## Оженинський ліцей

## імені Тараса Григоровича Шевченка

## Острозької міської ради Рівненської області

**Максимко – рятівник**

Жив собі хлопчик Максимко. Він був дуже вередливий і не слухався батьків. Одного разу він побачив, як старенька бабуся не могла перейти дорогу. Побачивши, що вона ось-ось потрапить під машину, він одразу кинувся їй на допомогу. Максим швидко вибіг на дорогу і почав розмахувати руками, щоб машина зупинилася. Так бабуся спокійно перейшла дорогу. Від тоді його почали називати Максимко – рятівник.

*Ковальчук Влада*

*1-А клас*

**Милосердя**

Милосердя – це тепло,

Що даруєш ти його.

Друзям руку ти подай,

Їм у біді не відмовляй.

Щоб у світі гарно жити,

Треба нам добро творити.

Завжди всім допомагай,

Добре серце завжди май.

*Головко Рімма*

*1-А клас*

**Хто кращий?**

Посперечалися одного разу пори року: хто з них кращий.

Весна каже, що вона найкраща і найгарніша за всіх, тому що весною все розпочинається: розквітають квіточки, розпускаються дерева, пташечки повертаються з перелітних країв. Все навколо оживає і розквітає.

Тут яскраве літечко і собі промовило, що вони найтепліше і найвеселіше за всіх. Влітку всі дітки відпочивають від навчання, тому літо вони люблять найбільше. З весняних квіточок влітку дозрівають смачні черешні і сунички, які так всім смакують. А сонечко найбільше пригріває саме літом.

Але золотава осінь обізвалася і собі, що вона найкраща і найбагатша. Адже саме восени все дозріває і смакує найкраще. В садах червоніють смачні яблучка, а на полі вигріває боки величезний гарбуз. Осінь сказала, що саме вона всіх годує і готує до холодної зими.

На жаль зима не могла похизуватися щедрими садами і гарячим сонечком, але такі візерунки, як малює зима на вікнах не вміє ніхто. Взимку найвеселіші свята з подарунками і пухнастий сніг, який вкриває землю білосніжною ковдрою. Лиш зимою можна відчути себе, наче в казці.

Довго сперечалися пори року між собою…

А ви як думаєте, хто?

*Марчук Артем*

 *1-А клас*

**Літо**

Ось і літечко прийшло

Радість всім нам принесло

Літо ти прекрасне всім

І дорослим і малим

Світить сонечко радіє

Дітки ринуть всі на двір

Можна в літку засмагати

Можна плавати, пірнати.

*Гонта Єва*

*1-Аклас*

**Весна красна**

Весна прийшла

З теплом зайшла.

Принесла радість нам весна!

Сонечко яскраво засвітило

Все навколо теплом зігріло.

Дерева соками налились

На гіллі бруньки з’явились.

Листочки вмить вже пробудились

За ними й квіти вже з’явились.

Дерева всі красою вкрились

Весни зеленої пора.

Весна найкраща є пора!

*Ярмолюк Софійка*

 *1-А клас*

Милосердя і доброта –

Це два крила, на яких

Тримається людство!

Добро починається з тебе.

*Супрунюк Ульяна*

 *1-А клас*

**Літо**

Влітку я люблю купатись

У прозорій річці

Сонцю посміхатись

Та їсти полуницю.

*Гроголь Єва*

*1-Аклас*

**Пори року**

У році є чотири різні пори року. Вони радують і дивують нас своєю красою. У всіх дітей і дорослих є власна улюблена пора року.

Хтось любить весну, комусь подобається літо, хтось чекає і зиму. Кожна пора року має свій настрій. Я дуже люблю літо. Це час відпочинку і канікул. Ми з друзями влаштовуємо пікнік, їздимо до лісу на прогулянку, на майданчик. Це найкраща пора року.

*Сорочук Дмитро*

*1-А клас*

**Милосердний кактус**

Колись давно в густому лісі росло багато різних квітів та рослин. І всі вони жили дуже дружно. В один чудовий день між кактусом і соняшником розпустилася квітка троянда з листочками малинового кольору. Всім вихвалялась квітка всіх зневажала та принижувала особливо кактуса. Вона казала, що кактус дуже рідко цвіте.

Кактус дуже образився, але не сказав ні слова, одного разу нарешті настало літо. Всі раділи, соняшник повертав своєю голівкою до сонця, а кактус обливався водою, дерева пригощали всіх тварин своїми плодами. А троянда не звикла до такої спеки і почала сохнути. Вона просила допомоги, але ніхто не хотів допомагати їй, бо вона всіх зневажала. Лиш один кактус поділився своєю водою і підливав її кожного вечора.

*Ігнатьєва Даніела*

 *1-А клас*

Зима зимонька зима

Снігу всім нам намела

Ой летять, летять сніжинки

На будинки, на ялинки

на дороги на поля

Біла, біла вся земля.

*Кравець Влада*

*1-А клас*

**Спасіння їжачка**

Одного літнього ранку діти гралися на майданчику. І згодом Віка побачила їжачка, який біг біля дороги. Для неї стало шкода його, що може збити машина. Дівчинка швидко забрала їжачка з узбіччя, віднесла у садок, принесла молока. Переконавшись, що тваринка у безпеці, Віка пішла до своїх друзів.

Вона була рада своїм вчинком.

*Ярмолович Вікторія*

*1-А клас*

**Наша Багіра**

Одного разу я з меншим братом пішли гуляти на вулицю. У траві сиділо маленьке чорне кошеня та жалісливо нявкало. Воно було кволе і голодне. Ми принесли кошеня додому, нагодували та залишили жити з нами. Через рік з нього виросла велика пухнаста кішка Багіра. Ми її дуже любимо, а вона віддано любить нас. Адже головне в цьому світі – любов.

*Бернацька Каріна*

*1-Б клас*

**Вірш про милосердя**

Будь милосердною ти, донечко моя.

Бо у людей бувають різні долі.

Одні купаються у розкоші щодня,

А інші все у бідності, в неволі.

Зовсім неважко дать шматочок хліба

Людині, що голодна вже давно.

Можливо, вона їсти довго так хотіла,

Та співчутливої людини близько не було.

Не варто брати на душу гріха

Поспівчувай та пожалій людину.

Не будь байдужа і не будь глуха,

Нехай твоє добро здолає ту скрутну годину.

Милосердя - не слабкість, а сила

Це обов’язок кожного з нас,

Щоб душа наша гідність носила

До всіх тих, в кого тяжкий цей час.

*Бізюк Аніта*

*1-Б клас*

**Казка про милосердя**

Жила-була маленька дівчинка на ім’я Софія. В неї було велике і чисте сердечко, яке було сповнене милосердям. Одного разу, коли Софія гуляла в лісі, вона зустріла маленьку ведмедицю, яка загубилася в лісі. Софія обняла ведмедицю та провела її до барлоги.

Ведмедиця подякувала Софійці і пообіцяла, що вони завжди будуть допомагати один одному.

Софійка також допомогла для лисиці, яка потрапила у пастку. Лисиця була дуже вдячна дівчинці за її допомогу і обіцяла віддячити.

Софійка допомогла комашкам та птахам, які потрапили у біду. Усі звірята знали Софійку та вірили, що вона завжди прийде на допомогу.

Ось так Софійка мала силу допомагати та рятувати всіх тварин та людей, які потребують допомоги.

*Ровінська Анастасія*

*1-Б клас*

**Що означає бути милосердним**

Мені шість років. Я ще маленький хлопчик. Але я впевнений, що потрібно багато робити добра, бути чемним, милосердним. Слід бути добрим та милосердним не тільки до людей, а й особливо - до тварин. Адже тварини не можуть самі себе захистити. Я дуже люблю тваринок, а особливо собак. В мене є друг- собака. Його звати Джордон, він живе у моєї бабусі. І коли я приїжджаю до неї, то кожний день гуляю з песиком, частую його чимось смачненьким. Джордон стає дуже задоволений. Ми повинні бути милосердними до тих, хто нас оточує. Бо милосердя – це велике щастя. Коли будемо робити комусь приємно, то і нам буде добре!

*Гульчук Артур*

 *1-Б клас*

**Прояв милосердя**

Одного разу Катруся з Павликом гралися на лузі. Діти дуже любили гратися разом. Друзі веселилися, сміялися, гралися. Аж раптом, малеча почула жалісливе скавучання. Діти довго не могли зрозуміти, що це за звуки. За кущем друзі побачили маленьке, дуже кволе цуценя. Вони взяли песика та понесли його додому. Діти нагодували його, зробили будку з коробки, поклали туди старе одіяло. Друзі назвали його Рекс.

З того дня Рекс став найкращим другом Катрусі і Павлика. Добро цих дітей виявилося найкращим проявом милосердя.

*Шишко Поліна*

 *1-Б клас*

Зимовою морозною порою, коли сутінки обіймали білосніжну землю, десь серед темного лісу скавчало загублене цуценя. І так це трагічно: маленька витівка, жартівлива втеча на зустріч волі й тисячам пригод – вони залишили його без турботливої людської руки. Нікому погодувати, бо він втік надто далеко.

Знесилений і сумний, маленький собачка тихо плакав, затуливши носик лапками. І сидів би він там невідомо скільки, поки якийсь звірюга чи хуртовина не забрали з собою. Неочікувано, цуценя відчуло, як хтось його штурхає лапою по спині. Він різко підскочив, хотів вже загарчати, та тривога враз зникла. Перед ним стояло усміхнене лисеня.

* Ти що, загубився? Не можна так пізно ходити лісом. Хіта тебе не насварить мама?
* Загубився…..
* Я не пам’ятаю, звідки прийшов.
* Ну – ну, не сумуй! Ходімо зі мною!

І довго-довго думали батьки –лисиці, що їм робити з цуценям. Так і зостався він серед лисів.

Проте одного вечора, він почув знайомий голос.

* Джейлі! – вигукнула дівчинка.

І раптом пес відчув, що його місце завжди було там, серед людей. Неочікувано, але настала пора прощатися з сім’єю лисенятка.

Дівчинка міцно обійняла свого маленького втікача.

Спливав час і випадковість знову повернула його до лісу. Батько дівчинки пішов на полювання. І тут в око чоловіку попало руде хутро. Він взявся за рушницю, прицілився і випустив кулю. В тиші було чути, як заскавучала лисиця.

* Біжи - но друже. Принеси мені і лисичку.

Коли пес підбіг ближче то побачив, що то була лисичка - його ратівник. Вона вилизувала свою ранку. Джейлі усміхнувся їй. Тікай краще-но, й не приходь сюди восени. Мій хазяїн полюбляє полювати тут. І іншим теж перекажи. Перелякана і знесилена, лисичка вдячно посміхнулася старому знайомому. Добро ніколи не буває здобутим.

*Міщук Арсеній*

*1-Б клас*

**Нове слово**

Сьогодні зі школи Софію забирала бабуся. От вони вже йдуть до дому стежкою. Раптом дівчинка крикнула:

* Зупинись, бабусю!
* Що сталося?
* Глянь, ось маленький жучок! Не наступи на нього!
* Нумо покладемо його на листочок, нехай летить собі додому.

Бабуся похвалила онучку за добру справу. Ось виходять вони на дорогу, а там сидить маленьке змучене цуценя.

* Мабуть, воно хоче пити, - дівчинка налила воду зі свого термоса у жменьку. Цуценя випило, повеселіло – і шусть у свій двір. Софія з бабусею засміялися.
* Бабусю, мені сьогодні ще потрібно намалювати малюнок для наших воїнів. Можна я намалюю весняний ліс, щоб потішити їх красою природи рідного дому?
* Так, люба! Ти в мене така добра і милосердна дівчинка!
* А що таке «милосердна», бабусю, бо я не знаю?
* Але твоє серденько знає. Воно підказало, як потрібно повестися із жучками та цуценятами. А твій малюнок для захисників стане їм підтримкою у найважчий час. Твоє бажання творити добро і є милосердям.

*Мирончук Уляна*

*1-Б клас*

**Загадковий камінь**

У давнину, в місті, що стояло на перехресті великих торгових шляхів, жила мудра суддя на ім’я Айлін. Вона була відома своєю неупередженістю та здатністю бачити правду, коли інші були осліплені золотом або обіцянками.

Одного разу виникла складна ситуація. Двоє купців звинувачували один одного у крадіжці цінного каменю. Кожен з них мав переконливі докази, але Айлін помітила дрібну неузгодженість у словах одного з купців.

Вона вирішила провести експеримент. Айлін поклала камінь у велику посудину з водою і попросила купців витягнути його. Один з них вагався, а інший без роздумів занурив руку у воду. Камінь залишив на його долоні слід, який відповідав знаку на мішечку з каменем.

Справедливість була відновлена, а суддя Айлін знову заслужила повагу жителів міста. Її ім’я стало символом чесності та справедливості. Історія про неї передавалася з покоління в покоління.

*Софія Шидловська*

*2-А клас*

## Простий коваль

Жив собі чоловік, який завжди прагнув бути чесним у всьому, що робив. Його ім`я було Максим, і він був звичайним ковалем у маленькому містечку. Одного дня до нього прийшов багатий купець і попросив зробити золоту підкову для його коня, який, за його словами, пренесе успіх у мандрівці.

Максим взявся за роботу, але коли закінчив, помітив, що золото, яке дав купець, було нечистим. Він міг би просто зробити підкову і ніхто б не дізнався, але вирішив діяти чесно. Коваль повернув золото купцеві і пояснив ситуацію.

Купець був вражений чесністю Максима і запропонував йому подвійну плату за роботу, якщо він зможе знайти чисте золото. Чоловік погодився і виконав роботу, не приховуючи жодних деталей про матеріал.

Пригода швидко розійшлася містом, і Максим став відомим не тільки як вмілий коваль, але й як найчесніший чоловік у місті. Його ремесло процвіло, адже люди з усіх куточків приїжджали до нього, знаючи, що вони отримають якісну роботу без обману.

Вчинок Максима вчить нас, що чесність може не тільки формувати нашу репутацію, але й приносити довгострокову вигоду.

*Аліса Горбенко*

*2-А клас*

**Віра в добро**

 В одному невеликому містечку по сусідству жили хлопчик Петрик і дівчинка Катруся. Назвати їх товаришами було важко.

 Петрик завжди дражнив Катрусю. Йому здавалося, що дівчинка надто маленька, хоча вона була старша на декілька місяців. Катруся дуже любила казки і завжди уявляла собі, як би вона діяла на місці їх героїв. Петрик казав дівчинці, що в її історіях все вигадане, і не завжди добро перемагає. Одного разу Петрик сказав Катрусі, що йде сам у ліс, щоб прогулятися. Дівчинка попереджала його, що це небезпечно, але Петрик, відповів, що мала як завжди нудна. Катруся запідозрила щось погане, бо хлопчика довго не було. Тоді дівчинка побігла до батьків і усе їм розповіла. Дорослі швидко розшукали Петрика. Виявилося, що той злякався шурхотіння листя, і виліз на високе дерево, а злізти уже не зміг.

 Наступного дня Петрик прийшов до Катрусі а попросив вибачення за свої вчинки. Він сказав, що книги навчили дівчинку вірити у добро, і робити добро, і це чудово. Тепер сусіди стали кращими друзями!

 Добро завжди перемагає зло. Не потрібно на злі вчини відповідати такими ж самими. Навіть не потрібно пам’ятати зло. Тоді світ буде для всіх яскравим та щасливим. Віримо, що і в нашій Україні добро обов’язково переможе зло.

*Каміла ШИШКО*

*3-А клас*

**Казка про добро**

Якось у лісі стежкою йшло Добро. І бачить під сосною сидить зайчик і плаче. Добро зупинилося, підійшло до зайчика і питає:

* Зайчику, що сталося? Чому ти плачеш?
* Я загубив своїх батьків і не знаю, де моя домівка.

Добро обняло зайчика і допомогло знайти батьків та дім. Радісний зайчик запитав у Добра:

* Чим я можу вам віддячити
* Добро породжує добро. Ти теж, можливо, комусь станеш у пригоді – відповіло.
* Щиро дякую за допомогу! Весело промовив зайчик і пострибав до своєї хатинки.

*Марк ТКАЧУК*

*3-А клас*

**Знахідка**

Кожного ранку , прокидаючись, бабуся говорить, що день пройде марно, коли ти не зробиш якесь добре діло.

 Одного разу я гуляла в парку і почула скавучання песика. Він був самотній. Мені стало шкода маленького заблуду .Я вирішила забрати його додому. Хоча у нас уже був величезний собака «Бакс».

 - Та і бабуся не дозволить – подумала я.

 Прийшовши додому ,на порозі мене зустріла бабуся. Її погляд зосередився на песику у моїх руках. Він теж перелякано дивився на неї. Але бабуся посміхнулася .і я зрозуміла, що у мене буде ще один друг.

* Я дякую Богу, що він нагородив тебе таким світлим і добрим сердечком! –сказала бабуся і ніжно посміхнулась.

 *Вікторія Слободська*

*3-А клас*

**Оленка і пташеня**

 Оленка була доброю і чуйною дівчинкою, яка навчалась у третьому класі. Одного сонячного дня, йдучи зі школи, вона почула тихий писк. Зупинившись, Оленка придивилась і побачила маленьке пташеня, яке впало з гнізда та не могло піднятися.

 Вона обережно взяла пташеня на руки. Воно було зовсім маленьке і дивилось на неї переляканими очима. Оленка знала, що воно не зможе вижити самостійно. Тому вирішила забрати його додому. Вдома дівчинка облаштувала для пташеняти затишне гніздечко з м’якої тканини. Вона годувала його маленькими кусочками хліба, замоченими в молоці. Пташеня, відчуваючи любов і турботу, перестало боятися. Оленка назвала пташеня Пушком. Пташеня швидко одужувало. Його пухнасте пір’ячко стало міцнішим , а очі сяяли радістю.

 Одного разу, коли Оленка відкрила вікно, Пушок раптом злетів і полетів у небо. Дівчинка трохи засмутилася, проте ,вона знала, що зробила правильно, коли допомогла пташеняті. Милосердя і турбота дівчинки врятували життя маленькій і беззахисній пташечці.

 З того дня Оленка завжди намагалася допомогти тим, хто потребував її допомоги. Адже знала, що доброта і милосердя роблять світ кращим.

*Владислава Головко*

*3-А клас*

**Колючка**

Жив собі у лісі їжак. Всі його звали Колючка – через голки на спині. Звірята думали, що він злий і тому з ним не дружили.

Одного дня їжачок пішов в ліс шукати,поживи. Довго йшов, але так нічого не знайшов. Забрів у чийсь садок і знайшов яблуко. По дорозі додому під деревом побачив ще й білий гриб. Коли на зустріч виходить лисичка.

* Колючко, дай мені, будь ласка, грибочок. Я цілий день нічого не їла.

Їжачок дав. Білочка побачила, та давай і собі просити :

* Дай і мені яблучка, будь ласка.

 Він віддав і повернувся додому знічим. Сів і зажурився.

* А що ж я буду їсти?

Коли чує, хтось стукає у двері. Відчинив, а там стоїть лисичка з тушкованими грибами і білка з яблучним пирогом. Відтоді ніхто не боїться їжака, бо звірята, знають, що хоч він увесь в колючках, але його серце - чуйне і добре.

*Стецюк Олександр*

 *3-Б клас*

**Добра фея Лілея**

У далекому-далекому королівстві , де жили добрі й чуйні люди, жила маленька дівчинка-фея на ім’я Лілея. Її серце було сповнене любов’ю до всього живого, і вона завжди намагалася допомогти тим, хто цього потребує.

Одного разу, прогулюючись лісом, Лілія почула тихе скавчання. Вона пішла на звук і побачила маленьке цуценя, яке застряло в ямі. Воно було мокре, брудне, і дуже перелякане. Дівчинка не могла залишити його в біді.

Вона обережно спустилася в яму, взяла цуценя на руки і витягла. Воно радо лизнуло Лілею в обличчя на знак подяки. Фея назвала цуценя Дружок і забрала його додому.

Вдома дівчинка нагодувала Дружка теплою їжею вимила його і дала затишне місце для сну. Собачка швидко став найкращим другом Феї. Вони разом грали, гуляли та досліджували світ.

Якось Лілея і дружок грали в саду, вони побачили як хлопчик оббрехав дівчинку. Лілея не могла стриматися і стала їх розбороняти.

Хлопчик, здивований сміливістю феї, відступив. Дівчинка, яку він ображав, подякувала Лілеї за допомогу, і вони потоваришували.

З того дня Лілея та її друзі завжди заступалися за тих, хто не міг постояти за себе. Вони знали, що добро завжди перемагає зло, і ніколи не боялися йти на допомогу тим, хто її потребує.

*Бізюк Поліна*

*3-Б клас*

**Ласка**

У маленькому куточку країни Умріїна, серед веселого диво граю розташувалося містечко назване Надійко. Це було не звичайне містечко, а особливе, адже у ньому проживав добрий дух на ім’я Ласка, який мав магічну силу, що давала можливість розповсюджувати добро та радість серед людей. Ласка любив мандрувати від дому до дому та дарувати усмішки і щирі слова.

Поруч з містечком у сусідньому селі був злий чаклун Завій. Він завжди намагався вчинити зло, приносити неспокій та тривожність усім навколо. Одного разу Завій вирішив захопити містечко Надійко, використовуючи свою силу і чари. Коли добрий дух Ласка дізнався про це, то вирушив на боротьбу зі злом.

Завій підняв страшну бурю, але Ласка використав свою магію добра, щоб заспокоїти небо. Він приніс людям віру в перемогу над злом і об’єднав їх у спільній боротьбі. Ласка переміг старше зло Завія і тепер його дух до сьогодні залишається жити у серцях мешканців Умріїни, навчаючи їх важливості радості, добра, милосердя та співчуття. Адже, лише так все зло відступить…

*Марк Тимощук*

*3-Б клас*

**Добре серце**

Був зимовий морозний ранок. Яскраво світило сонечко і діти вийшли на каток. З магазину вийшла літня бабуся. У неї в руках була сумка з продуктами. Бабуся йшла повільно і обережно, адже на дорозі було слизько. Марк і Дана каталися на ковзанці неподалік. Раптом діти почули хрускіт. Обернувшись побачили бабусю, яка лежала на землі. Марк відразу побіг допомогти і підвестися бабусі. Дана стояла здивована. Дівчинка запитала чи це твоя знайома, чи може твоя бабуся? Марк відповів, що це просто старенька жінка, якій він допоміг, бо та потребувала допомоги.

Ми люди повинні допомагати один одному. Мати добре серце, значить бути милосердним, співчутливим. До інших ставитися як би ми хотіли, щоб ставилися до нас. Тоді відповіді на всі запитання будуть знайдені. Отож, людина красна не словами, а добрими ділами.

*Ніколаєв Марк*

*3-Б клас*

**Казка про добро**

Жила собі на світі пташечка. З гілки на гілку перелітала, комашок збирала. Дерева були вдячні за це.

* А за що? – питала вона в них.
* Як за що? – за твою доброту.
* Але ж я нічого такого не роблю.
* Так ти нас рятуєш від шкідників. Тому ми такі зелені і пишні.
* Хм … - задумалася пташечка.

Якось вона занедужала і цілий тиждень не вилітала зі свого гніздечка. А коли нарешті змогла вилетіти, то побачила таку картину від якої її маленьке серденько забилося дуже тривожно. Дерева посумнішали, листочки на них поскручувалися по гілках лазило нашестя гусениць і жуків. Вжахнулася пташечка й дзвінко заспівала пісеньку про допомогу. Де й взялося ціле море птахів. Налетіли вони на ворогів і всіх до останнього винищили.

Довго ще відростали молоді листочки і квіточки на деревах. Маленька пташечка, з великим добрим серденьком, щоразу оглядала кожне деревце.

Коли треба, то – кликала на допомогу своїх друзів рятувати садок, і сама допомагала залюбки боротися з шкідниками.

А садок ріс, і кожне дерево пам’ятало про добро, яке робила маленька пташечка.

*Польова Марійка*

*3-Б клас*

**Моя країна**

Моя країна це не земля

Моя країна це є Бог!

Це небо. Це любов.

Де нема ненависті і злості

Нема страждання,

І рік пролитих сліз і крові.

Де цінності криються в любові.

В повазі, розумінні один до одного,

В взаємоповазі

Де кожен день прожитий

З молитвою і в Бозі.

Зі світлом совісті пролитим.

Бо Бог чує нас і наші молитви

На всіх мовах світу.

Моя країна там

Де не ділять на правих і неправих

На чорних і білих

Моя країна там.

Де Бог живе

Де ми є одним єдиним цілим

Моя країна там.

Де Бог живе

Не в спорудах і церквах

А в кожного в душі

І в наших серцях

Моя країна в наших дітях

Де ми повинні сіяти прикладом своїм

Зерна добра. Бо зерна ці

Мають властивість проростати

І творити наше завтра.

*Гонта Ілля*

*4-А клас*

**Країна дивовижних мрій це Україна.**

Я живу в країні. Вона прекрасна. Вона дивовижна. Ця країна мила, в неї гарні гори, в неї дивовижні річки. Але настала війна. Стали бомбити міста. Але ми Українці і все подолаємо. Нам не страшна росія ми її переможемо. Ми за вільний Крим. Переможем у цій війні. І Україна стане вільною. І Україна буде дивовижною як завжди!

*Сліпченка Влада*

 *4-А клас*

**Рідний край**

Рідний край – це твоя Батьківщина, це твій дім, це рідна земля, місце де ти народився та виріс.

Мій рідний край – Україна. Тут живуть гостинні, працьовиті, мужні, чуйні, талановиті люди.

Природа моєї країни – це просто неоціненне багатство. Це місце куди завжди хочеться повертатися. Тут мої батьки, які мене люблять та завжди чекають.

Я знаю що де б не була куди б не поїхала, завжди повертатимусь додому, у свій рідний дім, на свою таку милу серцю вуличку, де виросла.

*Назарук Любов*

*4-А клас*

**Мій рідний край**

У кожної людини є свій рідний край. Це те місто, де вона народилася і живе.

Це стежина до рідної домівки краєвиди, що милує око з дитинства.

Це там де слухали бабусину казку й мамину пісню

Рідний край – найрідніший та найдорожчий. Кожен пишається своїм рідним краєм.

Оберігайте й любіть свій рідний край. Любити рідний край - означає берегти кожну вулицю і двір, хату дерево тощо. Це означає шанувати і допомагати. Щоб любити свій рідний край потрібно його добре знати.

*Філіпчук Алли*

 *4-А клас*

**Казка про рідний край**

Нема в людини місця дорожчого ніж те, що вона де вона народилася, землі на якій зросла, неба під яким змужніла. Не тільки людина – навіть птахи, звірі тужать за рідним краєм.

Колись дуже давно одному східному володареві подарували чудесну пташку. Вона співала так, що сонце, серед неба уповільнювало свій рух, заслухавшись її піснями. Володар наказав зробити для пташки золоту клітку, а гніздечко їй вимостити пухом молодого лебедя, а годувати з його власного столу.

Але птах постійно сумував, тому що немає нічого краще як воля, і вільний політ у рідному краї.

*Денищук Дарини*

 *4-А клас*

**Куди летять журавлі**

Жив собі в Україні маленький хлопчик на ім’я Дениско. Мешкав він в невеличкому селі з дідусем і бабусею. Був дуже допитливий і нетерпляче хотів пізнавати світ. Часто мріяв про те, що потрапить в іншу країну, за океан, в інший вимір.

Якось одного разу захотів наш герой побачити як живуть люди в столиці. І раптом його бажання здійснилося. Тут все дуже відрізнялося від того, що він досі бачив. Метушня, чужі і невідані люди, зовсім інші аромати, холодно, і навіть дуже холодно. Світ де треба думати про себе. Від несподіванки він злякався, скочив у бік, і розплакався. Дениско потихеньку розплющив очі і зрадів бабусиним пиріжкам бо він знову опинився вдома де тепло і затишно.

Другого дня лежить Дениско собі та й думає: куди летять журавлі, де ті теплі краї? Чи придрімав чи ні, а потрапив а Африку далеку. Як дивовижно… Хлопчик стояв і розглядав все навколо. Скільки всього цікавого на світі подумав наш герой. Аж раптом він згадав, що в нього є друзі. Друзі прикрашають життя. Вони завжди готові розділити з тобою радощі і турботи. Стало сумно йому без них. І повернувся Дениско додому на своє подвір’я де гамір стояв цілий день і діти весело гралися.

Наступного дня Денискова цікавість завела його аж до Антарктиди. Що це таке? Дивно, холодно, вітряно, морозно, снігу по вуха. Тут десь узявся білий ведмідь хоче з’їсти Дениску. Він так утікав, що майже потрапив у пащу моржа. Крига провалилась під ногами потрапив він у підводне царство. І зустрів золоту рибку і просить виконай моє бажання поверни мене додому. У мене є сім’я: дідусь і бабуся люблять мене, а я люблю їх.

Це був гарний урок, який засвоїв Дениско. Краще свого рідного краю ніде у світі немає!

*Гіль Іванни*

*4-А клас*

**Добре серце**

Жила була в одному селі диво дівчинка. Вона любила пташок та все живе. Одного дня, дівчинка прийшла до лісу і побачила як маленьке оленятко заплуталось у пастку.

- Ой лишенько!

Зойкнула дівчинка, і побігла гукати на допомогу. На щастя вдома був тато дівчинки. Він звільнив тваринку з пут і оленятко було на волі. Щодня дівчинка ходила до лісу і рятувала тваринок.

Одного дня дівчинка не пішла до лісу і тваринки помітили її відсутність.

Вона хвора лежала з температурою. Раптовий спів за вікном розбудив дівчинку. Тато відкрив вікно і птахи почали залітати просто в кімнату. В кожного в дзьобику були квіти, котрі вони клали до ніг дівчинки. Вона швидко одужала і робила ще більше добра.

*Оксенюк Ульяна*

*4-Б клас*

**Софійка і врятоване кошеня**

Одного прекрасного дня дівчинка на ім’я Софійка гуляла. Раптом вона почула, що хтось нявкає.

 – Ой, це ж кошеня! Можливо для нього потрібна допомога – подумала Софія.

Дівчинка пішла на звук. Вона прийшла до великого старого дуба. Звідти лунав звук. Вона побачила, що там сидить маленьке руде кошеня. Софія зняла котика, нагодувала і помила його. Софійка доглядала за котиком і назвала його Мурка.

Вони подружилися. І пухнастик залишився жити у Софійки.

*Ус Вероніка*

*4-Б клас*

**Бджола і джміль**

Одного прекрасного сонячного дня на галявину вкриту білими ромашками прилетіла бджола.

Комаха почала збирати пилок на майбутній мед. В одну секунду до неї підлетів нахабний, лінивий джміль. Він нахабно запитав бджолу:

* Що ти робиш на моїй галявині?
* Я?
* Звісно що ти, а хто іще?
* Я тут збираю пилок.
* До речі, а чому ти вважаєш цю галявину своєю, адже на ній є багато квітів і також літає багато різних комах? – запитала бджола.

Джміль подумав та вибачився перед бджолою, тому що йому стало прикро за свої вчинки. Адже він все своє життя не працював, а лише нахабно себе поводив та відбирав вже зібраний пилок у інших бджіл. І працьовита комашка сказала:

* Ти молодець, тому що зрозумів, що красти та ображати не можна

*Казмірчук Анастасія*

*4-Бклас*

**Врятоване пташеня**

Жила маленька дівчинка. Її звати Оксанка. Одного разу вона з батьками пішла до лісу по ягоди. Коли вона відійшла в сторону до величезного дерева, то побачила як під кущем було маленьке, безпорадне пташеня. Воно жадібно пищало та не могло злетіти. Оксанка швидко погукала батьків, та вони разом посадили пташеня до гніздечка. Згодом прилетіла його мама, покружлявши біля гнізда, вона ніби дякувала нам за врятоване життя її маляти. Оксанка не залишила в біді птахів, побудувала для них годівничку та кожного дня приносила для них різні смаколики. Дівчинці дуже подобалося доглядати та спостерігати, як виростають малята.

*Мазурець Юлія*

*4-Б клас*

**Любов до Батьківщини**

В одному мальовничому селі жили тато, мама та дві сестрички. Одну дівчинку звали Ліда, а її сестричку звати Емма. Вони жили в селі у дуже старому будинку, та незважаючи на це, діти були щасливі. У Ліди й Емми було там багато друзів.

Одного дня дівчата повернулись до будинку і побачили я мама і тато збирають речі. Коли батьки помітили дівчаток, вони сказали, що переїжджають в іншу країну. Діти зрозуміли, що вони більше не зустрінуть своїх друзів. Вони плачучи підійшли до мами і тата і почали просити залишитись. Батьки сказали:

 – Діти там буде все краще: крута школа, багато нових друзів, там ми купимо новий будинок. І тоді дівчатка промовили: – Але там не буде наших друзів, нашої вчительки, нашого лісу та квітів, а найголовніше то не наша Батьківщина.

Батьки подумали над словами дівчаток. І через декілька днів прийняли рішення залишитися на своїй Батьківщині.

*Ігнатьєва Евеліна*

 *4-Б клас*

**Посмішка завжди перемагає зло**

Одного весняного ранку Марина поверталася зі школи. На вулиці вона побачила дівчинку в інвалідному візку. Вона сильно плакала. Біля неї стояв хлопчик. Спочатку Марина подумала, що це її друг. Та коли підійшла блище, побачила як хлопчик реготав з дівчинки.

А дівчинка не втрималась, підійшла і зробила зауваження для хлопчика. Він відійшов в сторону і опустив голову.

* Як тебе звати? – запитала Марина у дівчинки.
* Оленка.
* Що трапилось? Чому ти плачеш?
* Цей хлопчик глузував з мене.
* Не зважай. Давай будемо дружити.

Оленка посміхнулася. Хлопчик побачивши посмішку, зрозумів, що він неправильно вчинив.

Він підійшов до дівчинки та попросив вибачення.

*Савчук Вероніка*

 *4-Б клас*

**Маленьке кошенятко**

Одного дня вийшло на прогулянку маленьке кошеня. Воно ходило вулицею міста.

Почався дощ. Кошенятко злякалося і побігло. Кошеня не знало дороги додому. Воно бігло куди його очі вели.

Котик прибіг до великого будинку звідти вийшло два хлопчики, Костя і Петрик.

Петрик сказав:

* Ой, яке гарне кошеня! – і почав його гладити по голівці.

А Костя почав обзивати тваринку.

* Фу, якого блохастого і мокрого кота приніс нам цей дощ! – і почав його бити по спині. Він не любив тварин.

Петрик почав захищатися за малого:

* Не можна його обзивати, бити, він ж тобі нічого поганого не зробив!

Костя відвернувся і пішов у будинок.

Петрик заніс маленького котика у будинок і облаштував йому місце у кімнаті.

Прошу вас не ображайте наших пухнастих друзів!

*Ничипорук Кіри*

*4- Б клас*