**Отрывок из книги «Тяпкин и Леша (сказочная повесть)»**

«Мам, - сказал Тяпкин.

- Да?

- Я не хотела утопить Лёшку.

- Ты нечаянно его толкнула?

Тяпкин помолчал, соображая, не лучше ли сказать "нечаянно", потом, однако, произнёс:

- Чаянно… Только Лёшка сам мне говорил, что не утонет. Он нарочно в ручей прыгал. Он лёгкий.

- Ты забыла, что в ручье водичка тёплая, а в колодце ледяная.

- Я забыла. Забыла, да! – обрадовался Тяпкин, но я не поддержала его.

- Нет, ты это прекрасно помнила. В колодце можно от одного холода умереть, а уж заболеть-то непременно. Наверное, Лёша заболел.

- А где заболел? – Глаза у Тяпкина налились слезами.

- Я не знаю. Может, домой пошёл, а может быть, лежит где-то под кустом и у него температура.

- Пойдём его поищем, мама, пойдём! – заревел Тяпкин. – Я больше никогда не буду толкать его в колодец! Мне его жалко-о-о!

Рёв стоял оглушительный, но я Тяпкина не утешала и не жалела, потому что, конечно, поступок был свинский. Подождав, пока он наревелся вдоволь, я сказала:

- Ладно, давай пойдём поищем».

**\*\*\***

«Тут к изгороди подошла я, схватила Тяпкина за руку.

- Это я кому говорил, чтобы не выходить за калитку! Это ты почему не слушаешься?.. А ну пойдём домой, к Галине Ивановне я тебя больше никогда не пущу!

Володя засмеялся и побежал к брату, проорав три раза:

- А Любке попало, а Любке попало, а Любке попало!..

Огорчившись за бедного Тяпкина и рассердившись на себя, я рванула его за руку и потащила домой.

- Ой, мама, Лёша! Ой, мама, Лёша! – зарыдал Тяпкин что есть мочи и сел на землю, выдираясь из моих рук. – Он без меня не найдёт.

- Какой ещё Лёша! – совсем разозлившись, оглянулась я вокруг. – Кого ты ещё с собой притащила?

- Лёша! Он не здесь живёт! Он потеряется! – Тяпкин ревел на весь посёлок, и слёзы лились потоком: очень ему было обидно, конечно».

**\*\*\***

«Когда Тяпкин с расчёской вернулся на крылечко, Лёши нигде не было. Только наслежено мокрыми башмачками на всех ступеньках: видно, Лёша очень торопился убежать и ступал совсем меленько и часто. Следов тысячу было на ступеньках, но скоро они все высохли. Тяпкин постоял, подождал, позвал тихонько – никто не ответил. Тяпкин слез, заглянул под крыльцо, снова позвал, потом, сделав над собой некоторое усилие, покричал:

- Володь! А Володь! Володька-а-а!

Лёша не откликнулся. Конечно, съел все конфеты, напился молока, спросил обо всём – и убежал к другим детям. Тяпкин сел на крылечке и заревел так горько, что я отложила работу, обулась, и мы с ним пошли гулять – к Галине Ивановне».