Просто и ясно  
*Янка Брыль*

Как сквозь сон, вижу себя маленьким. Лазил по полу и занозил палец.

— Болит, — кричу я и лезу к маме.

— Что болит? — склоняется ко мне её молодое, милое лицо.

— Пальчик болит, во! — показываю я и плачу.

— Ах ты, мой работничек, — говорит мама и достаёт из рубахи иголку. — Я вот ей дам, этой больке, если она очень... — и мама ковыряет занозу иголкой.

— Болит! — верещу я, отбиваюсь и плачу ещё громче.

Мама берёт меня на колени.

— Держи, Люба! — смеясь, велит она моей старшей сестре.

Люба берёт меня за ноги и крепко держит. Я кричу и вьюном выкручиваюсь из маминых рук. Рубашонка моя задирается, я сучу́ голыми ножками[[1]](#footnote-1) и ору как резаный. Мама обнимает меня и, держа одной рукой мои руки, вынимает иголкой занозу.

— Вот, видишь, нет, — говорит она и отпускает меня.

— Болит! — пищу я.

— Что болит? Вот же она, твоя болька.

Дай её, Люба, я ей покажу!

Люба поднимает с пола большую щепку и даже приседает — хохочет. Мама берёт щепку и бранит[[2]](#footnote-2) её. А я смеюсь и плачу. Потом я жалею маму — обнимаю за тёплую мягкую шею. Она привлекает ладонью моё мокрое от слёз личико к своему лицу, целует меня и дует на мой скрюченный пальчик.

Милая, добрая мама! Вот бы теперь мне тебя! Мне же так хочется, чтобы меня приласкал, пожалел кто-нибудь добрый, разумный, назвал бы сыночком, чего я так давно не слышал.

Но нет же! Вот разболелась голова от тёмных дум, а сердце от горькой тоски. Встали трудные вопросы жизни, и не может разрешить их мой бедный мальчишеский ум.

А я же хочу и изо всех сил стараюсь решить их — я не шучу, не забавляюсь жизнью, и жить хочу, и жить разумно! Хочу быть умным, добрым, любимым. Хочу, но сегодня снова не знаю, с чего и как начать.

1. *Сучи́ть но́жками* — двигать ножками попеременно. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Брани́ть* — ругать. [↑](#footnote-ref-2)