

Vienā sniegotā ziemas dienā mazie elfi Todo un Lila izskrēja ārā, lai baudītu ziemas priekus. Mežs bija klāts ar baltu sniega segu, un eglēs vizuļoja sniega pārslas. Abi bija saģērbušies siltās ziemas drēbēs – Todo bija aplicis ap kaklu savu jauno sarkano šalli, bet Lila uzvilkusi vecmāmiņas adītos rakstainos cimdus.

"Es gribu uzcelt lielāko sniegavīru mežā!" teica Todo.

"Un es tam uzlikšu burkāna degunu!" iesaucās Lila un skrēja pēc burkāna.

Viņi sāka darbu – Todo vēla lielāko sniega bumbu, bet Lila gatavoja mazākās. Bumbas tika rūpīgi saliktas viena virs otras. Tad Lila rotāja sniegavīru ar burkānu degunu, oglīšu acīm un vecu šalli.

"Viņš izskatās tik dzīvs!" teica Lila.

"Jā, viņu sauks Sniedziņš!" piebilda Todo.

Abi elfi spēlējās pie sniegavīra, metot sniega pikas un smejoties, līdz saule sāka rietēt. Pirms doties mājās, viņi nosolījās nākamajā dienā uzcelt vēl vienu sniegavīru.

Sniedziņš kļuva par ziemas prieka simbolu, priecējot visus meža iemītniekus.