Aşağıdaki metni Ermeniceye çeviriniz.

Bir zamanlar bir delikanlı varmış.

Bu delikanlı, öfkesini kontrol etme konusunda sorun yaşıyormuş. Sinirlendiğinde, insanları üzse bile aklına gelen ilk şeyi söylermiş.

Bir gün, babası ona bir çekiç ve bir paket çivi hediye etmiş, sonra “Ne zaman sinirlenirsen, arka bahçenin çitine bir çivi çak” demiş.

İlk günlerde, delikanlı çivilerin yarısını kullanmış. Sonraki haftalarda, öfkesini kontrol altına aldıkça daha az çivi kullanmış.

Ardından, babası delikanlıdan öfkelenmediği her gün için bir çiviyi sökmesini istemiş.

Delikanlının son çiviyi söktüğü gün, babası ona şöyle söylemiş:

“Aferin, oğlum. Fakat çitteki delikleri görebiliyor musun? Çit asla eskisi gibi olmayacak. Aynı şekilde öfkeyle kötü şeyler söylediğinde de insanlarda böyle yara izi bırakacaksın.”