АЗ    И ПРЕКАСНАТА     ГОРА

*Всички знаем,че гората е приказно местенце. Има милиони и хиляди приказки за нея. Но аз ще Ви   разкажа моята.*

Един   прекрасен,слънчев  ден бях на разходка   в гората.Слушах прекрасните    песни на птиците,които я огласяха   цялата.Слушах водопадите,които се удряха  в стените си и бумкаха.Гледката беше удивителна!С  две думи чудна! Аз подскачах и се чувствах свободна.

След   още малко  разхождане се   срещнах с едно  момче,видях как то  замеря птиците с камъни.След  като ме видя то избяга и се  скри в храстите.Беше счупило крилото  на птицата.Аз я взех в ръцете си.Случайно  в себе си имах един бинт,бях го взела ей така.Превързах   крилото ѝ.Оставих   я в гнездото.

Повървяхме…Близо до  един от чудните водопади   видях същото това момче.То отново  избяга,защото продължаваше да убива  гората бавно.Сега не замеряше птиците,поне аз  до колкото видях.Сега изхвърляше отпадъците си: опаковка  от вафла и ботилка от сок.Аз отново приех някъква геройска  роля,отидох и събрах боклуците!

Доядя ме!И  вече се замислих…,защо  по този начин замърсяваме  гората и цялата природа?! Та  след време тази гора,тази прекрасна  гледка,тези птичи гласове,те ще замрът!

Призовавам  Ви, запазете  горите,пеещите  птици и водопадите!