
**Яке місто мені хотілося б побудувати.**

**Привіт!**

**Мене звуть Вікторія.**

**Коли я була ще зовсім маленькою, то мама читала мені цікаві казки, а я, засинаючи, уявляла собі, що живу в місті, де будинки побудовані з печива, вулиці залиті шоколадом, на деревах замість листя ростуть кольорові льодяники, паркани – кукурудзяні палички, хмаринки – солодка вата, замість води в річці – йогурт, а з неба крапає лимонад. У моєму місті не треба було рано лягати спати і так само вставати, щоб не запізнитися у дитячий садочок. Мама завжди була поруч і нікуди не поспішала. Ми разом дивилися телевізор, а там показували лише мультфільми. У місті жили казкові персонажі. Усі дівчатка – принцеси, а хлопчики – принци. Це був мій маленький ідеальний світ. Коли я сумувала або мені було страшно, я мандрувала туди.**

**Я підростаю. Мені все важче вдається побувати у своєму казковому світ. Мене все менше приваблюють листочки-карамельки. Я вже частіше думаю про нове місто. Напевно, дорослішаю.**

**Яким воно буде – місто нової мрії?**

**Що в ньому головне? Вулиці, будинки, парки?**

**Ні, напевно, люди. І місто будуватиметься для них . Я зводитиму його повільно, вдумливо, по одній цеглині, у ньому всім буде добре. Тут не буде зайвої метушні. Люди завжди скрізь встигатимуть, будуть веселі, доброзичливі, адже транспорт працюватиме справно і в дощ, і в заметілі. У магазинах – завжди низькі ціни і свіжі продукти. У моєму місті немає непролазного бруду, асфальт прокладений там, де потрібно. Увечері запалюються ліхтарі на вулицях, навіть на найменших і найвіддаленіших.**

**У побудованому мною місті є ще багато гарного. Тут люди рідко хворіють, а коли це і трапляється, то допомога надається вчасно і безкоштовно. Але найголовніше – це діти, вони не залишаються без батьків, завжди оточені любов'ю і ласкою.**

**Я прикладу всі зусилля, щоб це місто не залишилося тільки у моїх мріях, воно має «вирости » наяву.**

****