**ΕΝΟΤΗΤΑ4**

**Γράφω με φαντασία**

**Ακούγεται κλάμα μωρού. Τι του συμβαίνει άραγε;**

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



**Κάνουμε υποθέσεις: Τι να τους λένε άραγε;**

**Γράφω στα συννεφάκια.**

**Τι να λέει η Κική στη Νανά**

 **κι εκείνη γελάει;**

................................................................................................................................................................................

**Τι να λέει η γιαγιά στη Νανά**

 **κι εκείνη κλαίει;**

................................................................................................................................................................................

**Τι να λέει η Νανά στον Πάνο**

 **κι εκείνοςθυμώνει;**

................................................................................................................................................................................

**Τι να λέει ο Φώτης στον Πάνο**

 **κι εκείνος λυπάται;**

................................................................................................................................................................................

**Τι να λέει άραγε ο σκύλος στη γάτα κι εκείνη γελάει;**

Γάτα, αύριο στις 2:30 μετά τα μεσάνυκτα τα ποντίκια κάνουν πάρτι

**Τι να λέει η Κική στη Νανά**

 **κι εκείνη γελάει;**

**Τι να λέει η Κική στη Νανά**

 **κι εκείνη γελάει;**



................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................



**Τι να λέει η Κική στη Νανά**

 **κι εκείνη γελάει;**

**Τι να λέει η Κική στη Νανά**

 **κι εκείνη γελάει;**



................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................



**Μισοτελειωμένες ιστορίες**

**Γράφω το τέλος της ιστορίας.**

Μια φορά κι ένα καιρό στην αποθήκη ενός σπιτιού ζούσε μια ποντικοοικογένεια. Ο μπαμπάς ο ποντικός και η μαμά η ποντικίνα έλεγαν στο ποντικάκι το παιδάκι τους: «Μη φύγεις μόνο σου από τη φωλιά. Είσαι μικρό ακόμη κι έξω παραμονεύει η γάτα».

Μα το άτακτο ποντικάκι δεν τους άκουγε. Ένα βράδυ λοιπόν που οι γονείς του έφυγαν, για να βρουν φαγητό, το ποντικάκι βγήκε κι έτρεξε στην κουζίνα. Άνοιξε με τα δόντια του μια τρύπα σε ένα ντουλάπι, μπήκε μέσα κι έφαγε πολύ τυρί. Αλλά φούσκωσε η κοιλιά του και δεν το χωρούσε η τρύπα για να βγει. Άρχισε τότε να κλαίει πολύ...

**Τι να έγινε μετά;**

1. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

**Μισοτελειωμένες ιστορίες**

**Γράφουμε το τέλος της ιστορίας, ο καθένας με διαφορετικό τρόπο.**

Κάποτε ένας κόρακας καθόταν σ’ ένα δέντρο κοντά στη θάλασσα κι έβλεπε ένα γλάρο κάτασπρο που κολυμπούσε στο νερό, βουτούσε και μετά σηκωνόταν και πάλι στον αέρα.

«Τι όμορφο πουλί που είναι ο γλάρος» σκεφτόταν. «Τι όμορφα που είναι τα άσπρα του φτερά! Θα είναι άσπρα, επειδή τα πλένει στο νερό. Θ’ αρχίσω κι εγώ να βουτάω στη θάλασσα. Έτσι θα ασπρίσω και θα γίνω όμορφος σαν το γλάρο».

Ορμάει λοιπόν ο κόρακας και πέφτει στη θάλασσα...

**Τι να έγινε μετά;**



...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



**Γάτος και ποντίκια**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Σηκώθηκε τότε ένας γέρος ποντικός και είπε στα άλλα ποντίκια:

-Πολύ καλή η ιδέα σας. Όμως ποιος από μας θα κρεμάσει το κουδούνι στο λαιμό του γάτου;

**Τζίτζικας και μυρμήγκι**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Το μυρμήγκι άνοιξε την πόρτα της φωλιάς του. Απ’ έξω στεκόταν ο τζίτζικας και του ζητούσε λίγο φαγητό.

-Γιατί το καλοκαίρι δε μάζευες τροφή; Ρώτησε το μυρμήγκι.

-Γιατί τραγουδούσα, είπε ο τζίτζικας.

-Τώρα λοιπόν χόρεψε, είπε το μυρμήγκι.

**Λύκος και βοσκός**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Μια μέρα, όμως φάνηκε στ’ αλήθεια ένας λύκος κοντά στο κοπάδι. Ο μικρός βοσκός τρόμαξε κι άρχισε να φωνάζει:

-Βοήθεια, τρέξτε, λύκος! Λύκος!

Αλλά αυτή τη φορά κανένας δεν τον πίστεψε. Έτσι ο λύκος έφαγε όλα τα πρόβατά του.

**Γράφω την αρχή της ιστορίας**

**Παραμύθια με πολλούς παραμυθάδες**

1. **Κοκκινοσκουφίτσα**

**Ο παραμυθάς λέει το παραμύθι**

Μια μέρα η Κοκκινοσκουφίτσα πήγαινε φαγητό στη γιαγιά της, που έμενε στο δάσος και ήταν άρρωστη. Στο δρόμο καθυστέρησε, για να μαζέψει λουλούδια. Την είδε όμως ο λύκος και τη ρώτησε που πήγαινε. Εκείνη του είπε ότι πάει στη γιαγιά της. Τότε ο λύκος έτρεξε πρώτος στο σπίτι της γιαγιάς και την έφαγε. Μετά ξάπλωσε στο κρεβάτι της και περίμενε να έρθει η Κοκκινοσκουφίτσα, για να τη φάει κι εκείνη.

Όταν ήρθε η Κοκκινοσκουφίτσα και είδε το λύκο, τρόμαξε κι άρχισε να φωνάζει. Ευτυχώς την άκουσε ένας κυνηγός κι έτρεξε. Σκότωσε το λύκο κι έβγαλε απ’ την κοιλιά του τη γιαγιά.

**Ο λύκος λέει το παραμύθι**

Μια μέρα στο δάσος είδα την Κοκκινοσκουφίτσα να μαζεύει λουλούδια. Τη ρώτησα πού πάει και μου είπε ότι πάει στο σπίτι της γιαγιάς της. Τότε έτρεξα πρώτος, κατάφερα και μπήκα στο σπίτι της γιαγιάς και την έφαγα. Μετά περίμενα να έρθει η Κοκκινοσκουφίτσα, για να τη φάω. Εκείνη όμως, όταν με είδε, έβαλε τις φωνές. Τότε μπήκε στο σπίτι ένας κυνηγός και με πυροβόλησε. Έβγαλε τη γιαγιά απ’ την κοιλιά μου και τώρα είμαι ένας λύκος... για κλάματα.

**Η γιαγιά λέει το παραμύθι**

Μια μέρα ήμουν ξαπλωμένη στο κρεβάτι μου, γιατί είχα πυρετό. Κάποιος λοιπόν χτύπησε την πόρτα του σπιτιού μου και μου είπε: «Άνοιξε, γιαγιά, είμαι η εγγονούλα σου η Κοκκινοσκουφίτσα». Εγώ νόμισα πως ήταν η εγγονούλα μου και είπα: «Τράβα το σχοινάκι της πόρτας και θα ανοίξει».

Τότε όρμησε στο δωμάτιο μου ένας λύκος και με έφαγε. Σε λίγο όμως άκουσα φωνές και έναν πυροβολισμό και κάποιος άνοιξε την κοιλιά του λύκου και βγήκα.

**Ο κυνηγός λέει το παραμύθι**

Μια μέρα, ενώ κυνηγούσα στο δάσος, έφτασα κοντά σε ένα σπιτάκι. Ξαφνικά άκουσα φωνές. Έτρεξα στο σπίτι και είδα ένα κοριτσάκι να βγαίνει τρέχοντας και να φωνάζει: «Βοήθεια, βοήθεια, ο λύκος έφαγε τη γιαγιά μου». Μπαίνω τότε μέσα στο σπίτι, χτυπάω το λύκο με το τουφέκι μου, ανοίγω την κοιλιά του και βγάζω τη γιαγιά.

1. **Η κότα και η αλεπού**

**Ο παραμυθάς λέει το παραμύθι**

Μια φορά μια κότα έφυγε απ’ το κοτέτσι της και πήγε να ζήσει μόνη της στο δάσος. Εκεί συνάντησε μια κίσσα, που της είπε: «Κότα, έχω τη φωλιά μου στα κλαδιά μιας βελανιδιάς που έχει βαθιά κουφάλα. Έλα να μείνουμε μαζί».

Πήγε λοιπόν η κότα κε έμεινε στην κουφάλα. Εκεί γέννησε δέκα αυγά, τα κλώσησε κε έβγαλε πουλάκια.

Μια μέρα όμως πέρασε από κει μια αλεπού, την είδε κι είπε στα αλεπουδάκια της. «Θα περιμένουμε λίγες μέρες να παχύνουν τα κοτοπουλάκια και τότε θα τα φάμε».

Η κότα την άκουσε και τρόμαξε. Είπε λοιπόν στην κίσσα: «Πήγαινε στο χωριό, στο σπίτι που είναι το κοτέτσι μου. Εκεί θα βρεις ένα σκύλο, τον Αράπη. Είναι φίλος μου. Πες του να έρθει να με βοηθήσει».

Πήγε λοιπόν η κίσσα και σε λίγο γύρισε με τον Αράπη. Πήρε η κότα τα πουλάκια της και μαζί με τον Αράπη γύρισαν στο χωριό. Η αλεπού τους έβλεπε που έφευγαν, μα που να πλησιάσει! Έμεινε η πονηρή με τη χαρά στα δόντια.

**Ο σκύλος λέει το παραμύθι**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................

**Η αλεπού λέει το παραμύθι**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................

1. **Η αλεπού και το λελέκι**

**Ο παραμυθάς λέει το παραμύθι**

Μια φορά η αλεπού κάλεσε το λελέκι για φαγητό. Ξέροντας ότι το πουλί αυτό λάτρευε τα βατράχια, έφτιαξε μια σούπα από βατραχοπόδαρα, που μοσχοβόλησε ο τόπος. Πονηρή όμως και πειραχτήρι όπως ήταν, σέρβιρε τη σούπα σε δύο ρηχά πιάτα.

Ήρθε το λελέκι και κάθισαν να φάνε. Μάταια το λελέκι προσπαθούσε να φάει απ’ το ρηχό πιάτο. Το μακρύ ράμφος του το εμπόδιζε και η αλεπού έτρωγε και κρυφογελούσε. Παρ’ όλα αυτά, το λελέκι δεν παραπονέθηκε. Φεύγοντας, κάλεσε την αλεπού για φαγητό την επόμενη μέρα.

Πήγε την άλλη μέρα η αλεπού και κάθισαν να φάνε. Το λελέκι είχε φτιάξει μια κοτόσουπα με βούτυρο και τη σέρβιρε σε δύο λαγήνια με μακρύ λαιμό. Πώς όμως να φάει η αλεπού απ’ το λαγήνι; Μύριζε τη σούπα κι έτρεχαν τα σάλια της. Κοίταζε το λελέκι που έτρωγε και μετάνιωσε πικρά για τα καμώματά της.

**Η αλεπού λέει το παραμύθι**

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................

**Το λελέκι λέει το παραμύθι**