Елена Бехлерова

КАПУСТНЫЙ ЛИСТ

Нес зайчик лист капусты. Лист был большой, круглый, и зайчик шел и радовался:

– Ну и позавтракаю же я на славу!

Вдруг он услышал жалобный писк. Это воробышек лежал под кустом: злой мальчишка подшиб его камнем.

– Пить, пить, – стал просить воробышек.

Зайчик недолго раздумывал. Он сразу побежал к реке, принес воды в капустном листе и напоил раненого воробья.

«Ну, а сейчас-то я наемся до отвала, до дома уже рукой по­дать», – подумал зайчик и пошел дальше.

А в это время хлынул дождь.

«Подумаешь, дождь! Не боюсь тебя!» – сказал зайчик и при­пустил со всех ног домой.

И снова его кто-то тихонько окликнул:

– Зайчик, спаси!

Это бабочка лежала в траве.

– Если дождь намочит крылья, я не смогу взлететь.

– Иди под зонтик! – сказал зайчик и поднял капустный лист над бабочкой. И даже сам под ним поместился.

Дождь скоро прошел. Бабочка сказала спасибо и улетела, а зайчик взял свой лист и побежал дальше. Но едва он подошел к ре­ке, как увидел в воде полевую мышку. Она еле держалась за тон­кую веточку, и вода уже захлестывала ее.

«Пожалуй, утонет...» – подумал зайчик. Недолго думая, ки­нул свой лист в воду.

– Вот тебе лодка, спасайся!

Мышка взобралась на лист и приплыла к берегу.

– Спасибо тебе, зайчик! – сказала она и убежала.

А тем временем капустный лист подхватило течением, и он уплыл, издали похожий на зеленую круглую лодочку.

– Эх, уплыл мой завтрак! – воскликнул зайчик. – Ну, ничего, зато я напоил воробышка, спрятал от дождя бабочку и спас поле­вую мышку.

Владимир и Вениамин БОНДАРЕНКО

ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА

В таежном лесу, в старой медвежьей берлоге, жили Поземка и Метель. Иногда они вместе выходили наружу и играли. Поземка взвихривала снег, а Метель, ухватившись за верхушку длинного кедра, раскачивала его из стороны в сторону и кричала:

– У-у-у-у!

Кедр гнулся и скрипел. Скрипел и гнулся лес, а Поземка с Метелью прыгали на полянке и смеялись. А однажды Поземке захотелось побыть одной. Осторожно, чтобы не разбудить Метель, выбралась она наружу. Прислушалась. Была ночь. Мерцал в небе ковш Большой Медведицы. Вокруг было тихо-тихо, даже слышно было, как позванивают, опускаясь на деревья, хрусталики инея.

Поземка, ни о чем, не думая, пошла к югу. Сначала она пробиралась сквозь густые еловые заросли. Потом лес поредел. Открылось большое припорошенное снегом поле. И Поземка побежала. Длинная белая коса ее зазмеилась по снегу, заметая следы…

Прошел день, а она все бежала. Прошел еще день, а она все бежала, не зная куда, не зная зачем: было просто грустно и хотелось убежать куда-нибудь далеко-далеко. К вечеру третьего дня она приостановилась. Перед ней лежала чужая, незнакомая степь. Безлунная, прикрытая темным холодным небом, она казалось бесконечной.

Дальше идти было некуда. И назад дорога была потеряна: белая коса замела, похоронила в снегу ее следы. Поземка заблудилась. Вдалеке неяркий горел огонек, и она медленно пошла к нему. Она шла и думала о Метели. По вечерам Метель часто рассказывала сказки о Севере, о его глубоких снегах и переливающихся в разноцветных красках сияниях. Теперь ей никогда больше не услышать этих чудесных сказок.

К полуночи Поземка пришла в деревню и остановилась перед избушкой с соломенной крышей. В небольшом окошечке горел свет. На крыше ветер свистел в прутьях телевизионной антенны. Поземка забарабанила в стекло беленькими пальчиками. Занавеска раздвинулась, и она увидела седенького старичка. Он посмотрел на нее поверх очков и тихо сказал:

– Метет…

– Заблудилась я, дедушка!

Но занавеска задернулась, и Поземка опять осталась одна, совсем одна. Долго топталась у маленького окошечка, сыпала на стекла пригоршни снега, просилась, но так никто и не пустил ее в избу.

Поземка присела на завалинку, поджав под себя зябнущие ноги.

На рассвете из Гореловской рощи пришел в деревню раскрашивать окна внук старого Деда Мороза – Морозко, но, увидев прикорнувшую на завалинке Поземку, забыл, зачем пришел. Стоял, слушал, как дышит она, свежая, доверчивая.

– Уснула, моя ягодка, – сказал Морозко и, осторожно приподняв ее с завалинки, посадил на руку. Поземка склонила на его плечо голову, обвила ручонкой за шею. Прошептала сквозь сон:

– Грустно мне. На север хочу.

– Это можно, – сказал Морозко и, шагая через сугробы, пошел туда, куда хотелось ей: к глубоким снегам и плывущим в красках сияниям. Свисавшая с плеч коса ее заметала оставляемые им следы.

Утром петух дедушки Назара взлетел на забор, покосился левым глазом на солнце, послушал, о чем шепчут между собой яблони в дедушкином саду, и закричал на всю деревню:

– Кук-ка-реку! Весна пришла!

– Весна пришла, – закричали другие петухи и захлопали крыльями, а с крыш звонкая закапала капель.

Элеонора Киселева

МАЛЬЧИК-ОГОНЕК

Жил на свете маленький горячий Огонёк. И очень ему хотелось сделаться мальчиком, чтобы было у него две ловкие руки, две крепкие ноги, два зорких глаза, словом, всё, как у ребят.

Фея огня сделала его мальчуганом (он очень просил её об этом), но сказала, что от всех ребят Огонёк будет тем отличаться, что если попадёт в воду – погаснет, и не будет тогда ни мальчика, ни Огонька.

Вот так и появился в большом и весёлом доме, где жило много ребят, мальчик-Огонёк. Бегал он быстро, прыгал высоко, а когда делал что-нибудь, искры вокруг так и летели.

Крепко он дружил с ребятами. Всегда были они вместе, только на реку купаться Огонёк с товари­щами не ходил.

Как-то случилось, что Огонёк был один на бе­регу реки.

Шёл он и улыбался – просто так: солнцу, реч­ке, деревьям, траве.

И вдруг увидел: тонет мальчишка, голова едва видна над водой, волны через лицо перекатываются.

Что делать?

Вспомнил Огонёк слова волшебницы: «Попа­дёшь в воду – погаснешь, и не будет тогда ни мальчика, ни Огонька», вспомнил и бросился в воду. Подплыл, поддержал мальчишку.

И тут почувствовал, что начал гаснуть, что руки и ноги перестают слушаться, а глаза видеть. Из последних сил плывёт он. Вот и берег. Вытащил на берег мальчишку. Выбрался и сам. Выбрался – и погас. Лежат на песке чёрные угольки – погасший мальчик-Огонёк.

Всё это с высокого неба видело Солнце. Ясное, справедливое. Оно собрало все свои лучи в один сильный, живой и горячий луч, направило его на погасшего мальчика-Огонька и снова зажгло.

И пусть мальчишкой он не стал, но сделался уже не Огоньком, а большим Огнём с таким же добрым и мужественным сердцем.

МАЛЫШ СЛАБЫШ

Жил Малыш-Слабыш. Соломинку с земли поднять не мог, ложка из рук падала. А всё оттого, что долго по утрам в кроватке лежал, умываться не хотел, одеваться ленился и всегда просил бабушку покормить его.

Долго ли, коротко ли так продолжалось, только подрос Малыш, а крепышом не стал: ходит - от ветра качается, сядет - со стула падает, ляжет - из-под одеяла вылезти не может.

Однажды пришёл на улицу, где Слабыш жил, плохой большой мальчишка и стал ребят-дошколят обижать. Отнял у них все игрушки, переломал их, а когда дошколята заревели, щёлкать их по головам начал и смеяться.

Как такое стерпеть! Бросился к нему Слабыш (забыл, что даже от ветра качается):

- Стой, не тронь ребят!

- Замолчи... Слабышонок, телега без колёс, - отмахнулся от него хулиган.

Слабыш вихрем налетел на обидчика. Всегда сильнее тот, кто делает доброе дело. Хулиган струсил и пустился наутёк. Ребята радостно закричали, а Слабыш улыбнулся им и домой пошёл.

Дома бабушка за водой собирается. Говорит Малыш-Слабыш:

- Давай я воды принесу.

- Как же ты сможешь, внучек мой слабенький?

- А вот посмотришь!

Принёс он воды. Бабушка рада, рад и он. Посмотрел вокруг: "Что бы ещё сделать?" Видит - вешалка покосилась. Он прямо её прибил.

Так и пошли дела делаться.

Остановился прохожий у Слабышового двора.

- Что это за шум и гром? - спрашивает.

- Это Слабыш дрова колет, - объясняет бабушка.

- А это что? Не водопад ли?

- Нет, это Слабыш водой обливается.

- Да какой же он слабыш?!

- А он не слабыш теперь вовсе, а крепыш.

Мария Сладкова

О ТОМ, КАК ГОРШКИ СПОРИЛИ

Заспорили горшки на полке, кто из них важнее да красивее. Спорили они ночью, ког­да горшечник и его семья спали, утомленные заботами дня.

– Я из вас самый красивый! – сказал кув­шин с узким горлышком, гордо выгнув шею, горшечник так старался, когда лепил меня. А все почему? Потому что он хочет, чтобы меня купили в богатый дом, и я красовался там на славу.

– Ну и что? – насмешливо сказала толстая молочная крынка, – будешь ты бесполезно стоять в этом богатом доме, среди большого коли­чества другой посуды, и ждать, когда тобой воспользуются. А вот меня сделали для соседки-молочницы, и пользоваться мною будут ежед­невно, ведь корова-то каждый день дает молоко, и его нужно где-то хранить.

– А мы нужны не один раз в день, как ты, а утром, днем и вечером, – затараторили наперебой тарелки, - каждый раз, когда люди садятся к столу, хозяйка наливает в нас то щи то кашу.

За спорами посуда не заметила, что насту­пило утро. С восходом солнца поднялся и гор­шечник. Вскоре, помолившись, он сел за рабо­ту. «Господи, благослови!» – говорил он вся­кий раз, перед тем как начать новый кувшин, молочник или миску. И посуда боголюбивого мастера получалась одна лучше другой. Глядя на его работу, посуде вдруг стало стыдно. Про­спорив всю ночь, они хвалили только каждый себя, забыв о своем создателе. А ведь если бы не он, не его умелые руки, да не помощь Божия, были бы они простым куском глины.

СКАЗКА О ПОЛОТЕНЧИКЕ

В одном большом и красивом доме, на кух­не, жил маленький махровый Полотенчик – серенький, с красной каемочкой. Когда кухар­ка мыла посуду, она вытирала им тарелки и чашки, и приговаривала:

– Какой красивый и удобный у меня. Полотенчик, им так хорошо вытирать посуду, что лучше него мне на свете не найти.

Полотенчик слушал это и очень гордился со­бой – как он нужен и незаменим. Так и жил он счастливо, пока однажды не подслушал разго­вор двух горничных:

– Ты видела но­вую кружевную скатерть на обеден­ном столе? – спро­сила одна из них, – не могу налюбовать­ся на нее.

– А мне так нравится расшитая зо­лотыми узорами салфетка, которую хозяйка вчера поло­жила в святой угол под иконы, – отве­чала ей другая.

Поговорив, обе разошлись по своим делам, а Полотенчик подумал: «Значит, есть на свете еще и другие вещи, такие же красивые и нуж­ные, как я». И тут Полотенчик решил, что хва­тит ему сидеть на кухне и любоваться только на посуду. Пора пойти мир посмотреть и себя пока­зать. И он отправился в путешествие по дому.

В гостиной он увидел большой обеденный стол, а на нем, как и рассказывала горнич­ная, лежала красивая белая кружевная ска­терть. Полотенчик приподнялся на цыпочки и крикнул:

– Здравствуй, скатерть! Я тоже хочу здесь и, не дожидаясь ответа, взобрался на стол и лег прямо на середину ска­терти. Он был очень доволен собой, даже ворсинки его распушились от гордости. В этот момент в гостиную вошла горничная, увидела на столе Полотенчики, воскликнула:

– Кто это положил на стол эту серую грязную тряпку. Чуть не испортили скатерть.

С этими словами она взя­ла Полотенчик двумя паль­цами и выбросила его за дверь. Полотенчик не по­нимал, за что с ним так обошлись. Немного по­размыслив, он ре­шил, что горничная глупа и ничего не по­нимает. Он отряхнулся и отправил­ся дальше. Найдя Святой угол, он попробовал ус­троиться рядом с расшитой зо­лотом салфет­кой, но и здесь его ждала неуда­ча. Другая горнич­ная, заметив непо­рядок, сняла Полотенчик и отнесла его на свое место, на кухню. Полотенчик очень обиделся, он даже заплакал от огорчения. Когда он выплакал все свои полотенчиковые слезы, он встал и побрел в са­мый дальний угол кухни и забился в угол, что­бы его больше никто никогда не видел.

В это время в кухню вошла кухарка. Уви­дев в углу Полотенчик, она радостно восклик­нула:

– Слава Богу, нашелся мой любимый Поло­тенчик! Как мне его не хватало! Какой же ты грязный, и где ты только пропадал?

Она взяла Полотенчик и хорошенько выс­тирала его. И когда Полотенчик высох, кухар­ка снова начала вытирать им посуду. А Поло­тенчик, счастливый и радостный, старался вовсю: «Как хорошо, когда ты нужен, – думал он, – сколько хороших вещей есть на свете, и каждая из них хороша на своем месте».

СКАЗКА О МУДРОЙ ГОРОШИНЕ

Ясным солнечным днем на краю огород­ной грядки лопнул гороховый стручок. Из него прямо на дорогу выкатились большие созревшие горошины. До этого горошины жили в стручке и ничего, кроме друг друга, им видеть не приходилось. Перед их глазами внезапно открылся огромный прекрасный мир. Горошины смотрели вокруг во все глаза и не могли насмотреться. Полюбовавшись вдоволь, они собрались в кучку и стали ре­шать, что им делать дальше. Самая крупная горошина сказала:

– Ну, я на этом огороде не останусь. Раз мир так прекрасен, значит, есть места и по­лучше. Надо мир по­смотреть, себя пока­зать. Вот мимо идет широкая дорога, покачусь-ка я по ней и най­ду для себя самое луч­шее место на земле.

И не дожидаясь от­вета, она покатилась вниз по широкой до­роге. В это время над дорогой пролетала стайка птиц. Увидев горошину, одна птица быстро спустилась к дороге и склевала ее. Другая горо­шина сказала:

– А я покачусь на самую высокую гору, и буду жить там вместе с солнцем.

Долго катилась она вверх по каменистой дороге, пока к вечеру не выбилась из сил. Не добравшись не­много до вершины, горошина нашла в скале небольшую рассели­ну, куда ветром занесло немного земли, и спря­талась в нее от ночного ветра Утром взошло солнце, оно было так прекрасно и казалось таким близким, что горошина потянулась к нему изо всех сил. Но оказалось, что за ночь она успела пустить корни и уже не могла дви­гаться дальше. Солнце поднималось все выше и выше и припекало все сильнее. Спрятаться было негде, а до воды сквозь камни было не достать. Вскоре горошина уже не могла выно­сить огненного дыхания солнца и засохла.

Третья горошина решила укатиться на луг: «Там и солнце не так греет, и птицы не клюют – решила она. – Спрячусь-ка я в высокой траве, и буду жить себе припеваючи на воль­ном воздухе». Прикатившись на луг, гороши­на долго искала себе место, где можно было бы устроиться и дать плоды. Но высокие кусты и колючки заглу­шили рост ма­ленькой слабой горошины, и она оказалась без плода.

Последняя, четвертая горо­шина, рассуди­ла иначе: «За­чем мне идти куда-то искать лучшей доли? – подумала она. – На этом огороде росли моя мать и бабушка и дали хороший плод. Останусь-ка здесь и я». И она поспешила зарыться в мяг­кую вскопанную землю. Шло время. Солнце пригревало землю, хозяйские дети поливали грядки водой. Хозяин поставил в огороде чу­чело, чтобы отгонять назойливых птиц. Когда горошина проросла и стала подниматься вверх, хозяйка выполола сорную траву, которая мог­ла помешать горошине расти. И горошина, окруженная любовью и заботой, поднималась все выше и выше, пока не зацвела и не при­несла плоды: много зеленых стручков со спе­лым и вкусным горохом.

ДОЖДИК-ПУТЕШЕСТВЕННИК

У большой пушистой тучки был маленький сынок. Звали его Дождик. Был Дождик маль­чик послушный: даже дождевые капельки, со­биравшиеся на его рубашке, он на землю не стряхивал. Мама-тучка строго-настрого запре­тила ему высовываться наружу. «А то уйдешь из меня на землю, – говорила она ему, – и боль­ше мы с тобой никогда не увидимся».

Так проходил день за днем. Дождик рос, сидя внутри Тучки. Никто его не видел. И на­ступила на земле засуха. Повяла трава в поле и в лесу, засохли деревья, полегли в полях пше­ница и рожь, в огородах ничего не хотело рас­ти. Взмолились люди Богу: «Господи! Прости нам грехи наши, пошли на землю дождь. Мы и дети наши умираем с голоду».

Вышли люди с хо­ругвями да с икона­ми на поля, взывают к Богу – о помиловании просят. Ус­лышал Господь слезные молитвы людей, сжалился над ними и по­слал своих анге­лов во все сторо­ны света найти дождик и послать его к людям на землю. Летят ангелы по небу, выс­матривают «Где же дож­дик? Куда он спрятался?» Заглянули они и в тучу, а там Дождик сидит, в уго­лок забился. И так много в нем воды собралось, что крупные капли сами по себе по щекам его катятся, будто слезы.

– Ты что здесь си­дишь, Дождик? – спрашивают Ангелы Божий? – Тебя очень ждут на земле, ты там так нужен.

– Боюсь с мамой-тучей расстаться, – отве­чает Дождик, – вот уйду от нее и больше не приду.

– Глупый ты, глупый, – говорит старший Ангел, – ведь нет лучшей доли, чем помогать другим. Иди, Дождик, на землю, там без тебя люди погибнут.

Посмотрел Дождик вниз. Видит, стоят на земле люди, молятся, руки к небу тянут. По­жалел Дождик людей, упала из тучи первая капля на землю, за ней вторая. Посыпались они одна за другой, уж и сосчитать невозможно. Зап­лакали люди от радости, стоят под дождем, руки, лица ему подставляют. Напоил Дождик землю, цветы и хлеба, капусту и огурцы – все, что растет, напоил. Напиталась земля влагою и обильный урожай дала людям.

А Дождик? Вы думаете, так он и пропал? И свою маму-тучку больше не увидел? Нет, совсем не так было.

Взошло солнце, пригрело влажную землю, и стал над ней подниматься легкий туман. Выше и выше он в небо поднимался, пока не увидел свою маму-тучку, которая, улыбаясь, протягивала к нему руки. «Я иду к тебе, мама, иду!» – радостно закричал туман-дождик. Он был так рад, что опять с мамой. И много раз после этого он уходил на землю дождем и воз­вращался туманом. Так прошли лето и осень. Наступила зима.

Зимой Дождику на земле делать нечего, ни­чего не растет ни в поле, ни в огороде. Но на­шему Дождику и зимой в туче не сиделось, отправился он посмотреть, что люди делают. Надела мама-тучка на него пушистое пальтиш­ко и начал он плавно спускаться на землю лег­ким снежком. Заглянул Дождик-снежок в одно окошко, в другое: там люди за столом сидят, картошку с огурцами да с капустой едят, чай пьют, да на румяную горбушку хлеба слад­кое варенье намазыва­ют. А Дождик, кото­рый их летом выручил, с любовью и благодар­ностью вспоминают.

САМАЯ СЛАДКАЯ ЯГОДА

В большом-большом лесу под высокой рас­кидистой елью стоял маленький уютный до­мик. В этом домике жила Зайчиха с двумя зай­чатами – Прыгом и Скоком. Были эти зайчата очень ленивы. О чем бы ни попросила их мама Зайчиха, на все у них отговорки находились. Ни по дому не помогут, ни в огороде, даже в лес за ягодами сбегать отказываются. «Если бы мы знали, где самая сладкая ягода растет, - говорили зайчата, - вот тогда бы и собирать пошли. А тут бегай по всему лесу, ищи. А вдруг это не самая-самая сладкая?» Потянутся зай­чата сладко и опять под кустом в тенечке раз­лягутся. Горюет Зайчиха, глядя на них, не зна­ет, что ей с ними делать.

Пришла как-то к Зайчихе соседка Белка. Увидела она, как Зайчиха мается, и говорит ей: «Послушай, соседка, моего совета, сходи к старому Барсуку, он много знает, вдруг и тебе чем-нибудь поможет». Так Зайчиха и поступила. С наступлением ночи пошла она к норе Барсука, уселась и стала ждать, когда тот выйдет. Вот старый Барсук показался из своей норы. Бросилась к нему Зайчиха, про­сит помощи и совета, как зайчат от лени вы­лечить. Подумал Барсук немного и зашептал ей что-то на ухо.

Прибежала Зайчи­ха домой радостная, а утром разбудила зайчат и гово­рит: «По боль­шому секрету показал мне ста­рик Барсук, где вырастет самая сладкая ягода. Пойдемте, я от­веду вас на это место». Повела она зайчат в лес и недалеко от своего дома показала им маленький слабый росток. «Вот, – сказала Зайчиха, – это и есть самая сладкая ягода. Скоро она вырастет, только ее надо беречь».

Ушла она домой, а зайчата развалились возле кустика и стали мечтать:

– Вот вырастет ягода большая-пребольшая, прямо с дом, – мечтает Прыг, – на весь год нам ее хватит, чтобы лакомиться, даже домой тащить не надо.

– Нет, – говорит Скок, – домой тащить все равно придется, а вдруг испортится или съест кто-нибудь. Охотников на самую сладкую ягоду много найдется.

Так они лежали и мечтали, а солнце тем временем припекало сильнее и сильнее. От жары маленький росточек поник. Всполошились зайчата – вырасти не успела их ягода, а уже вянет. Бросились они к ручью, стали в листочках воду носить и росток поливать. Так весь день и пробегали. Вечером домой по­шли, а утром, чуть солнце взошло, опять к ростку прибежали. А он за ночь подрос, вытянулся, и появились на нем новые листочки. Стал он настоящим ягодным кустиком. Сидят возле него зайки и радуются. Вдруг Скок вспом­нил, как мама в огороде землю рыхлила, что­бы морковка и капуста лучше росли.

– Давай, Прыг, землю вокруг нашей ягоды порыхлим, она и расти лучше будет.

– А может не надо, – захныкал Прыг, – она и так растет.

– Ну, как хочешь, – сказал брат, – а я по­шел за лопатой.

Делать нечего, пришлось и Прыгу за лопату браться. Взрыхлили они землю вокруг кусти­ка, принесли воды и полили. Вскоре расцвели на нем белые цветочки. Спрятали зайки цве­точки под листики – вдруг солнце подсушит или ветер растреплет. А лепестки с цветков вско­ре облетели. Растерялись зайчата – что же те­перь делать? Прибежали к маме, уткнулись в передник и плачут. Выслушала их Зайчиха и успокоила – так, говорит, и должно быть. Теперь вместо цветочков ягодки расти начнут.

Прибежали зайчата обратно, а на кустике и, правда, ягодки появились, до земли свисают. Нашли зайчата травинки-рогатульки, все ягод­ки подперли. Так и повелось у них с тех пор то воды принесут, то землю подрыхлят – работа всегда найдется. А ягодки между тем растут не по дням, а по часам, соком наливаются. Одна ягодка уродилась больше других. «Наверно, эта самая сладкая», – радуются зайчата. Зайчиха тоже рада, благодарит Барсука за науку.

Ягода растет не по дням, а по часам, соком наливается, все больше становится. И вот ко­паются как-то возле нее зайчата и видят: идет по тропинке дядя Ёжик. В одной руке у него корзинка, в другой палка. «Хороша ягода, – говорит Ёж, – прямо в корзинку просится». Сказал и пошел дальше. Растерялись зайчата: «Растили мы ее, растили, холили-холили, а кто-нибудь раз – и съест самую вкусную. И стали зайцы думать, как им ягоду свою убе­речь. Думали-думали – и придумали тропин­ку на другое место перенести. Как только на­ступила ночь, начали зайчата другую тропин­ку вытаптывать. И так вытоптали, что ягода за кустами оказалась, никому ее не видно. Зай­чата так устали, что даже до дома дойти не смогли, тут же и уснули.

Проснулись они от чьих-то шагов. Смотрят, а это Ёжик идет. Идет и сам с собой разгова­ривает: «Что такое, кажется та же тропинка, а ягодки нет». А зайчата в кустах радуются, что спрятали свою ягодку.

И вот наступил день, когда зайчата решили сорвать ягоду и отвезти ее домой. Да-да, имен­но отвезти, ведь ягода выросла не только вкус­ная и спелая, но и очень большая. «Придется тележку мастерить!» – говорит Скок брату. Принесли зайчата из дому пилу, топор да как принялись за работу – только щепки полетели! Весь день старались, зато тележка на сла­ву получилась. Зайчата сами от себя такой ра­боты не ожидали. И так им было радостно, что весь мир обнять хотелось! Сорвали зайчата ягоду, положили аккуратно в тележку и толь­ко собрались, было домой везти, как вдруг уви­дели у тропинки старую тетушку Улитку. Си­дит она и жалобно на них смотрит.

– Что с тобой, тетушка Улитка?

– Да вот, куда я ни приползу, там уже все ягоды оборвали. Осталась я без запасу. Оставьте мне хоть эту ягоду, – сказала Улитка и горько заплакала.

Переглянулись зайчата. «И, правда, – дума­ют, – где уж Улитке ягод успеть набрать, тут ноги быстрые нужны». Жалко им стало Улит­ку, сердце у зайчат хоть и трусливое, но доброе.

– Забирай нашу ягоду, тетушка Улитка!
А мы себе еще наберем, – говорит Прыг.

– А давай мы тебе ее домой отвезем, – пред­лагает Скок. Поклонилась зайчатам старая Улитка:

– Спасибо вам, зайчата, за заботу, только куда же ее везти, мой дом всегда со мной!
Отдали зайчата свою самую вкусную ягоду Улитке, и домой поскакали. Прибежали домой, и кричат наперебой:

– Мама, мама, давай быстрей корзинки, мы за ягодами побежим!

– А ваша где же? – удивилась мать.

– Мы ее тете Улитке отдали, она старенькая, ей трудно ягоды собирать. А мы себе сей­час быстро наберем. Только бы найти ее, самую вкусную!

– Конечно, найдете, – улыбнулась Зайчиха. – Ведь самая вкусная ягода та, ради кото­рой вы потрудитесь!

ПАСХАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ

Можем ли мы увидеть Христа, ведь прошло так много лет с тех пор, когда он жил на земле. Конеч­но, можем. Был в одной деревне такой случай. Жили там два друга: Ивашка, бедной вдовы Матроны сын, и Никитка, сын мельника. Мельник на деревне че­ловек не последний. И удивлялись люди, что обще­го нашли дети между собой, но только, что бы ни говорили, были они «неразлей-вода». Корил мель­ник сына, да и Матроне в отместку часто в помощи отказывал. Она уж и ходить к нему перестала, хоть и соседи были. А дети соберутся вместе, за руки крепко возьмутся: «Христос посреди нас!» Разве такую дружбу разобьешь?

Приближалась Пасха, Светлое Христово Воскре­сение. Задумал Никитка подарок другу сделать к Светлому дню. Да такой, чтобы Ивашке не обидно было, что Никитка в богатом дому живет. Думал, думал и придумал.

– Ивашка, – говорит он другу, я тебя на Пасху к заутрене разбужу, чтобы ты не проспал.

– А ты сам-то не проспишь? – улыбается Ивашка.
– Нет, - смеется Никитка, – у нас ведь кур полно.

– А куры-то тут при чем?

– А при том. Я в одной книжке прочитал, что раньше, когда еще часов совсем не было, к заутрене ходили по «куроглашению», то есть по пению пер­вых ночных петухов. Небось, и наши куры устав цер­ковный знают, запоют.

– А я, – не растерялся Ивашка, – после службы тебя с солнышком играть возьму. Знаешь, как солнышко в Пасху на восходе играет, прямо прыгает, радуется, что Христос Воскрес.

Этот разговор детей случайно услышал мельник. Стыдно ему стало. Пришел он домой и говорит жене: «Собери там Матроне соседке гостинца, ведь празд­ник-то какой! Христос Воскрес!» А жена и рада – втайне от мужа жалела она соседку, да сказать боя­лась. И вот на Пасху собрала она большой куль с мукой, лукошко яиц и пришла на соседский двор.

– Матрона, соседка, прими ради Христа, – и по­ставила перед растерявшейся соседкой муку и яйца. У Матроны на глаза навернулись слезы, а мельничиха прибавила:

– Ты заходи к нам по-соседски, если трудно бу­дет. Дети наши показали нам пример любви Христовой. Христос Воскресе!

– Воистину Воскресе, – только и прошептала Матрона.