**ФІЛІПЦЕВА СОФІЯ ВОЛОДИМИРІВНА**

**12 років**

**МСШ «АКАДЕМІЯ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ»**

**М.Миколаїв**

**ЛІТЕРАТУРНА ТВОРЧІСТЬ**

**ПРОЗА**

**ОСОБЛИВИЙ ХЛОПЧИК**

У всіх куточках нашої великої країни існують діти з вродженими фізіологічними вадами і особливостями. Хтось із них дуже розумний, хтось гарно грає на музичних інструментах, хтось малює, хтось гарно співає, хтось не хоче нічого. Але всі ці діти такі, як і ми з вами – діти України.

В одному невеликому місті ріс чотирнадцятирічний хлопчик на ім'я Микола. Народився він з фізіологічними вадами. Навчався Микола вдома, бо він не міг ходити без допомоги спеціального приладдя або батьків. Він був дуже розумним хлопцем для дітей свого віку. Захоплювався історією і дуже багато читав. Книжки були для нього найкращими друзями. Діти не надто сильно хотіли з ним товаришувати. В них були зовсім різні інтереси, бо Микола не бігав, не стрибав, навіть, не міг грати в телефон та комп'ютерні ігри.

Батьки обожнювали свого сина і намагались зробити все можливе і неможливе, щоб їх дитина не відчувала дискомфорту від своєї особливості.

Одного разу батьки розповіли Миколі, що є в їхньому місті дитячий табір, в який він може поїхати на відпочинок. Це був звичайний табір, в який приїжджали різні діти, з різними особливостями. Микола зрадів цій новині, він вже уявляв, як знайде друзів і буде на одному рівні з усіма.

Якось за кілька тижнів до довгоочікуваної поїздки Микола заявив батькам:

* Я буду ходити самостійно. Я не хочу, щоб мене жаліли діти, я буду їм рівним.

Він дуже багато працював, і було важко, але цілеспрямованість і жага хлопця не давали йому відступити від своєї мрії.

Пройшов деякий час і Микола пішов, не впевнено, але самостійно. Батьки шаленіли від щастя.

Настав довгоочікуваний день, коли хлопець поїхав до табору. Перший раз без батьків і допомоги, але дуже щасливий в очікуванні чогось нового, якихось змін в своєму житті. Він тремтів від хвилювання.

В таборі Микола дійсно знайшов багато друзів. Завдяки тому, що прочитав багато книжок, він дуже цікаво розповідав всілякі історії. Діти із захопленням їх слухали. Хлопець активно брав участь в житті табору. Його всі полюбили. В кімнаті, в якій він жив, Микола був єдиним особливим хлопцем, але не відчував цього. Це було справжнє щастя!

Отже, до подібних «особливостей» потрібно ставитися, як до звичайних особливостей людини: як руде волосся, окуляри, маленький зріст і т.д. І тоді всі діти нашої країни та всього світу будуть щасливі.