Казка про \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ і Синього ельфа, або
Історія для дітей, які гублять і розкидають свої речі

 Далеко-далеко за горами, лісами й водоспадами, а саме біля найкращого озера у світі, стоїть величезна чарівна веселка, де мешкають маленькі веселкові ельфи.

 Такі чудові ці кольорові чоловічки із прозорими крильцями, що світяться! Вони покриті чарівним пилком, ельфи лопотять крилами і творять різноманітні дива!

 Червоні ельфи допомогають діткам прокидатися в гарному настрої.

 Оранжеві — вигадують цікаві ігри й учать дружити.

 Гарно їсти й набиратися сили допомагають жовті ельфи.

 Зелені — піклуються про чистоту і здоров’я.

 Блакитні ельфи позбавляють вередливості й поганого настрою в діток.

 Сині чоловічки вчать наводити лад у кімнаті й нічого не губити.

 А фіолетові ельфи надають маленьким діткам чарівних снів!

 У кожної дитини є свої веселкові друзі.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Щодня в місто \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ прилітають сині ельфи зі своєї казкової країни.

Сині чоловічки завжди допомогають дітям наводити лад у кімнаті і спостерігають за тим, щоб їхні речі й іграшки не губилися. Тому що в безладі важко відшукати потрібну деталь конструктора або святкові туфлі для улюбленої ляльки. І взагалі, коли все розкидано, то гратися нецікаво!

Ця історія трапилася з чудовим хлопчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Йому \_\_\_ років. Хлопчик живе разом із мамою\_\_\_\_ , татом\_\_\_\_ , \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. Усі дуже люблять свого хлопчика. Сім’я в дитини активна і дружна, тому \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ росте допитливим, цікавим і веселим. Він дуже любить гратися, гуляти на вулиці… І… розкидати свої іграшки й речі.

Якось з ним трапилася незвичайна історія.

Мама \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, як завжди ввечері, нагадала \_\_\_\_\_\_\_, що скоро час лягати спати. Вона попросила сина скласти свої іграшки та йти до ванної кімнати. Проте гра була настільки цікавою, що зупинятися не було ані сил, ані бажання. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ будував різні споруди з Лего, розміщував у них зібраних чоловічків і сповна був захоплений грою. Як усе це можна прибрати?

— Усе, час минув, — сказала мама \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ й за руку повела хлопчика за собою.

У цей час до кімнати залетів Синій ельф. Він розмахував своїми малюсінькими крильцями, перелітаючи з одного кутка кімнати в інший.

«Як же тут навести лад», — роздумував він про себе. — «Тут стільки всього: і іграшки, і речі, їх не розібрати!».

Маленькому синьому помічнику дуже хотілося допомогти \_\_\_\_\_\_\_ навести лад. Однак він поки не знав, як це зробити.

Цього вечора в кімнаті в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ все залишилося без змін, оскільки час був пізній, а завтра рано вставати. І так тривало кілька днів, поки в кімнаті в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ раптом почало відбуватися щось незвичайне.

Щоранку зникали іграшки, і навіть речі. Хлопчик хотів зібрати улюбленого робота, але частина деталей безслідно зникла. Хотів погратися з машинками, але ані трека, ані частини машинок він не знайшов. Збирався на день народження до друга, але і брюки зникли.

«Що ж це таке відбувається? Куди ж вони поділися», — здивовано подумав \_\_\_\_\_\_\_\_. «Так, дивись, і гратися буде нічим?»

Синій ельфик радісно запурхав крильцями над головою \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

«Треба терміново допомогти дитині в цій ситуації!» — упевнено вирішив він.

Однак цієї самої хвилини в кімнату зайшла мама й покликала \_\_\_\_\_\_\_ їсти. «Стратегічно важливі рішення щодо спасіння іграшок доведеться відкласти», — зітхнув Синій ельф і полетів слідом за хлопчиком.

І так день у день у кімнаті в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ іграшок ставало дедалі менше, поки, якось прокинувшись, хлопчик не побачив абсолютно чисту, але порожню кімнату. Там, де раніше валялися розкидані \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ речі, залишилися лише порожні полиці й шафки.

Усе: іграшки, книжки, навіть кольорові олівці, як у чаклунстві, зникли. Від хвилювання й здивування \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не знав, що йому робити. Він стояв розгублено посеред кімнати. До горла підступали образа й розчарування, на очі напливали сльози.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_навіть сів на підлогу. Маленький Синій ельф дедалі швидше літав над головою хлопчика, нашіптуючи йому на вушко якісь слова.

Дитина розглядала порожню кімнату.

«Тут у мене лежав конструктор Лего, у цьому ящику зберігалися машинки, а за столом я завжди міг намалювати дракона й розфарбувати картинки», — пригадував \_\_\_\_\_\_\_.

 «Ось було добре, коли тато \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мені допоміг зліпити із пластиліну “диваків” і ми з ним грали у придуману цікаву гру й увесь вечір провели разом. Що ж мені зараз робити? Як, і головне — у що я гратимуся?» — хлопчик шукав відповіді на свої запитання.

Тут синій чарівний помічник упевнено сів на плече дитині. Він подивився на \_\_\_\_\_\_\_\_, звісив ноги з плечей і задоволено усміхнувся.

Тієї самої миті в голові в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ виникла думка. Він вискочив зі своєї кімнати й побіг до мами, закричавши:

— Матуся, я все зрозумів, я знаю, куди зникли мої іграшки! Вони пішли від мене, тому що в них не було свого будиночка й їм ніде було жити. Я розкидав свої речі в різних місцях, вони губилися й погано себе почували.

— Правда? — з усмішкою здивувалася мама, ніжно подивившись на сина.

— Так, якщо в кожної речі немає свого місця, свого власного будиночка, вона почуває себе непотрібною, кинутою! — усвідомлено продовжила дитина.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ так мило склав ручки, подивився вгору і пробелькотав:

— Мої улюблені іграшечки, мої шановні речі, поверніться, будь ласка, до мене. Я знайду для кожного з вас своє місце, піклуватимуся про вас і берегтиму. І нізащо не буду вас розкидати. А якщо заграюся, то обов’язково попрошу когось з дорослих мені допомогти. Тому що коли все на місці, то й мені, і вам добре! — говорив \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Синій ельф урочисто схопився на свої маленькі ніжки, підвівши переможно вгору такі самі маленькі ручки й голову, і радісно поцілував хлопчика в щічку.

Наступного дня, прокинувшись, \_\_\_\_\_\_\_\_ ахнув!

Усі його улюблені іграшки акуратно лежали на своїх місцях — речі рівненько висіли й лежали в повному порядку, олівці і предмети творчості розміщені кожний на своїй поличці. Побачивши свій конструктор Лего й машинки, дитина завищала від задоволення.

Ось так абсолютно дивовижним способом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ повернув собі свої іграшки. І обіцянку свою він тримає. Звичайно, бувають дні, коли в дитини немає бажання збирати іграшки. Але Синій ельф тут же шепоче на вушко чарівне заклинання й \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, пригадуючи всю історію, усе своїм речам знаходить будиночок. Адже без будиночка всім погано, правда?