* เนื้อเรื่อง: มิลลี่และเงาแห่งการลืมเลือน (All Dialogue)

เปิดเกมมาด้วยคัตซีน 1, 2 แล้วไปฉากห้องใต้หลังคา สอนเล่น สอนเสร็จก็ไปคัตซีน 3, 4   
  
ฉากห้องใต้หลังคา

เข้าเกมฉากแรกให้มิลลี่พูดขึ้นมาถามเพนโซ่ เป็น Fixed Dialogue

M: นี่ฉันเข้ามาอยู่ในนิทานแล้วใช่ไหม

P: ใช่ นี่แหละคือโลกนิทานที่เธอต้องช่วยให้กลับมาเป็นเหมือนเดิม

M: แล้วที่นี่มันคือตรงไหนกันเนี่ย

P: ฉันคิดว่าน่าจะเป็นไปตามนิทานนะ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด, ฉันว่าฉากนี้น่าจะต้องเป็นบ้านของแจ็คกับแม่ของเขาแน่นอน

M: อื้ม! งั้นเราออกเดินทางกันเลย

เดินไปตรง Fixed Dialogue ของแม่

P: นั่นไงแม่ของแจ็ค เราลองไปถามสถานการณ์กับเธอกันไหม

คุยกับแม่

M: สวัสดีค่ะคุณป้า หนูขอถามหน่อยได้ไหมคะ ว่าหมอกสีดำข้างหน้ามันคืออะไร

JM: เอ้าหนู เป็นใครมาจากไหนเนี่ย

M: หนูมิลลี่ เป็นผู้พิทักษ์ของโลกใบนี้ค่ะ!

ซีนภาพมือมิลลี่

JM: หรือว่าหนูจะเป็น…, โอ้พระเจ้า ขอบคุณที่เมตตายายแก่อย่างข้า

M: คุณป้า เป็นอะไรหรือเปล่าคะ

JM: อ๋อ เปล่าจ้ะ ป้าแค่คิดว่าในความมืดก็ยังมีแสงสว่างจากพระเจ้าคอยนำทางอยู่

M: ไม่เป็นอะไรนะคะ เดี๋ยวหนูจะช่วยคุณป้าเอง! แต่ตอนนี้คุณป้าช่วยอธิบายสถานการณ์ให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะ

JM: ได้สิจ๊ะ ที่จริงป้าเองก็ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อน มันเริ่มต้นขึ้นจากวันนั้นที่ป้าฝากลูกชายไปซื้อของในเมือง อยู่ดี ๆ ก็มีหมอกดำปรากฎออกมาบดบังเส้นทาง

…: ออกไปซะผู้พิทักษ์ นี่ไม่ใช่เรื่องของเจ้า

JM: มันน่ากลัวมาก ป้าได้แต่เรียกลูกชายให้ออกมา จนถึงตอนนี้ทั้งป้าและลูกชายก็ยังไม่กล้าเข้าไปใกล้ หนูก็ระวังอย่าเข้าไปใกล้มันเข้าล่ะ

P: ฮึ่ม ๆ เรื่องมันเป็นอย่างนี้นี่เอง, มิลลี่ เธอจำที่ผมเคยสอนได้ไหม มาลองปฏิบัติจริงกันเลยดีไหม

M: ได้ มาลุยกันเลย!

JM: หนูมิลลี่! เดี๋ยวก่อ–!

มิลลี่เดินไปลบหมอกออก

P: เห็นความเจ๋งของฉันหรือยังล่ะ! (เพนโซ่เท้าเอว)

M: นายนี่มันเจ๋งสุด ๆ ไปเลย!

มิลลี่เดินกลับมาติด Fixed Dialogue

JM: นี่ัมันเรื่องอะไรกันเนี่ย หมอกดำหายไปแล้ว หนูเป็นผู้พิทักษ์ที่พระเจ้าส่งมาตามคำทำนายจริง ๆ ด้วย, ถ้าอย่างนั้น ป้าจะรบกวนให้หนูช่วยอีกอย่างได้ไหม เป็นเรื่องที่ป้าทุกข์ใจมานานมากแล้ว, วัวของป้ามันป่วย และขาก็ใช้งานไม่ได้ ลูกชายของป้าได้แต่ดูแลมันไปวัน ๆ, จะเอาไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ ครั้นจะเอาไปขายก็คงไม่ได้ราคา, ผู้พิทักษ์ตัวน้อยพอจะช่วยป้าได้หรือเปล่า

M: ได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะ!

มิลลี่เดินไปหาวัว

J: นี่..เธอ..

M: นายคือลูกของคุณป้าใช่หรือเปล่า

J: ใช่แล้ว… ฉัน… แจ็ค

M: ฉันมิลลี่!

J: เธอ..มาช่วยฉันเหรอ

M: ใช่แล้ว! วัวของนายเป็นอะไรล่ะ

J: ฉันตั้งใจจะเอาวัวไปขาย ถึงจะพิการ แต่อย่างน้อยก็น่าจะพอประทังชีวิตได้ แต่กรงของมันดันเปิดไม่ออกนี่สิ..

P: มิลลี่! ลองดูสิ ตรงที่เปิดกรงมีหมอกดำอยู่ด้วยล่ะ!

M: เข้าใจแล้ว! ฉันจะช่วยนายเอง

มิลลี่ใช้เพนโซ่ลบหมอกดำที่กุญแจออก

P: ไหน ๆ ก็ไหน ๆ แล้ว ผมคิดว่าผมสามารถช่วยเจ้าวัวได้นะ

M: มาช่วยเจ้าวัวน้อยกันเถอะ!

มิลลี่เติมขาให้วัว

J: !!..มิลลี่ หรือว่าเธอคือ.. ผู้พิทักษ์, แม่ฉันเคยเล่าให้ฟังว่าผู้พิทักษ์นั้นได้รับพรจากพระเจ้า และมีพลังวิเศษที่ช่วยเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้, ฉันเลยฝันอยากเป็นผู้พิทักษ์ จะได้ช่วยอะไรแม่ได้บ้าง..

M: นายเองก็เป็นผู้พิทักษ์ได้นะ ฉันจะช่วยนายเอง!

J: เธอ.. อยากจะเป็นเพื่อนกับฉันหรือเปล่า

M: ได้แน่นอนอยู่แล้ว!

มิลลี่เดินไปคุยกับแม่ มีแจ็คสิงอยู่

J: แม่ครับ ดูนี่สิ มิลลี่ทำให้วัวของเรากลายเป็นปกติแล้ว

JM: โอ้ จริง ๆ ด้วย! ป้าคิดไว้แล้วว่าหนูต้องทำได้

M: แน่นอน! คิดว่าหนูเป็นใครล่ะ (มิลลี่ยิ้มกว้าง)

J: งั้นทีนี้เราก็เอาวัวไปขายได้แล้วสินะครับแม่

JM: ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก ต้องขอบคุณหนูมิลลี่เลย

J: งั้นผมกับมิลลี่จะไปขายวัวที่ตลาดแล้วนะครับ

JM: งั้นไปด้วยกันดี ๆ ขายให้ได้ราคาด้วยล่ะ

J: ครับแม่

ไปฉากตลาด เริ่มจากเข้าซีน

P: ที่นี่ก็เป็นเหมือนกันเลย ไม่มีสีสัน จืดชืดชะมัด

J : เราลองไปขายกับร้านทุกร้านดูมั้ย จะได้หาร้านที่ให้ราคาเราดีที่สุด

M : ได้สิ้ , แต่ที่นี่ดูขุ่นมัวไปหมดเลย แถมคนรอบๆก็ดูแปลกๆด้วย , เราลองไปถามกันเถอะแจ็ก  
(ไม่ว่าเดินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีคนเห็นเลย แถมไม่ได้ยินที่เราพูดด้วย) \*\*player เดินไปเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น\*\*

ตลาดมีความวุ่นวายเพราะมีซุ้มแผงขายของล้มระเนระนาด บังทางไปหาลุงขายถั่ว

M: อะไรกันละเนี่ย อยู่ดีๆก็มาขวางทางไว้หมดเลย ทำไงดีละเนี่ย

-ซุ้มแผงขายของล้มระเนระนาด-

P : มิลลี่ เราต้องจัดการตรงนี้ก่อนนะลองทำอย่างงี้สิ้

(กด E เพื่อเข้าสู่ห้วงสลับฝัน)

(อธิบายสั้นๆคือ puzzle สลับภาพ \*\*อยากให้เป็นประมาณว่าต่อจิ๊กซอวอะไรงี้ไม่ก็แนวๆสลับภาพเมื่อภาพมาบรรจบกันจนถูกแล้ว puzzle ทุกอย่างก็จะกระจ่าง )

M : โห้!!!เพ็นจังนี่มันสุดยอดไปเลยยังกับเวทมนตร์เลย , ทีนี่เราก็ไปต่อกันเลยย!!

J : นั่นไง พ่อค้าคนนั้นเราลองเข้าไปถามเขาดูมั้ย

M : ได้สิ เราเดินไปกันเลย!!!!

—------ มิลลี่และแจ็กเดินไปถึงพ่อค้า—-------

M : สวัสดีค่ะ คุณลุง , คือหนูมาที่นี่เพื่อที่จะขายวัวค่ะ

โอมาร์ชื่อพ่อค้า(O)

O : เร่ เข้ามาๆ มาซื้อของหายากได้ที่นี่เลยเด้อออ

J : สวัสดีครับ คุณลุง

O : เอ้าหนุ่มน้อยกับสาวน้อยตัวเล็กพวกหนูมีอะไรที่อยากได้รึป่าว

มีอะไรถามลุงได้นะหนู

J : คือว่า ผมไม่ได้มาซื้อครับ แต่ผมต้องการมาขายครับ  
O : แล้วมีอะไรมาขายหล่ะ หนุ่มน้อย

J : วัวครับ, แม่พันธุ์ดีๆเลยนะครับ หายากมาหาจากที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับ

O : อืมม….(พ่อค้าชายตามองดูตั้งแต่หัวไปยั้นหางวัวสั่งเกตุรอบๆ)  
O : นี่มัน , ……..

J : ……. , เป็นยังไงบ้างหรอครับ

O : วัวนี่มันสุดยอดมาก เป็นแม่พันธุ์สายหายากเลยนี่นาพ่อหนุ่ม , ลุงจะให้ราคางามๆเลยแต่ว่านะตอนนี้ลุงยังมีเงินไม่พอจ่ายเพราะเศษฐกิจตอนนี้กำลังแย่มากๆ , เอางี้มั้ยเดี๋ยวลุงจะให้อันนี้จ่ายล่วงหน้าไปก่อนมันเป็นถั่้วจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์หายากมากๆเลยนะรู้มั้ย ถ้าเอามันไปปลูกมันจะสูงลับฟ้าจนไม่ว่าแหงนขึ้นไปยังไงก็มองไม่เห็นเลยหล่ะและหนุ่มน้อยจะมั่งคั่งไปทั้งชาติเลยหล่ะ  
J : จริงหรอครับคุณลุง เอาล่ะครับ ผมจะลองเชื่อคุณลุงดู แม่ผมจะต้องดีใจมากแน่ๆ , งั้นเรากลับบ้านกันเถอะมิลลี่

M : ได้เลยแจ็ก !!!

ต่อจากนี้แจ็กและมิลลี่เดินกลับไปฉากที่1เพื่อไปคุยกะแม่

J : แม่คงจะโกรธมากแน่เลย… แต่ถ้ามันได้ผลจริง มันอาจจะเปลี่ยนชีวิตเราได้ (คิดในใจก่อนเดินไปถึงแม่)

J : แม่ครับผมกลับมาแล้วครับ!!!

JM : ยินดีต้อนรับกลับทั้งคู่นะจ้ะ,ไปขายวัวมาเป็นยังไงบ้าง

J : ผมแลกวัวกับถั่วพวกนี้มา! เขาบอกว่ามันเป็น *ถั่ววิเศษ*! ถ้าเราปลูกไว้ มันจะโตขึ้นไปถึงฟ้าเลยนะแม่

JM : วัวตัวสุดท้ายของเรา…..นี่ลูกกำลังจะบอกว่าไปแลกกับถั่วมางั้นเรอะ?

J : (พยายามอธิบาย) เขาบอกว่าไม่ใช่ถั่วธรรมดานะครับแม่! มันมีเวทมนตร์จริงๆ! เราอาจจะรวยขึ้น หรือได้อะไรดีๆ ก็ได้—

JM : นี่ลูกหลงเชื่อคำของพ่อค้านั่นเพื่อที่จะแลกวัวทั้งตัวกับถั่วไม่กี่เม็ดเนี่ยนะ?

ลูกรู้ไหมว่านั่นคือสิ่งเดียวที่เราพอมีอยู่ในตอนนี้!?

J : แต่แม่ครับ… ผมแค่อยากช่วยแม่ ผมอยากเปลี่ยนชีวิตเรา...

JM : แม่รู้ว่าลูกตั้งใจดี… แต่โลกนี้ไม่ได้มีปาฏิหาริย์ง่ายๆ อย่างที่เจ้าคิด!!!

(แม่คว้าถุงถั่ว โยนออกนอกบ้านด้วยความโมโห แล้วเดินเข้าไปในบ้านเงียบๆ ทิ้งแจ็คและมิลลี่ไว้ลำพัง) อันนี้คือโกรธสุดปิดหูปิดตาสะบัดตูดเข้าบ้านไปละจ้าอีแม่

J : แม่ครับ! ผมแค่… อยากให้เรามีความหวังอีกสักครั้ง…

J : มิลลี่ เราจะทำยังไงกันดีหล่ะแม่ไม่ยอมฟังฉันเลย

M : ไม่เป็นไรนะแจ็ก มันเป็นจริงแน่ๆ, เราอาจจะต้องรอซักพักและฉันจะช่วยนายพิสูจน์กับแม่ว่ามันมีจริงๆปาฏิหาริย์หน่ะ (ยิ้มขยิบตาข้างนึง)

J : ได้เรามาช่วยกันนะ!!! (จับมือสองข้างกันและกันแสดงถึงมิตรภาพระหว่างเพื่อน)

*(กล้องค่อยๆ เลื่อนขึ้นไปบนท้องฟ้า ยามค่ำคืนที่กำลังเงียบสงบ ก่อนจะตัดไปที่เมล็ดถั่วที่ตกอยู่บนดิน... และเริ่มมีแสงเรืองรองเล็กๆ เปล่งออกมา)*

Comment :ต่อจากนี้จะมีต้นไม้โผล่มาฉาก 1 แบบง่ายๆไม่ต้องวาดเยอะเอาแค่ลำต้นไม้ใหญ่ๆพอ พร้อม[เสียงเอฟเฟกต์: ตูม! เสียงต้นไม้งอก] *(ต้นถั่วขนาดยักษ์พุ่งทะลุพื้นดินขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ใบไม้แผ่กว้างเหมือนสะพาน ต้นถั่วสูงขึ้นเรื่อยๆ จนดูเหมือนไม่มีที่สิ้นสุด สะท้อนแสงจันทร์เป็นประกาย)*

J : มิลลี่ๆๆ!! เธอเห็นนั่นมั้ยมันงอกออกมาจริงๆด้วย

M : เห็นมั้ยมิลลี่บอกนายแล้วว่ามันเป็นจริง (มิลลี่กอด อกภูมิใจ)

J : เราลองขึ้นไปสำรวจข้างบนดูมั้ยบางที… นั่นอาจจะเป็นโอกาสที่ฉันจะได้พิสูจน์กับแม่ของฉันแล้ว , เธอยินดีที่จะไปกับฉันมั้ยมิลลี่ (แจ็คยื่นมือไปหามิลลี่)

M : ได้เลยแจ็คเรามาลุยกันเลย !!!

และจู่ๆก็*(แม่เดินออกมา เห็นต้นถั่วแล้วตกใจตาค้าง)*

JM : โอ้พระเจ้า... มันเป็นเรื่องจริงเหรอเนี่ย?

J : แม่ครับ ผมกับมิลลี่ขอปีนขึ้นไปดูข้างบนนะครับ บางที… นั่นอาจจะเป็นโอกาสที่เรารอคอยก็ได้

JM : มันอาจจะอันตรายนะลูก…

J : แต่แม่เคยบอกผมว่า… บางครั้งความกล้าคือสิ่งเดียวที่จะเปลี่ยนชีวิตของเราได้

*(แม่พยักหน้าเบาๆ แล้วกอดลูกแน่น)*

JM : แจ็ค, กลับมาอย่างปลอดภัยนะลูกแม่

ตัดมาที่ซีนป่าไม้

M : ในที่สุดเราก็ขึ้นมาถึงบนยอดซักทีนะแจ็ค

J : มันสุงกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ย,ว่าแต่นี่มันออกจะน่ากลัวไปหมดเลยมีแต่ป่าเต็มไปหมดแถมยังมืดอีกด้วยเราจะทำยังไงกันดีมิลลี่

M : ไม่ต้องกลัวนะเราอยู่ด้วยกันมันจะต้องไม่เป็ยไรแน่!

P : มิลลี่เธอเห็นนั่นมั้ยประตูหล่ะที่มีแสงสว่างออกมาอาจจะเป็นบ้านของยักษ์ก็ได้นะ

M : จริงด้วย , แจ็คนายเห็นประตูนั่นมั้ยนั้นอาจจะเป็นทางที่เราตามหาก็ได้นะ , เรารีบไปกันเถอะ

J : ได้เลยเราไปกันเถอะ

ฉากบ้านยักษ์

J : มิลลี่นี่เรา…..เข้ามาที่ไหนกันเนี่ย?

M : ฉันว่าเราน่าจะอยู่ในบ้านของยักษ์แน่ๆเลย ดูจากของรอบๆที่ใหญ่ๆนี่

*(ทุกอย่างในบ้านนั้นใหญ่กว่าปกติ 10 เท่า โต๊ะไม้สูงเท่าหอคอย เก้าอี้สูงพอจะปีนได้เป็นวันๆ พื้นสะอาดแต่เต็มไปด้วยเศษทอง เศษเหรียญ และถ้วยเงิน)*

*(กลิ่นเนื้อย่างจางๆ ลอยมา แจ็คและมิลลี่แอบอยู่หลังขาโต๊ะ ค่อยๆ ย่องเข้าไปในห้องด้านใน)*

J : มิลลี่นี่มัน…สมบัติทั้งนั้นเลย มีทั้งทองแท่ง ขนมปังขนาดเท่ารถเข็น... เจ้ายักษ์นี่มีทุกอย่าง!!

M : จริงด้วยหล่ะ ถ้าเอาของพวกนี้ไปให้แม่นายได้แม่นายคงจะดีใจมากแน่ๆ

(ทั้งคู่เดินสำรวจไปจนถึงในสุดและเจอกับไก่ตัวหนึ่งมีสีทองอร่ามๆและมันกำลังร้องขอความช่วยเหลืออยู่กุ๊กๆๆกั๊กๆๆกะต๊ากๆๆๆและทรมานมากจากควันดำนั้น)

J : มิลลี่ไก่ตัวนี้ ดูท่าทางทรมานมากเราจะช่วยมันได้มั้ย? เราจะทำยังไงกันดี

M : อาการแบบนี้ดูเหมือนที่ฉันเคยเจอมาเลย ฉันคิดว่าจะต้องช่วยมันได้แน่ๆ

(เดินเข้าไป [interact](https://dict.longdo.com/search/interact) ส่วนนี้ใส่ puzzle ที่ไก่ได้เลยอะไรก็ได้ตามต้องการ

M : เย้ , คุณไก่กลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้ว

J : สุดยอดไปเลยมิลลี่ ทีนี้เราก็พามันกลับไปด้วยกันได้แล้วเจ้าไก่ทองคำ

*(อยู่ดีๆก็มีเสียงจากด้านใน มีเสียงฝีเท้าหนักๆ ดังขึ้น "ตึง... ตึง... ตึง...")*

G : ฟี... ฟาย... โฟ... ฟัม… ,ข้ารู้สึกได้กลิ่นของ... มนุษย์...!!!!!!

### **1.ยักษ์ปรากฏตัว (แบบมี puzzle)**

*(ยักษ์ตัวใหญ่ ผิวเขียว หิ้วถุงสมบัติและขนไก่ขนาดใหญ่ เดินเข้ามาด้วยท่าทางเหนื่อยล้า แล้ววางของลงที่โต๊ะ พึมพำกับตัวเอง)*

G : วันนี้ได้มาไม่มากนัก... แต่พรุ่งนี้ข้าจะล่าวิญญาณมนุษย์อีก... ข้าเกลียดพวกมัน!

*(ยักษ์เปิดหีบสมบัติ หยิบถุงเขม่าสีดำขึ้นมา แล้วหัวเราะเสียงดัง)*

P : นั่นถุงเขม่าสีดำนั้นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกใบนี้เป็นแบบนี้ก็ได้ , มิลลี่เราต้องไปลบสิ่งนั้นนะไม่งั้นคนทั้งโลกนี้อาจจะโดนเจ้ายักษ์ขโมยวิญญาณความรู้สึกไปอีก

เจ้ายักษ์วางถุงนั่นทิ้งไว้ตรงนั้นแล้ว!!!

M : อืม ! ได้เลยเพนโซ่

(มิลลี่ค่อยๆเดินไปลบถุงเขม่าดำทิ้งแล้วถุงเขม่าที่ลบไปกลายเป็นถังสีเอาไปรดที่ต้นไม้แล้วสีทั้งโลกนี้จะกลับมาเป็นเหมือนเดิม)

(เสียงยักษ์เริ่มเดินกลับเข้ามา)

(เสียงเข้ามาใกล้)  
G : ใครอยู่ในบ้านข้า!?!!!!

—------

J : มิลลี่เราต้องรีบหนีกันแล้ว!!!!

M : ได้เลย เรารีบไปกันเถอะ

### 

### **ฉากจบของตอน: การหลบหนีเริ่มต้น**

(แจ็ครีบคว้าไก่ทองคำไว้ มุดออกจากใต้โต๊ะ วิ่งหลบซ้ายหลบขวา ยักษ์ไล่ตาม เสียงฝีเท้าโครมครามดังไปทั่วปราสาท)  
G : ขโมย!! มนุษย์นั่นขโมยไก่ของข้า!!!

J : ไม่ใช่ของนาย! ฉันแค่เอากลับไปที่ที่มันควรอยู่!

(กล้องแพนออก ภาพแจ็คและมิลลี่หนีออกจากปราสาทเข้าสู่เมฆ หมอก พร้อมเสียงลุ้นระทึก)

### **2 .ยักษ์ปรากฏตัว (เลือก)**

*(ยักษ์ตัวใหญ่ ผิวเขียว หิ้วถุงสมบัติและขนไก่ขนาดใหญ่ เดินเข้ามาด้วยท่าทางเหนื่อยล้า แล้ววางของลงที่โต๊ะ พึมพำกับตัวเอง)*

G : วันนี้ได้มาไม่มากนัก... แต่พรุ่งนี้ข้าจะล่ามนุษย์อีก... ข้าเกลียดพวกมัน!

*(ยักษ์เปิดหีบสมบัติ หยิบถุงถุงทองขึ้นมา แล้วหัวเราะเสียงดัง)*

J : นั่นมันทอง... ของที่มันขโมยจากโลกมนุษย์แน่ๆ ถ้าผมหยิบกลับไปได้ซักถุง... แม่จะไม่ต้องลำบากอีกแล้ว...

(เสียงยักษ์เริ่มเดินกลับเข้ามา)

(เสียงเข้ามาใกล้)  
G : ใครอยู่ในบ้านข้า!?!!!!

J : มิลลี่เราต้องรีบหนีกันแล้ว!!!!

M : ได้เลย เรารีบไปกันเถอะ

**ฉากจบของตอน: การหลบหนีเริ่มต้น**

(แจ็ครีบคว้าไก่ทองคำไว้ มุดออกจากใต้โต๊ะ วิ่งหลบซ้ายหลบขวา ยักษ์ไล่ตาม เสียงฝีเท้าโครมครามดังไปทั่วปราสาท)  
G : ขโมย!! มนุษย์นั่นขโมยไก่ของข้า!!!

J : ไม่ใช่ของนาย! ฉันแค่เอากลับไปที่ที่มันควรอยู่!

(กล้องแพนออก ภาพแจ็คและมิลลี่หนีออกจากปราสาทเข้าสู่เมฆ หมอก พร้อมเสียงลุ้นระทึก) แจ็คหนีลงต้นถั่ว แล้วฟันมันให้ล้มลง ขังหรือล้มยักษ์จากความสูง

(แจ็คปีนลงด้วยความเร็ว ยักษ์ไล่ตามทันหลังเขาไม่กี่เมตร)

J : แม่! ผมขอขวานหน่อย!!

(แม่โยนขวานให้ แจ็ครับไว้ แล้วเริ่มฟันต้นถั่วทีละชั้น)

(ยักษ์กำลังปีนอยู่ครึ่งทาง แล้วต้นถั่วเริ่มสั่น)

G : ไม่!! เจ้าอย่า!!!

(ต้นถั่วล้มถล่มลงมา ยักษ์ร่วงลงพื้นโลก เสียชีวิต หรือหายไปอย่างลึกลับ)

หลังจากนั้นทั้งโลกก้กลับมามีสีสัน

*End : หลังจากแจ็คและมิลลี่ใช้ความกล้าและไหวพริบ จัดการยักษ์ได้สำเร็จ โลกทั้งใบก็กลับมามีสีสัน*

*(แจ็คลงมาถึงพื้นดินอีกครั้งในช่วงเช้า พร้อมกับ* ***ไก่ทองคำ*** *และถุงทองเล็กๆ ที่เขาพกติดตัวมา)*

### (แม่ของแจ็คยืนรออยู่หน้าบ้าน ใจเต้นแรง มองดูต้นถั่วที่เพิ่งล้มลง)

JM : แจ็ค… ลูกปลอดภัยนะ…

(แจ็ควิ่งเข้ามากอดแม่แน่น)

J : ปลอดภัยครับแม่! แล้วดูนี่สิ!

(เขายื่นไก่ทองคำออกมา ไก่ร้องเสียงใส แล้วออกไข่ทองคำเม็ดแรกลงมือแจ็คต่อหน้าแม่)

JM : พระเจ้า… นี่มัน… จริงเหรอลูก?

J : จริงที่สุดครับ แม่พวกเราจะไม่ต้องหิวอีกแล้ว!

J : เรื่องนี้ต้องขอบคุณเธอเลยนะมิลลี่ ฉันมีความกล้าได้ก็พระเธอเลย เธอคือเพื่อนที่เจ๋งที่สุดของฉันเลยหล่ะ!!! (แจ็คพูดด้วยความขอบคุณ)

*(แจ็คกับแม่ยืนอยู่หน้าบ้านใหม่หลังเล็กที่สร้างขึ้นบนที่เดิม ท่ามกลางสวนผักและเสียงนก)*JM : เจ้าทำสิ่งที่แม่ไม่เคยคาดฝันเลยนะ…J : บางครั้ง... แค่ถั่วเม็ดเดียว ก็เปลี่ยนโลกทั้งใบได้ครับ

*(แม่หัวเราะแล้วสวมกอดลูกอีกครั้ง)*

*Happy Ending*