Комунальний заклад «Куп’янський спеціальний навчально-виховний комплекс» Харківської обласної ради

**Повзик**

(оповідання)

Сонячний промінчик, тихо крадучись, пробігся по обличчю Петрика. Хлопчик задоволено примружився і посміхнувся, все ж таки, як добре поніжитися в м’якому ліжку. Вчора був останній дзвоник, і тепер можна буде вдосталь спати та ганяти з хлопцями в футбол.

Петрик встав, потягнувся і вийшов на  ґанок; тихо сів на лавку і став насолоджуватися першими промінчиками сонця. Аж раптом на дереві біля ґанку почулося якесь шарудіння...

Ось уже кілька років у старому дуплі жив повзик. Він був гарним господарем: завелике дупло він охайно обмазав глиною, змастив в ньому кожну щілину. А нещодавно в маленькому затишному куточку з’явилася кладка яєчок.

Петрик дуже любив спостерігати за цими птахами. Найбільше йому подобалось дивитися, як вони запасали свій корм, забиваючи його у щілини чи зморшки кори. Та й сам Петрик неодноразово підгодовував їх, бо любив насолоджуватися пташиною дзвінкою пісенькою.

Але сьогодні свист повзика був тривожний. Маленька пташка підлетіла до Петрика і ніби просила допомоги. Хлопчик стрімголов метнувся до дерева. А там зграя горобців обсіла дупло і намагалася витягти звідти пташку, що сиділа на яєчках. Петрик швиденько вхопив довгу гілку і розігнав нахаб. Повзик, ніби дякуючи, сів на ґанок і заспівав свою веселу пісеньку.

З того часу повзик кожного ранку будив свого рятівника дзвінкоголосою піснею.

Роботу склали: учні 3-Б класу,

вчитель Гордієнко Наталя Олександрівна