Снег засыпал арентук блестящими сугробами. И каждый домик выглядел точно как пасочка, увенчанная сахарно-яичной глазурью. За жёлтыми окошками сидели всякие зверушки, вполне довольные тем, что они уютно укрылсь от холода, и им не приходится морозить свои апки, усики, носы хвосты и шуки. И вообще многие из них радовались жизни без всякого повода. А на улице гулял ветер, он подхватывал маленькие снежинки и поднимал их всё выше и выше.

Тмёные тучи надвигались на землю, совршенно акрывая её от солнца и отдаляя от неба вообще. И целыми днями стояла серая погода, и только снег…

Такой ночью, как это было весьма опасно оставаться на цлице.

Свет луны едва не пробивался сквозь тучи, а только снег ярко искрился и переливался в мерцаинии зажённых фонарей (которые в соответствии с традициями городва епревешивали к началу зимы в полом беспорядке.

Вы могли бы найти фонарь на каком-нибудь важном пьедестале, на дне колодца или даже в большом заброшенном гнезде.

Ыоле леной печной трубы, улыбаясь и принюхиваясь сидел Марен.

Снег засыпал Барентук хрустящими сугробами (искристыми. Ветер носился по улицам, играя со снежинками, точно, как с бабочками (подхватывал и уносил их всё выше и выше).

Свет луны едва-удва пробивался сквоь тёжёлые тучи. Все зверушки уже разбежались по домам, а то и вовс не высовывали носа и теперь болтали о всяких пустяках у жарких каминов, попивая травяной чай.

А в это время на одной крыше, прислонившись спной к печной тубе, сидел юный Марен. Зажмурившись, он с удовольствием вдыхл запах яблочных дров, доносившийся из трубы.)

Никто бы и не подумал, что сейча, в такой поздний час, в такой холод, где-то на крыше может отдыхать какой-нибдь путешественник. А между тем, так оно и было. Прислонившись к печной трубе.

А потом, открыв глаза, любовался, как мерцает отражение свечного гня.