Не обижать Жаконю
*Майя Борисова*

Вся старшая группа — на прогулке. Только Игорька Морозова не пустили: у него кашель. И Алик Пальцев заупрямился, сказал, что у него нога болит. А когда все ушли, взял с полки игрушечную обезьянку Жаконю и начал её бить головой о шкаф.

— Не смей обижать Жаконю! — крикнул Игорёк.

— Он же не настоящая обезьяна, — ухмыльнулся Алик, не прекращая своего занятия. — Игрушка: сверху тряпки, внутри опилки.

— Не смей обижать Жаконю! — снова крикнул Игорёк и закашлялся.

— Он же не твой, чего надрываешься? — ответил Алик и остановился передохнуть.

— Ну и что, что не мой? — возразил Игорёк. — Он наш, общий, мы его любим. А ты его можешь порвать, искалечить.

— Подумаешь! — воскликнул Алик. — Мой папа купит вам взамен сто таких игрушек!

Он взял обезьянку за хвост и принялся крутить её над головой. Тут Игорёк забыл, что он на полголовы ниже Алика и, наверное, вполовину легче и слабее.

— Перестань мучить Жаконю! — заорал он и кинулся на Алика. Алик оттолкнул Игорька, Игорёк отлетел на середину комнаты и упал.

Но снова вскочил на ноги и бросился на Алика, который теперь отбивался обезьянкой. Услышав шум и крики, с детсадовской площадки прибежала воспитательница Татьяна Алексеевна.

— Морозов, Пальцев, немедленно прекратите драку! Что тут у вас произошло? Почему такое безобразное поведение?

— Он обижал Жаконю... — сквозь слёзы объяснил Игорёк. — Крутил за хвост и колотил об шкаф...

— Татьяна Алексеевна, — улыбаясь, сказал Алик Пальцев, — этот Морозов, честное слово, какой-то ненормальный. Как можно обидеть игрушку? Она же не настоящая!

— Ну, предположим, если Морозов полез в драку и плачет, значит, своим поведением ты обидел его. А разве Морозов игрушечный? Он вполне настоящий. Но давай-ка, Пальцев, вспомним кое-что из недалёкого прошлого. У какого такого мальчика полгода назад мама с папой уехали и оставили его на неделю у нас, в детском саду, с ночёвкой? И какой мальчик плакал по вечерам и не мог заснуть, пока ему в постель не положат этого самого Жаконю? Кто обнимал Жаконю и укрывал его одеялом, чтобы ненастоящий Жаконя не озяб и не простудился? Помнится мне, что мальчика звали Аликом Пальцевым... Тогда бы ты, наверное, сам стукнул всякого, кто осмелился бы крутить Жаконю за хвост!

— Я тогда был маленький и глупый, — хмуро ответил Алик.

— Ты тогда был маленький и добрый, — вздохнула Татьяна Алексеевна. — А теперь, если по-доброму до тебя не доходит, вот тебе строгий приказ: не смей никогда обижать Жаконю!