Монст... - тоже люди!

 Политкорректнее надо бы! Так требует новая этика!

 Монст… ведь тоже люди! Кличкам позорным «Нет»!

 Чем они хуже, скажем, толс…, негр… и ... пед…?

 Сами мы их придумали! Нам и держать ответ!

 С виду они ужасные: клешни, мозги, вздувания,

 Язвы, рога, тентакли, скользкие пузыри!

 Но, господа писатели, надо менять название!

 Эти уро… добрые! Видите (…вжик…) внутри!

 И истекает сердце кровью, на это глядя,

 Бедные твари стонут у городских ворот!

 Кто там сказал: страшилища? Сами вы Ктулху, дядя!

 Монст… ведь тоже люди! Как и наоборот!

(Vitus\_KL)

Михал Кузьмич всю жизнь мечтал сделать открытие… Ну хоть самое-самое маленькое! Он выучился на токаря и всю жизнь проработал на заводе… но тяга к науке у него осталась. Выйдя на пенсию, он уехал в деревню, где родился и вырос. И самую большую комнату в доме отвёл под всякую литературу – от «Науки и Жизни» до книжек про астрономию и палеонтологии. Как-то летом он проверял, что за зверь перерыл ему картофельные грядки. И сердце его забилось в предвкушении: в лес уходили следы самого настоящего динозавра!

 Так Михал Кузьмич нашёл дверь-между-мирами. Он очень обрадовался, и тут же начал писать письма в академию наук, на телевидение и журналы! Но едва стали приходить ответы – страшно расстроился. Академия наук ответила, что занята сейчас важной научной проблемой. Решалось: Александр Невский и Карл Великий – это одно лицо или пять совершенно разных человек?.. Ведь у всех в имени есть буква «а», значит, скорее всего, это один человек. Или, по крайней мере, муж и жена! Научные изыскания уже почти дошли до Страсбургского суда. Так что такая мелочь, как динозавры в Уральских лесах никого не волнует! Телевидение же написало, что у них есть темы и поинтереснее – например, передача «Битва лягушек-экстрасенсов».

 После каждого такого письма Михал Кузьмич очень страдал. Он жаловался знакомому снежному человеку, которого для простоты называл Вася. А тот пил густой чёрный чай и утешал приятеля:

 –Да не расстраивайся ты так. Просто вы дикие люди. Никакой культуры! Вот смотри, – он показал на депутата в телевизоре. – Кричит про равенство, а сам таскает. И что вы с ним сделаете?

 – Ну… второй раз не выберем..? – ответил Кузьмич.

 – Вот я и говорю – отсталый народ! Ни топором такому по кумполу, ни утюгом горячим по спине (Последнее Вася тоже увидел в телевизоре и идея ему очень понравилась. И правда: по голове сгоряча можно так треснуть, что и насмерть. А утюгом по спине пару раз нежно провел, ожоги быстренько зажили – глядишь, воспитуемый снова радостно трудится на благо племени!)

 – Помнится, у нас такой тоже был, Лохматый. Кричал про равные куски всем, а сам втихушку таскал всё вкусное. Ну, мы ему и устроили равенство: неделю его порцию делили поровну на всё племя…

 Но Михал Кузьмич приятеля не дослушивал. Снова и снова он строил грандиозные прожекты, как оповестить мир о своем открытии. Вася разрушал его идеи раз за разом. И уговаривал: «Кузьмич, ну сам подумай. Зачем тебе всё? Помнишь, стегозавра из ружьишка на шашлык подстрелили? Да не в сезон и без лицензии… А он же, наверно, в эту… в красную книгу внесён. Вместе с этими, как их там…физиками… не, с фауной! Ещё браконьерство припишут… Брось ты это дело! Айда лучше на той неделе к нам, попробуем на мотыля лучепёрую рыбу половить. Или мамонта какого завалим?!

 Михал Кузьмич со всем соглашался. А сам тихонько мечтал, что поймает мамонтёнка и отвезёт его в зоопарк. Мамонт – это вам не какой-то динозавр! Его сразу признают – и у Михаила Кузьмича наконец-то появится настоящее открытие!

(Loki\_2008)