وتم: داییره، من تأوم زور خوشدمونه و حمیدگه و هک تسُو چاوبیکه له چاوبیکه! دایه قاقای پینگینین و وتی: گیاهه که، چاوبیکه به کارهیان بهینه ناگیشک نابیت و زبان له چاوه دهدات. وتم: باشه حمیدگه که چاوبیکهنه که به کارهیانه که نههیله.