענע, |
| Other (אֻדה) | אֵרערע | Those (דהאהּ) | דיעוע |
| Thick (טהיק) | ה דיקער | Brother (הער) | ברודער (בראַיע |




 אַנגעויעהנען וועלכע ניבט וָ לייכם אַבגעוועהנט יוערדען קעננטע, אונד







## T

ווירד געלייענט וויא טש אין סוף יוארט


## 'II

ווירד געלייענט פאר , u, o, e, a ויםא ש.




## I耳工


 דער ענגלישען ששפראבע אייגענטהימליך (ד. ד. דיעוע ביידען לויטע ויצד








 לוים דורך אנדערע שריפטזייבען רעכט פֿערשטענדליך צו מאבען, ואֶ בע




ווירד בעלייענט וייא פ．


## G耳

ווירד דאס רוב גאר ביט געלייענט אין ווארט．


## QU



S
ווירד געלייענט וויא：ם，ש אונד ז，


## SFI

ווירדגעלייענט וויא ש．
She．

## J

ווירד געלייענט וויא דזש.




## CII

ווירד מייסטעבם געלייענט וויזה טש.



## D

ויירד ניט געלייענט אין דיא ויערטער וואס דא שטעתהען.




 ער גאר פיט עעלִייענט.




## 上I

ווירד געלייענם וויא דה, בור אין פיעל ווערטער ווירד ער ניט געלייענט.



Every loaf has its price. העיים איטם העו לויף עווערי
Lend me some tea and ענד טיה טאם פי לענד
súgar.
(\%
I have not got enough איך האב ניט גענוג געלד דאם
 móney to buy it. איט בי" טוּ מאֵני
Lend me a spoon for a few לייט מיר, אויף עטלעבע טעג,

days.
דעהם
 ניו: ועערי סטיל אי םיוּ יהתר
My óvercoat has become מיין איבערציעהער איזמ שוין געווארען אלט, ביקאם העו צָווערקויט שֵיי
alréady old.
אָהלד אָהלרעדּ וֹלוּ

## B

t ורירד ניכט געל



C
ויוירד פאר e אונד i געלייעבט וויא ס, פאר קנדערע בוכשטהבען וויא ק.


No, I néver buy bread, ניין איך קויף קיינמאָהל ניכם ברויטו ברעהד באי״ נעווער צֵי נצֵה
but I bake it mysélf. אבער איך באק עם אלליין. מייםעלף איט בעהק אֵי באּ
I néver eát bútter
באֵטמער איהם נעויער אֵי
At bréakfast I am accus-
איך עם קייבמאָהל ניבט קין
פוּעער.
אויף פֿריהשמיק בין איך גע-אַקאם- עם אֵי ברעקפֿעם עט עט tomed to drink tea or cóffee

and áfter dinner I like to אונד נאך טיטאג ליעבע איך

drink a glass of beer. טרינקען צגלאםם ביער. ביהר צֶ גלאהחמש עה דרינק


he has lost all his money.

 (קראנק) בעד ועערי לליקד העוּ יהּ
for some time.
;ויט אֵיניגער צייה:



póund of bútter.
פּֿنش בוטער.
באֵטעער אֻף פוּינד


costs ?
קאָם

## UA




## U日

## 




## UI

ויוירד בעלייענט וויצה אַיי אִי ירּ אוּ


> UY
> ווירד געלייצנם וויא אייי

 בוטמער. עעד ברעהד ביו ביו bútter?
באטּטר

Ask him how much he שרעגם איהם וויעפיעל ער האט בעצאהלט דאפּיר הי מאטש הוי הים אםק paid for it.
איט פצאר פעדר
איך האבע נור איין פונט I have ónly one póund of ברוים. צֶף פוינד אוּאן צֵּני העוּ צֵ
bread
ברעהד
I sleep ónly five hours איך שלאף נור פינף שעה

a day, as a general rule.
רויהל דושעענעהא עה עו דעה עה
for I go late to bed and ו"ייל איך געהע שפעט si בעט
 rise éarly.
עהרלי ריים

but our sléeping-room is אבער אונער שלאפצימעיר איוט

still smáller.
סמצֵּליער סטיל

 is better.
בעטעער אי



14

$$
\bigcirc I, O Y
$$

ויערן געלייענט וויא אیי．
 Boy（בֵּ）


## $\bigcirc$

ויוירד בעלייעצט וויא אוּה אמאל אויך וויא אֵ אָה．


$$
O U, O W
$$

ורערן געלייעגט וויצא אָ אֵ אהּה אוֹים．

 בוּהשם ניוּא אָף פעהר עה העוו צֵי
איער הויז（הויף）איוט ועהר ．Your house is very small קליין，סמאָהל יוערי איו הוים יוּיה יהר
How are you，my friend？？צאם מאפט איחר מיץן פֿריינד ？


 Yésterday I received a נייען בריעף. עה רים ביהוחה
לעטטער ניוּא
 is a liar.
לייער עה איו
I fear a fierce dog.

He arrived yésterday at
ערייויוד הי
New-york.
עיוּא-ארק

איך האֵב מורא פַאר אֵ בייזן הונד

יוּראֶה פּראם דעה


$$
O A, O \text { H }
$$

ווערען מייסטעגס געלייענט וויא אָה.

## सU, सW

ווערען געלייענט וויא ירו.



IA
ווירד געלייענט וויא ע עיע אַּיי



## 工甘





short man.
טמען שאּרט
My friend gets his living שמין פֿריינד פשרדיענט זיין ברויט

éasily.
איהזילי

## \#I, \#Y

ווערדען געלייענט רויא ֶעה אֵּיי.

 fóreign vélvet.
ועלוועט


shillings.
שימלימשי
He has hurt his éyes and ער המשט בעש אונד ענד אֵיים הים הערט העו הי becáme blind. בליינד ביקעהם איו געווצרען בלינד.
 is a native.
נעהטיוו עה אi
I am a nátive of Vilna.
וילנیֵ אֶף נעטיוו עה עם אֵ
איר בין «ֵ געבאָרענר ווילנער.


 bread.
It is still véry éarly. עהרלי וערי סטילל אי אים

## 耳曰

ווירד געלייענט וויא צֵיה.
Fêebly (פَיחמלי)

$\qquad$
I should like to go, but my איך מעבט גערנע ניין אבער מיינע
 legs are tired.
טיערד אהר לעגם
I feel great pain in my feet. איך מַיהל גרויםע שמערצען אין

Lend me some meal and לייהם מיר אביםעל מעהל אונד בוטטער. ענד מיהל טאם מי לענד

## bútter.



 a few days, דעהם שי" עה
 come in Aúgust.
אֻהגוּ


## 卫A

וו־רד מייסטענס בעלייעיֵּ וויא איה עֶה

 for he is húngry.

I can read a létter.
ל



```
for some days. איף %
```






```
    ע\mp@code{#}
Everybódy must have v
```



```
a trade.
*
```








```
days.
דעהם
```


## AU, AW

ויירד געלייענט ויוא אָה (א לאנגער קמץ)




## AI, AY

ווירד געלייענט וויא ֶע צֶה.

| Bail (בעהל) (ערוב זיין, ערות | Day (דעה) |
| :---: | :---: |
|  |  |
|  | Cúrtain (\%) |
| Say (0) ריירען, וֹהנע) |  |
| Lay לייגען, ווענשטין (לעה) |  |
| Pray (ֵרעה) בעטהן | עהתלט |
| Nail (נעה) | צ |

Heearns five shillingsaday שר פערדיענט פֿינף שיללינג

区 ט ט ט
a day.
דעה עה
His daily wage is séven
ייעבען שיללינג. סעווען איו וועהדוש רעהלי הי
shillings.
שיללינגי
Everybódy can gain a יעדערער (מענש) קען פֿארדינען
צום עה געהן קען עוועריבאִדי
living here. לעבען (לעבענםמיטעעל) היער.
היער ליווינג
Pray lend me five shillings איך בעט אייך, ליים מיר פּינף שילינג ש שיללינגם פּיוו מי לענר פרעֶה

| Only (אָּ) | נֵ | Yes (יעם) | \% |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Véry (ויורי) | ועהר | Sky (סקי") | היממעל |
| Fifty (\%) | שונפֿציג | Sly (Dלי) |  |

It, is úseful for many
 púrposes.
פערקאזֶ




Give me some eggs and גיבם עיר (עםליכע) איעער אונד

salt.
סֵیִט
I have not got it.

I have no bútter, nor milk. איך האב קין בטגטער אונד
מילך. מילק נאָר באֵטמער נֵּה העוּ צֵּי
He gave me a cup of milk ער דאטם מדר געגבען א טאםע

to drink.
דרינק טו
I have many letters from איך האגב פֿיעל בריעף פּון דער
היים. פֿראם לעטמערם מעני ; העוי צֵי
home.
הדֵּ

## U

## ווירד געלייענט וויא אוּ יוּ ע



Give me a cup and some גיט מיר אם טאםע און (עטוואֵט) צוקער. סאֵם ענד קאֵּ עה מי גיוּ
súgar.
ש
A full cup of milk.
אֵ פֿוללע טیֵטע מילך.

 קין בייטעלע. צערו עה העד עעווער אי

## Y

ווירד געלייענט אים אנפאנג ווארט וויא : י () אונד אּדערס וואוּ וויא אַיֵ אֵּי





| He is a kind man. מען קינד עה איו די | ער אי: צ גוּער (Eูריימרליכער) מאן. |
| :---: | :---: |
| i live in an inn. אינן ען אין ליוו אי | איך ויאהּן אין א וארטהויֵ. |
| He finds a live bird. בערד לייוו עה פֿ פייגדם די | ער גצ\% |
| I like ( $\ddagger$ ) birds. בערדם (4) לייק | איך ליעבע פעיגלעד. |

## ויוירד עעלייענט וויא אָ אָה

| Often (\%NTM) | ¢ֻู | Do (17) | ט |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Long (לצג) | לאגנ | To (14) | 18 |
| Dog (29\%) | צ צונד | Lose (לוחה) |  |
| Old (אהלד) | אֵטם | One (אואֵ) | אי"ין אייצם, אייצער |
| More (מצֻה) | מעהר | Son (DN) |  |
| Go (1/4\%) | גייז | Dòzen (\% |  |

Men often lose all hope. מענשען פעׁרליערען צָפט אללע

Old men are often bald. אלמע לייםע זיינען צֵפם פליפע-

I have a dózen of eggs איך האב צ טוּ אייער.

He is old and I am older. שֶ איזה אלט אונד איך בין עלטער. אָהלדער עם צֵּי ענד אָהלד איו די

| Enter（ענטע） | N | Empress（ע）（עמשרעם（\％） |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| Lend（לענד） |  | He（ה） |  |  |
| Pen（\％ע） |  | Me（מ） |  | מיר，מיך |
| Send（Dענ） | שיקען | Mend ${ }^{\circ}$ ） | （מענד） | פַארריכטען |
| Member（םבער） | א מיטגל | Be（ב） |  |  |

Lend me a pen．לייט מיר צפ פעדער． פען עה מי לענד
He sent me a létter．ער האָּ מיר געשיקט אַ בריעף לעטער עה מי טענט הי
An artisán ménded a table אַ בעל מלאכה האֵט פֿאַריבט

 פאפיער，פעפער ענד פענם פֿאָר טעגד

## 工

ווירד געלייצנט וויא אֵֵי אֵּ עֶ．

| fce（Nיים） | אייֵ | I（ֵֵ） | אין |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| Idle（Mיידל） | ליידיג געהן | Like（לייק） | ליעבען，אַזוֹי וויא |
| Bind（ביינד） | בינרען | Life（ליים） | דאֵם לעבען |
| Kind（קיינ7） | גוט，מילר | Find（פ） | געפינען |
| If（איף） | אויב，ווען | Fire（פ） |  |
| Inn（אינן） |  | Ink（אינק） | טינט |
| Bird（בערד） |  | First（עֻע） | ערשטער |

repàir（ $)^{\circ}$ 00）צום סוף ווארט ווירד דער e ניכם אויםגטשפראכען．

ביישפּילע וויא מען לייענט דיא אותיות פון ענגלישען א"ב.

## A







A (עה) an (עה)

An artisán adápted a א בעל מלאבה הצט צונעמאבט

handle to an axe. הענטיל, (שמילעעל) צו איין האקי עקם ען טוּ הענדל A man had plánted an (
 apple tree טריה עפעל
Not all men are rich
גיט אללע מענשען וענען רייך. ריטש אהדר מען צֵהל נצֵט

E
ווירד געלייעבט דאס רוב וויא ֶֶ אֵּ
Egg (ע)


##  <br> דער ענגלישטים אלם־בית

| רויקאזיתיות |  | - | שיריים | אנרופוּנ |  | דרוּק | -אותיות | שייי2 | אגריפוּנ: |
| :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
| A | a | cl | $a$ | צֶ | N | $n$ | $\mathscr{P}$ | $n$ | Y |
| B | b | $\mathscr{O}$ | $b$ | ? | 0 | 0 | 0 | $a$ | Wֻ |
| C | c | C | c | י\% | P | $p$ | $\mathscr{P}$ | / | - |
| D | d | Q | $d$ | T. | Q | q | Q | y | P |
| E | e | $\mathscr{C}$ | $e$ | $\cdots$ | R | $r$ | $\mathscr{O}_{6}$ | , | צֵתר |
| F | f | Of |  | ֶֶ | S | s | $\mathscr{H}$ | ${ }^{\circ}$ | \%ֶ |
| G | g |  | $1 y$ | Y | T | t | $\mathscr{O}$ | $t$ | ب\% |
| H | h | ${ }^{H} \mathrm{f}$ | $h$ |  | U | u | Ol6 | u | " |
| I | i | , | i | " | V | v | $\mathscr{V}$ | $u$ | $\because$ |
| J | j |  |  | 70 | W | w | $\mathscr{W}$ | us |  |
| K | k | $A$ | L | - | X | x | $\mathscr{O}$ | $x$ | צֶק |
| L | 1 | - | $\ell$ | \% | Y | y | Of | $y$ | N0N0 |
| M | m | cll | $m$ | 吅 | Z | Z | g | 乡 | \% \% |

## 

| \％ | 24＂\％ |  |  |
| :---: | :---: | :---: | :---: |
| 117 | צู9 | 2 | 2259\％ |
| 117 |  | 29 | \％ |
| 118 |  | 33 |  |
| 118 | רי | 41 |  |
| 119 | ¢ | 48 |  |
| 119 |  | 55 | －9\％＂9י9\％ |
| 121 |  | 61 | －$\square^{\text {ars }} 9$ |
| 121 |  | 69 | 39as 9xicy y |
| 122 | 9\％90\％ | 73 |  |
| 133 | ¢ \％ | 77 | \％9\％9020 5 |
| 135 |  | 82 |  |
| 137 | 67891999 | 86 |  |
| 141 |  | 91 | － |
| 152 | \％\％\％M－ | 93 |  |
| 156 |  | 95 | קותן |
| 158 | ¢าถイ9\％ |  |  |
| 159 | \％\％y | 101 | \％\％ 9 9\％ex י\％\％ |
| 159 | 7\％999 0ywhat | 103 |  |
| 160 | \％ | 105 |  |
| 170 | างมา | 108 | 280ヶ\％ロ9y |
| 188 | צ צויי | 112 |  |
| 196 | 255y9\％ | 113 | 2：99T¢ |
| 217 |  | 115 |  |
|  |  | 116 | ¢ |

## PREFACE.

In compiling the Yiddish Manual at the request of our colleagues on the English Evening Classes Committee, we have made much use of the most practical work on the subject with which we are acquainted. Vanel's Englischer Dolmetch (Warsaw 1891). We have, however, corrected the English, largely supplemented the dialogues and added reading lessons and glossary. We have also adopted an entirely different system of transliteration which will, we trust, be found to be both more practical and more accurate than Vanel's or other Manuals that we have consulted and in parts utilised.

In making these alterations, we have had much assis'ance from the printer, Mr. E. W. Rabbinowicz, who devoted much time and labour to the task, which was specially onerous owing to the short space of time which could be given to the production of the book. For all matters relating to publication, application should be made to him. addressed 91, High Street, Whitechapel, London, E.

For all matters relating to the Classes, applications should be addressed to the Honorary Secretary H. R. Levinsohn, Esq., c/o B. B. Halford Esq., 28, Austin Friars, E.C.

Joseph Jacobs.
Hermann Landau.

#  לעהרבוּך 

צוּואממענעעשטעללט הּר דיא

#  <br> אין פערבינדוּנג טים דיא <br> <br>  

 <br> <br> }

רוּרך


# YIDDISH-ENGLISH MANUAL. 

COMPILED FOR THF

# ENGLISH EVENING CLASSES COMMITTEE 

in connection with the

RUSSO-JEWISH COMMITTEE

BY

JOSEPH JACOBS AND HERMANN LANDAU.

6th EDITION.


LONDON
E. W Rabrinowicz, Printer, 9r, High Strbet, Whitechapei, E.
$1: 10$.

## YIDDISEI-EINGIISEI <br> MANUAL.


[^0]:    (1) $Q$ stauds for Question. (2) A. stands for Answer.

[^1]:    ${ }^{1}$ ）There is a distinction between and the former means＂a blood relation＂the latter＂an ord－ inary friend．＂This distinction is confined to Lithuania． 2 ）אָּער mistress（מיםטרעם），hostess（האָםטעם），בעל הבית＇טע．

