**Verhaal voor de herfsttijd**

**Masjenka**

Er waren eens een oude man en een oude vrouw. Zij woonden in een huisje en Masjenka hun kleindochtertje woonde ook bij hen.

Op een dag vroeg Masjenka aan grootvader en grootmoeder of ze met haar vriendinnetjes naar het bos mocht om eikels en kastanjes te gaan zoeken. Grootvader en grootmoeder antwoorden: “Dat mag wel, maar blijf in de buurt van je vriendinnetjes, anders verdwaal je nog”. De drie meisjes kregen alle drie een mandje mee en gingen het bos in.

Toen ze in het bos kwamen begon het zoeken naar eikels en kastanjes. Masjenka vond prachtige glanzende kastanjes. En toen haar mandje al half vol was wilde ze ook nog eikels zoeken. In de verte zag ze een grote eikenboom. Ze liep ernaar toe en toen ze een paar grote eikels had gevonden zag ze een eindje verderop nog veel grotere eikels op het mos liggen. En zo liep ze van boom tot boom steeds verder en verder het bos in. Na een tijdje keek ze om. O wee… ze zag haar vriendinnetjes helemaal niet… Ze begon hen te roepen, maar ze konden haar niet horen en gaven dus geen antwoord.

Ze wist niet meer van welke kant ze was gekomen. Ze zocht en zocht maar vond haar vriendinnetjes niet. Ze liep en liep steeds verder het bos in, totdat ze helemaal verdwaald was. Het bos werd steeds dichter en wilder. Maar toen zag ze een hutje staan. Masjenka klopte aan, maar niemand antwoordde. Ze duwde tegen de deur en die hing open. Masjenka liep het hutje binnen en ging op een bankje bij het raam zitten. Ze zat na te denken; “Wie zou hier toch wonen en waarom is er niemand te zien?” Masjenka wist niet dat er in het hutje een hele grote beer woonde die in het bos rondscharrelde op zoek naar eten.

Die avond kwam de beer thuis. Toen hij Masjenka zag was hij erg blij. “Aha”, dacht hij, “dat meisje laat ik niet meer lopen”. Hijzei: “Jijblijft bij mij wonen om de kachel te stoken en om mijn pap te koken en mij die te eten te geven”.

Masjenka begon huilen, te kniezen en te treuren maar er viel niets aan te veranderen. Ze moest bij de beer in het hutje blijven wonen. De beer ging elke dag de hele dag het bos in zei tegen Masjenka: ”Jij moet in mijn hutje blijven,en als je wegloopt dan vind ik je toch wel en eet ik je op!”

Masjenka dacht elke dag lang na hoe ze de beer zou kunnen ontvluchten. Maar overal rondom het hutje stonden bomen en ze wist niet welke kant ze op moest en ze kon ook aan niemand de weg vragen. Ze dacht en ze dacht en peinsde en peinsde totdat ze op een dag een goed plannetje had bedacht….

Op een keer toen de beer terug kwam uit het bos , vroeg Masjenka hem:”Beer, beer laat me toch alsjeblieft voor één keer naar het dorp gaan, dan kan ik iets lekkers naar grootvader en grootmoeder brengen”.

Maar de beer zei: “Nee, jij blijft hier”. “Ik zal wel naar het dorp gaan en iets naar je grootvader en grootmoeder brengen”.

“Dat is goed” ,zei Masjenka. Toen bakte ze een heleboel heerlijke bollen, pakte een grote mand en zei tegen de beer: “Kijk ik leg de bollen in deze mand, dan kun jij ze naar grootvader en grootmoeder brengen”. “Maar denk eraan, je mag er niet van eten”. “Ik klim in de hoogste boom die naast het hutje staat, zodat ik je overal kan zien”.

“Goed”, zei de beer,”geef maar op die mand!”

Maar Masjenka zei: ”Nee ik ben nog niet helemaal klaar, ga jij eerst maar even buiten kijken of het niet regent!”

Zodra de beer naar buiten was, legde Masjenka de bollen in de mand, kroop er zelf voorzichtig tussen en legde er ook een paar op haar hoofd.

Toen de beer binnenkwam, zag hij de mand staan. Hij dacht bij zichzelf, “Hé, waar is Masjenka?” “Nou ja, ik zie haar straks wel als ik terugkom”. Hij deed het deksel van de mand dicht, tilde de mand op en ging op weg naar het dorp.

De beer liep en liep… hij liep maar door. Hij liep langs sparren en berkenbomen, nu eens door een diep ravijn, dan weer over een heuveltje. Hij liep en liep en liep, totdat hij moe en hongerig werd. Hij zei bij zichzelf:

**Mijn buik is zo hol,**

**Ik pak maar eens zo’n bol**

Maar Masjenka, die stiekem onderin mand zat zei:

 **Ik zie je wel, ik zie je wel**

**Al is je buik dan nog zo hol,**

**Blijf af van die bol**

**Breng ze naar grootvader**

**Breng ze naar grootmoeder**

“Hé, zei de beer, die Masjenka ziet ook alles, wat heeft zij een goede ogen!”.

Toen pakte hij de mand maar weer op en liep verder. Hij liep en liep en liep totdat hij opnieuw stilstond, want hij was zó hongerig en zó moe. Hij zei bij zichzelf:

**Mijn buik is zo hol,**

**Ik pak maar eens zo’n bol**

Opnieuw antwoordde Masjenka van onderuit de mand:

**Ik zie je wel, ik zie je wel**

**Al is je buik dan nog zo hol,**

**Blijf af van die bol**

**Breng ze naar grootvader**

**Breng ze naar grootmoeder**

Daar stond de beer van te kijken:

“Wat een slim meisje is die Masjenka, ze zit zeker in de allerhoogste boom, want ze kan zo ver kijken”.

Eindelijk was hij in het dorp en vond het huisje waar grootvader en grootmoeder woonden. Hij bonsde heel hard op de deur: Bom-bom-bom. “Doe open, ik breng jullie wat lekkers van Masjenka”. Grootvader en grootmoeder deden de deur open, en schrokken vreselijk toen ze die grote beer daar voor de deur zagen staan. De beer zette de grote mand voor hun voeten en ging terug naar het bos. Grootvader en grootmoeder tilden de mand samen hun huisje in… maar o wat was die mand toch zwaar!! “Wat zou er toch in die mand zitten”, zei grootvader. Grootmoeder deed het deksel van de mand, en daar zagen ze de heerlijke bollen. Maar toen ze er één pakten zagen ze een paar haartjes tussen de bollen… en toen plotseling begonnen de bollen te bewegen en daar sprong Masjenka zomaar gezond en wel tevoorschijn. Grootvader en grootmoeder konden hun ogen niet geloven. Wat waren ze blij! Ze omhelsden en kusten Masjenka en zeiden dat ze heel dapper en heel slim was geweest.