|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nekonvertēts (pasvītroti vārdi, kas sakrīt ar „zelta standartu”)** | **Konvertēts ar pilotkonvertoru**  **(pasvītroti vārdi, kas nesakrīt**  **ar „zelta standartu”)** | **Konvertēts ar individuālo**  **konvertoru (pasvītroti**  **vārdi, kas nesakrīt ar**  **„zelta**  **standartu”)** | **„Zelta standarts”** |
| Neapskahpjami Likkumi  pehz  Labbibas Krahẜchanas  preekẜ  Mehr=Muiẜchas Semneekeem.  Rihgâ,  pee Julius Conrad Daniel Müller.  Sinnams: Labbibas Krahjums preekẜch  Semneekeem laikam tà ja=ẜagahda, ka  Dſimts=Kungam atlezz Labbums lihdſ  ar Semneekeem. Tadehļ ẜpreedu ẜchohs  Likkumus, kuŗŗus ne mannim, ne manneem Pehznahkameem Waļļas buhs,  pahrkahpt.  Pirmehja ẜchahs Labbibas Krahjuma dehļ ẜchkinkoju es, ka Wahrds  ẜcheem Rakſteem Gallâ peeſihmehts irr,  ẜimts Puhrus Rudſu, peez deẜmit Puhrus Meeſchu, peez deẜmit Puhrus Auſu,  un peez deẜmit Puhrus Griķķu, us tahdu  Wihſi, ka ẜchee diwiẜimti peez deẜmit  Puhri Labbibas ne muhſcham, ar it nekahdeem Rinķeem nedſ no mann, nedſ no  manneem Pehznahkameem drihkſt  atrauti kļuht: bet aisweenumehr gluſchi  pee ẜchahs Labbibas Krahjuma peederr.  Us preekẜch, kad Labbiba papilnam  jau krahjuẜees, tad turklaht wiẜẜa ta pulka  Labbibas, kas no Teeẜas ik gaddôs pahrluhkota teek pee ẜcha Krahjuma, dalikta guļļ  un Muiſchai par to nekahdas Raiſes wairs  buhs; tadehļ ka no mannim tik daudſ  Puhri Labbibas tai Labbibas Krahẜchani  ſchkinkoti irr.  Semneekeem ne patikke, tik daudſ  Muiẜchas Semmi apſtrahdaht, zik teem  pehz noẜazzitas Rudſu=Ꞩamantoẜchanas  bihju atwehlejis. Taggad tai Weetâ nahkahs ikkuŗŗam Ꞩaimneekam, Ruddeni  Gadda weenu puhru Rudſu,  Ruddeni Gadda atkal weenu  Puhru Rudſu, un Ruddeni,  Gadda pehdigâ Reiſê weenu Puhru  Rudſu, ar Labbu Prahtu pee Labbibas  Krahjuma peebehrt. Bet arr  Jo wairak tas Ꞩaimneeks, kas  ne ko aisņemm, tiks usſkubbinahts. Tam,  kas pa teem peeminnehteem trim Gaddeem ne ko aisņemm, ne buhs ar ne ko  preekẜch ẜcheem Gaddeem pee Labbibas  Krahjuma lihdſinaht. Bet ka irr jau  wiẜẜai leels Truhkums ne raſtohs, tad  nodohd Muiſcha, ẜcheem tahdeem gohdigeem Ꞩaimneekeem par labbu eekẜch teem  trim Gaddeem Patti weenu Puhru  Rudſu, tai Rudſu Puhra Weetâ, kas  wiņņeem buhtu bihjis jadohd. | neapskāpjami likumi  pēc  labibas krāšanas  prieks  mēr=muišas zemniekiem.  rīgā,  pie julius conrad daniel miler.  zinams: labibas krājums priekš  zemniekiem laikam tā ja=sagāda, ka  dzimts=kungam atlec labums līdz  ar zemniekiem. tadēļ spriedu šos  likumus, kuŗus ne manim, ne maniem  pēcnākamiem vaļas būs,  pārkāpt.  pirmēja šās labibas krājuma  dēļ šķinkoju es, ka vārds  šiem rakstiem galā piezīmēts ir,  simts pūrus rudzu, piec desmit pūrus  miežu, piec desmit pūrus auzu,  un piec desmit pūrus griķu, uz tādu  vīzi, ka šie divisimti piec desmit  pūri labibas ne mūžam, ar it nekādiem  rinķiem nedz no man, nedz no  maniem pēcnākamiem drīkst  atrauti kļūt: bet aizvienumēr gluži  pie šās labibas krājuma pieder.  uz priekš, kad labiba papilnam  jau krājusies, tad turklāt visa ta pulka  labibas, kas no tiesas ik gados pārlūkota  tiek pie ša krājuma, dalikta guļ  un muižai par to nekādas raizes vairs  būs; tadēļ ka no manim tik daudz  pūri labibas tai labibas krāšani  šķinkoti ir.  zemniekiem ne patike, tik daudz  muišas zemi apstrādāt, cik tiem  pēc nosacitas rudzu=samantošanas  bīju atvēlejis. tagad tai vietā nākās  ikkuŗam saimniekam, rudeni  gada vienu pūru rudzu,  rudeni gada atkal vienu  pūru rudzu, un rudeni,  gada pēdigā reizē vienu pūru  rudzu, ar labu prātu pie labibas  krājumapiebērt. bet ar  jo vairak tas saimnieks, kas  ne ko aizņem, tiks uzskubināts. tam,  kas pa tiem pieminētiem trim gadiem  ne ko aizņem, ne būs ar ne ko  priekš šiem gadiem pie labibas  krājuma līdzināt. bet ka ir jau  visai liels trūkums ne rastos, tad  nodod muiža, šiem tādiem godigiem  saimniekiem par labu iekš tiem  trim gadiem pati vienu pūru  rudzu, tai rudzu pūra vietā, kas  viņiem būtu bījis jadod. | neapskāpjami likumi  pēc  labības krāšanas  priekš  mēr=muižas zemniekiem.  rīgā,  pie julius conrād daniel miler.  zinams: labības krājums priekš  zemniekiem laikam tā ja=sagāda, ka  dzimts=kungam atlec labums līdz  ar zemniekiem. tādēļ spriedu šos  likumus, kuŗus ne manim, ne maniem  pēcnākamiem vaļas būs,  pārkāpt.  pirmēja šās labības krājuma  dēļ šķinkoju es, ka vārds  šiem rakstiem galā piezīmēts ir,  simts pūrus rudzu, piec desmit pūrus  miežu, piec desmit pūrus auzu,  un piec desmit pūrus griķu, uz tādu  vīzi, ka šie divisimti piec desmit  pūri labības ne mūžam, ar it nekādiem  rinķiem nedz no man, nedz no  maniem pēcnākamiem drīkst  atrauti kļūt: bet aizvienumēr gluži  pie šās labības krājuma pieder.  uz priekš, kad labība papilnam  jau krājusies, tad turklāt visa ta pulka  labības, kas no tiesas ik gados pārlūkota  tiek pie ša krājuma, dalikta guļ  un muižai par to nekādas raizes vairs  būs; tādēļ ka no manim tik daudz  pūri labības tai labības krāšani  šķinkoti ir.  zemniekiem ne patike, tik daudz  muižas zemi apstrādāt, cik tiem  pēc nosacitas rudzu=samantošanas  biju atvēlejis. tagad tai vietā nākās  ikkuŗam saimniekam, rudeni  gada vienu pūru rudzu,  rudeni gada atkal vienu  pūru rudzu, un rudeni,  gada pēdigā reizē vienu pūru  rudzu, ar labu prātu pie labības  krājuma piebērt. bet ar  jo vairak tas saimnieks, kas  ne ko aizņem, tiks uzskubināts. tam,  kas pa tiem pieminētiem trim gadiem  ne ko aizņem, ne būs ar ne ko  priekš šiem gadiem pie labības  krājuma līdzināt. bet ka ir jau  visai liels trūkums ne rastos, tad  nodod muiža, šiem tādiem godigiem  saimniekiem par labu iekš tiem  trim gadiem pati vienu pūru  rudzu, tai rudzu pūra vietā, kas  viņiem būtu bijis jadod. | neapskāpjami likumi  pēc  labības krāšanas  priekš  mērmuižas zemniekiem.  rīgā,  pie julius konrad daniel miller.  zināms: labības krājums priekš  zemniekiem laikam tā jāsagādā, ka  dzimtskungam atlec labums līdz  ar zemniekiem. tādēļ spriedu šos  likumus, kuŗus ne manim, ne maniem  pēcnākamiem vaļas būs,  pārkāpt.  pirmēja šās labības krājuma  dēļ šķinkoju es, ka vārds  šiem rakstiem galā piezīmēts ir,  simts pūrus rudzu, piec desmit pūrus  miežu, piec desmit pūrus auzu,  un piec desmit pūrus griķu, uz tādu  vīzi, ka šie divisimti piec desmit  pūri labības ne mūžam, ar it nekādiem  riņķiem nedz no man, nedz no  maniem pēcnākamiem drīkst  atrauti kļūt: bet aizvienumēr gluži  pie šās labības krājuma pieder.  uz priekš, kad labība papilnam  jau krājusies, tad turklāt visa tā pulka  labības, kas no tiesas ik gados pārlūkota  tiek pie šā krājuma, dalikta guļ  un muižai par to nekādas raizes vairs  būs; tādēļ ka no manim tik daudz  pūri labības tai labības krāšani  šķinkoti ir.  zemniekiem ne patike, tik daudz  muižas zemi apstrādāt, cik tiem  pēc nosacītas rudzu=samantošanas  biju atvēlējis. tagad tai vietā nākās  ikkuŗam saimniekam, rudenī  gada vienu pūru rudzu,  rudenī gada atkal vienu  pūru rudzu, un rudenī,  gada pēdīgā reizē vienu pūru  rudzu, ar labu prātu pie labības  krājuma piebērt. bet ar  jo vairāk tas saimnieks, kas  ne ko aizņem, tiks uzskubināts. tam,  kas pa tiem pieminētiem trim gadiem  ne ko aizņem, ne būs ar ne ko  priekš šiem gadiem pie labības  krājuma līdzināt. bet ka ir jau  visai liels trūkums ne rastos, tad  nodod muiža, šiem tādiem godīgiem  saimniekiem par labu iekš tiem  trim gadiem pati vienu pūru  rudzu, tai rudzu pūra vietā, kas  viņiem būtu bijis jādod. |
| 67 no 268 = 25% | 268-13=255; 255 no 268=95,15% | 268-5=263; 263 no 268=98,13% |  |