**Дивовижні**

**пригоди**

**в зеленій країні**

**чудес**

**Розділ 1**

**Загадкова тріщина**

Петрик і Юрко були братами не розлий вода. Завжди підтримували один одного. І ніхто не міг навіть подумати що станеться з ними цього дня. Їх батьки зранку поїхали на ринок, а хлопці побігли на риболовлю. Взявши вудочки Петрик і Юрко спустились вниз по вулиці до річки. Вони вже майже підійшли до річки, але тут Юрко скрикнув:

* Ми ж забули взяти черв'яків!
* Нічого біля річки накопаємо! – відповів Петрик.
* А лопату де взяти?- спитав Юра.
* Та , біля річки живе дід Микола, в нього і візьмемо – спокійно відповів ПетрикДійшовши до будинку діда Миколи вони вже хотіли зайти на його подвір’я , але дід Микола стояв біля паркану:
* Доброго дня! – сказали хлопці
* Доброго. – відповів дід
* А ви можете дати нам лопату!?
* Добре беріть хлопці.
* Ми вам занесемо , коли додому будемо йти .

Взявши лопату Петрик і Юрко побігли до річки.

* Ну що за роботу давай накопаємо черв'яків.

І хлопці взялись за діло. Але тільки Юрко хотів копнути як перед ними розсунулась велика тріщина в яку хлопці провалились. І тільки вони впали тріщина закрилась як і небувало.

Все, що лишилось від Петрика і Юрка це одна лопата і самотні вудочки які лежали на березі річки .

**Розділ 2**

**Країна чудес**

Коли хлопці відкрили очі перше ,що вони помітили це багато дивних зелених гномів.

* Де ми? – здивовано спитав Юрко.
* Ви потрапили до Країни Чудес! – відповів один з гномів.
* Цього не може бути - чудес не буває! – скрикнув Петрик
* З цим я з тобою незгодний, хлопче, хоча в нас звірі і не говорять, але світ наш дивний насичений чудесами . Взяти хоч нас,ти колись бачив таких як ми? – голосно спитав гном
* Ні але ….
* Нічого не кажи ви зараз находитись в лікарні і вам потрібний спокій – заявив гном і всі хто були в кімнаті спокійно вийшли.

Юрко і Петрик ще трошки подивились в вікно, вони роздивлялись країну в яку потрапили, і не знали чи скоро вони виберутьсь чи ні.

Хлопці стомились після пригод , що трапились з ними. І тихо не сказавши нічого один одному лягли спати. Хоча заснули вони не швидко, а ще довго роздумували про те , що сталось з ними. Але найбільше їх хвилювало - чи зможуть вони повернутись додому ?

Розділ 3

Не звичайно чарівні вулиці

Стояв сонячний ранок коли Юрко з Петром проснулись. Як не дивно, біля них нікого не було. А все тому ,що гноми заклопотані своїми справами. В них зараз осінь, а тому всі гноми на полі. Хлопці наважились стати і піти до них. Вийшовши з лікарні вони попрямували прямо по вулиці

Вулиці їхні були просто чарівні. Дороги викладені з каменю все прибрано обсаджено квітами. Квітів не перерахувати там були : фіалки, троянди, мак, чорнобривці, хризантеми. Біля кожного будиночку який як і гноми був зелений, росли дерева. Дерева були і малих розмірів і гігантських.

* Оце так краса! – вигукнув Петрик.
* Так в нас в дома такої краси немає – роздивляючись дерева сказав Юрко.
* Нема то нема, але додому все ж хочеться.
* Це так, нічого ми знайдемо вихід , яким він б не був.

І вони саме підійшли до великого поля на якому і були всі гноми.

**Розділ 4**

**Роботи гномів**

До хлопців підбіг один із гномів.

* То це ви наші гості? – радісно спитав гном
* Так, а ви хто? – запитав Юрко.
* Я гном Садівник! І відповідаю за поля і сади
* А я Юрко, це мій брат Петрик.

Більше вони не говорили. Тому що гном побіг на поле помагати другим. На полі було багато різних гномів.

Картоплю викопував майстер Гончарик. Гончарик вироблював для усіх гномів глечики та посуд. Моркву сапав Ковальчик. Ковальчи кував для гномів залізні вироби. Біля буряків було два брати Колік і Волік. Вони були лікарями і лікували всіх хворих гномів. Біля дерева стояв Лісник він був най старший з всіх гномів тому вважався як наймудріший і всі його поважали. Лісничок виділявся поміж всіх гномів тим що мав сиву борідку.

Юрко і Петрик взялись помагати гномам. А під час роботи краще розізнали один одного. Закінчили вони в вечері і зібрались всі разом в хатинці Садівничка. Хатинка його була простора посередині стояв столик за яким всі і сіли пити чай.

* Ми коли були на полі я замітив якусь будівлю в горах це там хтось живе з гномів? – з цікавістю спита Петрик
* Ні там живе злий чаклун, і ви ще з ним побачитесь.

**Розділ 4**

**Роботи гномів**

До хлопців підбіг один із гномів

* То це ви наші гості? – радісно спитав гном
* Так, а ви хто? – запитав Юрко.
* Я гном Садівник! І відповідаю за поля і сади
* А я Юрко, це мій брат Петрик.

Більше вони не говорили. Тому що гном побіг на поле помагати другим. На полі було багато різних гномів.

Картоплю викопував майстер Гончарик. Гончарик вироблював для усіх гномів глечики та посуд. Моркву сапав Ковальчик. Ковальчи кував для гномів залізні вироби. Біля буряків було два брати Колік і Волік. Вони були лікарями і лікували всіх хворих гномів. Біля дерева стояв Лісник він був най старший з всіх гномів тому вважався як наймудріший і всі його поважали. Лісничок виділявся поміж всіх гномів тим що мав сиву борідку.

Юрко і Петрик взялись помагати гномам. А під час роботи краще розізнали один одного. Закінчили вони в вечері і зібрались всі разом в хатинці Садівничка. Хатинка його була простора посередині стояв столик за яким всі і сіли пити чай.

* Ми коли були на полі я замітив якусь будівлю в горах це там хтось живе з гномів? – з цікавістю спита Петрик
* Ні там живе злий чаклун, і ви ще з ним побачитесь.

**Розділ 5**

**Чарівник Грак**

Найбільше гноми боялись чарівника Грака. Жив він в горах. В старому замку. Грак був дуже страшний для гномів. Він ходив у старій чорні мантії чорного кольору.

Чарівник брав у полон гномів, за що вони дуже його боялись. Тих гномів що він забирав з собою вже ніхто і ніколи не бачив. Він перетворював їх на своїх рабів, які корились йому. Гноми за своє життя тільки раз бачили Грака.

І ніколи не наважувались піднятись в гори до нього щоб визволити своїх друзів. Чарівник безжально ламав будиночки гномів витоптував їхні поля. Лісничку не раз доводилось зустрічатись з Граком. Лісничок був найстарший тому бачив чарівника не один раз.

Але головне що Петрику і Юрку щоб вийти потрібно буде викрасти ключ який відкривав золоту браму. Але це все буде потім а зараз хлопці розмовляють з гномами і ласують їхніми стравами навіть не здогадуючись що буде з ними згодом.

**Розділ 6**

**Як вибратись з чарівною країни?**

* А , нам , навіщо ваш чарівник? – не розуміючи спитав Петрик.
* Як навіщо? – здивувався гном – ви ж хочете повернутись додому, а щоб повернутись потрібно відкрити золоті ворота, а ключ від них тільки в Грака.
* А що у вас немає ключа? – злякано спитав Юрко.
* На великий жаль ні. – жалісно відповів Гончарик.
* Ну, що ж якщо потрібно - то заберемо. – заявив Петрик.
* Але це не так легко – доповнив Лісничок – але чим зможемо тим допоможемо.
* Ну , дякуємо і на тому. Але зараз ми ще по гостюємо в вас. – твердо рішив Юрко – вже темно не могли б ви нас відвести туди , де можна переночувати.
* Так, звісно ми ще вчора підготували для вас хатину. – відповів Лісничок.

І Лісничок повів нових друзів до їхньої хатини. Дорогою хлопці мовчали вони все ніяк не могли змиритись з тим що дорога додому буде довгою та не легкою..

* Ну ось, ваша хатина. Заходьте обдивляйтесь, а мені самому пора спати. – сказав Лісничок.
* Дякую. На добраніч! – гукнули в слід гномові хлопці.

Хатина яку гноми відали своїм друзям була простора. По середині кімнати стояв великий стіл. По боках два ліжка.Юрко і Петрик зразу полягали спати. Через те,що день був важкий друзі зразу поринули в сни.

**Розділ 7**

**Великий день риболовлі**

Коли друзі проснулись , то сонце вже високо зійшло над небом. Юрко і Петрик вийшли на вулицю, але там нікого не було.

* Можливо вони на полі? – спитав Юрко.
* Ні , що їм там робити ми ж вчора все зробили – відповів Петрик – а он біля річки - чути хтось говорить. Побігли.

Річка витікала недалеко від їхнього дому, вниз по вулиці. Прибігши вони побачили, що всі гноми ловлять рибу і чи немало вже наловили.

* О, проснулись ! – скрикнув Садівничок.
* Так , а чому ви всі ловите рибу? А не хтось один. – спитав Петрик.
* Просто в нас сьогодні свято ” День риболовлі”. – відповів Садівничок – цього дня всі жителі нашої країни збираються тут і до вечора ловлять рибу. А в вечері смажать на вогні.
* А можна і нам половити? – не терплячи спитав Юрко.
* Звісно візьміть вудочки і ловіть.
* Спасибі – вічливо відповів Петрик.

Друзі взяли вудочки і прийнялись до справи. Вудочка їхня нічим не відрізнялась від нашої. Так само велика палиця мотузка поплавок і гачок. Друзі так зайнялись справою , що забули про все і про чарівника і про те , що їм

потрібно додому. До вечора в них було незліченно риби. Тому в вечері всі ласували смаженою рибою. Після довгої розмови біля вогнища всі порозходились по своїх домівках Петрик і Юрко вже ні трішки не шкодували , що потрапили в цю країну, таких друзів як тут - вони ще ніде не знаходили.

Вже навіть було вирішено , що хлопці йдуть до замка Грака через два місяця. А зараз ще погостюють в нових друзів гномів.

**Розділ 8**

**Розвідка .**

**Жахливі дані.**

Наступного ранку Петрик і Юрко стали рано і зразу побігли на вулицю. На вулиці кожен гном займався своїми справами. Хтось доглядав за квітами, хтось за деревами, а хтось просто сидів в будиночку і щось майстрував.

* А побігли до он того замку подивимося , що там і як там – запропонував Юрко.
* І що це нам дасть? – запитав Петрик.
* Як це , що? Ми ж все рівно будемо йти туди , а так зараз все розізнаємо може і якусь інформацію про гномів яких забрали в полон дізнаємося. – відповів Юрко.
* Ну добре, але треба потрібно сказати Лісничку , щоб гноми не хвилювалися. – погодився Петрик.
* Добре побігли до нього. – скрикнув Юрко.

І хлопці побігли до хатинки Лісничка. Гномик саме варив якесь чар - зілля , коли друзі підбігли до нього.

* Доброго ранку бачу , ви сьогодні вже раніше стали? – радісно сказав Лісник.
* Так. Ми б хотіли сходити до того замку , де живе чаклун. – не чекаючи сказав Юрко.
* Як? Самі? Це небезпечно.
* Ми знаємо , але все рівно колись це потрібно зробити, ми заходити не будемо тільки збоку подивимося і повернемося.
* Але ….
* Не переживайте ми скоро.!!- крикнули хлопці і побігли.

Хлопці вибігли з хатини. До гори вони ще бігли. Але біля гори зупинились і стали обережно підніматись , щоб ніхто з гори їх не побачив. Коли вони вилізли на гору і вже стояли біля замку - то сховались за дерева. Трішки постоявши та переконавшись , що їх ніхто не помітив вони почали підходити. Вже зупинившись поблизу стіни вони помітили драбинку по які вилізли трошки вище.

Те , що вони побачили за стіною не передати словами. Велике подвір’я замітали і прибирали гноми, ті самі котрих викрали. Їх не впізнати, це не ті дружелюбні гноми , що жили в селещі . Всі зарослі,з горбами в старій порваній одежі. Тут почувся стукіт і на подвір’я вийшов сам Грак не менш страшний , чим гноми. Коли гноми побачили , то опустилися на коліна. На щастя чарівник не побачив хлопців і почав говорити: “ Через пару тижнів , ми нападемо на селище гномів, мені потрібні ще раби!!!!” це дуже налякало Петрика і Юрка . Вони швидко спустились на землю та побігли до селище попереджувати гномів про небезпеку.

**Розділ 9**

**Нападу не уникнути**

Юрко і Петрик збігли з гори. Вони зразу побігли до Лісничка. Коли гномик побачив своїх друзів то підбіг до них.

* Що сталось вас побачили? – злякано спитав Лісничок.
* Ні , але ми побачили і взнали …. – і Петрик з Юрком розказали все, що взнали і почули.
* Що ж робити? – вислухавши спита гномик.
* Ми не знаємо , але потрібно щось робити. – сказав Юрко.
* Побігли за мною – і гном повів хлопців за собою.

Друзі підбігли до великої будівлі , на верху якої був великий дзвін. Лісничок забіг в середину, а хлопців попросив, щоб ті вдарили в дзвін. Стукнувши в дзвін друзі злізли в низ. Всі гноми почувши дзвін збіглись біля великої будівлі.

Коли всі гноми зібрались, Лісничок розказав їм все те, що Юрко і Петрик розказали йому.

* І , що робити, ми ж безсильні проти чарівника. – першим сказав Гончарик.
* Тут є тільки один вихід , чекати та обороняти своє селище. – сказав Лісничок – Ковальчик тобі потрібно викувати для нас зброю. Садівничок і Гончарик ви збирайте гномів і готуйте селище до нападу. А ви мої друзі – звернувся Лісничок до хлопців - йдіть за мною, я дам вам роботу.

Тим часом в замку злі гноми під наглядом Грака готувались до нападу. Гноми забули всіх своїх друзів і підкорялись тільки Граку.

Коли хлопці зайшли до Лісничка то він попросив їх , щоб вони йшли разом з трьома гномами і робили огорожу. Всі прийнялися за роботу. І слухняно виконували вказівки Лісничка.

**Розділ 10**

**Перший напад**

Три дня всі готувались до нападу. І ось , що з цього вийшло : селище гномів було загороджене неприступною огорожею, була зроблена зброя з най міцнішого заліза. Біля огорожі завжди стояв гном котрий дивися в даль не йде хтось.

Але і Грак помітив , щось підозріле ,а його гноми вже теж були готові. Напад вони мали робити через пару днів. Але коли він побачив, що гноми взнали про його наступ він почав діяти більш активно . Було прийняте рішення іти в наступ на селище уже наступного дня вранці

Наступного дня Юрко і Петрик встали рано . Та відразу побігли до огорожі. Біля неї стояв гном котрий чергував цілу ніч.

* Ну що нікого не було? - спитали хлопці.
* Ні – вдивляючись в даль , сказав гном.
* Он дивіться йдуть!!! – злякано скрикнули хлопці.

Гном скрикнув , а хтось на горі задзвенів в дзвін. Всі гноми з своєю зброєю збіглись до огорожі. І справді : злі і зовсім неподібні на гномів , які живуть в селищі йшли гноми .

* Приготовились і чекаємо!! – скрикнув Лісничок.

Чарівник з своїми гномами зробив табір недалеко від селища. І ось кілька гномів підійшли до селеща. І почали стріляти. Гноми взялись стріляти з арбалета, це був їх перший напад. Юрко і Петрик теж не сиділи на місті, а допомагали чим могли решті гномів

**Розділ 11**

**Грак відступає.**

Весь наступний день Грак підходив все ближче і ближче до селища . І вже в вечері він був в 20 метрах від селища. Тут Лісничок сказав:

* Нам потрібно, їх затримати доки вони не зайшли в селище.
* Ну ,то побігли до них. – сказав Юрко – ми сильніші за них.
* Але це ризиковано. – відповів Лісничок.
* Нічого , ми зможемо вернутись в селище. – готуючись сказав Петрик.

І всі гноми селища вибігли до Грака. Чарівник навіть не міг подумати, що так станеться. Гноми з невеликого селища набігли на них. І вже через кілька хвилин Грак тікав до замка.

* Ну ось бачите всі втікли, тепер він до вас нескоро прийде – весело сказав Юрко.
* Так, тепер ми можемо спокійно вертатись до своїх справ. – відповів Гончарик.
* А де Лісник? – схвильовано спитав Юрко.
* Він був з нами, коли ми бігли до чарівника – скрикнув хтось з гномів.
* Невже його забрали ??!!– перелякано спитав Юрко.

І всі побігли до селище з надією, що Лісничок там. Вони обійшли всі вулиці і будиночки збігали на поле, були в саду. Але його ніде немає. Все було ясно - Лісника забрав Грак. І тепер залишалось тільки йти до замку. І ніхто навіть не став заперечувати всі вибігли і попрямували до замку. Спочатку всі

бігли, але вже біля гори вирішили, що Юрко і Петрик перелізуть через стіну замку і відкриють браму. Так і зробили хлопці не злякались вони вірили в себе , і вже через якихось пару хвилин брама була відчинена. На щастя хлопців не помітили, була ніч і гноми навіть не побачили хлопців.

**Розділ 13**

**Втеча**

Весь день вони так і пролежали. Аж в вечері чарівник зайшов до них.

* Хто ви такі? Я ніколи таких як ви не бачив? – спитав чарівник.
* Ви нас і не могли бачити – тихо відповів Юрко.
* Чому? – здивувався Грак.
* Тому , що ми навіть не з цієї країни – сказав Петрик.
* А як ви сюди потрапили? – здивовано спитав Грак.
* Провалилися під землю. – сказав Юрко.
* Ну от і добре в мене ще слуг з тої країни не було. – смішно сказав чарівник.

Він розв’язав хлопців і повів їх до просторої кімнати. Грак дав їм нову одежу. Грак наказав своїм гномам , провести хлопців до в’язниці. Потрапивши туди Юрко і Петрик заснули зразу.

Не встигли вони заснути як їх розбудили. Їх заставили замітати подвір'я. Спочатку хлопці не дуже хотіли виконувати, але їх заставили і їм залишалось тільки виконувати наказ.

**Розділ 14**

**Пошук ключа**.

Довгими днями хлопці підкорялися Граку. Вони вже жаліли , що лишилися тут. Але іншого виходу в них не було. Вони цілими днями виконували вказівки. І разом з тим шукали ключ.

Одного разу , коли вони прибирали в кімнаті Грака то побачили ,що в нього на шиї був мотузок на якому висів ключ. Юрко і Петрик подумали , що то і є той самий ключ. Коли Грак заснув хлопці прокрались в його кімнату і викрали ключа. Тієї самої ночі вони втікли з замку. Дорогою вони нічого не говорили, а просто були щасливі , що скоро вернуться додому. Забігши в селище їх помітили гноми і зраділи , що з їх друзями все добре.

**Розділ 15**

**Експедиція " Пошук золотої брами"**

В селищі хлопців зразу завели до своєї хатини. Коли вони прокинулись біля них сидів Гончарик. Гноми навіть не стали питати , що з ними там було . Хлопці відразу побігли до Лісничка.

- Ми знайшли ключа!! - радісно сказав Юрко.

- Це добре , але ми не знаємо де находится брама. - сумно сказав Лісничок.

- Як це , а що тоді робити? - спитав Юрко.

- Ми підемо її шукати разом. - твердо сказав Лісничок

Було вирішено , що завтра вони йдуть в експедицію.

Гноми готувалися , збирали рюкзачки. Найбільше взяв Лісничок він як найстарший мав піклуватися про всіх та про все.

**Розділ16**

**Пошуки золотої брами**.

Вони проснулась з переляком на обличчі. Учорашній день був для них справжнім випробуванням. Хлопці були раді , що все це вже минуло. Вони з нетерпіння чекали повернення додому. Ключ був у них , але була загроза , що Грак може кинутися навздогін втікачам .

До Юрка і Петрика зайшов Ковальчик .

- Одягайтеся ми вирушаємо !!- голосно вигукнув гном.

-Ура!!! Ура!!!- закричали хлопці.

- Поки ви збираєтесь я покличу Лісничка і Садівничка вони підуть з нами .

- Нам потрібно буде пройти довгу дорогу.

Нарешті хлопці зібрали рюкзаки і рушили в дорогу. Дорогою хлопці роздивлялися країну. Там вони зустрічали такі рослини, яких ще ніколи не бачили. Аж ось в далечині вони помітили яскраве жовте світло . «Невже це ворота!!!»- подумали хлопці. Всі рушили туди. Вони були впевнені, що йдуть саме до брами. Гномам звичайно жалко було розставатися з новими друзями. Але що тут поробиш.

**Розділ 17**

**Поверненя додому**

Всі рушили на сяйво золота. Прибігши на світло вони побачили золоту браму. Вона була, таких розмірів , що можна було помістити три слона. Гномам було дуже тяжко, прощатися. Але це було питаня часу тому, що, як відкрити браму місця для ключа небуло. Хоча там десь високо міг бути замок.

В Лісничка в рюкзаку була довга мотузка з загостриним гаком. Вони розмахнули і закунули мотузку до верху. Гак зачипився і мотузка звісилась до низу. Гноми перевірили , щоб мотузка була закріплена міцно.

Юрко і Петрик пересвідчились, що ключ на місці і тримаючись за шнур почали підніматися в горуц. Хлопці зникли з погляду гномів. Знизу їх і небуло видно. Все , що гноми чули це шарудіня і якісь голоса. Тут заскрипіли ворота. В одну мить, ворота відчинились мотузка впала до низу і в ту ж мить ворота зачинилися. Все, що гноми почули це голоса хлопців які кричали "Ми ще колись повернимось".

Все стало на своє місце. Коли хлопці повернулись нічого не змінилось . Часу зовсім непройшло. Юрко стояв з лопатою і повинен був копати. На мить Юрко і Петрик подумали, що цього всього небуло. Але на шиї у Петрика висів той самий золотий ключ.