64.uzdevums. (69.lpp)

1. Rīgas nomalē, ja nemaldos, tad tieši Anniņmuižas rajonā, nesenā pagātnē dzīvoja liels bērs ,stiprs, bet par visām lietām – gudrs zirgs.

2. Uz savu roku neviens zirgs dzīvot nevar, jo viņam roku nav, viņš nevar ne iejūgsties , ne izjūgsties, ar savu vienu pirkstu viņš nespēj ne dot ,ne ņemt.

3. Un, tāpēc visgudrākajam lopam vajadzīgs saimnieks, kas viņu apgādātu, tā sakot tīri materiālā ziņa, kas dotu viņam ēst , turētu kūtī, jūgtu raspuskā ,un dārzu apstrādāšanas laikā, arī arklā un ecēšā, kā to darīja vecais Grauds, mūsu gudrā Bēra saimnieks.

4. Aizvien, tad vīram bija jādzird, ka, vai nu jāatmet dzeršana , vai jāpēk auto, jo citādi zirgs viņu pārspēšot prāta ziņā.

5. Pateica nobijās pats no saviem vārdiem, un sirdī apņēmās neganto lopu tā samulsināt, ka tas nezinās ne rīta, ne vakara.

6. Grauds lika piešūt Bēra iemauktiem labajā pusē , tik lielu ādas klapi, ka tā liedza ne vien tieši skatīties, bet aizsedza aci pavisam.

7. Otrā ,vai trešā dienā zirgs jau bija tik tālu lietas kursā, ka apstādināts uzskāpa ar priekškājām uz ietnes pārlika zodu pāri ilksij, un ar svabado aci apskatīja logu un durvis.

8. Zirgs bija tiešām, ja ne gudrāks par viņu, tad vismaz tikpat gudrs.

9. Graudam to nācās atzīt ne tikai ar gandarījumu, bet arī ar lielu lielu sašutumu.

10. Šāda atziņa un pieķērība no zirga puses padarīja Graudu, tik sentimentālu, ka tas izlaida jaunā zirga pavadu no rokas, apņēma Bēra kaklu, glaudīja tā pieri, kārtoja sajukušās krēpes, appliķēja gurnus.

65.uzdevums

`1. Bet kā jau liecina nosaukums ir vēl viena galvēna persona, tas ir gluži reāls velns, kas šad tad izlien no tumšā ,dūksnainā ezera, mitekļa pārbauda, kas viņa pasaulē notiek un izpēlē ar jaunsaimnieku Krastu, dažu labu joku, piemēram pamudina daiļo Mangu, kārdināt Krastu.

2. Velns atgādina tos naivos, komiskos viegli piemuļķojamos, latviešu folkloras velnus, kurus mēs tik labi zinām no pasakām.

3. Viņš ir visai miermīlīgs, nedaudz neattapīgs ,tēvišķi labsirdīgs, gan pret dzīvniekiem, gan putniem, gan kukaiņiem, bet viegli, jo viegli aizvainojams un sadusmojams.

4. Klausīdamies Krasta nākotnes plānos ne tikai par topošo māju, bet arī par kūtīm un staļļiem klētīm un šķūņiem augļu un sakņu dārziem “pirmo reizi savā garajā mūžā nelabais no tiesas bija noskaities”

5. Tāpēc ir pavasari, ir vasaru, ir rudeni velns, kaļ plānus kādu nelaimi uzsūtīt Krastam.