BÖRİDİN KORLIĞI(Ertengi)

 Erte erte zamanda, harının kızı kadı zamanda, dormadam avızı kiyiz zamanda, kargadın avızı müyiz zamanda, bağ ana avıp, suv ağıp, biydaydın bası kıyılgan zamanda, bir köpirden topal Eşki ötedi, onıfi aldına şıtasız, şurış közli Böri şıgadı. Nogaylar aytkanday "Böri arık bolsa da, iytke tisin ırcaytar," degenge usap, Böri tisin ırcaytıp:

-Men seni aşayman - deydi Eşkige.

* Meni yep ne ete sin? Yibek yünim, tükli yapıraktay salpırap, ırbırap tegaran yüremen. Ar1mnan bal kuyrıklı, yünin tartkanda may şıkkan koy keleyatır, diydi Eşki.

Böri, yüzine nur tögilip, Eskidi yiberedi. Uzaklamay Koy körinedi.

* Men seni aşayman, deydi Böri Koyga, közlerin badıraytıp.

-Meni aşap ne etesin? Batpakka batıp ton Tay yatır,diydi Koy.

* Suvık yüzin yumsaytıp, silekeyin şıbırtıp:

-Hayır,deydi Böri.

-Tayga barıp:

-Men seni aşayman, diydi

-Meni yersin, tek batpaktan şıgar, diydi ton Tay Börige. "Elin bilgenin artırman, sırın bilgenin sırına", degenge usap, Böri es etpey, Taydın artırman iyteydi. Batpaktan katı yerge şıkkanlay ok Tay Böridi tevip elsiz kaldıradı.

Karga kasına konıp:

* Böke - Böri sağa ne boldı? dep soraydı.

Sonda Böri:

Eşkidi körip yemegen, erliğime karası, Koy di

körip yemegen korlıgıma karası, Batpaktan tay

şıgarıp basım, közim kaltırap, Yatkanıma karası,

Dep Tolgaydı.

 Tair Akmanbetov, Alal qosaq, Çerkssk, 1985 kitabından alınmıştır