**Mám jí věřit?**

Bylo 11.11. večer a malý koloušek Max se chystal na kutě. Dnešek ho totiž hodně vyčerpal, protože v lese se konaly běžecké závody na dva kilometry.

Max skončil na třetím místě a za to dostal košíček kaštanů.

 Pořád myslel na to, jak proběhl cílem jako třetí. Max byl vlastně rád za to, že se mu nikdo neposmíval, jak vypadá. Měl totiž tmavě hnědou srst a na ní velké bílé skvrny s černými tečkami uprostřed. V noci se mu spalo krásně, protože se mu zdál sen o kaštanech. Když se vzbudil, tak se šel podívat po své mamince, která vždy bývala u potůčku. Ale když tam přišel, tak tam nebyla. Hledal ji u rybníka, u dolního i horního lesíku, ale nenašel ji.

 Po cestě domů potkal bobra jménem Jeník, který sedával u rybníka.

 Jeník mu nabídl, že mu pomůže v hledání maminky a že neskončí, dokud ji nenajdou. Nakonec šli prohledat Maxův dům, který byl u posvátné lípy. Hledali až do oběda, ale Maxovu maminku nenašli. Proto se rozhodli jít někoho zeptat. První, koho potkali, byl pan Štěpka.

 Ptali se ho, jestli neviděl Maxovu maminku, ale on tvrdil, že ne.

 Tak šli dál. U rybníka potkali štiku, která se právě rozhlížela z rybníka ven.

Kluci se jí zeptali, jestli neviděla Maxovu maminku. Ta odpověděla, že neviděla, ale ví, kde je. Max se hned rozzářil a začal se ptát, kde teda je. Štika mu odpověděla: “Pokud chcete najít paní Kolouškovou, tak se musíte vydat

do ztraceného lesa, kde by ji měl hlídat obr jménem Arnošt.”

 Kluci se hned rozběhli směrem ke ztracenému lesu. Cesta netrvala až tak dlouho, ale byla plná kamení a kopců. Když dorazili ke ztracenému lesu, tak uviděli spícího obra a za ním Maxovu maminku. Konečně tu byla nějaká dobrá zpráva, protože zjistili, že štika jim nelhala! Maxova máma si jich nevšimla, ale po chvíli ano. Museli být potichu, aby nevzbudili obra. Max a Jeník obešli obra a osvobodili Maxovu maminku. Pak se vydali na cestu zpět. Jakmile ušli padesát metrů, obr se vzbudil a všiml si, že jeho vězeň utekl. Hned se rozběhl směrem k záchráncům.

 Kluci a maminka si ho všimli a taky se rozběhli. Běželi přes kopce, přes kameny, až se najednou ocitli u posvátné lípy. Po obrovi nebylo ani stopy. Utekli mu! A proto se rozhodli uspořádat kaštanovou hostinu a na ni pozvat všechna zvířátka, co žijí v lese.

Matěj Durčák