Папа Бюлле больше всего на свете любил цветы, мама – канареек, а Бюлле любил своих родителей. Конечно, они тоже любили своего сына, но однажды утром они собрали два жёлтых канареечных чемодана, поцеловали Бюлле в лоб и уехали дневным поездом на цветочную ярмарку. Блики солнца быстро перепрыгивали с одного окна на другое а Бюлле стоял на платформе, растерянно смотрел за горизонт и махал рукой.

Но вот прошла неделя, другая и третья, а они всё не возвращались.

Бюлле беспокойно спал. По ночам он повязывал вокруг шеи простыню, словно плаз, зажигал свечу и шёл в галерею семейных портретов.

Бюлле беспокойно ходил из комнаты в комнату, пил по утрам холодное молоко и ложился спать в 9 вечера, но вот на 21 утро он открыл глаза, решительно отбросил одеяло и грозно встал с кровати. Набрав на кухне корзинку картошки и помидоров, он отправился в сад, где разжёг небольшой костёр и, облокотив голову на ладошку, стал запекать картофель, задумчиво вороша угольки. При этом в одном кармане у него лежал полный коробок спичек, а в другом – перочинный нож, на котором красиво были выгравированы инициалы М. Б., расшифровывавшиеся, как Марен Берг. Марен Берг, знаменитый дед Бюлле, был великим путешественником, единственным в своём роде.

И теперь, когда на траве лежала роса, а туман только начал нехотя сползать в лес, Бюлле смотрел в огонь и думал о том, как отправится в Бирюзовые горы, и как найдёт Бирюзовые деревья, которые говорят, растут где-то в тех горах, и как он станет первым фьйолли, который вернулся из тех мест, и как о нём будут болтать даже несмышлёные таракашки и тогда уже никто не подумает о нём забывать. Так думал Бюлле, а потому ему было тепло и даже немного жарко. Наевшись до отвала вкуснейшей печёной картошки, он немного погонялся за крупными добродушными шмелями, которые водились у них в саду, а потом свернулся клубочком прямо на траве и сладко проспал до полудня. Проснувшись, он немедленно побежал в дом и, напачкав грязными лапками…

В крошечном городке, окружённом тишью да гладбю, жил маленький Бюлле.

День его проходил так: по утрам он обычно кушал на завтрак молочную кашу, сладкую, как спелый персик и пахучую, как…

Потом он устравиался поудобнее на диване и со всей серьёзностью погружался в чтение одной из книг своей необъятной библиотеки, которая переходила в его семье из поколения в поколение. Иосилить которую целиком становилось делом чести и долга каждого, уважающего себя Бюлле.

Однажды в голову ему пришла замечательная мысль. Он очень обрадовался, но потом так испугался её, что целых два дня не подходил к окну и даже занавесил его тюлевыми шторами и читал в абсолютной темноте, что вообще было ему несвойственно.

В кроъхотном городе, окружённом тишью да гладью, жил маленький Бюлле.

Проснувшись, он обыкновенно делал зарядку, присаживаясь и вытагиваяс во все стороны.

И ел олочную кашу, сладкую, Как спелый персик. И пахучую, как булые розы.

Затем, когда со всеми утренними делами было покончено, он усаживался на диван, и со всей серьёзностью погружался в одну из многочисленных кни своей преогромной библиотеки. Которая., между прочим, переходила в его семье по наследству и прочитать её всю – становилось делом честии долга каждого в его роду.

Онако по складу (свойству) своего характера, сосние, свойственное, духовным поискам (поиску духа),

Однако, по складу своего характера, состояние поисков духа всегда представлялось ему куда приятнее, чем холодные или же слишком горячие рас чужие рассуждения.

А потому, дойдя до особенно глубокой…

В одном крохотном городке, окружённом тишью да гладью, жил маленький Бюлле.

Он часто оставлял книу , подбрасывая фразу, из однойлапки в дугую, подходил к окну, где можно было хорошенько всё обдумать, со всем разобраться и рспробовать на вкус.

Его любимое окно выходило к лесу, вокруг которог вечно летали мошки в с блестящими крылышками, существовали странные создания. Так что он скоро забывал, зачем подошёл к окну, и, подперев голову лапками, начинал (своими круглыми большими глазами), начинал наблюдтать с нескрываемым удивлением. З анескончаемым перетеканием чудесных форм, и его внимательные глаза становились совершенно круглыми. Однажды ему в голову…

В маленьком городке, окружённом тишью да гладью, жил маленький Бюлле. Поснувшись, он быкновенно делал зарядку, наклоняясь и презабавно вытягиваясь во все стороны, и ел молочную кашу, сладкую, как спелый персик и ароматную, как…

Когда с утренними делами было покончено, он усаживался на диван со всей серьёзностью погружался в одну и книг своей прогромной библиотеки. Которая., между прочим, переходила в его семье по наследству и прочитать её всю – становилось делом честии долга каждого в его роду.

Однако в силу свойств своего характера, собственные рассуждения всегда представлялись ему интереснее…

Но рассеянность его никогда не давала ему дочитать главу до конца и найдя какую-нибудь

А уже потом вечером, он садился к окну и подперев голову кулаком, смотрел, как зажигались светялчки на ветвя дервеьев, а лес находился как раз прямо перед его окном, как ложаться спать дневные бабочки, и просыпаются ночные, весело переговариваясь друг с другом. И ещё, как падают листья, закрываются и раскрываются цветы, жужжат и трещат , выходя на вечернюю семейную прогулку сверчки, как собираются для ночного хора возле большой лужи, , как мыши, едва замето снуют между травинами и корнями деревьев.

В крохотном городке, окружёном вечной тишиной и покоем жил маленький Бюлле. Дом его находился как раз на самой окраине и всеми окнами гостинной и кабинета выходил на огромный перерывно шумящи и бушующий, как океан лес.

По утрам Бюллле обыкновенно делал зарядку, презабавно наклоняяс и вытягиваясь во все стороны, ел моолчную кашу, сладкую, как персик и пахучую, как поле ванильных цветов. А атем, когда со всеми…

В крохотном городке, окружённом тысячью умных дорог, жл маленький Бюлле.