ומה אמרו הילדים :

אהרון ב. רץ בלי נשימה ושואל את בלה המורה "מה? המצב לא יגמר אף פעם? זיווה אומרת שהמצב לא יגמר" בלה מרגיעה. בצהרים אהרון שואל בשנית:"מה? המצב לא יגמר?" מתקרבת זיוה ואומרת: "טיפש, תמיד יהיה מצב, אם המצב הזה יגמר יהיה מצב אחר..."

מאחד מבתי הילדים נשמע קול בכי (זו עדיין תקופת הלינה המשותפת). השומרת היושבת ליד השמרטף עונה: אל תבכה ילד, עוד מעט אני אגיע אליך". "טוב קיר" עונה הילד.

גיל חוזר מחגיגת יום הולדת: "נו, שואל אבא, הייתה זלילה גדולה?", "לא", עונה גיל, "אכלנו מעט". "מה אכלתם" שואל אבא. וגיל עונה "חתיכת עוגה,טופי, שני חלונות שוקולד,סוכריות,עוגיות ומסטיק. "וזה מעט?" שואל אבא. "זה הרבה להגיד אבל מעט לאכול" עונה גיל.

והחברים:

בחורה א': "השיחה הערב לא היתה מוצלחת, לא הספקתי לסרוג אפילו שרוול אחד"

בחורה ב': "ובשיחת הבחירות לא יכולתי אפילו להתחיל. הציעו אותי לועדה והייתי צריכה להתנגד.

דקלה עם הכתב המסודר והחיוך הנהדר (חנהלה המורה)

שמחה דוידוב הגיע עם קבוצת "אורן" לבית ביאליק בתל אביב. בפני הילדים הוצגו תמונות בני משפחתו של ביאליק. שמחה הסתכל סביבו ומאוכזב ממה שלא ראה שאל: ואיפה סטאלין ?