**Гусачок Гоша**

Жив-був Гоша-гусачок,

Серед півнів і качок,

Славу мав він дуже добру,

І вважався він хоробрим.

Правда то було чи ні –

Ви вирішуйте самі,

Я ж почну розповідати,

А ви слухайте, малята.

Вранці Гоша вже гелгоче:

«Прокидатись хто не хоче?!

Годі спати, гусенята,

Час на річку вирушати».

Гуси покидають двір,

З ними Гоша -командир,

Вся малеча йде у ряд,

Мов зібралась на парад.

Та з’явився кіт вусатий,

Він вискакує з-за хати

Та нахабно серед дня

Хоче вкрасти гусеня.

Гоша тут як шию вигне,

На злодюгу грізно стрибне,

Й ну щипати за боки!

Той одразу навтьоки.

І з такого переляку

Кіт подерся на гіляку

Вишні, що в садку стоїть,

І так жалібно нявчить.

Гоша трохи постояв,

Гусенят порахував:

«Всі здоровими лишились?»

«Так, лиш дуже настрашились».

Далі рушила ватага,

Гоша їй: “Усім увага!

Будьте всі ви на сторожі,

Це вам дуже допоможе».

Біля річки – прямо казка,

Є смачна зелена ряска,

І трави теж є багато -

Пригощайтесь, гусенята.

Та ось нова небезпека-

З очерету недалеко

Виповзає довгий вуж,

До гусей спішить чимдуж.

Гоша замахав крильми:

«Не повзи туди, де ми !»

На вужаку так сичить,-

Той в траву утік умить.

Ось такі були пригоди

У гусиного народу,

Все скінчилося на добре,

Гоша ж наш- гусак хоробрий.