Aşağıdaki metni Ermeniceye çeviriniz.

Bir zamanlar bahçeli bir evde yaşayan cimri bir yaşlı adam varmış. Yaşlı cimri tüm altın paralarını bahçesindeki taşların altına saklarmış.

Her gece yatağa gitmeden önce, cimri paralarını saymak için bahçesine çıkarmış. Her gün aynı rutine devam etmiş ama asla tek bir altın para harcamazmış.

Bir gün, bir hırsız yaşlı cimrinin paralarını sakladığını görmüş. Yaşlı cimri evine geri döndüğünde, hırsız saklama yerine gitmiş ve tüm altınları almış.

Ertesi gün, yaşlı adam altınlarını saymak için dışarı çıktığında, altın paraların gittiğini fark etmiş ve yüksek sesle ağlamaya başlamış. Ağlamasını duyan komşusu koşarak gelmiş ve ne olduğunu sormuş.

Neler olduğunu öğrenen komşu, “Neden paranı evinde, daha güvende olacağı bir yerde saklamadın?” diye sormuş. Komşu devam etmiş, “Evin içinde olması bir şeyler alman gerektiğinde erişmeni de kolaylaştırırdı.”

“Bir şeyler almak mı?” diye yanıtlamış cimri adam, “altınlarımı asla harcamayacaktım ki!”

Bunu duyan komşu yerden bir taş alıp fırlatmış. Ardından, “Eğer durum buysa, o zaman bu taşları biriktir. Bunlar da kaybettiğin altın kadar değersiz” demiş.