КАЗКА

**СПРАВЖНІ ДИВА**

**Маленький їжачок Дудлик жив собі під старим велетенським дубом у густому дрімучому лісі біля потічка. Нагородили його таким кумедним ім'ям, тому що дуже полюбляв він дудлити водичку зі струмочка та пити росу із квіточок.**

**Вологий носик, м'якенькі вушка, вугільні оченята, як намистинки, манюсінька ледве помітна біла плямка на волохатому животику.**

**Коли приходила зима, їжачок щільно закривав свою невеличку нірку, щоб було тепло і затишно, лягав спати у своєму кубельці та спав аж до самої весни.**

**Навесні, коли на вулиці наставала справжня теплінь, він прокидався, оживав від довгого сну і радів яскравому сонечку, ласкавим промінчикам та співу лісових пташок.**

**Дудлик був дуже розумним, добрим та жартівливим їжачком. В нього завжди було багато друзів, з якими він подорожував, збирав гриби та ягоди, рибалив, полював на метеликів та грав у веселі ігри.**

**Було в нього також улюблене хобі: збирати восени різноманітні гербарії, каштани, жолуді та шишки.**

**З них він робив гарні саморобки, які дарував на свята своїм приятелям.**

**Одного разу влітку Дудлик зі своїм найкращим другом зайченятком Хрум-Хрумом вирішили податися у мандри. Друзі взяли з собою в подорож невеличкі сачки, щоб ловити строкатих метеликів та комашок. Поклали в торбинку запашні яблучка та моркву, щоб було що попоїсти в дорозі, й вирушили до сусіднього лісу.**

**Стояла неймовірна спека! Ані тобі жодної хмаринки на небі, ані легесенького вітерця. Дуже захотілося мандрівникам холодної водички попити, бо спрага замучила. І тоді вони відправилися до найближчої водойми неподалік червоної гірки.**

**Дійшовши до води, зраділи друзі, що зараз втамують спрагу. Особливо Дудлик зрадів! Ще б пак! Напилися досхочу!**

 **А потім сіли в тіні під розлогим деревцем перепочити, скуштувати смачних соковитих яблучок, похрумтіти солодкою морквинкою.**

**Розмовляли, жартували, згадували смішні історії. Їм було дуже весело!**

**Ось нарешті поїли, підвелися та й побігли щодуху наввипередки на велику сонячну галявину ловити сачками яскравих різнокольорових метеликів, спостерігати за жуками та різними комахами.**

**Вони собі безтурботливо бавилися, бігали, стрибали, заразливо сміялися, аж раптом казна-звідки налетіли сірі хмаринки, і почав накрапувати дощик! Срібні краплинки застукотіли по теплій землі, по зеленому листячку, по травичці. Дощик посилився, і звірятка стрімголов побігли ховатись у кущах.**

**Здійнявся сердитий вітер. Захиталися та зашуміли дерева. Почувся невеликий тріск. А потім десь неподалік впала гілка. Затремтіло від страху зайченя. Тільки їжачок не злякався, бо він був дуже хоробрий!**

 **Дощик вщух так несподівано, як почався. Зраділи звірятка, вилізли зі своєї схованки. Аж раптом почули, як хтось тихесенько жалібно цвірінькає біля гілочки, що впала. Підійшовши ближче, вони побачили маленьке мокре пташеня, яке сиділо, тремтіло і верещало.**

**- Біднесенький малюк! Мабуть, випав зі свого гніздечка, коли вітер гойдав дерева,- стурбовано сказав їжачок.**

**- Ой, яка прикрість! - заголосив Хрум-Хрум. Що ж нам з ним тепер робити? Як допомогти маленькому пташеняті? - спитало зайченя.**

**- Не хвилюйся! Ми щось обов'язково вигадаємо! От побачиш! - заспокоїв Дудлик.**

**- На жаль ми не вміємо лазити по деревах,- сказав із сумом Хрум-Хрум. А я, хоч і гарно стрибаю, не дострибну до пташиного гніздечка. Он як воно високо на дереві розташовано! Як би нам цього «авіатора» додому повернути? Мабуть, його матуся налякана і переживає, шукає його скрізь. А він тут.**

 **- Придумав! - радісно вигукнув їжачок. Треба знайти нашого давнього друга білченя Горішка. Він обов'язково допоможе! Ти, Хрум-Хруме, сиди тут, охороняй малечу, а я швиденько покличу на допомогу.**

**Зайченя обережно взяло маленьку пискляву грудочку пухнастими лапками та пригорнуло до себе. Пташеня одразу заспокоїлося, зігрілося та й заснуло.**

**Незабаром повернулися їжачок з білченям. Горішок узяв сачок, обережно поклав у нього пташеня, як в гамачок, й обачно застрибав по дереву. З гілочки на гілочку. Стриб, стриб, стриб! Дострибав аж до самого верху! І тільки-но поклав малого до гніздечка, як з'явилася розхвильована матуся пташка. Ой, як же вона зраділа, що з її малюком все добре! Не знала як і дякувати рятувальникам!**

**Задоволені друзяки були такі щасливі, що змогли допомогти маленькому пташеняті та його матусі, що аж затанцювали від радості! Недарма говорять, що щира дружба творить справжні дива! А добрі справи роблять чуйними та небайдужими!**