**Pasaka**

**„KATĖS NAMAI“**

Pasaka apie turtuolę, pasipūtusią katę, pamiršusią širdies gerumą ir draugystę, gyvenančią didžiuliame name. Ji puotauja, linksminasi su savo turtingais draugais.

Lauke, alkstantys kačiukai, prašo pagalbos, priimti juos į didelius namus, duoti valgyti. Deja turtingai katei ir jos kiemsargiui, našlaičiai kačiukai nė motais.

Vieną dieną, kilus gaisrui, katės namai paverčiami pelenais. Jų nepriglaudžia nei vienas turtingas draugas. Katės ir kiemsargio pasigaili vargšai kačiukai, gyvenantys lūšnelėje. Nors kačiukai buvo išvaryti iš katės rūmų, kai jiems reikėjo pagalbos, būdami atlaidūs, geri ir draugiški, suprasdami kitų nelaimę, kačiukai priima kartu gyventi katę ir jos kiemsargį. Jų trobelė vargana, labai mažai vietos, bet draugiškai susikabinę, šiltai pramiegojo naktį, sapnuodami gražius sapnus.

Ryte, nušvitus saulei, nieko nelaukdami, kibo į darbą ir draugiškai dirbdami, pastatė jaukų, gražų namą, kuriame visi nuoširdžiai bendraudami, neskriausdami vieni kitų, laimingai gyveno.

Pasaka išaukština amžinąsias vertybes, moko, nuoširdumo, artumo, bendrystės, atskleidžia vargšų kačiukų taurumą ir pamoko, kad niekada negalima žeminti tų, kurie yra mažiau turtingi, vargšai ar našlaičiai.

Šioje pasakoje išryškėja vargšų kačiukų dorybės: atjauta, atlaidumas, bendradarbiavimas, draugiškumas, darbštumas, gerumas, nuoširdumas, paprastumas, sąžiningumas.

Autorė: Gertrūda Narkovič.

Ugdymo įstaiga: Vilniaus lopšelis-darželis "Žvangutis".