**Häbelik hiiglane**

Ühel ilusal päeval läksid lapsed metsa marjule. Seal nad ajasid juttu, tegid palju nalja, naersid, kilkasid ja pistsid mõned prisked marjadki suhu. Kusagilt kaugelt oli kuulda mingeid raginaid, pauke ja hirmsaid samme. Kohkudes vaatasid lapsed üksteistele otsa. Mõtlesid, et mis see olla võiks. Lapsed otsustasid hakata asja põnevusega uurima. Seadsid sammud nende hirmsate häälte poole. Vaatasid küll siia ja sinna, kuid näha ega kuulda polnud midagi.

20 minuti pärast hakkasid lapsed juba midagi taipama. Ühe mäenõlva taga põõsaste ja puude varjus oli keegi, kes tegi koledat ja hirmsat häält.

Hiiglane samal ajal värises üle keha nagu haavaleht. Ta ei julgenud enam ei piiluda ega ka astudagi kuhugi, kui kuulis, et lapsed tulevad järjest rohkem temale lähemale.

Nähes suurt ja võimast olendit, hakkasid ka lapsed hiiglast kartma. Lõpuks nad võtsid julguse kokku ja küsisid olendilt, et kes ta on ja kust ta siia sai. Hiiglane oli nii häbelik, et ei julgenud esialgu piuksugi teha, sest ta nii väga kartis neid. Lapsed said aru, et tegemist on suure ja võimsa tegelasega, kes on väga arg. Hiiglase uued sõbrad pakkusid talle marju. Lapsed märkasid, et kui hiiglane sõi marju, siis läks ta järjest julgemaks ja jutukamaks. Tundus, et marjadest sai hiiglane suure annuse vitamiine, mis tegi ta väga julgeks. Hiiglane otsustas, et hakkabki marju sööma kui tunneb, et julgus ära kaob. Häbelikust hiiglasest ei taha ta enam midagi kuulda ega näha.

Ja kui tunned sinagi, et oled häbelik, mine metsa ja korja sealt värskeid marju ja söö neid rõõmuga!

Robert Runtal

5.a klass

Parksepa Keskkool