Juletekst – Eventyr:

På en stubbe langt inne i nissens skog, sitter en nisse og gnir seg i øynene, som er fulle av tårer. Han er så veldig trist og lei seg, for han har mistet regnstyret sitt. Tårene frøs til is, mens han tenkte på den fryktelige dagen da han mistet reinsdyret. Det skjedde da han var på supermarkedet. Han var der fordi han skulle kjøpe julepølse. Han bandt fast reinsdyret sitt godt fast i juletreet. En stund senere, når han kom ut igjen med en diger julepølse, oppdaget han at reinsdyret var borte.

Det begynte å mørkne og nissen satt og gråt. Stjernene blinket så fint i det fjernet. Mens nissen satt der og hulket, hørte han svak julesang inne blant trærne. Sangen ble sterkere, og det kom en smilende alv mot han, bærene på et tårn av pakker. «Hva er du så lei deg for da nisse, spurte alven? «Nissen fortalte om det forsvinnende reinsdyret. Da gikk det et lys opp for alven. Han hadde jo sett et bortkommet reinsdyr borte på søppeldynga. Nissen gav alven en stor klem før han hoppet glad inn i skogen. Han løp på den smale snødekte stien forbi det store pepperkakehuset, mens han vinket til Hans og Grete som sto i døråpninga. Nissen fortsatte mot den store brua. Idet han skulle til å krysse den fine brua dekt av julelys, stak det frem et stort troll. Akkurat i det trollet skulle ta tak i nissen, slapp nissen en skikkelig braker. Han hadde nemlig spist masse grøt og han var jo laktoseintoretant. Slik kom nissen forbi den første prøvelsen og ventet litt lengen ned i dalen.

Han gikk og gikk over den tunge snøen, helt til han plutselig stoppet opp. Han kunne ikke rikke seg av flekken. Rundt han boblet det varm julegrøt. Den deilige duften kilte i nesen, men dette var ikke et deilig syn. Jo mer han kjempet imot, dess mer sank han ned. I det han holdt på å gi opp kom det en sukkertøystang til synet. Nissen tok tak i den og ble revet opp av grøten. Det var en god og rund gris som hadde reddet han. Nissen takket grisen, og tokk med en bit av øret dens, før han vandret videre. Plutselig ble stien veldig bratt, og han sto ovenfor sin tredje og største prøvelse. Han kunne skimte søppeldynga der nede.

Han måtte skyndte seg for tiden var knapp. Fort skrelte han fem klementiner, og sydde dem sammen med pakketråd. Han slengte seg oppå sin nylagde akebrett og suste i full fart ned over skråningen. På bare få sekunder måtte han manøvrere kjelken mellom steiner, trær og samer. Rett før slutten av bakken så han sitt elskede reinsdyr komme mot han de omfavnet hverandre. Og fløy inn i måneskinnet sammen. Snipp snapp snute, så var eventyret ute.

Juletekst: Eventyr

«På en stubbe langt inne i Nissenes Skog, sitter en julenisse og gnir seg i øynene, som er fulle av tårer» av Gro Jeanette Nilsen

På en stubbe langt inne i nissens skog, sitter en julenisse og gnir seg i øynene som er fulle av tårer. Han er så veldig trist og lei seg fordi han har mistet reinsdyret sitt. Snøen dalte ned og tårene frøs til is, mens han tenkte på den fryktelige dagen da han mistet reinsdyret. Det skjedde da han var på supermarkedet. Han var der fordi han skulle kjøpe julepølse. Han bandt reinsdyret sitt godt fast i et juletre utenfor. En stund senere da han kom ut igjen med en diger julepølse oppdaget han at reinsdyret var forsvunnet.

Det begynte å mørkne og nissen satt fortsatt og gråt. Stjernene blinket så fint i det fjerne. Mens nissen satt der og hulket hørte han svakt julesang inne blant trærne. Sangen ble sterkere og det kom en smilende alv mot han bærende på et tårn av pakker. «hva er du så lei der for da, nisse?» spurte alven. Nissen fortalte om det forsvunnen reinsdyret. Da gikk det ett lys opp for alven. Han hadde jo sett et bortkommet reinsdyr borte ved søppeldyngen. Nissen gav alven en stor klem før han hoppet glad innover i skogen.

Han løp på den smale, snødekte stien forbi det store pepperkakehuset hvor han vinket til hans og Grete i forbifarten. Nissen fortsatte mot den store bruen. Idet han skulle til å krysse den fine bruen dekt av blinkene julelys trampet det frem et stort troll. Trollet var så sulten at det ville spise nissen. Akkurat idet trollet skulle ta tak i nissen slapp nissen den en sikkerlig braker. Han hadde nemlig spist masse grøt den dagen og han var jo laktoseintolerant. Slik kom nissen forbi den første prøvelsen. Den andre prøvelsen nå og ventet på han litt lenger ned i dalen. Han gikk og gikk over den tunge snøen helt til han plutselig stoppet opp. Han kunne ikke rikke seg av flekken. Rundt han boblet det varm julegrøt. Den deilige duften kilte i nesen, men dette var ikke et hyggelig øyeklikk. Jo mer har kjempet jo dypere sank han. Idet han hold på å gi opp kom det en sukkertøy stang til synet. Nissen grep tak i den og ble dratt opp av grøten. Det var en god og rund marsipangris som hadde reddet han. Nissen takket grisen og tok med en bit av øret dens før han vandret videre.

Plutselig ble stien veldig bratt og han stod ovenfor sin tredje og største prøvelse. Han kunne kimte søppeldyngen langt der nede. Han måtte skynde seg for tiden var knapp. Fort skrelte han fem klementiner og sydde de sammen med pakketråd. Han slengte seg oppå sin nylagde akebrett og suste i full fart nedover skråningen. På bare få sekunder måtte han manøvrere akebrettet mellom steiner, trær og samer. Rett før slutten av bakken så han det elskede reinsdyret komme mot han. De omfavnet hverandre og fløy inn i måneskinnet sammen og levde lykkelig i alle sine dager.