КАЗКА ПРО РУКАВИЧКУ

Великий князь плекав і вдосконалював свою чудову країну, свою Рукавичку. Вона була найкрасивішою, найквітучішою, оздоблена найяскравішими барвами світу. Але за певних обставин він загубив її – перлинку центру Європи.

Ішов час, і в Рукавичку поселилася Мишка. Вона, мов чорна орда, почала псувати прекрасну коштовність, додавала їй чорних відтінків і запаху диму.

Західний сусід – Жабка запримітила ласий шматочок у центрі Європи і теж оселилася тут, вигнавши Мишку в куточок Рукавички, де вона доторкалася до Чорного моря. Жабка намагалася знищити духовні перли Рукавички, знищити її традиції, вишивку, виплекану під рідні українські пісні.

Східний сусід, цар Заєць, не міг спокійно дивитися на прекрасну богиню. Користуючись схожістю в духовних переконаннях, він підступом увійшов у довіру і теж оселився тут. Тепер Рукавичка була розділена на правий та лівий береги Дніпра. У Рукавичці жилося погано, вічні чвари не давали їй розквітнути. Але страждання не закінчувалися. Дикі птахи, чайки, її любі сини та доньки, не могли дивитися на страждання матері. Б’ючись за Рукавичку, вони намагалися вигнати звідти тих, хто над нею знущався.

Та прийшла Лисичка, Катерина ІІ, вона взяла прекрасних птиць у свої лапи і нещадно знищила їх. Вона почала ділити Рукавичку на частини, привласнюючи собі більшу частину.

Великий червоний Кабан теж хотів місця під сонцем. Його закривавлені копита увірвалися революцією і зробили з чарівної перлини нещасний шматок тканини, де ледве жевріла її душа.

Потім прийшов Ведмідь. Він говорив так гарно про самостійність і незалежність Рукавички, про її красу, традиції та мову. Але насправді був найбільшим ворогом, який говорив то одне, то друге й почав розривати і так ледве живу Рукавичку.

Сподіваюся, що все станеться, як у казці. Усі тварини, які проживали там віками, злякаються Діда, втілення нашого майбутнього мудрого правителя, і втечуть геть. І наша прекрасна Рукавичка, наша Батьківщина, знову буде процвітати (Токарчук Євдокія, 1 курс, спец. 6501).