אַ מײדעל אין די יאָרען

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ביס | } | איך בין שױן אַ מײדעל אין די יאָרען,  װאָס האָסטוּ מיר דעם קאָפּ פֿארדרײט;  איך װאָלט שױן לאַנג אַ כּלה געװאָרען,  אוּן אפֿשר טאַקע חתוּנה געהאַט. |
| ביס | } | דוּ האָסט מיר צוּגעזאָגט נעמען,  איך האָב אױף דיר געװאַרט;  פֿארװאָס זאָלסטוּ, דוּשעניוּ, מיך פֿארשעמען,  צי האָסטוּ דיך אין מיר גענאַרט. |
| ביס | } | אוּן אפֿשר גײט דיר, קעצעלע, אין נדן,  דיִ מאַמע װעט פֿאַרקױפֿען די שטוּב;  מיר װעלען בײדע חתוּנה האָבען,  װײל איך האָב דיך ליב! |
| ביס | } | אוּן אפֿשר װילסטוּ װיסען מײן יחוּס,  דער זײדע איז געװען אַ רב;  לאָמיר זשע בײדע חתוּנה האָבען,  אוּן זאָל שױן נעמען אַ סוף ... |
|  |  |  |