

Eventyrene af en lille enhjørning.

En kort fortaelling om, hvad er smukt, godt og vigtigt.

Der var engang i enden eller måske i begyndelsen af ​​en regnbue, da blev en lille enhjørning født. Siden dengang, når regnbuen er vist på himlen, er det et tegn på, at verden byder velkommen til en ny enhjørning. Og det er et virkelig sjældent fænomen, enhjørninger er yderst specielle skabninger som ingen andre.

En nyfødt enhjørning kommer til denne verden uden et horn på hovedet. Den skal arbejde hårdt i mindst få år for privilegiet at have det. Vores lille enhjørning, som alle sine jævnaldrende, ønskede virkelig meget at have et horn sig selv, så han kunne prale foran andre enhjørninger. Præcis det samme horn som sin mor og far har.

Begge forældre har prøvet en million gange at forklare den unge enhjørning, at det ikke handler om hornet selv, men det er meget mere, hvad det symboliserer. Den lille enhjørning var meget utålmodig og ønskede sit horn så hurtigt som muligt eller endda hurtigere end det. En gang den endog forsøgte at spørge sine forældre om at købe en!

* Det er umuligt - forældrene svarede.
* Måske vokser de et eller andet sted eller kan de laves? - spurgte småbarnet.
* Nej, min søn… – mor svarede tålmodigt.

Endelig besluttede de trætte forældre at afsløre hornets hemmelighed til deres søn, hvad gjorde den unge enhjørning glad udenfor foranstaltninger. Lykken forsvandt dog så hurtigt som det kom, da det viste sig, at den eneste betingelse for at modtage hornet, er at gøre "noget smukt, noget godt og noget vigtigt" på samme tid - som far forklarede.

Trods det faktum, at han ikke kunne lide hvad han lige lært, besluttede vores lille enhjørning ikke at blive modløs og tog udfordringen op.

Et par dage gik, og den lille enhjørning kunne stadig ikke tænke på noget, som han kunne gøre smukt. Han forsøgte næsten alt, hvad han troede var smukt. Han begyndte med at male, men utilfreds med virkningen af ​​sit arbejde, han gav tegningen til den første person, han kunne lide. Så begyndte han at bygge sandslotte. Men også her, utilfreds med sit arbejde, som han fandt mislykket, overgav han det til den pige, der var imponeret over hans arbejde. Hvert eneste forsøg på at gøre noget smukt endte præcis på samme måde.

Bedrøvet og lidt svigtet, vores lille enhjørning besluttede at gøre noget godt nu. "Det bliver nemt," tænkte han. Elskede bedstemor lærte ham hvordan man laver en lækker grød med frugt.

* Jeg vil lykkes denne gang med sikkerhed.

En lille enhjørning tilbragte hele morgenen i køkkenet og forsøgte at genskabe opskriften. Stolt af

et godt ret, som han kogte i alle tilgængelige gryder og kasseroller,

besluttede han at dele sin succes med sin far.

* Det er en meget god grød, søn - rosede far. - Men jeg er bange for, at du ikke forstod denne opgave - tilføjede han.

En urolig og trist enhjørning tog al grød og gav den til de fattige og sultne. Så kom han hjem og sad ned og delt sine fejl med moderen.

* Hvis jeg ikke kunne gøre noget smukt eller noget godt, så vil jeg ikke kunne gøre noget vigtigt - hviskede han til sin mor.
* Min lille søn. Hvor SMUKT var det, at du gjort andre glade med dit arbejde. Hvor

GODT var det, at du fodrede alle dem, der var sultne. Det er meget VIGTIGT at se efter andre - sagde hans mor.

I det øjeblik udkom det laenge-ventet horn i panden af ​​en lille enhjørning . Den lille enhjørning var meget glad. Han tog sin lektion og laerte, at det er ikke hornet, der er vigtigt, men det gode, som vi gør og hvordan vi lever.

Skønhed af en enhjørning - og en mand - udtrykkes i det hvad han gør, ikke i hvad han har eller ser ud.



