ОСЕНЬ  
Листья в поле пожелтели,  
И кружатся и летят;  
Лишь в бору поникши ели  
Зелень мрачную хранят.  
Под нависшею скалою  
Уж не любит, меж цветов,  
Пахарь отдыхать порою  
От полуденных трудов.  
Зверь, отважный, поневоле  
Скрыться где - нибудь спешит.  
Ночью месяц тускл, и поле  
Сквозь туман лишь серебрит.

Миша Лермонтов, 14 лет

\*\*\*

Я верю в чистую любовь

И в душ соединенье;  
И мысли все, и жизнь, и кровь,

И каждой жилки бьенье

Отдам я с радостию той,  
Которой образ милый

Меня любовию святой  
Исполнит до могилы.

Алёша Толстой, 15 лет

ВОЙНА

Ночь была тёмная и война была большая. Много ружей сабель штыков рапир сикир пистолетов револьверов и барабанов просовывалось сквозь   
       тьму. На конце поля битвы стояла избушка. Старые стены едва держались. Но вдруг огромная бомба разорвала избушку.  
  
Конец  
Саша Блок, 8 - 9 лет  
(Печатается с соблюдением орфографии и пунктуации оригинала.)

ИЗ ЛЕТНИХ ВОСПОМИНАНИЙ

Вечер. Темнеет. Мы только что пообедали. Жаркий июльский день. Стол, стоящий на балконе, ещё покрыт скатертью. Широкая, развесистая липа тихо шумит, покачиваясь от лёгкого ветерка. Все выходят на дорогу. Вот первая звёздочка мелькнула на небе. Всё тихо, тихо. Справа простирается поле с только что сжатой рожью, на скирдах которой золотится заря. За жнитвом сразу – крутой спуск к лесу. Слева тоже поле и тоже лес. Впереди же, на горизонте, чёрные тучи с золотистыми краями горделиво приближаются и захватывают горизонт; вот в одной из них блеснула молния; всё предвещает грозу. Воздух делается удушливым. И вот начинаешь прислушиваться; слышен крик ястреба, стук телеги на большой дороге. Станция за 15 вёрст: слышен свист паровоза. А тучи надвигаются. Вот трепет пробежал по верхушкам деревьев, жутко стало; когда надвигается гроза, всегда что – то таинственное обнимает природу. Но вот затихло опять всё, что чувствуешь, что сейчас разразится эта туча, грянет гром, блеснёт молния…

Саша Блок, 14 лет