**Отрывок из книги «Сказки об Олеге»**

**К. Драгунская**

«Там разные люди были, в толпе. А посередине толпы стоял человек. Он был добрый. Это прямо сразу всем заметно было. Лицо у него доброе – круглое, со смеющимися глазами и большой улыбкой. Даже уши у него смешные. Чего в них такого смешного, и не объяснишь. Смешные и добрые уши. И всё тут. В общем, сразу видно – вот идёт добрый человек. К нему можно обратиться, и он не будет ругаться, а постарается помочь».

**\*\*\***

**В. Роньшин**

«Сидел как-то маленький Олег в школе на уроке природоведения, на котором изучал процесс круговорота воды в природе. А после этого урока, на большой перемене, маленький Олег вдруг подумал вот что: «Мама любит папу, папа любит меня, я люблю маму. Вот и получается круговорот любви в семье». Видите, какая, оказывается, у счастья простая формула:

Счастье – это круговорот любви в семье».

**\*\*\***

**В. Роньшин.**

«А ужина и обеда на Глоксинии не было; так же, как не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра, не говоря уже о послезавтра и позавчера. Так что торопиться и уж тем более спешить маленьким обитателям Глоксинии было некуда. Всё равно ведь никуда не опоздаешь. И раньше времени тоже не явишься. Времени-то на Глоксинии нет. Вот поэтому-то маленькие обитатели Глоксинии и были абсолютно счастливы. Недаром же говорится: «Счастливые часов не наблюдают».

**\*\*\***

**Шапка со свистом.**

« - Ну как тебе шапочка? – кричит мама из кухни.- Идёт?

- Ещё как идёт? – кричу я из коридора. – Только она всё время свистит.

Мама удивилась, наверное, потому что сразу в коридор выбежала. Стоит и смотрит – то на меня, то на шапку, то на шапку, то на меня. А потом и говорит:

- Эх, ты! Это же не шапка, а ты от восторга свистишь.

Прислушался я внимательно…

Ой, и правда, я свищу! А шапка-то молчит. Прислушивается, наверное к новому хозяину, привыкает».

**\*\*\***

**Мальчик-папа.**

«Они уже начали нас бить, когда во дворе появилась наша мама. Их тут же как ветром сдуло. Мама едва успела им нашлёпать.

Потом она отвела меня и мальчика –папу к нам домой, помазала царапины йодом и напоила киселём.

Только мама вышла из кухни, а папа говорит:

- Мы с тобой вдвоём, конечно, сила. Ну а втроём с мамой – вообще о-го-го! Давай держаться втроём?

- А ты не будешь больше говорить, что в моём возрасте был серьёзнее, и воспитывать меня по два часа?

Мальчик-папа посмотрел на свои царапины, синяки, изорванную рубашку, вздохнул и пообещал:

- Не буду!

Мы пожали друг другу руки. Тут опять что-то тренькнуло, грохнуло, зашипело и вспыхнуло. Когда дым рассеялся, передо мной снова стоял взрослый папа».

**\*\*\***

**Зверская фотография.**

«Сложили мы с папой вещи в уголок и обедать пошли. Папе есть очень хотелось, он про зверское лицо и позабыл. А навстречу – начальник дома отдыха.

- Гражданин! Гражданин! – кричит начальник. –

Вы тут не живёте! У нас жильцов с такими лицами нет. Прошу покинуть столовую!

Весь обед папа зверское лицо делал. От этого у него зубы снова разболелись.

- Эх! – вздохнул папа. – Если я с таким лицом постоянно ходить буду, меня зубы вконец изведут. А с нормальным лицом меня отсюда выгоняют…

- Ладно! – сказал я и тоже вздохнул. – Ну его, это море, если здесь с нормальным лицом нельзя. Папа обнял меня, и мы возвратились домой».