**Miniatiūros**

**„JEI ŽEMĖ BŪTŲ ŽMOGUS...“**

Mūsų planeta Žemė yra žmonijos namai. Todėl jeigu ji būtų žmogus, ji tikrai būtų panaši į moterį – labai seną, išmintingą ir rūpestingą. Juk ji kaip tikra motina rūpinasi savo vaikais – žmonėmis: maitina juos, rengia, prausia, linksmina ir gydo.

Žemės plaukai – debesys. Jie balti ir purūs kaip cukraus vata, švelnūs kaip šilkas, ir kedenami vėjo plaikstosi į visas puses. Žemės plaukai galėtų būti ir žolė. Pagal metų laikus žolė veši, silpsta ir visai nunyksta – taip ir žmogaus plaukai su jo amžiumi keičiasi: jaunystėje vešlūs ir tankūs, vėliau silpsta ir žyla, kol žmogus nuplinka.

Žemės akys didelės, labai gilios, gražios ir mėlynos – tai vandenynai. Plačiai atmerktos akys dieną naktį gėrisi dangumi, saule, mėnuliu, žvaigždėmis. Žemės akys galėtų būti ir daubos, jos taip pat panašios į žmogaus: būna gilios, mažos, didelės, siauros. Ir spalva priklauso nuo to, kas daubose: gali būti rudos, žalios, mėlynos, net geltonos. Kai į daubas prisninga, akių spalvos nesimato – tuomet Žemė užsimerkia ir miega.

Debesys atsispindi vandenynuose, žolė želia daubose – graži mūsų Žemė, panaši į žmogų...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Žemė, kaip ir žmogus, kvėpuoja. Žemės plaučiai – miškai. Juk mes, žmonės, kvėpuojame deguonimi, kurį gamina medžiai. Žali medžių ir kitų augalų lapai yra išvagoti plonyčių gyslelių tinklu. Tuo tinklu teka vanduo, kuris aprūpina augalą maistu, todėl pievos ir laukai – Žemės burna.

O kartais Žemės burną įsivaizduoju kaip ugnikalnį. Kai Žemė peršąla – kosėja kaip ir žmogus, tada išsiveržia ugnikalniai. Ir iš burnos tuomet bėga raudonas, karštas kraujas – lava. O gal Žemės kraujas – upės, kuriomis tekėdamas vanduo pagirdo gyvybę ir neleidžia jai pražūti. Bet kai Žemei pakyla kraujospūdis – kraujas išsiveržia iš krantų ir pridaro daug bėdos ir žalos.

Žemės rankos tvirtos ir kietos, jos stūkso iškeltos į dangų – tai kalnai. Žemės kojos – stori, aukšti ir stiprūs medžiai. Kaip žmogui skauda susilaužius koją, taip ir Žemei skauda, kai nukerta medį. Tada ji šlubuoja ir negali eiti... O medžių šaknys – Žemės kraujagyslės. Jas nukirtus, Žemę kaip žmogų gali ištikti insultas.

 Miškuose želia medžiai, iš kalnų trykšta upės – graži mūsų Žemė, panaši į žmogų...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Giliausiai nuo žmonių paslėpta yra Žemės širdis. Pačiame planetos centre glūdi didžiulis krištolinis rutulys ir niekas negali jo nei paliesti, nei pamatyti. Žemė slepia savo širdį, kad žmonės jos nesudaužytų...

Žemė nuostabi. Bet ji serga. Jos vaikai teršia orą ir vandenį, kerta miškus, žudo gyvūnus, nuodija gamtą. Jie elgiasi kaip bepročiai! Nuo išmetamų dujų tamsėja Žemės plaukai, nuo neyrančių plastiko atliekų pūliuoja jos akys, dėl Amazonės miškų kirtimo Žemė dūsta, dėl kraujo užkrėtimo nuodingomis medžiagomis ji visiškai nusilpo ir nepajėgia kovoti su ligomis. Nemylėdami Žemės, žmonės daužo jos širdį...

Tik mūsų – visų žmonių – meilė ir rūpestis gali ją išgelbėti. Nes tuoj jos širdis suduš į šipulius...

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Žmogus turtingas savo istorija, gimine, šeima, namais. Taip ir Žemė turtinga savo gamtiniais ištekliais ir lobiais: vandenynais, upėmis, kalnais, augalija, gyvūnais, povandeniniu pasauliu...

Žmogus yra asmenybė, turinti savo nuomonę, charakterį, norus, jausmus. Visus mus sieja noras gyventi, išgyventi. Ir Žemė tarsi žmogus, - kvėpuojantis, jaučiantis, į viską jautriai reaguojantis, gyventi norintis. Žemei, kaip ir žmogui, sunegalavus būna labai bloga: ji karščiuoja (tada kyla gaisrai), prakaituoja (miestus skandina potvyniai), kosėja (veržiasi ugnikalniai), ją krečia šaltis (prasideda žemės drebėjimai)....

Daugelis žmonių serga įvairiomis ligomis – vieni pasveiksta, kiti ne. Pasveiksta tie, kurie gauna gerą gydymą, priežiūrą ir vaistų. Žemė taip pat serga, nes ji sugeria į save visus negerus žmonių darbus. Bet ji neturi nei gydytojų, nei vaistų.

Tad tapkime Žemės gydytojais ir vaistais!

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Autorė: Ugnė Plukaitė, 6 klasė.

Lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Auksė Pukinskienė.

Ugdymo įstaiga: Kauno Martyno Mažvydo progimnazija.