Наконец она согласилась в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли.  Иван Иванович подошёл к воротам загремел щеколдой изнутри поднялся собачий лай. Овца же говорит она всю ночь спала. Лёгкая пыль жёлтым столбом поднимается и несётся по дороге далеко разносится дружный топот лошади бегут навострив уши.  Океан с гулом ходил за стеной чёрными горами вьюга крепко свистала в отяжелевших снастях пароход весь дрожал. Вода всему господин воды и огонь боится. Мальчики гордились своей работой модель парусника получилась очень красивой. Все счастливые семьи похожи друг на друга каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Шел с ней за арбой с имуществом по хутору высыпали на улицу все от мала до велика. Около затонувшего вяза в рукастых оголенных ветвях одновременно выпрыгнули два сазана третий поменьше ввинчиваясь в воздух настойчиво раз за разом бился у яра. Вдруг навалился густой туман как будто стеной отделил он меня от остального мира и чтобы не заблудиться я решил вернутъея на тропинку которая по моим соображениям должна бы­ла находиться слева и сзади.

Особенно понравилась Клервиллю та барышня с которой его посадили она была такова какой должна была быть девушка из петербургской передовой интеллигенции. Мальчик был добрый но только калачнику всегда говорили что с Селиваном требуется осторожность потому что у него на лице была красная метинка а это даром не ставится. Солнце било в окно и когда он поднял голову ему пришлось зажмуриться. Каждый должен был рассказывать что-нибудь фантастическое из своей жизни а так как умение рассказывать даётся не всякому то к рассказам с художественной стороны не придирались . Не осталось никаких сомнений с солдатами что-то случилось но несмотря на это мост на территории врага должен быть взорван. Еще была осень но солнце начало ходить значительно ниже и в полдень когда вышедшая рано утром группа туристов прошла уже около пятнадцати километров оно грело еле ощутимо так что всех потихоньку одолевал неприятный озноб.

Солнце давно уже взошло и хотя на небесах не было заметно даже маленького облачка но цвет их был довольно странным и неприятным грязно-серым и светло-фиолетовым одновременно.

Лишь изредка если вблизи замечалась лодка или что-нибудь подозрительное скользил по воде яркий луч прожектора но через минуту две он мгновенно исчезал и тогда снова водворялась тьма. С утра на солнце деревья покрылись роскошным инеем и так продолжалось часа два потом иней исчез солнце закрылось и день прошел тихо задумчиво с капелью среди дня и аномальными лунными сумерками под вечер. Печален я со мною друга нет с кем долгую запил бы я разлуку кому бы мог пожать от сердца руку и пожелать весёлых много лет. Переулок был весь в садах и у заборов росли липы бросавшие теперь при луне широкую тень так что заборы и ворота на одной стороне совершенно утопали в потёмках.  В саду было просторно и росли одни только дубы они стали распускаться только недавно так что теперь сквозь молодую листву виден был весь сад с его эстрадой столиками и качелями. Уже давно село солнце но еще лес не успел стихнуть горлинки журчали вблизи кукушка куковала в отдаленье.

Лев Толстой увидел сломанный репейник  и вспыхнула молния появился замысел изумительной повести о Хаджи-Мурате. Кусты деревья даже пни мне тут так хорошо знакомы что дикая вырубка мне стала как сад  каждый куст каждую сосенку елочку обласкал и они все стали моими и это всё равно что я их посадил это мой собственный сад.