**Hunt ja ilves**

Elasid kord ilves ja hunt, kes käisid kogu aeg külas kanu kanakuudist ja kalu ämbrist varastamas.

Ükskord varastasid nad kolm kana kanakuudist ja seitse kala ämbrist. Seda nägi jahimees ja kaugelt rebane, kes oli näljane. Jahimees hakkas neid taga ajama. Ilves ja hunt jooksid ja jooksid, aga siis sai tee otsa. Nende ees oli jõgi, aga nad läksid läbi jõe ja olid läbi märjad.

Samal ajal kui nad põgenesid, läks jahimees külla ja kutsus teisi mehi, et tappa hunt ja ilves. Ilves ja hunt läksid karu juurde, et end peita ja ära kuivatada. Nad palusid karu: „Palun lase sisse, karu. Meid otsivad külamehed.” Aga karu nõustus ühel tingimusel, kui ta saab viis kala. Ilves nõustus sellega ja andis karule viis kala.

Samal ajal hakkasid külamehed otsingutega pihta. Mehed leidsid lõpuks karu kodu üles, aga karu märkas mehi enne ja panid plehku. Põgenikud jooksid jänese juurde, et end varjata meeste eest. Loomad palusid jänest: „Lase sisse, jänes, mehed ajavad meid taga.” Aga jänes vastas: „Ma tahan selle eest kana.” Ilves ja hunt olid nõus sellega.

Jälle leidsid külamehed vargad üles. Nad läksid põdra juurde end peitma. Nad küsisid põdralt: „Lase sisse, põder.“ Aga põder vastas: „Ainult ühel tingimusel, kui saan kaks kana.” Nad nõustusid sellega, aga jälle leiti nad üles. Järele oli veel üks koht, kuhu peita ja see oli rebase maja. Nad küsisid rebase käest: „Kas sa laseks meid sisse, rebane?” Rebane vastas: „Ma kuulsin jutte, et teid ajab taga kari külamehi ja kui ma lasen teid sisse, siis tahan ma selle eest kolm kana ja seitse kala.” Ilves ja hunt vastasid, et neil on järel ainult kaks kala. „Võta võlgu, ilves,” soovitas jänes. Rebane andis võlgu. Rebane oli kaval, sest tema pärast neid üles leitigi, sest tema tegi nende jäljed maha kogu aeg.

Nad peitsid nii kaua kuni asi ununes ära ja nad elasid õnnelikult elu lõpuni.

Hans Erik Haljend

5. klass

Parksepa Keskkool