**Прекрасне життя, коли робиш прекрасні вчинки**

**( Антисуїцидальна казка)**

Зима того року видалася сніжною. У дворі свого дому діти ліпили Сніговика. Сніговичок виходив товстенький, кругленький. Діти поспішали, бо вже вечоріло. А як зовсім стемніло, малята, сяк-так приладнавши Сніговичку чорні очі-вуглинки, розбіглися по домівках. Поспішаючи, діти забули товстуна одягнути. Адже відомо, що у Сніговичків є свій сніговичковий одяг: шапочка-відерце, шалик, шубка з великими гудзиками, мітла . Про носика-морквинку діти теж забули. Від такого сорому у Сніговичка зарум’янились щічки. Ялинці, що росла поруч, стало жаль снігового невдаху і вона подарувала йому декілька зелених гілочок – прикритися. Вранці діти прибігли до свого творіння і не впізнали його. -Зелений чоловічок! Потворний зелений чоловічок! – почали глузливо кричати дітлахи. Їм чомусь не сподобався цей чудний Сніговик. А Сніговичок спочатку зрадів, побачивши дітей, але згодом знітився і спохмурнів. Опустив голівку, образився. Але ж це діти поспіхом його таким зліпили! Хіба він сам винний? Сніговикові так кортіло подружитися з цими веселими школярами! Спочатку він щось хотів пояснити дітям,присоромити їх, та ті вже були далеко. Більше діти до Сніговичка не повертались. День стоїть Сніговик насамоті, два, три…. Так і місяць минув. Аж тут і весна наблизилась. Пригріло лагідне тепле сонечко. І Сніговичок почав худнути. Запали його кругленькі щічки, перекосилось кругле черевце, розтанули круглі ніжки. З очей-вуглинок покотились сльози, зелений носик відпав. Життя ледь жевріло в сніговому тільці. Яскравій красуні-ялинці стало жаль бідолаху і вона закрила його від сонечка своїми вічнозеленими густими гілочками. «Чого варте життя, якщо ти нікому не потрібен? Коли ти потворний? Коли тебе ніхто не любить і у тебе немає друзів?»- такі сумні думки все частіше навідували маленьку нещасну голівку Сніговичка. «Не буду думати про погане»,- заспокоював він себе. «Такі страшні думки треба гнати геть. Я повинен знайти якийсь вихід із цього жахливого становища. Може, я пошукаю собі друзів? Вони допоможуть мені подолати всі труднощі, а я буду допомагати їм. Я стану хорошим і вірним другом. І вони мене обов’язково полюблять».

Якось до ялинки прибігло мале Курча: -Я малесеньке Курчатко! Я на сонце схоже! Я м’якеньке, наче пух! Я таке хороше! --О, я бачу зелену смачну травичку! Як тут її багато! А на цьому місці ціла купка смакоти,- пищало Курчатко, бігаючи навколо Сніговичка. Воно почало з апетитом клювати зелень. -Ой-ой-ой! Хто це мене так клює?- скрикнув Сніговичок ледь не плачучи. – А, це ти, маленьке симпатичне Курчатко?

Сніговичку відразу так сподобалося це пухнасте маля, що він миттєво вирішив: ось мій друг! -О, золоте Курчатко! Чи не погодилось би ти стати моїм другом? Я буду тебе захищати і розважати. – Ха-ха-ха! Пі-пі-пі! – зайшлося сміхом Курча. -Ти такий кривий, холодний, і зовсім не м’якенький. Як же ми будемо гратись ? Я захворію поруч з тобою, буду кашляти. А мені слід берегти свій голосок, бо я – майбутній півень. До того ж …. У тебе немає такого гарного бантика, як у мене. Справді, на шийці у курчатка був зав’язаний пишний жовтий бантик. Це було дуже естетично і модно. А Курчатко продовжувало:

-А ще у моєї мами-квочки є дванадцятеро моїх братиків і сестричок. Я краще побіжу до них гратися. А ти – прощавай! Не судилося нам… Вперше Сніговичок відчув, як щось ворухнулось у нього в грудях і запекло. Він здогадався, що то його серце, і що на ньому з’явилась перша болюча ранка. Знову потяглися сумні сірі дні. Так- так, було літо, світило сонце, все навкруги квітло і буяло , а Сніговичку здавалось, що то були довгі сірі-пресірі дні. –Хрю-хрю-хрю, жолудь я знайду, хрю-хрю-хрю – їсти я люблю. Це співало товстеньке рожеве Порося. Щойно мама-свинка випустила його у двір погуляти. –О, ялиночка! Може під нею я знайду жолуді? Жолуді – це смакота! Ану-ану, пошукаю, травичку порозгортаю. Ням-ням-ням! Ні, це щось не схоже на жолуді. Може, у тій зеленій купочці я знайду щось їстівне?

Воно почимчикувало прямісінько до Сніговичка і почало порпатись у ньому своїм рожевим рильцем. -Ой, хто це мене вкусив? Та точно за вухо! Ти хто?-здивувався Сніговичок. - Я маленьке рожеве Порося, шукаю собі поживу. Я кругленький і рум’яний, бо дуже люблю поїсти. – А я Сніговичок, вірний дружок. Хочеш, я пригощу тебе шишками?

- Ми, свині , шишок не їмо. І, до речі, ти сказав, що тебе звуть Сніговичком, а мені мама розповідала,що сніг білий-білий та пухнастий. Його всі люблять, чекають, радіють йому. А ти якийсь сірий , місцями зелений, місцями аж чорний. Хіба ти можеш когось порадувати? – Шановне Поросятко! Зате я буду гарним другом! Хочеш, підемо разом жолуді і гриби для тебе шукати? -Оце так сказав: другом…. Друг – це добрий і гарний товариш. З ним завжди весело! А у тебе очі на мокрому місці. Здається, мені буде невесело з тобою. Боюсь, що моя рожева мордочка теж стане сірою і похмурою . Сказало так Поросятко і побігло геть. А у Сніговичка ще дужче защеміло серце. – Курчатко не захотіло моєї дружби , Поросятко не захотіло моєї дружби. Чому я такий безталанний? Невже я так і не знайду собі справжнього друга? Бути самотнім – це дуже важко. Поговорити- ні з ким, погратися – ні з ким, поспівати – теж ні з ким, секретом поділитись – також ні з ким. І тут пролунали чиїсь важкенькі кроки: гуп-гуп,гуп-гуп. Туп-туп, туп-туп. –Я Бегемотик, фіолетовий животик. Я здоровий і різнокольоровий. Це на подвір’ї з’явився дуже вродливий Бегемот. Його вбрання могло посперечатися красою з самою різнокольоровою веселкою. Вбрання було дизайнерським і брендовим. Сніговичок від такої краси аж очі заплющив:

- Бегемотику! Який ти красень! Ти схожий на новорічну ялинку Ти мені дуже подобаєшся. Давай з тобою дружити. –Так-так, я супер! Я приїхав із далекої Африки відпочити на Чорному морі. Я люблю щохвилини дивитися у дзеркальце і милуватися собою ! Я такий крутий! Я такий модний! А ти, сіренько потворо, хто такий? Я навіть спочатку тебе і не примітив. –Я просто Сніговичок. Проти тебе, очевидно, я майже ніхто, -сумно відповів той. –Згоден з тобою. Так, не повезло тобі, не повезло. Ну хто з таким буде водитись? Яка з тебе користь? Ти не приносиш ніякої естетичної насолоди. В тобі немає ніякого шику! Сподіваюсь, ти розумієш мою вишукану мову? – О,чарівний Бегемотику !Хоч я і не дуже вродливий, але можу стати тобі у пригоді. Наприклад, я міг би тебе вихваляти кожного дня, дзеркальце тобі підносити, шерстку розгладжувати. Ти тільки погодься бути мені другом. – Затям, Сніговичку, я не дружу з істотами з низькою самооцінкою. Я таких просто не поважаю. Потрібно любити себе і цінувати Мені буде просто соромно знайомити тебе зі своїми друзями. Ти – не особистість, до того ж, у тебе немає ніякої фігури! Твої пропорції асиметричні. Прощавай, нещасний. І подався на тепле море. А у Сніговичка в грудях ще більше заболіло серце.

–Е-хе-хе. І цей не захотів зі мною дружити. Невже я такий нікчемний? Негарний? Нікому не потрібний? Що ж мені робити? Як на світі жити? Невже мене ніхто ніколи не покохає? Невже я так завжди буду страждати ? А я міг би стати найдобрішим,найвірнішим товаришем. Ну все, більше несила мені терпіти. Життя втратило сенс… Ось піду і ляжу на дорозі, хай мене ліпше звірі затопчуть, ніж так потерпати.

Ліг і гірко заплакав. Нараз почулося якесь тріскотіння. Хтось швидко йшов між деревами і ламав гілочки. –Тупу-тупу-тупу-туп! В мене гарний є тулуп! Я малину йду шукати, щоб прошарок жиру мати. Це через садочок поспішав Ведмедик. Він так мчав, що не помітив на дорозі Сніговичка, перечепився через нього і ледве не впав. - А хто це тут посеред дороги лежить і весь дрижить? - Це я, нещасний Сніговичок. - Вперше чую таке чудне ім’я. А чого ти тут розлігся? Та ще і рюмсаєш? - Ех, Ведмедику! Ти ж нічого не знаєш. А у мене біда. Хай краще мене звірі тут, на дорозі, затопчуть. Я жити так далі не можу і не хочу…. – Сніговичку,бідолашний, у тебе якась невиліковна хвороба? -Гірше, набагато гірше. Я живу без дружби і любові. З’ясувалось, що я нікому не потрібен,нікому не подобаюсь, ніхто не хоче товаришувати зі мною , всі мною нехтують. я і вирішив піти з життя. -Так ось ти який! Вирішив руки на себе накласти?! Ганьба! Просто ганьба! Ти слабкодухий, боязкий і боїшся труднощів. Ти чого розкис? Ану, вставай! - Ох, Ведмедику! Не хочу і не буду я вставати. Лежатиму отут і чекатиму свого кінця. Я один у всьому світі, І я дуже негарний. Ніхто не погодився дружити зі мною. Ось ти,наприклад, хотів би стати моїм другом? – Мабуть, хотів би. Ну, не знаю, я не красивих, я більше розумних люблю. Розум – це велика сила. А ти розумний? Можеш скласти 1257 + 32 489 ? - Ні, не можу. –Ось бачиш! Вчитися треба. Я, до речі, вже магістр. Скоро матиму вищу освіту. А у тебе яка освіта? - Ніякої ще немає. Але я все можу вивчити і стати розумним як ти. –Ну то вчися, а мені зараз тебе чекати ніколи . Може, якось при нагоді , зустрінемось і потоваришуємо… А сьогодні я запізнююсь,треба малинку знайти та бігти до університету . Вибач і прощавай. І Ведмедик хутко помчав далі.

– І цей втік. Ну все. Це була остання крапля мого терпіння. Очевидно тут, на дорозі, мені не поталанить. Краще піду в ліс,знайду галявинку, ляжу просто неба, проти сонечка і … Спочатку розтану, стану водичкою, потім білою парою…. Полечу на небо легкою хмаркою, буду там літати. А тут, на цій бездушній землі, мені робити більше нічого. І пішов у ліс. Ходив, ходив, нарешті знайшов підходяще місце. Тільки хотів прилягти, але несподівано побачив…чарівну квіточку. О, диво! Квітка була така прекрасна, що довкола неї ніби все світилось і променіло. Від такої краси Сніговичку відразу розхотілось танути і хмаркою ринути в небо. Хіба на небі можна побачити таку красу? А який від квіточки линув аромат! Це було просто чудово! -Квіточко, голубонько! Дивлюся на тебе і не можу надивитись. Як би я хотів теж таким гарним стати. Хочеш, я дам тобі своєї водички, а ти мені трішки твоїх кольорів? Я зразу стану красивим . – Добрий Сніговичку! Невже ти думаєш, що краса - це головне в житті? - Так, думаю. Скільки було красивих звірят, але ніхто не захотів зі мною дружити , бо я сірий і невеселий. Я просто огидний. – Ти – не огидний. Ти – хороший. У тебе велике добре серце. Не сумуй! Будуть у тебе справжні друзі. Це ті, хто цінує доброту ,лагідну вдачу, щедрість душі. Головне –не врода. Слід не лише гарний одяг одягати та гарні слова говорити, а слід робити гарні діла.

- А ти, красуне-квітко, будеш зі мною дружити? Не встигла нічого відповісти квіточка, бо тут прилетіла Сорока-білобока. Ця скрекотуха завжди знала всі новини. Сорока відразу загаласувала: –Чи ви чули? Чи не чули? Чи ви чули? Чи не чули? Суне лютая зима! Завтра будуть холода! Завірюха- заметіль, звірі всі ховайсь мерщій! - так вона торохкотіла не зупиняючись. Коли сорока подалася далі і стало тихо, Сніговичок напівголосно промовив: -Квіточко, не бійся. Я тебе закрию , заховаю, затулю собою від злої зими. Але…. але що ж буде з Курчам, Поросям, Бегемотиком? А з Ведмедиком? Можливо, вони не слухали прогнозу погоди і нічого не знають? Я хутко побіжу, попереджу їх. Курчатко таке ніжне і малесеньке, а в Поросятка немає шубки. А Бегемотику треба додому, бо тут річка замерзне, де ж він буде жити? А Ведмедик? Ведмедика слід попередити у першу чергу! Адже він ніколи не бачив снігу. Ще злякається, або засне десь у степу. Ти почекай мене , люба квіточко,я швидко повернусь і обов’язково тебе врятую . **Тепер я знаю, для чого живу на світі.**  І побіг. Він попередив усіх звірів про небезпеку. Курчаткові ще й насипав зерняток і налив водички . Поросяткові постелив солому, щоб тому було тепло. Бегемотику придбав квиток до Африки і подарував свою шапочку. А Ведмедика провів до барлогу и презентував йому баночку меду. А потім прибіг до квіточки і закрив її своїм худеньким тілом. А хурделиця вирувала, сипала снігом,холодила вітром ,накривала все своєю льодяною скатертиною. Здавалося, цьому не буде кінця. **Сніговичок зігрівав квіточку своїм гарячим серцем і від цього тепла танув сніг.** Танув , а потім знову перетворювався на лід. Невдовзі буря пройшла. Знову стало тепло і сонячно . І сталося так, що на галявині несподівано зустрілися усі звірі. Всі вони розшукували хороброго Сніговичка. – Чи не бачили ви тут маленького , дуже гарного і сміливого Сніговичка? –питали вони одне одного. - Я теж шукаю цього красеня- Сніговика. Він мені життя врятував. – І мені… -І мені… Він такий добрий, такий хоробрий. –Ми всі його шукаємо. Друзі, ходімо, знайдемо, вибачимось і запропонуємо йому свою дружбу. Коли це тут летить Сорока: - Чи ви чули. Чи не чули? Чи ви чули? Чи не чули? Остання новина, остання новина: загинув наш Сніговичок. Загинув наш сміливий Сніговичок! – Невже? Як це сталося? – тривожно розпитували Сороку звірі. - Сніговик загинув, рятуючи квіточку.- пояснювала Сорока.- Сніг засипав їх обох. Он бачите оту купку льоду? Ото і є наш Сніговик. Звірі були в розпачі**. Як вони могли не відчути доброго і щирого серця? Не погодитись на безкорисливу і вірну дружбу**? Стали всі гірко плакати над льодяним горбочком і від тих солоних,гірких сліз лід почав танути. Згодом показалася квіточка, підняла свою голівку. –Ти жива! Жива! - радо закричала звірі. –**Так жива і житиму, бо не має нічого у світі дорожчого за життя.** Воно у мене єдине.А допоміг мені його зберегти мій найкращий друг – мужній Сніговичок. Сніговичку, прокидайся! Вставай, мій спасителю! Дорогі звірі, це мій найдорожчий друг, яким я дуже горджуся. Я хочу вас з ним познайомити. Ви не дивіться, що він не дуже гарний. Він такий…. Квіточка ще щось хотіла сказати, але тут показався з-під снігу Сніговичок. І…. О, диво! Він став дуже яскравим, різнокольоровим, гарним-прегарним. Усі звірята були в захваті! Стали наперебій говорити про його вроду, про те, що хочуть з ним дружити, і що їм дуже соромно за свої попередні розмови і вчинки. **Звірі , звичайно, розуміли, що Сніговичок завжди був чудовим, але не всі це змогли вчасно помітити.** Вони просили пробачення за те, що були сліпими і бездушними. А так, як у Сніговичка було добре і лагідне серце, то він усіх вибачив і погодився з усіма дружити. Звірята захоплено дивилися на свого героя і слухали його розумні слова:

-Друзі! **Наше життя прекрасне. В ньому завжди є місце любові , дружбі, добрій справі.** Хочеш мати друзів,- будь завжди хорошою людиною, роби красиві діла! Допомагай, і не чекай винагороди. Будь безкорисливим і милосердним**. Вір у свої сили, ніколи не впадай у відчай! Цінуй своє життя і життя інших людей понад усе**! І тоді все буде добре!

Автор казки : вчитель Тернівського НВК Ме четіна Л.М.