**Мар’яна Теслик, Святослав Теслик,**

*ЗОШ №6 м. Суми (2-В, 1-Б класи)*

**Казка про Мері і Крісмес**

Жила-була кицюня Мері. Вона мала довгу руду шерстку і дуже любила лежати на парканчику біля моря, грітися під промінчиками лагідного сонечка. А ще вона любила своїх господарів – братика Антона та сестричку Анну. Антон уже ходив до школи та приносив звідти багато цікавинок, якими ділився з молодшою сестрою.

Одного ранку Анна з Антоном пішли на пляж, і кицюня послідкувала за ними. Доки брат та сестра купалися та стрибали на хвилях, Мері, як завжди, вмостилася на улюбленому парканчику. Випадково вона почула, як брат та сестра завели дуже серйозну розмову. Антон розповідав, що у світі швидко змінюється клімат, люди не правильно використовують енергію, тому тануть льодовики, а їхнє маленьке містечко на березі моря ризикує незабаром піти під воду. Але дорослі не знають, як цьому завадити.

Мері не на жарт стривожилася. Як це так, а як же її улюблений парканчик? А тепле сонечко і рідний дім? Вона вирішила негайно вирушити на пошуки рішення! Але де ж його шукати? Хто знає, що робити? В задумі Мері блукала вузькими вуличками. І раптом вона ледве не спіткнулася.

Пухнаста кулька під її лапами несподівано ворухнулася! То був хом’як Крісмес, який зумів вибратися із своєї клітки і опинився біля свого будиночка. Хом’як закляк, побачивши руду кішку. Він не знав, дзижчати йому чи тікати.

Мері заговорила перша.

* Хто ти? – спитала вона.
* Х-х-хом’як Крісмес, – ще запинаючись невпевнено відповів Крісмес.
* Зрозуміло. – Мері вже подумки повернулася до того, що її тривожило. – Крісмес, а ти не знаєш, як врятувати наше містечко, щоб воно не пішло під воду?
* Н-н-не знаю, – знову затинаючись від здивування, відповів Крісмес. – А що, воно тоне?
* Уяви собі! Клімат змінюється, льодовики тануть і ще щось там, я не запам’ятала що. Треба негайно щось робити!
* А ти таке знаєш?
* Ну це ж я тобі кажу! – зітхнула Мері.
* Ой-ой-ой, треба ж терміново рятувати наше місто! Як же моя клітка, моє колесо, мої палички??? Ой-ой-ой!
* Спокійно, паніка тут не допоможе. Треба знайти вихід!
* Тоді пішли шукати, – запропонував Крісмес.

І вони пішли. Спочатку хом’як намагався наздогнати Мері, але зрештою їй довелося пустити його собі на спинку. І вони помандрували далі.

* Мені здається, отам на горі біля міста має бути хтось дууууже розумний і допомогти нам, – міркувала Мері.

Нові друзі довго піднімалися на гору, а коли дісталися вершини, сонце вже сідало за горизонт.

Хом’як Крісмес викрикнув:

* Дивися! Дивися! Почалося, сонце вже тоне!
* Ти що, ніколи не бачив захід сонця? – здивувалася Мері.
* Ні, у моїй клітці ніколи не було ніякого заходу ніякого сонця. – Обурився Крісмес, але потім вони зраділи, що ще є час рятувати місто.

В дорозі друзі так потомилися, що просто на вершині заснули з МРІЄЮ. Вночі море викинуло на берег чарівне дзеркальце. І коли зранку Мері і Крісмес прокинулися, вони побачили надзвичайний блиск. Спустившись подивитися, Мері зраділа – ось воно, рішення! Людям просто треба взяти енергію сонечка!

Друзі принесли дзеркальце господарям Мері, і доки Анна обнімала кицю і годувала хом’яка, Антон розказав батькам про знахідку пухнастиків. Дорослі побудували на горі сонячні батареї, і місто почало користуватися безпечною енергією. Так збулася мрія відважних тварин, адже мрії мають збуватися.

Крісмес повернувся додому, але вони часто зустрічалися. А Мері вклалася на улюбленому парканчику, насолоджувалася теплим сонечком і подумала: «Ось і вся казка, а мені ковбаски в’язка!».