Казка « Пригоди зайчика у місті»

Жив у лісі зайчик

На ім ΄я Вуханчик

В лісовій навчався школі,

Та не мав лиш сили волі

 Уроки вчити не хотів ,

Дорожніх правил не учив.

* Нащо правила ці вчити ?

Я не можу зрозуміти.

В лісі тихо, лиш стежини,

Ні трамвая , ні машини.

Світлофора теж нема,

Час лиш згаю я дарма.

Краще погуляю трішки,

 піду потім по горішки.

Як горішків назбирав,

Гризти зубками почав.

Сидить він лиш зубки точить,

Правила учить не хоче.

І придумав він ідею:

Піти, прогулятись до музею.

В місто перший раз прийшов,

Перехожого знайшов.

А той Зайчика питає,

Чи дорожні знаки знає?

« - Бо у місті небезпечно

Скрізь буває, безперечно.

Тут , Зайчатку, без зупину

Мчать по вулицях машини.

Світлофор горить ,моргає, 

На зелене не пускає.

Переходом лиш іти

По дорозі маєш ти.

Як почуєш слово « Зебра»-

Не сідай на неї зверху. 

Смуга чорна, смуга біла

Рухайся по ній ти сміло.

Та в дорозі не барись,

Сторонами не дивись».

-Годі, -каже тут Зайчисько.

До музею уже близько.

Скільки можна тебе слухать,

Вже аж заболіли вуха.

Сам я знаю куди йти

Де і як себе вести.

І побіг він плиг та скік.

То вперед метнувсь, то вбік.

А машини не стоять,

Все по вулиці біжать. 

Не злічити їх ніяк

І сигналять грізно так. 

Наш Зайчисько зупинився,

Куций хвостик затрусився,

Закрив очі, лапки склав, 

Вже найгіршого чекав.

 Враз- червоне загорілось,

І машини зупинились.

А Вухань вже сам не свій

Зляканий та ледь живий.

Вже й не знає , що робити:

Чи побігти, чи сидіти.

А назустріч перехожий:

-Що ? Не слухався, небоже,

Знай завжди і пам ΄ятай:

Дорожні правила вивчай!

Бо без них, як без води,

І ні туди, і ні сюди.