# De Wülv an’e Nordsee

Nu sünd bi Lüttjen al masse Rudel Wülv in Neddersassen.

En Rudel weer so neeschierig, dat de mal an’e See wullen.

Se kemen an’e Noordsee an.

Wulfkind Theo: Du, kiek maal, Papa! Hier schall doch de

Noordsee ween. Aver dor is jo gor kien Water!

Papa Wulf Wolfgang: Noordsee un Water. Nee, dor is bold nie Water.

 Dor gifft dat Ebbe: Water weg! Dor gifft dat Flut:

 Water dor!

Wulfkind Theo: Wat kann man hier denn freten?

Papa Wulf Wolfgang: Wat sik rögen deit!

Wulfkind Theo: Minschen!!??

Papa Wulf Wolfgang: Nee, nee, dann scheet se us foorts doot.

Wulfkind Theo: Is dor wat in’t Water to freten?

Papa Wulf Wolfgang: Jo, aver de Fisch dor in sünd teemlich drocke.

Wulfkind Theo: Un nu?

Papa Wulf Wolfgang: Laat us mal in’t Watt kieken!

 Dor sünd Wörm, Krabben un Muscheln.

Wulfkind Theo: Dor do wi nich von satt worrn.

 Un ik mag de ok nich.

Papa Wulf Wolfgang: Nee! Mi smeckt de ok nich.

 Laat us man weer in’n Wald gahn.

**3**