

книжка щодня

літературна хвилинка

Велике прання

за Леонідом Пантелєєвим

Це трапилося тоді, коли матуся пішла на базар, а двох своїх донечок залишила самих. Коли йшла, попросила, поки її не буде вдома, не бешкетувати й поводитися добре. А за це пообіцяла принести кожній по апельсину.

Спочатку дівчатка малювали кольоровими олівцями апельсини, а потім вирішили, що писати слова чорнилами — рідкою кольоровою фарбою — значно цікавіше. Старша Тамарочка знала, що на столі в тата є ціла банка чорнил. Вона подумала, що нічого страшного не трапиться, коли вони трішки використають.

Тамарочка збігала до тата в кімнату й принесла пляшечку з чорнилами. Відтак стала писати. А писати вона хоч і вміла, але робила це не дуже добре. А чорнила ще й, на відміну від густої фарби, більше схожі на кольорову воду. Тож з ними треба поводитися обережно. Стала Тамарочка мочати пензлик в пляшечку і перевернула її. Усе чорнило вилилося на білу чисту скатертину.

Перелякались сестрички, почали охкати:

— Ого, яке плямисько! Ох і насварить нас мама!

А пляма ставала все більшою й більшою, зростала й зростала. Майже на пів скатертини розбіглася. Тамарочка ледь не плаче, подумала й каже: «Нумо скажемо мамі, що це кішка чорнила перекинула». Але Білочка не погодилася казати неправду і вигукнула:

— Нумо ліпше випремо скатертину! Це ж зовсім не складно.

Тамарочці це сподобалося:

— Згода. А у чому ж її прати будемо? Лялькова ванночка маленька…

І сестрички вирішили прати скатертину у справжньому кориті, великій металевій мисці, яку знайшли на кухні. Вони налили в корито води з-під крану й потягли його в кімнату. Потім принесли стільчик і поставили корито на нього.

Білочка втомилася — ледь дихає. А Тамарочка їй і відпочити не дає.

— Ну ж бо, — каже, — швидше неси мило!

Побігла Білочка. Принесла мило.

Тамарочка швиденько зняла зі столу скатертину й опустила її у воду. Страшно занурити суху скатертину в холодну мокру воду. Поклала таки. Бачить Білочка, а вода в кориті стала синя-синя. Стали дівчата скатертину милом намилювати. Потім стали жмакати її, як зазвичай.

Білочка говорить:

— Мабуть, тепер вже можна віджимати.

— Давай подивимося, — відповідає Тамарочка.

Витягли дівчатка з корита скатертину. А вона стала синьою.

— Ох, — говорить Тамарочка. — Треба воду замінити. Неси скоріше чисту воду.

Білочка заперечила:

— Ні, тепер ти тягни. Я теж хочу попрати.

Почали дівчатка сваритися. Кожна вчепилася в корито й до себе його тягне. Ніхто поступатися не хоче. Раптом корито загойдалося, як гойдалка, і полетіло зі стільця на підлогу. І, звісно, вода з нього теж полетіла в усі боки.

Ось тут дівчатка перелякалися по-справжньому. Білочка від страху навіть плакати перестала. А вода вже по всій кімнаті — і під стіл, і під шафу, і під стільці, і під диван, і куди тільки можна тече.

У сусідній кімнаті на підлозі спало маленьке кошеня. Воно як побачило, що під нього вода тече, як підскоче, як занявчить, як закрутиться на місці! Дівчатка бігають, кошеня бігає. Дівчатка кричать, кошеня кричить. Дівчатка не знають, що робити, кошеня також не знає, що робити.

Побігали, побігали, але скоро й мама прийде. Треба швиденько воду прибирати. Засперечалися сестрички, що робити: сказати, що кішка шкоду наробила чи правду розповісти. Подумали, а потім вирішили — воду зібрати потрібно. Білочка корито на кухню потягла, потім відро з ганчіркою принесла…

А тут дзвінок у двері — матуся повернулася.

— Давай, — говорить Тамарочка. — Я піду відчиняти, а ти, Білочка, скоріше дотирай підлогу. Та дивись, щоб жодної плями не залишилося.

Білочка запитує:

— Тамарочко, а куда ж скатертину подінемо? На стіл?

— Дурненька. Навіщо її на стіл? Запхай її подалі під диван. Коли вона висохне, ми її попрасуємо і постелимо.

Пішла Тамарочка відчиняти двері. За дверима — стурбована матуся:

— Що з вами? Чому двері не відчиняєте? Може на вас бандити напали? Може вовки з’їли?

— Ні, — говорить Тамарочка, — нас ніхто не з՚їв.

Занесла матуся сумку з продуктами на кухню, і здивовано подивилася на свою старшу доньку:

— Послухай, Тамарочко, а чому в тебе такі брудні руки? І на обличчі якісь плями!

Тамарочка до носа свого торкнулася й говорить:

— Та то ми малювали.

— Ви що вуглям чи багнюкою малювали?

— Ні, — говорить Тамарочка, — ми олівцями малювали.

А мама вже роздяглася й пішла в кімнату. Заходить й бачить: усі меблі в кімнаті зсунуті, перевернуті, не зрозуміло, де стіл, де стілець, де диван, де шафа. А під столом повзає Білочка — щось там робить і голосно плаче.

Матуся зупинилась у дверях і говорить:

— Білочко! Донечко! Що це ти там робиш?

Вилізла Білочка брудна-пребруднюча, і обличчя брудне, і навіть на носі пляма:

— Ми хотіли тобі допомогти, матусю, — підлогу помити.

Зраділа матуся:

— Які мене доньки-помічниці.

А Білочка їй:

— Ні, ми не допомагали, ми корито перекинули.

— Ми скатертину прали, — пояснила Тамарочка.

— Яку скатертину? Де вона? Навіщо ви її прали? Вона ж чистою була.

— Так ми ж на неї чорнила вилили. Подивились одна на одну сестрички і гірко заплакали.

Мама посиділа, подумала, спохмурніла й говорить:

— І що ж мені з вами робити? Ви розлили чорнила, забруднили скатертину, вилили на підлогу воду… Якби ви були слухняними дівчатками, ви до татової кімнати не пішли б, чорнила б не брали, тоді б не прийшлося ані підлогу мити, ані прати, ані корито перекидати. І брехати теж би не прийшлося. Адже вміли зробити шкоду, вмійте і відповідати. Зробив помилку — не тікай, підібгавши хвоста, а виправляй її. А ще ця історія показала, що ви не вмієте самостійно ані підлогу мити, ані білизну прати. Тож будемо працювати разом.

Потім доньки з мамою переодягалися, нагріли води, по-справжньому випрали та виполоскали скатертину, а потім віджали її та повісили на мотузках сушитися. Потім по-справжньому підголу вимили. Дівчатка дивилися, як матуся мила, і собі повторювали.

А коли закінчили працювати, мама нагодувала їх обідом. І ще ніколи в житті дівчатка так смачно не їли. І суп, і кашу, і хліб. А потім разом смакували апельсинами. А найсолодшим — матусю пригостили. І правильно вчинили.