**Казка про Ластівку, яка мріяла стати Сонцем**

Жила-була маленька ластівка Лея. Вона народилася у затишному гнізді під дахом старого будинку, де завжди було тепло і безпечно. Лея любила літати високо в небі, але понад усе вона мріяла стати Сонцем.

"Чому ти хочеш бути Сонцем?" – запитали її друзі.
"Сонце приносити тепло і світло, а я хочу робити цей світ щасливішим!" – відповідала Лея.

Друзі лише сміялися:
"Це неможливо, ти лише маленька ластівка!"

Але Лея вірила у свою мрію. Вона вирішила, що для того, щоб стати Сонцем, їй потрібно навчитися світити і гріти. Вона запитувала у старого мудрого Сокола, як досягти своєї мети.

«Тобі потрібно бути сміливою, Лея. Не кожен здатен на велику мрію. Випробування будуть важкими, але якщо ти віриш, то зможеш знайти свій шлях», – сказав Сокіл.

Одного разу сталося нещастя: у лісі неподалік спалахнула пожежа. Вогонь охопив дерево, і маленькі тваринки не могли вибратися. Лея не думала двічі – вона кинулася до найближчого ставка, набрала води у свої маленькі крильця і ​​полетіла гасити полум’я. Інші птахи дивувалися, як така маленька ластівка може допомогти. Але коли побачили її сміливість, почали приєднуватися. Разом вони встигли загасити вогонь і врятувати ліс.

Того вечора, коли Лея повернулася до свого гнізда, останні промені Сонця лагідно торкнулися її крилами. Сонце немовби подякувало їй за добрі справи.

«Тепер я розумію, – подумала Лея, – стати Сонцем не означає бути великим і гарячим. Справжнє світло і тепло живуть у нашій сміливості та доброті».

Відтоді Лея стала символом хоробрості та мрій серед усіх птахів. І хоча вона так і залишилася маленькою ластівкою, її серце було настільки яскравим, що навіть у темні дні здавалося, ніби світить сонце.