**Die Hoaze un die Koodiegel**

Aan Hoaze un aan Koodiegel wülen ume Wädde lope.

Die Hoaze täälde: „Een, two, tjo!“, un ron loos.

Man die Koodiegel ron bloot träi Trede un bleeuw sitten.

As die Hoaze an dät Eende fon dät Fäild ankoom,

ruup dät Wiewmoanske fon dän Koodiegel: „Iek bän al deer!“

Die Hoaze wunnerde sik un ruup

„Wie lope noch insen!“

Un fluks ron hie wier loos.

As die Hoaze an dät Eende fon dät Fäild ankoom

ruup die Koodiegel: „Iek bän al deer!“

Die Hoaze wunnerde sik un ruup:

„Wie lope noch insen!“

Soo ron die Hoaze tjounsogentich Moal.

Älke Moal, wan die Hoaze ankoom,

rupen die Koodiegel of sin Wieuwmoanske: „Iek bän al deer!“

Man as die Hoaze dät fjauerunsogentichste Moal ronnen waas,

fäl hie soo uur de Kop. (Hie waas skier owe.)