Иван Соколов-Микитов

ОБВАЛ

Девочка Валя ела рыбу и вдруг подавилась косточкой. Мама закричала:

– Съешь скорее корку!

Но ничего не помогало. У Вали текли из глаз слезы. Она не могла говорить, а только хрипела и махала руками.

Мама испугалась и побежала звать доктора. А доктор жил за сорок километров. Мама сказала ему по телефону, чтоб он ско­рей, скорей приезжал.

Доктор сейчас же собрал свои щипчики, сел в автомобиль и поехал к Вале. Дорога шла по берегу. С одной стороны было море, а с другой стороны – крутые скалы. Автомобиль мчался во весь дух.

Доктор очень боялся за Валю.

Вдруг впереди одна скала рассыпалась на камни и засыпала дорогу. Ехать стало нельзя. Было ещё далеко. Но доктор все рав­но хотел идти пешком.

Вдруг сзади затрубил гудок. Шофер посмотрел назад и сказал:

– Погодите, доктор, помощь идет!

А это спешил грузовик. Он подъехал к завалу. Из грузовика выскочили люди. Они сняли с грузовика машину-насос и резино­вые трубы и провели трубу в море.

Насос заработал. По трубе он сосал из моря воду, а потом гнал ее в другую трубу. Из этой трубы вода вылетала со страш­ной силой. Она с такой силой вылетала, что конец трубы людям нельзя было удержать: так он трясся и бился. Его привинтили к железной подставке и направили воду прямо на обвал. Получи­лось, как будто стреляют водой из пушки. Вода так сильно била по обвалу, что сбивала глину и камни и уносила их в море. Весь обвал вода смыла с дороги.

– Скорей, едем! – крикнул доктор шофёру.

Шофер пустил машину. Доктор приехал к Вале, достал свои щипчики и вынул из горла косточку.

А потом сел и рассказал Вале, как завалило дорогу, и как на­сос-гидротаран размыл обвал.

ОСЕНЬ В ЛЕСУ

Пришел сентябрь. После знойного лета, после августовских теплых дней наступила золотая осень.

По опушкам лесов еще растут грибы: красноголовые подоси­новики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опенки.

В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчетливо разносятся голоса.

На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка.

По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В пого­жие дни многие птицы готовятся к отлету. Уже улетели ласточ­ки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетере­ва, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие журавли.

## Ель

Особенно хороша ель зимою. Тяжелые шапки снега висят на ветвях-лапах.

В еловых лесах залегают на зиму медведи. Под низкими ветвями прячутся зайцы-беляки. В густых колючих вервях ютятся птицы.

ЗИМА

Выпал снег.

Чистой белой скатертью покрылась и отды­хает земля. Глубокие высятся сугробы.

Тяжёлыми белыми шапками накрылся и притих лес.

На скатерти снегов видят охотники краси­вые узоры звериных и птичьих следов.

Вот у обглоданных осинок натропил ночью зайчишка-беляк; подняв чёрный кончик хво­ста, охотясь за птичками и мышами, пробе­жал горностай. Красивой цепочкой вьётся по лесной опушке след старого лисовина. По самому краю поля, след в след, прошли разбойники-волки.

А через широкую наезженную дорогу, взрывая копытами снег, перешли лоси...

Много крупных и мелких зверей и птиц жи­вёт и кормится в накрытом снежною нависью, притихшем зимнем лесу.

НА ОПУШКЕ

Тихо раннее утро в зимнем лесу. Спокойно наступает рассвет.

По лесной опушке, у края снежной поляны, пробирается с ночной охоты рыжий старый лисовин.

Мягко похрустывает, пухом рассыпается под ногами лисовина снег. Лапка за лапкой вьются за лисовином следы.

Слушает и смотрит лисовин, не запищит ли под кочкой в зимнем гнезде мышь, не выско­чит ли из куста длинноухий неосторожный зайчишка.

Вот шевельнулась в сучках и, увидев лисо­вина, то-о-оненько — пик! пик! — пискнула синичка-королёк. Вот, пересвистываясь и порхая, пролетела над опушкой стайка кле­стов-еловиков, торопливо рассыпалась по вершине украшенной шишками ели.

Слышит и видит лисовин, как взвершилась на дерево белка, а с густой закачавшейся вет­ки, рассыпаясь алмазною пылью, свалилась снежная шапка.

Всё видит, всё слышит, всё знает в лесу ста­рый, хитрый лисовин.

ТЕТЕРЕВА

Взошло, заиграло над лесом весёлое зим­нее солнышко, зажгло янтарным светом снега.

Вылетели из ночных лунок, из глубокого пушистого снега красавцы тетерева, рассе­лись на освещенной солнцем, украшенной кружевным инеем берёзе.

Кормятся, отдыхают тетерева. Клюют берё­зовые душистые почки. Спокойно гуляют под деревьями, оставляя на чистой скатерти снега красивые крестики своих следов.

Большими дружными стаями всю зиму жи­вут тетерева. На ночь зарываются в снег, де­лают в сугробах глубокие ямки - лунки.

Не достанет в снегу тетеревов их злейший враг — ястреб. Не найдёт и сам хитрый лисовин.

Издалека видит старый лисовин, как кор­мятся, сидят на берёзах, гуляют по снегу кра­сивые, нарядные тетерева.

Слюнки текут у лисовина...

НА ЛЕСНОЙ ДОРОГЕ

Одна за другой идут по зимней дороге на­гружённые брёвнами тяжёлые машины.

Выбежал из лесу лось.

Смело перебегает широкую наезженную дорогу.

Остановил шофёр машину, любуется силь­ным, красивым лосем.

Много лосей в наших лесах. Целыми стада­ми они бродят по засыпанным снегом бо­лотам, скрываются в кустарниках, в больших лесах.

Люди не трогают, не обижают лосей.

Только голодные волки решаются иногда нападать на лосей. Рогами и копытами обо­роняются от злых волков сильные лоси.

Никого не боятся лоси в лесу. Смело бродят по лесным полянам, переходят широкие про­секи и наезженные дороги, нередко подходят близко к селениям и шумным городам.

ГЛУХАРИ

В глухих сосновых лесах живут, зимуют, кормятся смолистою хвоей молоденьких со­сен глухари.

Глухарь — самая большая, редкая птица в наших лесах.

Летом скрываются они вместе с лосями в глухих чащобах, в моховых тёмных болотах. За это некоторые деревенские охотники на­зывают глухарей «мошникйми».

Не всякому удаётся увидеть зимой в лесу глухарей, услышать весною их удивительную песню.

Только очень немногие, самые терпеливые и умелые, охотники знают, где живут, скры­ваются и поют глухари.

Хорошие, умные охотники берегут ред­костных лесных птиц и, подкравшись к ним, любуются их силой и красотою.

БЕЛЯК и КУНИЦА

Проходили по лесу лоси, нашумели.

Услыхал зайчишка-беляк, как шумят близ­ко лоси, выскочил из-под ёлки, прижал уши к спине и помчался со всех заячьих быстрых ног, куда глаза смотрят, куда ноги несут.

Бежит по лесу зайчишка и не оглядывается, ничего не видит. Кажется ему, вот-вот догонят, затопчут его огромные лоси.

А на сосне злая куница сидит. Нацелилась куница, оскалила острые зубы, хочет прыг­нуть вниз — поймать зайчишку.

Не видит зайчишка куницы. Прижал к спи­не уши, мчится со всех ног мимо сосны.

Нет, не поймать кунице быстроногого зай­чишку-беляка. Прыгнет с дерева, промахнёт­ся — и прости-прощай!

Далеко-далеко умчится от неё на своих быстрых ногах длинноухий зайчишка-бе­ляк.

В БЕРЛОГЕ

Ранней зимой, как только выпадет снег, за­легают в берлоге медведи.

Старательно и умело в лесной глуши гото­вят они эти зимние берлоги. Мягкой души­стой хвоей, корой молодых ёлочек, лесным сухим мохом выстилают своё жильё.

Тепло и уютно в медвежьих берлогах.

Как только ударят в лесу морозы, засыпают в берлогах медведи. И чем лютее морозы, чем сильнее качает ветер деревья — крепче, непробуднее спят.

Поздней зимою родятся у медведиц кро­шечные слепые медвежата.

Тепло медвежатам в засыпанной снегом берлоге. Чмокают, сосут молоко, карабкаются на спину матери - огромной, сильной медве­дицы, устроившей для них тёплую берлогу.

Только в большую оттепель, когда начина­ет капать с деревьев и белыми шапками ва­лится с ветвей снежная навись, медведь просыпается. Хочет узнать хорошенько: не пришла ли, не началась ли в лесу весна?

Высунется медведь из берлоги, поглядит на зимний лес — и опять до весны на боковую.

ВОЛКИ

Поздней зимою, когда ляжет глубокий снег, в морозные метельные ночи бродят вол­ки по полям и занесённым снегом дорогам. Ловят зайчишек, выманивают доверчивых собак.

Далеко слышна зимою их голодная страш­ная песня.

«Ууу-у! Ууу-у-у!» — воют волки, и тревож­ным лаем отвечают им в селениях чуткие со­баки.

После ночного разбоя скрываются волки в лес.

По волчьим следам тихо идут на лыжах охотники с ружьями за плечами и красными флажками.

Осторожно обходят охотники залёгших в чащобе волков. На длинных бечёвках по суч­кам и веткам развешивают вокруг волчьего логова флажки.

Пошевеливает ветер красные языки лёгких флажков. Чудится волкам в этих флажках опасность.

Спрятались охотники в лесу, спугнули с тёп­лых лёжек волков.

Увидел старый волк красные флажки, оста­новился. Не уйдёт он теперь из круга, по­падётся охотнику, спрятавшемуся с ружьём в лесу.

ОЛЕНИ

В больших заповедниках, в наших нетро­нутых лесах, живут благородные олени.

Благородный олень — очень красивое, стройное животное с большими ветвистыми рогами.

Когда-то оленей везде было много. В далё­кую старину на них охотились с тенётами, травили собаками, убивали стрелами из лу­ков и закалывали острыми копьями.

Охотиться на оленей теперь строго-настро­го запрещено. В заповедниках оленей охра­няют. Люди истребляют разбойников-волков,

причиняющих много зла оленям, заготовляют на зиму сено и ставят в лесу кормушки.

Доверчиво относятся к людям красивые, смелые олени.

На лесной поляне, в сосновом бору, устро­ена кормушка. Каждый вечер приходят сюда олени. Спокойно едят они сено и почти не бо­ятся, когда близко подойдёт человек, чтобы ими полюбоваться.

ЗИМНЯЯ НОЧЬ

Наступила ночь в лесу.

По стволам и сучьям толстых деревьев по­стукивает мороз, хлопьями осыпается лёгкий серебряный иней. В тёмном высоком небе видимо-невидимо рассыпались яркие зим­ние звёзды.

Тихо, беззвучно в зимнем лесу и на лесных снежных полянах.

Но и в морозные зимние ночи продолжает­ся скрытая жизнь в лесу. Вот хрустнула и сло­малась мёрзлая ветка — это пробежал под деревьями, мягко подпрыгивая, заяц-беляк.

Вот что-то ухнуло и страшно вдруг захохота­ло: где-то закричал филин. Завыли и замол­чали волки.

По алмазной скатерти снегов, оставляя узоры следов, пробегают лёгкие ласки, охо­тятся за мышами хорьки, бесшумно пролета­ют над снежными сугробами совы.

Как сказочный часовой, уселся на голом суку головастый серый совёнок. В ночной темноте он один слышит и видит, как идёт в зимнем лесу скрытая от людей жизнь.

ВЕСНА

По глухим чащобам и болотам ранней вес­ной пробирался охотник от края до края через глухой лес.

Много птиц и зверей видел он в пробудив­шемся лесу. Видел, как на краю болота токует глухарь, как в молодом осиннике, на припёке, пасутся лоси, а по лесному оврагу пробирается в своё логово, бежит с добычей старый волк.

Многое видел и слышал в лесу вниматель­ный охотник.

Радостна, шумна и пахуча весна. Звонко поют птицы, звенят под деревьями весенние ручейки. Смолой пахнут набухшие почки.

Тёплый ветер пробегает в высоких вер­шинах.

Скоро, скоро оденется лес листвой, зацве­тёт на опушках черёмуха, защёлкают над ручьями голосистые соловьи. Прилетят, заку­куют длиннохвостые кукушки:

«Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку!»

Забегают по кочкам хлопотливые муравьи, вылетит из зимнего убежища, загудит первый шмель.

Побегами молодой травы, голубыми и бе­лыми подснежниками покроются лесные по­лянки.

Хороша, радостна, весела весна в лесу!

ВЕСЕННЕЕ УТРО

Ранним утром в глухом лесу, на самом краю болота, токует глухарь.

«Тэкэ, тэкэ, тэк, тэк, тэк!» — раздаётся его весенняя тихая песня.

Спокойно утром в лесу. Далеко слышен каж­дый звук.

Вот проковылял по чащобе, тихо похрусты­вая, заяц-беляк. Пробежала по краю болота осторожная лисица. Спрятался в норе под ко­рягой быстрый хорёк.

Громко затрубили на болоте, встречая солнце, длинноногие журавли.

Сорвался с болота, стрелою поднялся в не­бо длинноносый баранчик — бекас. Будто го­лос молодого барашка, доносится с высоты далёкий дребезжащий звук.

«Качи-качи-качи-качи!» — сидя на кочке, радостно отозвался другой бекас на болоте.

«Тэкэ, тэкэ, тэк, тэк, тэк!» — чаще и чаще за­щёлкал, ещё жарче запел свою песню глу­харь. Издали, кажется: далеко-далеко точит кто-то топор на точиле.

Во время песни не слышит и плохо видит глухарь. Не слышит он, как пробирается по токовищу лисица, как у края болота пасутся в молодом осиннике лоси.

НА КРАЮ ЛЕСА

Выше и выше над лесом солнце.

Вышла на край леса старая лосиха с длин­ноногим новорождённым лосёнком, задре­мала на тёплом весеннем солнышке лосиха.

Учится бегать маленький лосёнок. Спотыка­ются о высокие кочки его длинные ноги.

Ласково пригревает в редком лесу весен­нее солнышко. Уже надулись на деревьях ду­шистые клейкие почки. Из надломленной лосями берёзовой ветви прозрачными капля­ми сочится сладкий сок.

Отражая высокое небо, синими кажутся в лесу весенние лужи. А над синими лужами, над обогретой, пробудившейся землёй, в золотых лучах солнца «толкут мак» комары-толкунцы.

Золотистыми пуховками распустились кус­тики ивы. Под деревьями зеленеют обросшие брусничником кочки.

Хорошо пахнет в весеннем лесу!

Задремала на солнышке старая лосиха. Чутко слышит она каждый шорох, каждый тревож­ный звук.

Беззаботно резвится у её ног маленький лосёнок. Знает он, что ни серому волку, ни злой разбойнице-рыси не даст его в обиду чуткая и сильная мать.

В ОВРАГЕ

Через тёмный лес, через глухие овраги пробирается с добычею старый волк.

Далеко от проезжих дорог и людных селе­ний скрыто волчье логово.

Кончилась холодная зима. В весенние тёп­лые дни родились у волчицы слепые малень­кие волчата.

Растут, резвятся бойкие волчата. Много об­глоданных костей валяется вокруг их далёко­го, скрытого логова. Извилистые тропинки протоптаны к водопою.

Поздно утром возвращается старый волк с добычей. Похрустывает под волчьими лапа­ми слежавшийся снег. Взлетают на деревья пугливые рябчики; тревожно попискивая, провожают лесного разбойника маленькие синички.

Смело бежит волк по знакомому лесу. Хо­рошо знает он дорогу в своё скрытое логово, где ждут, не дождутся старого волка прожор­ливые, жадные волчата.

МЕДВЕЖЬЯ СЕМЬЯ

На освещенную солнцем лесную поляну вы­вела медведица своих маленьких медвежат.

Испугалась медведей быстрая куница.

Остановилась, слушает осторожная медве­дица: всё ли спокойно в лесу?

Жмутся к матери маленькие медвежата. Страшно им в огромном лесу. Только недавно выбрались из тёплой берлоги.

Прислушиваются медвежата, как шумит ветер в высоких лесных вершинах, как пере­свистываются и поют невидимые птицы, а на сухой сосновой макушке дятел выстукивает барабанную дробь.

Будут медвежата теперь привыкать к род­ному лесу, играть и кувыркаться по мягким кочкам, взбираться на деревья.

Трудно увидеть медведей.

Далеко слышит и чует медведица. Не уви­дишь и не услышишь, как уйдут, тихо скроют­ся в тёмном лесу чуткие звери.

ЛОГОВО РЫСИ

В тёмной лесной чащобе, под нависшими сучьями, затаилась разбойница-рысь.

Всю ночь скиталась она по лесу, разоряла звериные и птичьи гнёзда, ловила зайчишек, доставала с деревьев, спящих птиц.

Мрачно и темно в недоступной чащобе. Длинными седыми бородами лишайников обросли сучья и стволы деревьев. Прикрытые мохом, во все стороны протянулись узлова­тые корни.

В зелёную крышу сплелись над логовом рыси еловые ветви.

В лесной темноте хорошо видят рысьи гла­за. Тихо ступают по земле её кошачьи мягкие лапы. Хорошо слышат украшенные кисточка­ми рысьи уши.

Будто сказочный часовой, охраняя логово рыси, на сучке уселся круглоголовый глазастый совёнок. Здесь, в лесной тени, у ствола старого дерева, прячется он от дневного яр­кого света.

Прижалась к земле рысь, доедает ночную добычу. Зелёными огоньками светятся её злые глаза.

Беззащитные звери и все лесные птицы бо­ятся, сторонятся рыси. Старательно прячут они гнёзда, защищают и берегут своих ма­леньких детей.

Одна-одинёшенька, скрытно и дико, живёт в глухом лесу разбойница-рысь.

У СТАРОЙ СОСНЫ

Душистой смолою пахнет бор.

У освещенной солнцем старой сосны рез­вятся весёлые проказницы-белки. Радуются они тёплому солнышку, светлой весне. Сменили к весне свои пушистые серые шубки. Рыжими стали у белок их спинки, пышные хвосты.

Всю долгую зиму жили белки в высоком ле­су. От ветра и стужи прятались в тёплых гнёз­дах, забирались в глубокие дупла деревьев.

С ёлки на ёлку, с сосны на сосну носились по лесу, грызли смолистые тяжёлые шишки.

Много забот будет летом у белок. Нужно вы­кормить маленьких бельчат, собрать и спря­тать в дуплах запасы орехов, насушить грибов.

В голодные годы, когда мало в лесу орехов и шишек, белки пускаются в далёкие и опас­ные путешествия. Смело переплывают они широкие реки, перебегают открытые поля, забегают в многолюдные селения и города.

Никому в лесу не делают вреда миролюби­вые весёлые белки.

С сучка на сучок, с вершины на вершину друг за дружкой гоняются они по деревьям, встречают, светлую, тёплую весну.

Весело, радостно играют у старой сосны проказницы-белки.

РАННЕЙ ВЕСНОЙ

Ранней весной родились эти маленькие зайчата.

Ещё лежал в лесу под деревьями глубокий снег, прихватывали по утрам крепкие весенние

морозы. И птиц и зверей держал на снегу плотный наст. Называют поэтому ранних зай­чат настовиками.

Крепко прижались друг к дружке малень­кие зайчата.

Ласково пригревает весеннее солнышко. Обрадовались теплу, высунулись из гнезда длинноухие зайчата. Терпеливо ждут свою мать.

А зайчихи-матери и своих и чужих детей кормят. Прибежит к гнезду чужая зайчиха, покормит проголодавшихся зайчат и убежит дальше.

Опять останутся одни маленькие зайчата.

Хорошо спрятались они в сухой, прошло­годней траве! Здесь не найдёт их разбойни­ца-рысь, не увидит хитрая лисица.

Увидела зайчат суетливая птичка. Уселась на ветки, вертится и поёт:

«Вот, вот вижу! Вот, вот слышу!»

Большими, страшными зверями кажутся ей робкие, маленькие зайчишки.

Суетливая птичка всё вертится над зайчата­ми, тоненько поёт.

ВЕСЕННИЙ ВЕЧЕР

За вершинами леса скрылось солнце.

Прохладно и сыро в лесу. Слышно, как ды­шит, оживает земля. Пахнет весенними поч­ками, пробудившейся тёплой землёй.

Вот сам собою шевельнулся на земле про­шлогодний мокрый листочек. Под ним пока­залась из земли зелёная стрелка молодой травы.

Много звуков в вечернем лесу.

Заливаются на деревьях певчие дрозды. На вершине высокого дуба громко воркует ди­кий голубь — витютень.

«Витютень, на ду-у-убе сижу! Витютень, на ду-у-убе сижу!» — выговаривает важно витю­тень.

Глухо турлычут в прозрачных весенних лу­жах лягушки.

Вытянув длинные шеи, свистя крыльями, пролетели над лесом дикие утки.

«Чуфшшш! Чуфшшш!» — вдруг громко чу-фистнул и забормотал на поляне краснобро-вый красавец тетерев-косач.

«Гу-гу-гууу! Гу-гу-гууу!» — гугукнул заяц, и очень, похоже, бесшумно пролетая, ему отозвалась лесная сова.

Страшно ухнул в лесу и захохотал филин.

Взмахивая крыльями, тихо потянули над макушками леса длинноносые лесные кулики.

Ниже и ниже спускается весенняя прохлад­ная ночь.

ЛЕТО

Хорошо и привольно летом в лесу.

Зелёной листвою одеты деревья. Пахнет грибами, спелой, душистой земляникой.

Громко поют птицы. Пересвистываются иволги, кукуют, перелетая с дерева на дере­во, неугомонные кукушки. В кустах над ручьями заливаются соловьи.

В лесу под деревьями рыщут звери. Бродят медведи, пасутся лоси, резвятся весёлые бе­лочки. В тёмной чащобе скрывается разбой­ница-рысь.

У самой вершины старой ели, в густых ве­твях, свили гнездо тетеревятники-ястребы.

Много лесных тайн, сказочных чудес видят они с высокой тёмной вершины.

ЛЕТНИЙ РАССВЕТ

Кончилась летняя тёплая ночь. Занимается над лесом утренняя заря.

Над лесными полями ещё стелется лёгкий туман. Прохладной росою покрыта листва на деревьях.

Уже проснулись певчие птицы. Закуковала и поперхнулась спросонья кукушка.

«Ку-ку! Ку-кук-кук!» — звонко по лесу раз­далось её кукованье.

Скоро взойдёт, обсушит росу тёплое сол­нышко. Привечая солнышко, ещё громче за­поют птицы, и закукует кукушка. Растает туман над поляной.

Вот с ночного промысла возвращается усталый зайчишка-беляк.

Много врагов у маленького зайчишки. Го­нялась за ним хитрая лисица, пугал страшный филин, ловила разбойница-рысь.

От всех врагов ушёл маленький зайчишка.

ФИЛИН

Перед восходом солнца в глубокое, тём­ное дупло спрятался ночной разбойник —филин.

Раскинув огромные крылья, всю ночь не­слышно летал он над лесными опушками, вы­сматривал добычу. Даже в ночной темноте хорошо видят его круглые злые глаза. Много зверьков и доверчивых птиц поймал и съел ушастый разбойник.

Боится дневного, яркого света филин. Если увидят днём филина птицы, начинается в ле­су переполох. Громко трещат сороки, кричат хлопотливые сойки. На этот крик со всех сто­рон слетаются вороны и ястребы. Даже самые маленькие лесные птички собираются судить и наказывать ночного разбойника, ослеплён­ного солнечным, ярким светом.

Увидела в дупле ушастого филина провор­ная попрыгунья-белочка, пронзительно на весь лес заверещала:

«Разбойник! Разбойник здесь живёт!»

НА ВЫРУБКЕ

Осветило лесную вырубку тёплое солнышко.

Обсохла ночная холодная роса.

Спокойно и тихо на глухой вырубке в лесу. Пахнет багульником, спелой, душистой зе­мляникой.

На край вырубки вывела свой выводок ста­рая глухарка-мать. Будто пушистые, мягкие шарики, рассыпались маленькие глухарята. Ловят в траве мошек, клюют сладкую земля­нику.

Взлетела на пенёк старая глухарка. То по­смотрит на небо, то поглядит в лес. Не пока- жется ли ястреб-тетеревятник, не пробежит ли хитрая лисица, не промелькнёт ли в высо­кой траве проворный горностай?

Зорко сторожит свой выводок осторожная глухарка.

Как в настоящем детском саду, бегают по лесной вырубке шустрые, маленькие глуха­рята.

ЛЕСНЫЕ СТОРОЖА

Самая чуткая и умная птица — ворон.

Всё видят, всё чуют умные вороны — зоркие лесные сторожа.

Вот с добычею в зубах, хоронясь в кустах, пробежал по лесу волк. Увидели волка зор­кие вороны, закружились над разбойником, закричали во всё вороново горло:

«Каррр! Каррр! Разбойника бить! Разбой­ника бить!»

Услыхал этот крик волк, уши прижал, побе­жал скорей в своё логово.

На берегу лесного озера заметили вороны лисицу. Тихонечко пробиралась кумушка в нору. Разорила много птичьих гнёзд, много обидела птенцов.

Увидели вороны и лисицу:

«Каррр! Каррр! Ловите, ловите разбойницу!»

Испугалась, спряталась в тёмный лес ли­сица. Знает, что чуткие лесные сторожа не да­дут ей разорять гнёзда, обижать маленьких птенцов.

ЛИСЬЯ НОРА

В сосновом лесу вырыла глубокую нору лисица.

Ещё ранней весною здесь, в норе, роди­лись слепые маленькие лисенята.

Каждый день уходит лисица за добычей, оставляет в норе лисенят. Подросли, окрепли рыжие лисенята, стали выходить из тесной тём­ной норы. Привольно играть и резвиться в лесу поддеревьями, кувыркаться по мягкому моху.

Хоронясь за деревьями, возвращается с до­бычею старая лисица.

Жадно набросятся на добычу голодные ли­сенята.

Быстро растут, много едят бойкие лисенята.

НАД РЕКОЙ

По берегам реки — сосновый бор.

Дует над рекой ветер. Плещут в берег шум­ные волны. Гуляют по волнам седые бараш­ки-беляки.

Взлетел над волнами огромный орлан-белохвост. Держит в когтях живую, трепещу­щую рыбину.

Умеют ловить рыбу зоркие орланы. С огром­ной высоты камнем бросаются на волны, цепко схватывают добычу.

В самых больших лесах на вершинах высо­ких деревьев устраивают гнёзда орланы. Много всяческой добычи приносят прожор­ливым птенцам.

Далеко видят зоркие и сильные орланы. Под самыми облаками парят они в ясные дни. Хорошо видят, где спрятался в траве, прижав уши, зайчонок, где всплеснула над волнами рыба, где на лесную вырубку вывела свой вы­водок осторожная глухарка-мать.

РЫСЕНОК

Под старой сосной вытянулась, греется на солнышке рысь.

Тихо в глухом лесу. Слышит рысь, как перепорхнёт с дерева на дерево рябчик, как пропищит, покачиваясь на ветке, синичка, прошелестит лесная мышь.

Маленький пушистый рысёнок взобрался на спину рыси. Потягивается, мурлычет ста­рая рысь, играет с маленьким весёлым ры­сёнком.

Ночью уходит рысь за добычей. Неслыш­но крадётся под деревьями, ловит птиц и не­осторожных, робких зайчишек.

Никто не увернётся от острых когтей раз­бойницы-рыси: ни зазевавшийся зайчишка-беляк, ни старый тетерев и тяжёлый глухарь, ни задремавший пугливый рябчик.

Много вреда делает в лесу злая разбойни­ца-рысь.

ЛОСИ

Наступил вечер в лесу. За макушки деревь­ев закатилось солнышко.

Пасётся на краю болота лосиха со своим длинноногим неуклюжим лосёнком.

Досыта наелись они сочной травою.

Звенят над болотом надоедливые комары. Отбиваются от комаров лоси, потряхивают длинными ушами.

Чтобы спастись от комаров, забираются иногда лоси в воду. Ни воды, ни больших вязких болот, ни глухой, непролазной чащо­бы не страшатся сильные лоси.

Всюду бродят по лесу лоси — переходят бо­лота, переплывают широкие реки и глубокие лесные озёра.

Там, где люди не обижают лосей, доверчиво выходят они из лесу. Нередко люди видят ло­сей на окраинах селений и городов. Случается, забредают они в сады и подгородние парки.

Настоящие охотники берегут, не стреляют лосей. Любуются они большими, красивыми животными, не причиняющими вреда чело­веку. (И. Соколов-Микитов)

ЛЕТНЯЯ НОЧЬ

Наступила тёплая ночь в лесу.

Светит луна на окружённую лесом поляну. Стрекочут ночные кузнечики, заливаются в кустах соловьи.

В высокой траве без отдыха кричат длин­ноногие, проворные коростели.

«Тпрусь-тпрусь! Тпрусь-тпрусь! Тпрусь-тпрусь!» — со всех сторон слышится их гром­кий хриплый крик.

Беззвучно носятся в воздухе летучие мыши.

У края тропинки там и там зажглись зелё­ные фонарики светляков.

Тихо в ночном лесу. Чуть слышно журчит скрытый лесной ручеёк. Душисто пахнут ноч­ные красавицы — фиалки.

Вот проковылял, хрустнул сучком, отправля­ясь на промысел, заяц-беляк. Отбросив лёгкую тень на поляну, пролетела и скрылась сова.

В глубине леса вдруг ухнул и захохотал, как в страшной сказке, филин-пугач.

Испугалась филина, проснулась в гнезде, робко пискнула лесная маленькая птичка...

ОСЕНЬ

Пришёл сентябрь. После знойного лета, после августовских тёплых дней наступила золотая осень.

По опушкам лесов ещё растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и души­стые рыжики. На старых больших пнях жмут­ся друг к дружке тонконогие опёнки.

В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчётливо разносятся голоса. На дне лесного ручья виден каждый камешек, каж­дая тонкая травинка. По прозрачному высо­кому небу бегут и бегут облака. В погожие тихие дни летает над землёй, садится на лицо липкая паутина.

В эти осенние дни многие птицы готовятся к отлёту. Уже улетели ласточки, быстрокры­лые стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки соби­раются скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие жу­равли.

УЛЕТАЮТ ЖУРАВЛИ

В золотые осенние дни собирались к отлё­ту журавли. Готовясь в далёкий путь, покру­жили они над рекой, над родным болотом. Собравшись в стройные косяки, потянули в дальние тёплые страны.

Через леса, через поля, через шумные го­рода высоко в небе летели журавли.

В глухом лесу, на краю болота, останови­лись на отдых.

Ещё до рассвета проснулись чуткие жура­вли.

Чуть брезжит над рекой, над лесными чёр­ными макушками ранняя зорька. Тёмным и мрачным кажется в эту пору глухой лес.

Один за другим журавли поднимаются с болота. В этот ранний час в лесу просыпаются птицы, бегают по берегу проворные кулики.

Скоро взойдёт над рекой и лесом весёлое солнце. Всё тогда засияет, всё переменится в осеннем тёмном лесу.

Высоко поднимутся журавли. С высокого ясного неба услышим их прощальные голоса.

До свидания, до свидания, журавли! До ра­достной встречи весною!

У ЛЕСНОГО ОЗЕРА

Широко раскинулось глубокое лесное озе­ро с прозрачной, чистой водой. Восходит над лесом и озером солнце.

На яркий, осыпанный росинками-алма­зами расписной ковёр похожи берега пус­тынного озера. Над болотными кочками, заросшими вереском, мхом, багульником и голубикой, стоят редкие сосны.

Тихо утром в глухом лесу. Изредка пропи­щит синичка; перепорхнёт, сядет долбить де­рево дятел.

Ещё на рассвете вылетел на береговую гальку мошник-глухарь. Ходит у самой воды, выбирает и клюёт крепкие круглые камешки.

В таёжных глухих лесах каждую осень вы­летают глухари по утрам на берега рек и озёр клевать береговую чистую гальку. Крепкие круглые камешки нужны глухарям, чтобы пере­малывать, перетирать в зобах грубую зимнюю

пищу. Всю долгую зиму будут питаться глуха­ри колючей и жёсткой сосновой хвоей.

Ходит по гальке глухарь, выбирает крепкие камешки. Не шелохнётся прозрачное озеро. Выше и выше поднимается над лесом осеннее солнце.

БЕЛЯК

Выскочил из своего логова трусливый зай­чишка. Сел, слушает.

Страшно робкому зайчишке-беляку. Много у него в лесу врагов. Вдруг подкрадётся хи­трая лисица, или схватит голодный волк, или спрыгнет с дерева и загрызёт быстрая рысь...

Всякого шума боится беляк. Заскрипит де­рево — кажется беляку, это идут злые волки. Прыгнет из-под ног лягушонок — тоже страш­но зайчонку. Гугукнет ночью сова — у беляка душа в пятки.

Почти весь год в страхе живёт зайчишка-беляк. А всего страшнее ему в осенние про­зрачные дни. Где ни ляжет, ни спрячется, его видно издалека: кругом всё жёлтое, золотое, а порточки у бедняги уже побелели. Ни ночью, ни днём не спит робкий беляк.

Ждёт не дождётся, когда придёт зима, вы­падет глубокий снег.

Зимою беляк весь белый, только кончики ушей чёрные.

Зароется он в снежный сугроб — никто его не увидит: ни хитрая лисица, ни волк, ни бы­страя рысь.

ЕЖ

Через пни и колоды, через высокие зарос­шие кочки, через лесные открытые поляны пробирается в своё логово ёж.

Осенью у ежей мало добычи. Попрятались в землю черви, скрылись юркие ящерицы, в клубки свились скользкие змеи и чёрные ужи. Трудно находить жуков и глупых лягушек.

В ясные осенние дни готовит себе хлопот­ливый труженик ёж тёплое зимовище. Ночью и днём таскает в нору под старым пнём души­стые сухие листочки и мягкий лесной мох — стелет зимнюю постель.

Скоро заберётся ёж в своё логово на всю долгую зиму. Больше не станет бегать по лесу, ловить червей и жуков.

Придёт зима, накроет его нору глубокий снежный сугроб. Под глубоким сугробом, как под толстым пушистым одеялом, тепло ежу.

Никто не найдёт его логова, никто не раз­будит. До весеннего солнышка всю зиму проспит ёж, и будут ему сниться лесные ежи­ные сны.

БЕЛКИ

В тёмном еловом лесу с утра до позднего вечера без устали хлопочут проворные белки. То заберутся на вершину высокой ели, то пе­ремахнут с сучка на сучок, то вниз головой спускаются на землю собирать грибы.

В развилине елового сучка белки разве­сили сушить красноголовый подосиновик, тонконогие маленькие опёнки. В лесных кла­довых спрятали отборные, вкусные орехи.

Поздней осенью переменят белки свои ры­жие платьица на серые зимние шубки.

В вершинах густых ёлок устроены у белок тёплые гнёзда. В этих гнёздах, в устланных мяг­ким мхом глубоких дуплах белки воспитывают и кормят своих маленьких бельчат, зимою спа­саются от лютых морозов и холодных ветров.

Самый весёлый, самый проворный и хлопот­ливый зверёк в наших лесах — шустрая белка.

МЕДВЕДИ

Вечером вышла медведица с медвежонком на лесную полянку, увидела муравьиную кучу. Хочется ей полакомиться муравьями и угостить медвежонка.

А в муравьиной куче сидел зелёный дятел-муравьед, добывал муравьиные яйца. Услыхал он медведей, вспорхнул с кучи, улетел в лес.

Подошла медведица к муравьиной куче, стала разгребать лапой кучу. Раскопала её и высунула длинный красный язык.

Облепят муравьи медвежий язык, а мед­ведица — хоп! хоп! — и проглотит муравьев. Смотрит на медведицу медвежонок, учится, как нужно есть муравьев.

Много забот и хлопот по осени у медведей. Нужно наесться на всю долгую зиму, накопить побольше жиру, нужно устраивать тёплую берлогу.

Поздней осенью заберутся медведи в свои берлоги, будут спать до весны, до весеннего тёплого солнышка.

РЫСЬ

Вечером, после охоты, вышла осторожная рысь на лесную поляну. Несёт в зубах краснобрового тетерева-косача.

Тихо и мрачно вечером в глухом лесу. Стоят не шевелятся высокие тёмные ели. Легко и неслышно скачет под ними чуткая рысь.

Слышит рысь, как падают с деревьев, кру­жась в воздухе, сухие листья, как свистит в лесной чащобе рябчик и попискивают шу­стрые синички, как перепорхнул, уселся на сухом дереве дятел.

Всё видит, всё слышит рысь в глухом лесу.

И лето, и зиму скитаются по лесу, ищут добы­чу чуткие рыси. То поймают неосторожного

зайчишку-беляка, то схватят белку или под­крадутся к задремавшему тетереву-косачу, на ходу проглотят лесную мышь. Трудно увидеть осторожную и чуткую рысь. Неслышно ходит и далеко слышит рысь, умеет забираться на высокие густые деревья.

ОСЕННИЙ ВЕЧЕР

Быстро наступает вечер в глухом лесу.

Тёмные тени лежат под деревьями. Недвиж­но высятся старые сосны, чернеют густые раз­лапые ели.

Пахнет в лесу смолой, сосновой хвоей, осенней опавшей листвой. Скрылось за де­ревьями вечернее низкое солнце.

Ещё не спят, кормятся в лесу птицы.

Вот на стволе дерева уселся красноголовый чёрный дятел — желна. Он звонко долбит су­хое дерево.

Далеко слышен в вечернем тихом лесу то­ропливый стук дятла. Будто сказочный лесной часовой барабанит вечернюю зорю.

Вертятся возле дятла шустрые синички, подбирают жучков и червяков.

Скоро наступит в лесу тёмная, непроглядная ночь. Замолкнут и заснут дневные птицы и звери.

Выйдет из дневного логова зайчишка-бе­ляк, робко заковыляет по сухим, ломким ли­стьям. Страшно ночью в лесу трусливому зайчишке: то неслышно пролетит сова, то хру­стнет сухой веткою рысь, то в дальнем болоте завоют, собирая волчат, злые волки.

ЛЕСНЫЕ КАРТИНКИ. ОСЕНЬ В ЛЕСУ.

Пришел сентябрь. После знойного лета, после августовских теплых дней наступила золотая осень.

По опушкам лесов пока еще растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях жмутся друг к дружке тонконогие опенки. В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещенных солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.

Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчетливо разносятся голоса.

На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка.

По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие птицы готовятся к отлету. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота длинноногие журавли.

Лоси

Вышла на край леса старая лосиха с маленьким ло­сёнком. Учится бегать маленький лосёнок. Спотыка­ются о кочки его длинные ноги. Ласкою греет в ред­ком лесу весеннее солнышко. Уже надулись на деревь­ях душистые клейкие почки. Из берёзовой ветки, ко­торую сломали лоси, сочится сладкий сок. Синими кажутся в лесу весенние лужи. Золотистыми пуховками распустились кустики ивы. Хорошо пахнет в ве­сеннем лесу! Задремала на тёплом солнце лосиха. Чут­ко слышит она каждый шорох. Спокойно резвится лосёнок. Знает он, что ни серому волку, ни разбойни­це-рыси не даст в обиду его чуткая и сильная мать.

Топ

Я и собака Топ целый день бродили по тайге. Наконец мы забрались на гору, отсюда далеко видна тайга. Медленно летел лесной ворон, он вертел го­ловой, высматривал добычу. Вдруг ворон шумно подлетел к нам, Топ поджал хвост и прижался к моей ноге. Ворон посмотрел на него и полетел дальше, а я стал стыдить трусишку, Топ отвёл глаза в сторону и виновато завилял хвостом.

Зайчата

Ранней весной родились маленькие зайчата. По утрам были крепкие весенние морозы. И птиц, и зверей держал на снегу плотный наст.

Крепко прижались друг к другу в норке малень­кие зверьки. Они терпеливо ждут свою мать. Вот и зайчиха. Она накормит своих и чужих зайчат.

Показалось над лесом солнышко. Ярким светом залилась поляна. Обрадовались тёплому солнышку малыши, высунулись из сухой прошлогодней травы.

Заметила зайчат суетливая птица. Перелетает она от ветки к ветке, осматривает местность. Больши­ми и страшными зверями кажутся ей робкие зай­чата. Со страхом смотрят они на птицу. Птица взлетела и скрылась в молодом осиннике. Зайчата успокоились.

### Лебеди

Засев однажды в шалаше, уютно устроившись, я был удивлён необычайным и ещё не виданным мною чудесным зрелищем. Многочисленная стая лебедей, возвращавшихся с далёкого юга на север, стала кружить над разливом. Я видел освещенные зарёю розовые, распахнутые крылья, длинные вы­тянутые шеи, слышал их голоса. Лебеди долго и низко кружили над разливом, стали садиться на воду. Ещё никогда не видел я такой чудесной, почти сказочной картины. Я сидел на маленьком островке в своём тесном шалаше и, затаив дыхание, слушал и наблюдал. Изогнув длинные шеи, лебеди близко плавали вокруг островка. Разумеется, я забыл о ружье и любовался невиданным зрелищем, напо­минавшем мне дивные пушкинские сказки. Не замечая меня, лебеди плавали, купались, перего­варивались, и я мог наблюдать этих чудесных птиц. Я долго не выходил из шалаша, пока по какому-то знаку, шумя крыльями, брызгая водой, лебеди вдруг стали подниматься и, собравшись в стаю, потянули дальше на север.

**Журавль**

Совершая воздушное путешествие над тайгою, я слышал от летчиков много интересных рассказов о лесных и охотничьих приключениях. Летчики рассказывали, как доводилось им наблюдать зверей в тайге.

На лесном аэродроме мне показали живого маленького мед­вежонка. Доставленный из тайги на самолете, лохматый авиатор чувствовал себя с людьми прекрасно. Он жил в клетке, устроенной на аэродроме. Иногда мишку выпускали гулять, и, смешно пере­валиваясь, как бы выполняя роль строгой охраны, он гонялся за козами, забиравшимися на запрещенную для посторонних посетите­лей зону...

Кроме авиатора-мишки, жила в штабе лесного отряда, пользуясь общим дружеским расположением, маленькая белочка Дуся, пой­манная летчиками в реке во время кочевки (белки во время своих кочевок нередко переплывают широкие реки),

Но самой большой любовью и почтением пользовался в авиацион­ном отряде ручной журавль Василий Иванович.

Важно, точно распорядитель-диспетчер, ходил он по аэродрому. Казалось, он наблюдал за общим порядком, и можно было подумать, что без Василия Ивановича не может отправиться ни один са­молет.

Денно и нощно присутствовал он на аэродроме, и странно было видеть ночью, в свете фар въезжавшей на аэродром машины, стоявшую на одной ноге его высокую сторожевую фигуру.

Живя с летчиками в лесном отряде, наблюдая и знакомясь с жизнью людей, запомнил я рассказ о журавле Василии Ивановиче, поразившем меня умом и привязанностью к аэродрому.

Однажды летчику Ермакову пришлось лететь над лесами. Над тайгой мотор закапризничал, летчику пришлось спускаться на лес.

Садиться в сплошном лесу особенно трудно и опасно. С высоты летчик наглядел внизу большое открытое болото и стал планировать. С остановившимся мотором он скользил по воздуху все ниже и ниже.

В болоте ему удалось благополучно сесть между деревьями, не повредив машину. При посадке самолет зарылся в болоте и скапотировал, перевернулся вверх колесами. Летчик благо­получно выбрался из перевернувшейся машины и огляделся.

Болото было большое и чистое - на много десятков верст. По карте летчик определил место и, отправив за помощью борт­механика, решил терпеливо дожидаться людей, не покидая своей машины.

„Наверное, меня скоро хватятся и начнут искать", - думал он, приготовляясь к ночлегу.

К своей неудаче летчик отнесся спокойно. Он хорошо знал, что товарищи его не оставят и непременно скоро разыщут. Про­визии с ним было немного, но у летчика было с собой охотничье ружье и патроны. Он не боялся погибнуть.

На болоте летчику пришлось прожить больше недели. Каждый день он ходил на охоту, а ночью спал на крыле самолета.

Бродя по болоту, он однажды поймал журавленка.

Это был длинноногий, уже оперившийся птенец, не умевший хорошо летать.

Пойманного журавленка летчик привязал за ногу к опрокину­тому самолету.

- Я не знал, чем питаются журавли, и стал приносить из болота лягушек, собирал ягоды, - так рассказывал потом о своих заботах летчик.

Больше недели летчик и журавль жили одни в лесу.

А еще через несколько дней летчика нашли. Прилетевший самолет сбросил ему записку, пакет с продовольствием и ружейными патро­нами. Скоро к самолету вместе с бортмехаником пришли люди.

Работы было много. Нужно было расчистить в болоте место для взлета, сделать настил из бревен, чтобы не завязла машина.

Когда все было готово, летчик посадил в наблюдательскую кабину своего журавленка, дал газ и благополучно взлетел.

С ближайшего пункта, где ему пришлось заправлять бензином машину, он послал в свой отряд такую телеграмму:

„Все благополучно. Вылетаю журавлем. Встречайте".

Непонятная телеграмма наделала много шума и хлопот в штабе авиационного отряда. Там никто не знал Журавлева (на телеграфе переврали слово „журавль", о котором сообщал летчик).

- Наверное, это приехало какое-нибудь начальство, - сказал начальник штаба, - на всякий случай нам нужно его встретить.

Самолет летчика Ермакова на аэродроме встречали по форме.

Едва показалась в небе машина, на аэродром вышел дежурный начальник. Почтительно подбежал он к приземлившейся у старта машине.

Из кабины виднелось знакомое лицо Ермакова. Пассажиров в самолете не было видно.

Закинув на лоб очки, Ермаков приветливо улыбался.

1. Здравствуйте, товарищи! - сказал он, останавливая мотор.  
   Держа под козырек, дежурный начальник осторожно спросил:
2. А где же товарищ Журавлев?
3. Журавлев?.. Товарищ Журавлев со мной, в кабине.  
   Дежурный осведомился тревожно:
4. Может быть, товарищу Журавлеву дурно?
5. Быть может.

Лицо летчика сияло. Обеспокоенный дежурный заботливо за­глянул в кабину. Там на сиденье наблюдателя, прихлестнутый поясным ремнем, спокойно сидел... журавль. Увидев нежданного гостя, дежурный рассмеялся:

- Так вот ты какого нам Журавлева доставил! А мы тут головы ломали, думали: кто с тобой летит? Решили встретить.

Прибывшего журавля поселили на аэродроме. Скоро он привык к людям и, важно выступая, ходил возле поднимавшихся и садив­шихся крылатых машин.

На аэродроме новый гость чувствовал себя как дома - на бо­лоте.

Новая жизнь очень понравилась журавлю. Он стал брать из рук угощение и совсем перестал бояться людей. Днем и ночью он был с людьми, работавшими на аэродроме.

Осенью, в положенный срок, журавль начал учиться летать. Вытянув шею, он брал разбег против ветра и, как разбежавшийся самолет, отделялся от земли. Сделав круг над аэродромом, журавль благополучно и аккуратно приземлялся. Следя за его полетом, летчики с уважением говорили:

- Здорово летает наш Василий Иванович!

Однажды, особенно увлекшись, Василий Иванович улетел на соседнее болото и пробыл там почти весь день. Под вечер, когда в отряде начинались учебные полеты, он услыхал звук запускаемых моторов и тотчас вернулся.

Юрий Степанов

##### ТРИ ЛЯГУШОНКА

Жили на свете три лягушонка: Веселый, Грустный и Никакой.

Веселый считал, что жизнь веселая штука, Грустный — что грустная, а Никакой — просто жизнь, и все. Чтобы узнать, кто из них прав, отправились

они по белу свету. Отошли недалеко от дома и увидели порожистую реку.

— Ура! Веселая река! — обрадовался Веселый.

— По-моему, грустная, — сказал Грустный.

— Река как река, — сказал третий.

— Давайте окунемся в реку, а потом уже скажем, какая она, — предложил Веселый, и трое лягушат прыгнули в воду. Поток подхватил их и понес к водопаду. Лягушата чудом уцелели, и их выбросило на берег.

— Веселая река, — сказал Веселый лягушонок, — так меня крутила, так бросала!

— Грустная, — сказал Грустный, — посмотрите, сколько на берегу чьих-то костей!

— Река как река, — сказал третий, — кому повезет, а кому и нет.

Вернулись лягушата домой, но так и не решили, какая жизнь: веселая, грустная или жизнь как жизнь?

##### СВЕТЛЯЧОК

По ночам Светлячок не спал, а светился и смотрел на небо.

Небо он считал большим зеркалом, в котором отражаются светлячки, сидящие на соседних былинках.

Одни горели тускло, другие ярко.

Вот только не знал Светлячок, где его отражение. И втайне считал, яркая Полярная звезда как раз и есть его отражение.

Иногда Светлячку казалось, что Полярная звезда начинает тускнеть» тогда он напрягал все свои силы и даже гудел от напряжения.

Ему хотелось быть ярким, а не тусклым, как другие звезды.

— Не надрывайся, — говорили ему соседи. — Тебе что, больше всех надо. Свети потихоньку.

Но Светлячок никого не слушал.

— Так можно и совсем погаснуть!

Только утром, совершенно обессилев, но со спокойной совестью Светлячок засыпал. Он боялся только одного — проспать. Ведь если он проспит, на небе не появится Полярная звезда.

##### СНЕЖНАЯ ЛОШАДКА

Было это еще при царе Горохе. Захотелось старому солдату набить табаком свою любимую трубку. Хвать! А табачку-то и нет. Кисет пуст.

— И не из таких переплетов, бывало, выходил, — сказал солдат, — как-нибудь и из этого выйду.

Вышел он на улицу. А на улице первый снег выпал. Земля белая — точно скатертью праздничный стол накрыт, а дома — снедь всевозможная. Хорошо! Только вот табачку нет.

Ребятишки снег катают, снежных баб лепят — аж завидно. Сам бы с ними поиграл, да возраст вроде не позволяет и честь мундира надо беречь.

— Как же табачку раздобыть? — сказал солдат.

А солдатская смекалка ему шепчет на ухо: «Слепи, солдат, снежную лошадку и выменяй ее на табачок!»

— А что? — сказал солдат. — Лошадка не снежная баба. Лошадку лепить даже генералу не стыдно. Не то что мне, простому солдату.

И стал солдат лепить снежную лошадку. Когда она была готова, он посыпал ее золой и стала она мышиной масти в яблоках — хоть на парад выезжай. Оставил бы себе, да табачок дюже нужен.

Лошадка стоит, копытом бьет, как настоящая.

Надел солдат на снежную лошадку уздечку и повел на базар. Дорога была не близкая. Солнышко припекало, и лошадка стала таять. Солдат ее ведет, а она все меньше и меньше становится. Даже дети стали над ним смеяться. Думали, что он игрушку за собой тянет.

И стала лошадка совсем маленькой. Совестно солдату стало. Взял он снежную лошадку и положил в солдатский котелок.

Когда солдат пришел на базар, в котелке уже ничего не осталось, кроме серой, мутной воды.

— Какая жалость! — сказал солдат. — Видать, не добыть мне сегодня табачку.

Хотел он выплеснуть воду из котелка, а солдатская смекалка шепчет ему: «Погоди, солдат! На каждый товар покупатель найдется».

Стоит солдат, котелок в руках держит. Подходит к нему купец:

— Чего продаешь, солдат?

— Продавать ничего не продаю, а выменять хочу.

— Что же ты и на что меняешь?

— Хочу свою снежную лошадку на щепоть табаку выменять, — говорит солдат.

— Где же твоя лошадка?

— А вот! В котелке. Купец заглянул в котелок,

— Жидкая лошадка?!

— Утром была снежной, да по дороге растаяла, — говорит солдат.

— А масть какая? — спрашивает купец.

— Мышиная в яблоках! — говорит солдат.

— Масть что надо! — говорит купец. — А ведь я такую вот жидкую лошадку всю жизнь искал. Отдаю тебе кошелек с деньгами. Утром он был полон, но пока ходил по базару — деньги и растаяли.

— Денег мне не нужно, — говорит солдат, — мне бы табачку в трубку набить.

— Табачком угостить могу, — говорит купец и подает солдату кисет. — А свою лошадку переливай в мою посудину.

И купец подставил свой кувшин.

— У меня в этом кувшине целый табун. Там и твоей лошадке привольно будет.

Набил солдат трубку и пошел домой. Снег уже весь стаял. Была грязь. Но снежные бабы еще кое-где стояли.

— Не надо было пеплом лошадку посыпать, - сказал солдат, — тогда бы она так быстро не растаяла. Но тогда, быть может, никто бы за нее и на понюх табаку не дал.

##### ТРОФИМ ТРОФИМЫЧ

Жил в одном колхозе трактор, самый первый - колесный. Звали его уважительно: Трофим Трофимыч. Никто уже и не помнил, сколько ему лет, но Трофим Трофимыч все еще тарахтел, фыркал и чокал своим мотором. Вот только в поле его уже не пускали. Пахал и боронил он огороды колхозников, возил молоко с фермы, а большее время стоял.

Трофим Трофимыч слышал разговоры о том, что его давно пора списать и сдать в металлолом: без него новой техники хватает. Очень Трофим Трофимычу эти разговоры были не по душе.

— Да я любой современный трактор за пояс заткну, — говорил он, — пустите меня только в поле.

— Ты, уважаемый Трофим Трофимыч, свое отпахал, — говорили ему, — отдыхай. А в поле тебя пускать нельзя. У нас делегации со всего света бывают. Что они подумают?

Шли в поле стосильные трактора, весело подмигивали ему фарами, желая еще сто лет не ржаветь, а Трофим Трофимыч только смотрел на них с завистью.

Летом еще находилось какое-то дело, а зимой Трофим Трофимыч стоял в сарае, заваленном под самую крышу душистым сеном, и вспоминал прожитую жизнь. Вспоминал, как лязгали о его бока кулацкие пули, как он горел, как топили его в болоте, сбрасывали с кручи в реку. Но назло всем врагам он выходил из ремонта как новенький и снова принимался за работу.

Но чаще всего он вспоминал свою первую борозду.

Было тихое утро. В небе заливались жаворонки. Черный пласт земли, вывернутый наизнанку, маслянисто поблескивал и дымился парным весенним ароматом. А впереди было огромное поле, на котором тарахтели его друзья — трактора.

Никого из них уже не осталось. Один Трофим Трофимыч еще жив.

Настала весна. Сарай освободился от сена. Сквозь дощатые щели все чаще стало светить солнце, покрывая Трофим Трофимыча рыжими горячими полосами.

И однажды он не выдержал. Затарахтел мотор, застучали шестерни, заскрипели заржавевшие подшипники — и Трофим Трофимыч, распахнув ворота сарая, выкатил на улицу.

— Привет, старина! — говорили ему встречные трактора. — Куда это ты собрался? Уж не пахать ли? Смотри, нас, молодых, без работы не оставь.

Трофим Трофимыч промчался по улице села и покатил к тому полю, где когда-то прокладывал первую борозду.

Никогда он еще так быстро не мчался. Как молодой, он поднялся в гору, и перед ним открылось знакомое поле.

Было тихое утро. Пели жаворонки. Не было только плуга, да не парил черный пласт первой борозды.

Трофим Трофимыч добрался до середины поля, и тут у него в груди что-то затарахтело, хрустнуло, лязгнуло. Он остановился, и мотор заглох.

Через некоторое время перевезли Трофим Трофимыча на сельскую площадь.

Почистили, смазали, покрасили и оставили там на вечные времена.

С высокого постамента Трофим Трофимыч видел всю округу, где был ему знаком каждый бугорок, где в полях работали его внуки и правнуки — новые мощные трактора.

Каждую весну приносили дети и взрослые Трофим Трофимычу живые цветы. Они помнили день его трудового рождения.

А трактора, проезжая мимо Трофим Трофимыча, приветливо подмигивали ему фарами, и каждый думал: «Счастливая, необыкновенная судьба у этого первого трактора! Нам бы столько проработать, сколько он проработал».

##### САМОЕ ГЛАВНОЕ ВОЛШЕБСТВО

Жил на свете волшебник. Все он мог, но ничего его не радовало. Махнет рукой — дворец появится, махнет еще — пустыня возникнет или море разольется. Посмотрит волшебник на все это и скажет: «Ну и что?»

И решил он узнать, что люди о счастье говорят. Почему они ничего не могут, а счастливы бывают?

Вот раз встретил волшебник человека, который нес мешок.

— Тяжело? — спрашивает волшебник.

— Куда уж тяжелей, — отвечает человек. Хочешь, тебе всегда легко будет? Хочешь, все будет делаться само собой?

— Нет, — отвечает человек, — от такого счастья уволь.

Удивился волшебник:

— Тебе же тяжело?

— Так и должно быть, — отвечает человек, — будет все легко, чему же тогда радоваться?

— Наверно, ты прав, — сказал волшебник, — я вот все могу, а радости нет.

— И дом можешь с крыши построить? — спросил человек.

Волшебник махнул рукой, и в воздухе появилась крыша с трубой и дымом. Потом появились стены, фундамент, забор и сад за ним.

— Здорово, — сказал человек, — только лучше, когда все это своими руками построишь.

— Ты и на самом деле счастлив? — спросил волшебник.

— Донесу мешок до места, сделаю дело — вот и радость у меня.

— Дай мне свой мешок, — попросил волшебник, — я понесу.

Путь был долгим. Несет волшебник мешок и спрашивает:

— Далеко еще?

— Далеко, — отвечает человек.

— Отдохнуть можно?

— Лучше не надо, а то радость будет не полной.

Тяжело было волшебнику, махнуть бы на все рукой и сразу с мешком очутиться на месте, но он терпел. Хотелось хоть раз в жизни испытать недоступную ему радость.

Наконец человек сказал:

— Пришли.

Сбросил волшебник мешок, упал на землю, и по лицу у него расплылась счастливая улыбка.

— Теперь понимаешь, что такое счастье? — спросил человек.

— Понимаю, — ответил волшебник. — Спасибо тебе, человек, за науку.

— И тебе, волшебник, спасибо, — ответил человек, — помог мешок донести.

С тех пор волшебник забросил свое мастерство. Своими руками построил дом, вырастил сад и каждое утро еще до солнышка вставал и шел работать в поле. Работая, он пел. Со всеми был добр и приветлив. Дня у него не проходило без радости.

Встречая человека, который работает с удовольствием и песней, улыбнись ему. Может быть, это и есть тот Волшебник, который умеет все на свете.

ИГОЛКА

Жил-был старик со старухой. Порвал как-то старик свою рубаху. Взялась старуха рубаху чинить. Нитку нашла, а иголку найти не смогла. Черти куда-то ее подевали.

— Иди, старик, на базар, купи иголку, — наказала старуха.

Отправился старик на базар. Ночь застала его в пути. Заночевал он в стоге сена. Под утро стал с боку на бок переворачиваться, и воткнулась ему в руку иголка. Новенькая, блестящая. Обрадовался старик и поспешил домой.

Навстречу мужик свинью гонит. А свинья не идет, хоть убей. Старик возьми и уколи свинью иголкой. Свинья взвизгнула и сразу метров на сто вперед убежала.

— Да твоей иголке, старик, цены нет, — сказал мужик, — бери свинью, давай мне свою иголку.

Сменялись. Гонит старик свинью, а сам думает: «Зря я отдал иголку за свинью. Чем теперь старуха будет мне рубаху чинить?»

Подходит к нему другой мужик, с коровой, и говорит:

— Бери, старик, корову, давай мне свинью. Надоело мне молоко, захотелось свинины.

— Бери, — говорит старик, — для меня что свинья, что корова.

Гонит старик корову, а сам думает: «Попадет мне от старухи. Посылала меня за иголкой, а я корову веду».

Вернулся старик домой.

— Иголку купил? — спрашивает старуха.

— Нет. Я иголку в стогу сена нашел.

— Совсем хорошо, — обрадовалась старуха, — деньги, значит, целы остались.

— Иголку я на свинью выменял, а свинью на корову…

— Ты, старик, видать, совсем из ума выжил! Чем же я тебе рубаху чинить буду? Зачем тебе корова? Ее же кормить надо!

— Что же мне теперь делать с коровой? — спрашивает старик.

— Иди к соседу, — говорит старуха, — и обменяй корову на иголку. Только ржавую не бери.

— Ну и умница ты у меня, — сказал старик, — сам бы я никогда до этого не додумался.

Отвел старик корову к соседу, принес иголку.

— Вот это совсем другое дело, — сказала старуха, — иголка есть не просит.

Починила она старику рубаху, воткнула иголку в тряпочку и сказала:

— Как у нас все хорошо получилось. И деньги целы, и иголка есть.

— Хорошо! — согласился старик. — Уж если кому повезет, так он и в стоге сена иголку найдет.

ЧАСЫ И ЗЕРКАЛО

Зеркало, висевшее напротив стенных Часов, относилось к ним с презрением. Часы то бежали, то отставали, и хозяину приходилось их постоянно подводить. Иначе Часы подводили хозяина, и он опаздывал на работу.

Как вы бессовестно лжете! — говорило Зеркало, обращаясь к Часам. — Лучше уж вовсе стоять, чем тикать впустую и вращать стрелками, как вздумается.

Старые Часы тяжело вздыхали и говорили, что им уже давно нужен ремонт, но нет настоящего мастера, который бы разобрался в старинном механизме. А в былые времена точнее, чем они, никто время не показывал.

— Трудно в это поверить, — говорило Зеркало, — я тоже не молодое, но, как и раньше, отражаю все исключительно точно. Нет ни одной пылинки, которую бы я пропустило.

— Отражаешь ты каждую пылинку, это точно, — сказали Часы. — В целом же — врешь.

— Какая страшная клевета! — возмутилось Зеркало. — Я потрескаюсь от возмущения. Да точнее зеркала нет ничего на свете.

— Но левое в тебе становится правым, и наоборот, — вздохнули Часы. — Стрелки в отраженном циферблате идут в противоположную сторону. Цифры перевернуты. А все пылинки и царапины — на месте. Вот и получается, что лжешь ты точнее всех на свете.

— Нечего на зеркало пенять, — ответило Зеркало и больше никогда с Часами не разговаривало. Всеми своими пятнами оно выражало глубокое презрение к Часам. А Часы скрипели изо всех сил, стараясь не отстать от времени и надеясь, что еще будут после ремонта ходить так же точно, как в далекой юности.

КТО ЧЕМ ГРОЗИТСЯ

За морем, в тридесятом царстве, в распроклятом болоте, жила-была Жаба. Болото для нее было настоящим раем. И казалось Жабе, что все только и мечтают, как бы Жабу прогнать, а болото себе захватить. Ни днем ни ночью не знала Жаба покоя и думала: «Как защитить болото?»

Однажды вырвался из трясины болотный газ — бух! Да так сильно, что Жаба потеряла сознание. Придя в себя, она очень удивилась, что осталась жива и никто ее болото не захватил.

— Если я боюсь «буха», то и другие должны бояться, — решила Жаба.

И стала она всем говорить, что у нее есть очень страшный Бух и что будет плохо всякому, кто полезет к ней на болото.

Звери и раньше стороной болото обходили, а теперь и вовсе подходить перестали.

Только Жаба успокоилась немного, как дошел до нее слух, что у кого-то есть «бабах». Еще пострашнее «буха».

— Все! — сказала Жаба. — Теперь обязательно у меня болото отнимут, а меня убьют. — И Жаба каждую минуту ждала нападения.

Однажды приснилось ей, что со всех сторон подползает к ней что-то страшное, непонятное. Сердце Жабы ушло в пятки, а тут под самым брюхом — бух! — вырвался болотный газ.

Сердце Жабы не выдержало и разорвалось от страха.

Пришел врач Дятел, осмотрел Жабу и сказал:

— Жаба погибла от испуга!

Она же никого не боялась, — удивляются звери. — У нее был «бух». Она сама всех этим «бухом» пугала.

— Кто чем грозится — тот того и боится, — ответил Дятел.

ЧУДЕСНАЯ ИСТОРИЯ

Жили-были Баркас с Лодкой, и был у них сынок — Маленький заводной катер. Муха сядет на него — он набок кренится. Пустят его в тазике с водой — и он тарахтит весь день, тычется носом в края. А мать с отцом на него налюбоваться не могут.

— Маленький, а уже как настоящий!

Когда сынок подрос, разрешили ему плавать по лужам. Какое это было замечательное время! Лужи громадные, как океан. Вода теплая. Несется Катер, тарахтит от удовольствия. Мелькают лопухи, ромашки, одуванчики. Выпрыгивают из-под носа лягушата. Катер жмурится от яркого солнца и выскакивает на берег.

— Мама! — ревет он, вращая винтом. Кто-нибудь брал его ласково рукой и снова пускал в лужу. И Катер, забыв про все на свете, снова летел, разбрызгивая воду.

Время шло. Катер рос, рос и стал Речным теплоходом.

Теплоход сверкал белизной. Черным, просмоленным родителям было даже неудобно стоять с ним рядом.

Теплоход перевозил людей на другой берег озера или катал детей по реке до самого моря. Он был доволен своей судьбой, особенно когда его трюм и палуба были наполнены веселой детворой. Но он рос. В озере и реке ему становилось тесно. Он часто садился на мель и царапал днище. Пришлось выйти в море.

Теперь он назывался Океанским лайнером. И ему были не страшны никакие бури. Несколько раз в год он пересекал океан от материка к материку, перевозя в своих каютах тысячи пассажиров.

Он был необходим людям, и это приносило радость. Но в порту, в часы отдыха, ему снился всегда один и тот же сон: он видел себя Маленьким катером, не больше детской ладошки, который несется по лужам, разбрызгивая радужные брызги. Мимо проносятся лопухи, ромашки… Выпрыгивают из-под носа лягушата… Он вылетает на берег и кричит: «Мама!» Тут он всегда просыпался от своего басовитого голоса.

Люди на палубах машут провожающим. Пора в путь. И Лайнер отчаливает от берега.

Двигаясь среди голубых волн, он ищет среди них своих стареньких родителей, которые пришли его провожать.

Они машут ему заштопанными парусами, а он громко и ласково гудит:

— До скоро-го-го-го-о-о!..

ПЕНЬ И СИРЕНЬ

— Жаль мне тебя, Сирень, — ворчал Пень, — нет тебе никогда покоя. Весной — ломают! Осенью — ломают! И утверждают, что надышаться на тебя не могут. Пора бы тебе уже ума набраться! А тебе только бы цвести да распускаться. Ветер у тебя в ветвях! Все мечтаешь о чем-то. Все чему-то улыбаешься. Никакой серьезности.

Прошла гроза. Грозди Сирени наполнились влагой, воздух вокруг напитался ее нежным, тревожным ароматом.

— Вот снова, — заворчал Пень, — грозди свои распустила! А кому все это надо? Бери пример с меня: мне что лето, что зима, что весна, что осень — все едино. На меня ничего не действует. Как говорится, на мне хоть кол теши. Это, я понимаю, счастье!

Сирень не отвечала и не обижалась на Пень. Задумчиво пряча свои глаза в мокрые грозди, она счастливо и мечтательно чему-то улыбалась. Сирень уже привыкла к воркотне Пня и жалела его.

Ведь совсем недавно этот Пень был цветущей черемухой.

ВСЕ ВПЕРЕДИ

— Кем ты хочешь быть? — спрашивали Мышонка тети и дяди.

— Слоном, — отвечал Мышонок.

— Молодец! — говорили ему тети и дяди. — Мы остались мышами, а тебе все дороги открыты, только учись.

И Мышонок учился. Учился на отлично.

— Всегда надо стремиться к чему-нибудь большому и светлому, — говорил Мышонку учитель Крот. — Будешь еще слоном, у тебя все впереди.

Мышонок окончил школу, пошел на слоновые курсы. Окончил их и получил диплом Большого слона.

Но слоном он нигде устроиться не мог, а мышью работать не хотел.

— Не горюй, — говорили Мышонку тети и дяди, — ты еще молод, у тебя все впереди. Будешь еще слоном. А не будешь — не беда. Мы же не слоны, однако живем не тужим.

Шло время. Мышонок с завистью поглядывал на счастливых мышей, которые были просто мышами. И ждал, когда же наконец станет слоном.

— У меня все впереди, — успокаивал себя Мышонок, поглядывая на диплом. — У меня все впереди.

Однажды он повстречал Слона и спросил его:

— Как ты стал Большим слоном?

— Я слоном родился, — ответил Слон.

— А о чем ты мечтал с детства?

— Мечтал стать человеком, — ответил Слон.

— Почему же не стал?

— Стал, — ответил Слон. — Однажды я спас утопающих детей, и мне сказали, что я человек.

— Но ты же Слон! — удивился Мышонок. — Большой, с хоботом…

— Внешний вид не главное, — ответил Слон, — главное, что в душе и в делах.

— Тогда и я стану человеком, — решил Мышонок.

— Постарайся, — сказал Слон, — человек — это самое большое звание на свете.

ГОНЧАР

Гончар, всю жизнь делавший горшки да чашки, вылепил однажды Глиняшку — глиняного человечка. И такой он получился веселый, что и не хочешь, а улыбнешься, глядя на него. Поставил гончар Глиняшку в красный угол, и сразу весь дом словно наполнился радостным светом. Так бывало, когда сын приезжал из города или внук забегал. Смотрит гончар на Глиняшку и нарадоваться не может. Сам удивляется, что такое чудо сотворил.

Увидел Глиняшку сосед и ну давай клянчить:

— Продай Глиняшку! А хочешь — свинью за него бери!

— Мне Глиняшка самому нужен, — отвечает гончар, — лучше я тебе другого вылеплю, и бесплатно.

Стал гончар лепить. Одного, другого, третьего человечка — получаются какие-то уродцы, даже смотреть тошно. А сосед все просит: продай да продай Глиняшку!

— Не хочу я свою радость продавать, — отвечает гончар, — да и цены она не имеет.

— Я тебе корову за него отдам, — говорит сосед.

— Подожди, — говорит гончар, — вылеплю я тебе другого Глиняшку — бесплатно отдам.

Забросил гончар все свои горшки да чашки. Целыми днями глиняшек лепит. Слепит, обожжет — разобьет и выбросит. Никак не может сделать такого же Глиняшку, как первый раз. А сосед все просит:

— Продай Глиняшку! Возьми мой дом и все, что в нем.

А старуха ворчит на гончара:

— Занялся бы делом, как все добрые мастера. С твоими глиняшками скоро в доме куска хлеба не останется.

Однажды проснулся гончар утром. В доме жареной свининой пахнет. Кажется, нет на свете запаха лучше на голодный желудок, а в доме все равно скучно, темно, уныло.

Огляделся Гончар и не увидел веселого Глиняшку. Вместо него стоит уродец, которого он вчера разбить забыл.

— Где Глиняшка? — спрашивает гончар.

— В углу стоит! — отвечает старуха.

— Это не Глиняшка! — говорит гончар.

Взял уродца, вышел во двор и разбил об угол дома. Чтобы никому больше настроение не портил. Зашел гончар к соседу, а у того в доме словно праздник. В углу стоит его Глиняшка, и от этого весь дом веселым кажется.

— Верни Глиняшку, — говорит гончар.

— Не верну! Я за него свою свинью отдал.

Гончар схватил Глиняшку — сосед бросился отнимать. Возились, возились — упал Глиняшка на пол — и разбился на мелкие кусочки.

— Эх! — сказал в сердцах сосед. — Ни себе ни людям. Что ты за мастер, если двух глиняшек не можешь одинаковых вылепить.

Гончар собрал в передник все осколки Глиняшки и отнес домой. Он заметил, что даже осколки Глиняшки продолжают светиться радостным светом.

И снова гончар засел за горшки да чашки. Только теперь он делал посуду особенную. На базаре она шла нарасхват.

— Веселая у тебя посуда, — говорили покупатели, — вроде такая, как и у всех, но и не такая.

Гончар только улыбался в усы. Один он знал, что в каждом горшке и чашке — маленький кусочек веселого Глиняшки.

КТО ГЛАВНЕЙ?

По морю гуляли волны.

Гребни их доставали до неба, берега содрогались от ударов, а корабли разлетались в щепки. Стальным молотом били волны в скалы. Казалось, еще немного — и скалы рухнут, превратятся в пыль. Хлынет на берег торжествующее море.

Но случилось так, что одна Капля, что вместе с пеной поднялась очень высоко в небо, сказала:

— Я самая главная и самая важная! Я выше всех капель моря!

Другим каплям стало обидно.

— Мы не хуже тебя! Мы все важные и все главные. Мы — единое море.

— Я выше всех, — ответила Капля. — Я мчусь на гребне волны. Я венчаю самую высокую волну. Без меня волна — не волна.

Тогда каждая капля сказала, что тоже хочет быть на гребне волны и считаться самой главной.

Нижние капли перестали поддерживать верхние, а стали карабкаться наверх. И сразу исчезли на море волны. Оно стало похожим на закипающий суп и беспомощно плескалось, едва вороша маленькие песчинки. И ни одной капле не удавалось и на сантиметр подняться над поверхностью.

А скалы стояли, готовые сдерживать удары волн, и каждая песчинка их крепко держалась друг друга. Они знали, что только вместе они — скала, а по отдельности — сыпучий песок.

##### ВИШЕНКА

Росла у деда с бабкой вишенка в саду.

Отцвела она весной – и осталась на вишне одна вишенка. Маленькая да зеленая.

– Это нашей внучке, – говорит дед, приедет наша внучка, мы и угостим ее вишенкой.

– Это вишенка нашей внучке, – говорит бабушка, – вот приедет наша внучка, мы и угостим ее вишенкой.

Вишенка зреет на солнышке, а дед с бабкой на нее любуются.

– Наливайся, вишенка, полнее, созревай, вишенка, скорее.

– Скоро внучка наша приедет.

И стала вишенка зрелой, так и хочет лопнуть от сока.

Сорвать бы ее, да внучка все еще не едет.

Вот вышел дед утром в сад посмотреть на вишенку, а вишенку воробьи склевали, одна косточка осталась.

Погоревали дед с бабкой, да ничего не поделаешь.

Наступила зима, а внучка так и не приехала.

Сидят дед с бабкой у окна, смотрят, как на ветру качается вишневая косточка, и говорят:

– Не успеешь оглянуться, как настанет лето, созреет другая вишенка, еще лучше этой. Приедет внучка, и мы угостим ее вишенкой…

##### СЛОН И МУРАВЬИ

– Зачем ты таскаешь бревна? – спросили однажды Муравьи у Слона.

– Меня за это кормят, – ответил Слон.

– Таскай лучше нам сосновые иголочки, мы тоже будем тебя кормить.

– Что ж, – согласился Слон, – работа ваша легкая, чистая.

Показали Слону иголочку. Сухую, просмоленную, пригодную для постройки муравейника. Но сколько Слон ни бился, не мог ухватить иголочку. От напряжения пот катился с него градом, даже иголочка намокла. Теперь она уже никуда не годилась.

– Не могу больше, – вздохнул Слон, – лучше я буду бревна таскать.

– Эх ты, – сказали разочарованные Муравьи – а мы-то тебе целую муху на ужин приготовили.

##### ЖАДНОЕ ДЕРЕВО

В летний зной прятались в тени дерева путники. Но однажды дерево пожалело своей тени.

У каждого есть своя тень, – решило оно, – пусть и отдыхает каждый в своей тени.

Не стало под деревом тени. Солнце высушило его корни – и оно засохло.

(Юрий Степанов)

#### ПЧЕЛА И МУХА

Прилетела к Пчеле муха.

– Научи, – говорит, – как мед собирать. Уж очень я его люблю.

Пчела научила.

– О, это совсем не трудно, – сказала Муха, – давай работать вместе. Ты и оглянуться не успеешь, как мед некуда будет девать.

Пчела согласилась, и они стали работать вместе.

Пчела с утра до ночи носила мед, а Муха только сидела на сотах и, отдуваясь, поглаживала брюшко.

А однажды муха сказала Пчеле:

– Надоела ты мне, целыми днями жужжишь, жужжишь. Покою от тебя нет. – И закрыла дверь, не пустив Пчелу домой.

#### БОЛЬШОЙ СОЛОВЕЙ

Было у Соловья с Соловьихой четыре птенчика.

Три маленьких и один большой.

– Если он в меня пойдет, – говорил папа Соловей о большом, – то будет лучшим певцом в лесу.

Через некоторое время большой птенец вытолкнул трех маленьких из гнезда и остался один.

– Один сынок остался, – сказал папа Соловей, – зато какой большой. Вот будет соловей так соловей!

Сынок подрос. И однажды, взмахнув крыльями, поднялся на высокую ель и закричал на весь лес:

– Ку-ку!

##### МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ

Мыльный Пузырь раздулся и стал больше Куска Мыла.

– Прощай, предок! – сказал он небрежно и полетел над потоком машин и пешеходов.

Мыльный Пузырь переливался всеми возможными цветами, блестел на солнце, а сквозь его прозрачные стенки было видно голубое небо с легкими облаками. Пузырь гордился, что был надут воздухом современности, и поэтому старался улететь дальше от того места, где оставил своего серого родителя.

«Какое счастье, что я на него не похож», – думал Пузырь и любовался в витринах магазинов своими сверкающими отражениями.

Все, кто видел мыльный пузырь снизу, удивлялись его величине и говорили:

– Акселерация!

Это было приятно слышать от тех, кто сам не мог подняться над землей и на сантиметр, а летать не умел и подавно.

Но мыльные пузыри лопаются почто от всего. Лопнул и наш Пузырь.

Упала на жестяной карниз дома мутная капля. Каплю высушило солнце, и она превратилась в еле заметную пленочку серого хозяйственного мыла.

#### НЕ ЗОЛОТОЕ, А ПРОСТОЕ

Снесла Курица яйцо – самое обыкновенное.

Раскудахталась, будто не яйцо снесла – целую землю с морями и лесами.

А яйцо как яйцо: белое, круглое…

– Вот высижу его, тогда увидите, что за яйцо! – кричит Курица.

Прошло три недели.

Вылупился из яйца цыпленок. Желтенький комочек на тонких ножках.

– Теперь-то видите? – спрашивает Курица.

# ТАБЛЕТКИ ОТ НЕПОГОДЫ

На небольшой городской площади Пять углов пять дней в неделю, чередуя углы, стоял, застенчиво улыбаясь прохожим, странный человек, продававший таблетки от непогоды. В солнечный, знойный день продавал он таблетки от дождя. В дождь — от зноя. В мороз — от оттепели.

Над продавцом все смеялись, и таблеток никто не покупал. Мальчишки подсовывали ему всякие железки и дразнили. Но продавец радовался даже этим железкам.

— Возьмите! Совсем дешево! — говорил он, заглядывая в глаза прохожим.

В субботу и воскресенье его на площади не было. Наверно, потому, что не было на ней шестого и седьмого углов.

В то время я был маленьким. Ничто меня не удивляло. Все казалось вечным, неизменным, раз и навсегда установленным. Менялась только погода. И продавец таблеток от непогоды был тоже привычным и обязательным, как умывание утром, как новогодняя елка, как ночь и день.

Мимо продавца текла равнодушная толпа, которую он провожал грустным, добрым взглядом. Мне было жаль его.

Однажды, выпросив у матери на мороженое, я подошел к продавцу и положил в его сморщенную руку серебряную монетку. И он преобразился. Из старого, сгорбленного превратился он в красивого, стройного юношу, одетого в сверкающую сказочную одежду.

— Выбирай, малыш! — сказал он, ласково улыбаясь.

И поднес к моим глазам шкатулку, в которой радужно пестрели разноцветные горошины.

Я взял зеленую. Она показалась мне очень красивой. А продавец подал мне еще несколько.

— Это тебе на все случаи жизни, — сказал он. — Будь счастлив!

Я прибежал домой радостный и возбужденный, но таблеток так и не попробовал. Мать велела выбросить их в помойное ведро.

С тех пор я не подходил к продавцу, а следил за ним издали, надеясь снова увидеть, как он превратится в молодого человека.

...Была пятница. Знойное небо голубым зонтом раскинулось над городом. По мягкому асфальту бесшумно шли прохожие. Над домами, как над вафельными стаканчиками, громоздились белые облака, напоминавшие развесное мороженое. Солнце дышало жаром, как топка открытой печи. Продавец стоял на углу, почерневший от загара, и говорил:

— Таблетки от дождя, холода и ненастья! Покупайте волшебные таблетки!

— Вы, сударь мой, совсем совесть потеряли, — стал выговаривать продавцу какой-то толстяк в соломенной шляпе, едва успевавший вытирать пот с лица, — или за детей всех принимаете. Постыдились бы своих седин.

— Я недорого! Могу бесплатно! Пригодятся... — переминался продавец с ноги на ногу.

— Да вы просто издеваетесь надо мной! — взвизгнул толстяк.

— Купите тогда таблетку от войны!

Толстяк выпучил удивленно глаза, раскрыл рот...

— Ну, этого я так не оставлю. Это уже ни в какие ворота не лезет, сударь мой!

И толстяк направился к постовому милиционеру.

Видно было, как он размахивает руками, как постовой успокаивает его, покручивая у виска пальцами. А продавец смотрел на них грустно, с сожалением, и на глазах у него были слезы.

Прошла суббота, настало воскресенье. Солнечное, тихое. Обещавшее долгое, веселое лето.

И вдруг... Время остановилось. Радио на площади выдавило из себя свинцовой тяжести слова: «Война! Вероломное нападение! Все на защиту Отечества! Враг будет разбит!»

Люди замерли, словно их остановила и сжала невидимая сила. В этой толпе был и толстяк в соломенной шляпе. Он растерянно озирался, поглядывая на углы.

Настал понедельник. Потом стремительно помчались другие дни, но продавец волшебных таблеток уже не появлялся. И больше я его никогда не встречал.

Много с тех пор воды утекло. Новые события вытеснили из памяти многие детали далекого прошлого, но продавец таблеток не забылся.

Стерлись его черты. Осталось только доброе и грустное выражение лица да довоенная улыбка, какую сейчас уже нигде не сыщешь.

С тех пор я прихожу на площадь в надежде, что произойдет чудо: появится на площади застенчивый чудак, а я куплю у него одну-единственную таблетку... Много бы я за нее отдал.

Так же, как раньше, светит солнце.

Идут по улицам люди.

Почти такие же облака над домами, а его нет.

До сих пор мне кажется, что этот странный человек вышел из какой-то неизвестной прекрасной и удивительной сказки, которую оборвала война.

##### КАК БАРСУКУ ДОМ СТРОИЛИ

Жил в лесу Барсук. Ничего не знал, учиться не хотел, а советы давать любил. Кто бы чего ни делал, он возле вертится и советы дает: то не так, это не этак. А надо вот так, и надо вот этак...

И решили лесные жители проучить надоедливого Барсука.

Стал Барсук осенью дом себе строить. Позвал мастеров — зайцев.

Зайцы взялись за дело и мигом построили дом.

— Где же окна? — спрашивает Барсук.

— Окна не нужны, — говорят мастера, — в них зимой дует.

— Где же печь?

— Отличную печь сложили, только не в доме, а на опушке леса. Так и в доме свободней, и дрова не надо таскать далеко: лес рядом.

— Где же, наконец, дверь?

— Ну, а дверь прибили к старому пню, чтобы гости стучались в дверь и Барсука бы не беспокоили.

Понял тут Барсук, в чем дело. Ведь дом ему строили по его же советам.

##### СВОЕ И ЧУЖОЕ

У Хомячка вскочил прыщ на носу — больно и неприятно. Казалось, в нос вцепился страшный зверь и грызет, грызет.

Хомячок потерял сон, аппетит. В этот момент к нему в гости пришел Сурок и стал рассказывать, что в мире делается.

— В тридесятом царстве землетрясение, — сказал Сурок.

— А у меня прыщ на носу! Меня от него всего трясет.

— А тридевятое царство в тартарары провалилось.

— А у меня прыщ на носу, чтоб ему туда же провалиться, — говорил Хомячок.

— Говорят, скоро конец света! — сказал Сурок.

— А у меня прыщ на носу, и никакого конца ему не будет!

— Бесчувственный зверек! — закричал Сурок. — Можно подумать, что твой прыщ важней всего на свете, что у других прыщей не бывает!

— Бывают и у других прыщи, но мой больней чужого.

Слова Хомячка возмутили Сурка. Он хотел уйти от него, сильно хлопнув дверью, но налетел лбом на косяк двери.

— Ой-ёй-ёй! — застонал Сурок. — Ой, больно!

— Подумаешь, шишка на лбу! — сказал Хомячок. — Тебе бы мой прыщ, тогда бы ты не так запел.

— Да моя шишка в сто раз больней твоего прыща! — закричал Сурок.

— Тридесятое царство трясет. Тридевятое в тартарары провалилось. Скоро конец света, а он со своей шишкой носится.

— Ты что, издеваешься? — закричал Сурок. — Провались ты со всеми царствами! Еще друг называется. Больше ноги моей у тебя не будет.

И Сурок ушел.

А Хомячок остался при своем мнении, что его собственный прыщ больнее чужого и тем более шишки Сурка.

##### ОШЕЙНИК

Щенок с Котенком обнюхались и стали друзьями.

Потом Котенок говорит:

— А ты мяукать умеешь?

— Умею, — сказал Щенок.

— Лазать по деревьям умеешь?

— Умею, я все умею. Котенок взял и залез на дерево.

— Теперь ты, — говорит он Щенку.

Щенок походил вокруг дерева, потявкал и говорит:

— А я летать могу!

Котенок даже зашипел от удивления.

— А как ты будешь летать?

— На ушах, — сказал Щенок и, закрутив головой так, что его лохматые уши замахали, как крылья большой птицы, стал с громким лаем бегать по траве. Казалось, еще немного — и Щенок подымется в воздух.

— A y меня глаза светятся, — сказал Котенок. А у меня, а у меня... — начал Щенок, — а у меня ошейник.

Котенок не знал, что ответить, и с завистью посмотрел на ошейник. Хотел похвастаться усами, но, увидев гордо поднятый нос Щенка, подумал, что ошейник, наверно, лучше. А больше он ничего не знал.

— Теперь ты со мной и дружить не будешь? — спросил грустно Котенок.

Щенок молчал, яростно вращая хвостом. Делать нечего, Котенок грустно заковылял по тропинке.

Иногда он оглядывался. Может быть, Щенок еще согласится дружить?

Но Щенок стоял на бугре, задрав нос, и даже не смотрел в его сторону.

Так и кончилась их дружба.

##### ЗАЯЦ И ЧЕРЕПАХА

Черепаха с Зайцем нашли зеленый капустный лист.

— Делить его не будем, — говорит Заяц, — давай так: кто быстрее добежит до своего дома, а потом вернется к листу, тот его и съест.

— Согласна, — говорит Черепаха.

— Тогда я лист беру себе, — обрадовался Заяц, — тебе ли, Черепахе, тягаться в беге со мной, Зайцем!

— Нет, — сказала Черепаха, — лист я беру себе. Мне и бежать никуда не надо. Ведь я всегда у себя дома.