Aşağıdaki metni Ermeniceye çeviriniz.

Bir zamanlar, tepede otlayan koyunlara bakarken canı sıkılan bir erkek çocuk varmış.

Kendini eğlendirmek için “Kurt! Kurt! Kurt koyunu kovalıyor!” diye bağırmış. Köylüler çığlığı duyunca kurdu kovmak için tepeye gelmiş. Fakat vardıklarında kurt görmemişler.

Erkek çocuk onların sinirli suratlarıyla eğlenmiş.

“Kurt yokken kurt var diye bağırma, çocuk!” diye uyarmış köylüler. Sinirli bir şekilde tepeden geri aşağı inmişler.

Daha sonra, çoban çocuk eğlenmek için bir kez daha bağırmış, “Kurt! Kurt! Kurt koyunu kovalıyor!” Köylüler kurdu korkutmak için tepeye doğru koşarken onları izlemiş.

Kurt olmadığını gördükleri anda, sert bir şekilde “Korku dolu çığlığını gerçekten bir kurt olduğu zaman için sakla! Kurt yokken ‘kurt var’ diye bağırma!” dediler. Fakat onlar sinirle tepeden tekrar aşağı inerken çocuk onların sözlerine gülmüş.

Başka bir gün çocuk, sürüsünün etrafında gizlice dolaşan gerçek bir kurt görmüş. Panikle ayağa fırlamış ve avazı çıktığı kadar bağırmış “Kurt! Kurt!” diye. Fakat köylüler onun yine dalga geçtiğini sanmışlar ve yardıma gelmemişler.

Gün batarken, köylüler koyunlarını geri getirmemiş olan çocuğa bakmaya gitmişler. Tepeye çıktıklarında, onu ağlarken bulmuşlar.

“Gerçekten bir kurt vardı! Tüm sürü gitti! Kurt var diye bağırdım ama siz gelmediniz.” diye ağlamış.

Yaşlı bir adam çocuğu teselli etmiş. Kolunu omzuna atıp, “Kimse bir yalancıya inanmaz, doğruyu söylediği zaman bile!” demiş.