**Дивовижна пригода Мишка**

**(екологічна казка)**

Ця дивна пригода трапилася з Мишком минулого літа, коли він приїздив у село на канікули до бабусі Дарини та дідуся Івана,. Робити хлопчик нічого не хотів – ліньки йому, бачте, було допомагати. А тому одного дня він утік до річки - подалі, так би мовити, від бабусиних нарікань та дідусевого бурчання. Мишка завжди туди вабило. А лагідне сонечко і тепленький вітерець того дня додавали ще більшої охоти чкурнути попри всі заборони. Довго не думаючи, озираючись на всі боки,він прожогом кинувся з двору і за хвилин десять уже був на місці.

Біля річки росла верба. ЇЇ довгі віти-коси торкалися майже самої води. У спеку деревце створювало затінок біля водойми, а вона за це пригощала його чистою, прохолодною водою. Бувало схилиться вербичка низенько-низенько, а річка веселу пісеньку їй наспівує. Подругами називали їх люди.

Серед такої краси і опинився наш Мишко. Він спостерігав за течією і уявляв собі багато корабликів, котрі пливуть по воді. Рука хлопчика потягнулася до деревця. Ось впав додолу один листочок, за ним другий, третій…. Мишко продовжував безжально зривати і кидати їх у воду.

* Що ти робиш? Облиш, мені боляче!- почувся благальний голос верби.
* Дивно, дерево, а говорить,- сказав Мишко так спокійно, ніби він щодня чув, як розмовляють дерева.
* Не зривай моїх листочків, адже я загину!

«Загину…загину…» - відлунням прокотилося по всій долині.

* Дурниці,- махнув рукою хлопчик,- нічого з тобою не трапиться. Подумаєш – кілька листків зірвав. У тебе їх он скільки!

Після цих слів Мишко міцно обхопив обома руками кілька вербових гілочок і повис на них, як на перекладині.

* Ух ти!- заволав радісно хлопчик. - Та це ж справжнісінька гойдалка! Так і на протилежний берег можна перестрибнути!

І тут не витримала річка.

* Подруга в біді! Треба рятувати!

Хвилею вона вибила з-під ніг Мишка землю, і той, махаючи швидко руками, наче повітряний млин, впав у воду.

* Ой-ой-ой! – заволав хлопчик. – Рятуйте! Я ж не вмію плавати! Допоможі-і-і-ть!

Та хто міг його почути? Довкола не було ані душі.

Допомагати несподівано взялася сама вербичка. Їй стало шкода малого бешкетника.

* Тримайся за мої гілки, я тебе витягну!- гукнула вона.
* Ой-ой-ой!- продовжував кричати Мишко. Я більше так не бу-у-у-ду!

За мить він вже був на березі, але продовжував скиглити.

Оговтавшись і зрозумівши, що врятований, хлопчик винувато поглянув спочатку на

деревце , а потім з острахом на річку.

* Пробачте, будь ласка. Мені соромно за мій вчинок. Я зрозумів, я усе зрозумів! І більше ніколи не ображатиму вас та іншим не дозволятиму цього робити. Я хочу бути вашим другом - справжнім другом!
* Звичайно,- лагідно сказала вербичка.
* Ми раді цьому,- грайливо зашуміла річка.

Відтоді, щоразу, як Мишко приїздить у село, він біжить до пóдружок, вітає їх і подовгу

сидить на березі, замріяно вслухаючись у тихий шелест вербового листя та веселе дзюрчання прохолодної води.