**Die klouke Koodiegel**

Kalle Koodiegel tippelt in aan Apeltuun.

Unner aan fon do Bome läze ’n Bäält riepe Apele.

Aan Apel is so froai un rood, dän wol Kalle Koodiegel ätter sein Bäidene wairullje. Jo häbe Smoacht.

Is dan wüll aan Apel nouch Fodder foar aal? Wisse nit!

Du moast wiete, Kalle is nitjuust die flietichste unner do Koodiegele.

Man die loaie Kalle weet sik wüll Räid.

Hie staalt sien Tiekele ap un traalt sik mäd sin Rääch uur de Gruund. Nu toank die moal:

Tjo Apele häd hie tou pakjen kriegen – apspiesed mäd sienTiekele.

„Dät is nouch tou ieten foar uus aal“, fraut sik Kalle Koodiegel un stappet toufree ätter Huus wai.

[Bild eines Apfelbaumes ohne Blätter einfügen]

Tek en

* Apele un Blede an dän Apelboom
* Kallo Koodiegel
* Tjo Apele ap Kalles Rääch
* een Flitterke