**Нансыз бір күн**

 Нанның қадірін бір ақ күнде түсіндім. Сол күні анам жұмысымен Алматыға кеткен. Әкем жұмысқа кетті. Мен кіші сіңлілеріме шай берейін дедім. Қарасам үйде нан бітіп қалыпты. Екі сіңлім нансыз шай ішпей кетіп қалды. Менің де шай ішкім келмеді. Нансыз үстелдің сәні болмайды екен. Мен әкеме телефон шалдым. Бір кезде әкем кіріп келді. Оның қолында бір бөлке нан бар еді. Біз бәріміз қайта шай ішуге отырдық. «Нан – ас атасы» деп бекер айтылмаған. Үйде барлық тамақ болғанымен біз әкем нан әкелгенше шай іше алмадық.

**Сейтбекова АЯЖАН, 3 «Г» сынып оқушысы**