**Карельская сказка**

Старуха Венла жила на самом краю деревни, где заканчивалась дорога и начинался подлесок. За ним шли мелкие заболоченные озера, заросшие черной ольхой, мелколистными липами, финскими елями и можжевельником. Домик ее был обветшалый и покосившийся. Ходили слухи, что это и не домик вовсе, а изба на куриных ногах. И что Венла - самая настоящая ведьма. Из-за высокого кустарника домик был почти и не виден с дороги. Тут никто давно не ходил. Люди чурались старухи и ее хозяйства. Да и не было в деревне уже никого, кто помнил ее молодой. Дорога к забору заросла лопухами да бурьянами. Поди знай, что творится там на дворе. Мальчишки поспорили, что Никитка влезет за забор и подберется к домику посмотреть, действительно ли там есть куриные ноги. Ну, а заодно, и в окошко глянет, авось удастся и старуху увидеть. Eсли не трус, то сделает.

Пошли днем, чтобы не так страшно. Да и днем-то поджилки тряслись и ноги подгибались. Но любопытство сильнее страха, да еще и сзади идет самый задиристый мальчуган из всей деревни, Онни, и посмеивается: "Да, слабо тебе, Никитыч, залезть во двор. А вдруг старуха тебя хвать на лопату и в печь!"

Засмеялись все, кроме Никитки. А он самый младший из них и самый мелкий. Тоненькая шейка торчит из под грубой рубахи, руки, как прутики вдоль тела смешно из стороны в сторону болтаются, как у марионетки, ноги в больших сапогах старшего брата. Их перед забором скинул, чтоб полегче было подбираться к домику. Сглотнул и нырнул за покосившиеся доски. Мальчишки прижались к кустам, затаили дыхание, следили за Никиткой. А он перебежками раз, раз и уже возле домика.

Сначала пробрался за одну его сторону, потом за другую. Нет, обычный сруб, покосившийся, просто уже таких не строят, вот и кажется, что он на земле не полностью стоит. А в окошко боязно смотреть. Никак старуха тоже в этот момент посмотрит да и заклинание скажет. У Никитки от мысли одной сердце захолодило. Вдруг рядом шорох. Не успел он оглянуться, как морщинистая рука схватила его за плечо. Мальчишек тот час же и след простыл. Сбежали восвояси. А Никитка зажмурился и дышать перестал. Чувствует, что ведут его в дом. Повиновался. От страха язык прилип к небу, во рту пересохло. Приоткрыл один глаз, чтобы смотреть, куда босыми ногами ступать. Зашли сначала в сени, и в нос ударил запах трав и колодезной воды. Потом зашли в комнату. Плечо отпустили, и не больно было совсем. Никитка голову поднять боится, но видит край платья старухи.

"Ну чего вам, ребята, надобно? Или на меня посмотреть пришел?" - раздался скрипучий голос, похожий на звук открывающейся ржавой калитки. Никитка молчал.

"Так смотри, коли тут уже. Я не съем!" - засмеялась старуха сухо и раскатисто.

"Я не Баба Яга, наслушались баек! И кота у меня говорящего нет, только Мурка вон сидит в углу".

Никитка посмотрел на рыжую пушистую кошку в другом конце комнаты. Та тоже смотрела на него, прищурив зеленые глаза. Наконец, он вздохнул и поднял голову, ожидая увидеть...

Лицо старухи было похоже на печеную картошку, темно коричневое, с узкими разрезами глаз, а внешние уголки приподняты, словно в удивлении. На губах не то улыбка, не то насмешка. На голове кичка, а волос и не видно. Белая льняная рубаха и сарафан-костыч. Руки длинные, прижаты к бокам. На ногах сапоги. Высокая и не сгорбленная, не смотря на прожитые годы. Страх из Никитки ушел, он осмотрелся по сторонам. Просторно и чисто. Везде травы: одни в пучках сухие висят по стенам, другие еще зеленые на столе и на печи разложены - сушатся. На круглом столе, что у окна - чайник глиняный, чашки и ложки. И камень. Похоже, что это тот самый камень, про который ему рассказывал отец.

Кошка потянулась и пошла в сторону Никитки. Он протянул руку и погладил ее между ушами. Старуха прервала Никиткины мысли.

"Ну вот, признала тебя, - обрадовалась она, - Садись-ка к столу, раз явился ко мне в гости, напою тебя чаем".

Никитка сел на шаткий табурет, уперся босыми ногами в перекладину. Венла насыпала серо-зеленую сухую траву прямо в чашки, залила водой из чайника. Пока чай настаивался, отломила от буханки хлеба горбушку, посыпала солью и протянула ему. Он взял еще теплый хлеб обеими руками и начал есть, все еще не решаясь заговорить. Финка села напротив, отхлебнула из своей чашки и медленно произнесла:

"Отца твоего маленьким помню. Такой же был, как и ты, ветром с ног сшибало и лез везде. Помогал мне травы в лесу собирать да ягоды. Потом вырос и по хозяйству приходил: то крышу сделает, то колодец почистит. Умелец был... Эх, пропал, болотный дух его забрал. Не иначе как".

Она горестно вздохнула. Никитка потихоньку пил хозяйкин удивительный чай, вкуса которого он доселе не знал. Старуха кивнула на чашку: "Это сбор: там черника болотная и морошка, да травы. Болото оно такое - и кормит, и забирает. Ну ты-то отца хоть помнишь? Ты еще совсем мальцом был, когда он не вернулся". Она не дождалась ответа и встала.

"Поpа тебе, сынок. Скоро солнце начнет садится. Ступай с Богом. Не ходи на болото сам".

Добрался он до дома, когда смеркаться стало. Мать с братом уже его и заждались. Сел Никитка за стол, но есть не стал.

"Что, так набегался, что и не голодный вовсе?" - мать провела рукой по его лбу. "Никак заболел?" Никитка мотнул головой и пошел спать.

Заснул не сразу, все думал о том камне, что лежал у старухи на столе, да и отца пытался вспомнить. Может, потому Венла его и не прогнала, что отца любила, как сына своего. Говорили в деревне, что хороший был человек, добрый и светлый. Снились Никитке кошкины зеленые глаза и ее мягкие ушки, а также болото и чей-то голос, его зовущий.

Проснулся мальчик от пения петуха. Солнце стучалось в оконце, утренний ветерок играл открытыми ставнями. Слышно было, как мать уже возится по хозяйству. Oн вскочил, чтобы успеть выскочить в окно и убежать, пока о нем не вспомнили.

Пес Тойво бросился под ноги, радостно виляя хвостом и желая поиграть. Но Никитка наскоро обнял его и выбежал за изгородь.

Мальчишки уже собрались возле старой конюшни и с нетерпением ждали Никитку и его рассказ. Они окружили его и накинулись с расспросами. Но, странное дело, ему совсем не хотелось рассказывать о старой финке и ее избе.

"Да ничего там внутри и нет, - сказал Никитка, - обычная старуха и все!"

Мальчишки разочарованно отвернулись один за другим, а Онни треснул Никиту по затылку со словами: "Эх, ты, typerus!”(дурак - фин.)

Несколько дней спустя пошел Никитка все той же дорогой к домику Венлы. Пролез через разваливающийся забор, подошел поближе. Постоял, не решаясь постучать. Помедлил еще недолго и повернулся было уходить, как дверь затрещала, и на пороге появилась хозяйка. Голова была не покрыта, и можно было увидеть ее седые косы, которые обвивали голову.

"А отец-то был посмелее. Чего оробел? Пришел - заходи". Она махнула широким жестом, приглашая за собой внутрь. На печке что-то бурлило в большой кастрюле, а на столе стояли горшки, лежали какие-то тряпки и веревки. Пахло непривычно, и у Никитки даже защипало в носу.

"Не лягушек варю, не боись! - Венла увидела его сморщенный нос, - Сейчас привыкнешь! Садись к окну".

Старуха подошла и высыпала на стол полную пригоршню спелой морошки. "Вот, я давеча на болото ходила, насобирала. Пробуй!" Никитка взял в рот ягоду, похожую на капельку янтаря, полупрозрачную, живую и зажмурился: сок потек в рот, наполняя его нежным, кисло-сладким вкусом.

Этот вкус и этот момент остался с ним на всю жизнь, как яркое воспоминание детства и того дня, когда он сидел в ветхой избе этой странной финки и ждал ответа на свои вопросы.

Никитка ел морошку и косился на камень, лежавший рядом.

"Я знаю, чего ты пришел", - Венла помешала в кастрюле длинной палкой, и подсела к столу. Перехватила детский взгляд и подперла округлый подбородок рукой.

"Камень этот древний, расскажу, вижу - ждешь. Далеко за болотами в Заонежье есть карьер и штольня, она заброшенная. Там и родится этот камень непростой. Ваши деревенские про него не знают много. Я слыхала о нем от отца моего. Называется он аспидный. Цари его пользовали для себя и солдатам давали. Лечит он от недугов разных, проверено уже это. Вода от него чистой становится. Исцеляет. Многие его хотят заполучить, но добраться туда сложно. Дорога дальняя, лежит через буреломные тропы. Не дойти!"

Она встала, помешала варево, подсыпала ему морошки и вышла во двор. Когда вернулась, Никитка уже стоял у двери.

"Уходишь уж?" - она с сожалением покачала головой.

"Я на той неделе, как новая луна выйдет, опять на болото собираюсь. Пошли со мной, раз не страшишься. Покажу тебе места, где ягода хорошая. И тропу покажу. Твой отец по ней и пошел было за камнем, да не воротился. Приходи рано, а то сейчас самый разгар комариного бесчинства. Эти кровососы летают несметными полчищами, надо до жары успеть". Она вывела гостя за забор и долго смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом.

Никитка глядел теперь по вечерам на луну, все боялся пропустить новую. Мать сказала, что уже скоро, на послезавтра.

Накануне Никитка боялся проспать. Оставил окно открытым, чтобы не шуметь поутру и не будить спящих. Сапоги снаружи положил. Сидел-сидел, считал-считал звезды, а глаза слипаются, сил нет. Не удержался, уснул.

Под утро петух его криком разбудил. Вскочил, бросился к окну, проспал ли - не знает. Накинул тужурку, перелез через подоконник и свалился в траву. Сапоги от росы утренней отсырели. Не беда, лишь бы успеть добежать до стaрухи. И Тойво тут как тут, под ногами прыгает, лизнуть в лицо норовит. Никитка ему пасть зажал рукой, чтобы он не гавкал, схватил его за шкирку и с собой на улицу потащил.

"Пусть со мной идет, вдвоем веселее", - подумал, и они побежали по дороге в сторону избушки Венлы.

Рассвет уже наступил, когда они добрались. Венла стояла возле изгороди с мешком за плечами.

"Смотри, пришел, молодец. Пошли уж, нечего время терять". Она повернулась к лесу и пошла по тропинке, а Никитка и пес двинулись следом.

Вначале идти было легко. Утренний воздух был прохладным и свежим, от земли поднимался пар, капли росы блестели на траве. Тойво резво носился взад и вперед.

"Ишь, какой он у тебя!"- заметила старуха, слегка обернувшись. "Проснулся, никак?"

Никитка кивнул в ответ.

"Час будем идти, потом присядем, а потом опять в дорогу. Два часа туда добираться".

С подъемом солнца птицы щебетали все громче и веселее, воздух теплел, и Никитке стало жарко, но тужурку он не снимал. Старуха, не смотря на возраст, шла быстро, так что мальчик еле поспевал за ней.

Вскоре лес загустел, потемнел и солнца стало меньше. Птицы тоже тут поутихли. Тропинка сделалась влажной. То там, то тут стали появлятся покрытые мхом кочки и небольшие низины, наполненные водой. Ноги слегка скользили на камнях и как будто слегка проваливались в грунт. Раздался странный крик. Никитка вздрогнул.

Венла остановилась: "Это выпь, птица такая. Мы уже возле болот. Вон пень, на него садись". Сама она села прямо в траву, развязала мешок, достала оттуда хлеб и банку с водой. Ели молча, Никитка дал половину своего хлеба Тойво, который тот вмиг проглотил.

После простого завтрака поднялись и пошли дальше. Старуха торопилась, потому что знала, какие огромные тучи комаров поднимутся на болоте в полдень.

Никитка шагал за ней, не отставая, и думал, что тут когда-то так же шел его отец в поисках заветного камня.

"Здесь ступай осторожно", - велела старуха, не оборачиваясь. "Тут скользко, а там... - она показала рукой влево, - "suo" ( трясина-фин.)”

Что такое "suo", Никитка знал от старших мальчишек, которые рассказывали страшные истории. Да и от взрослых он часто слышал эти разговоры. В трясине жил болотный дух, который забирал заблудившихся людей и животных. Никто в селе никогда не ходил на болота, и даже самые смелые не отваживались шутить с болотным духом.

Мимо пролетел кулик, громко хлопнув крыльями, и тотчас же где-то рядом лопнул большой пузырь, поднявшийся на поверхность воды откуда-то из темной глубины и образовавшийся от бродивших в нем газов.

"А, вот и дух болотный с нами здоровается", - произнесла Венла. “Да, не всех он любит. Кого-то пропускает, а кого-то и оставить тут может. Навсегда."

Никитку охватил страх. Пересохло во рту, и ноги не хотели идти. И даже Тойво не бежал, а тихо шел рядом.

Венла продолжала идти, и страх понемногу отпустил его.

"Если бы она меня хотела извести, то давно уже бы это сделала, - подумал Никитка, - да и Тойво тут рядом, он не даст мне пропасть". С такими мыслями шагать стало легче, и тут старуха, словно услышав, что происходило у него в голове, сказала: "Твой отец тут со мной тоже ходил по ягоды. Я тебя не отдам болоту. Хватит ему уже одного!" С этими словами она указала на куст морошки.

“А вот и ягоды! Сейчас начнем собирать".

И действительно, чем дальше они продвигались, тем все гуще становились кустарники, на которых было видимо-невидимо ягод. Крупные, красные еще не зрелые, а желтые янтарные уже можно собирать. Венла остановилась, достала из мешка еще один и протянула его мальчику. Сама же взяла финский нож и пошла срезать травы, известные ей одной. Работали быстро, поэтому набрали и ягод, и трав, и болотного мха.

Сели передохнуть и выпили воды.

"Вот там косая ель, видишь? Под ней белый камень лежит. Это начало дороги в карьер. Отсюда день ходу, а может и больше. Но там гиблые болота, даже старожилы мне это рассказывали, когда я девчонкой еще была. Твой отец не послушался и пошел один. Вот и остался там навсегда".

Она помолчала и добавила: "Люди туда добирались в старые времена, тот камень, что на столе у меня, мой дед добыл. Но штольня обвалилась, многие там и остались. Пойдем. Пора назад."

Назад дошли быстро. К полудню уже вышли к избушке Венлы.

"Заходи, отдохнёшь у меня, а потом отправишься домой", - она взяла его за рукав.

Никитка зашел в дом, а женщина осталась в сенях, загремела крышкой от ведра, потом что-то переставляла. Он скинул тужурку, расстегнул ворот и снял сапоги. Ранний подъем и долгий утренний поход давали о себе знать. Он сел около печки, спиной оперся о мешок с чем-то мягким внутри. Вспомнил о Тойво, но уже не было сил вставать и искать его. Мурка подошла и потерлась боком об его ногу. Никитка посмотрел на нее и провалился в сон…

Когда он открыл глаза, солнце уже светило с другой стороны избушки и касалось его босых ног теплыми лучами. Венла сидела у окна, что-то штопала на руках и покачивалась из стороны в сторону.

"Ох и сон у тебя, богатырский! - заметила она, что Никитка уже не спит, - чай, проголодался. Садись-ка за стол, кормить тебя буду." Она поднялась, отложив в сторону нитки, и поспешила в сени. Оттуда принесла глубокую миску, полную до краев похлебкой. Отрезала краюху хлеба, придвинула к нему, который уже сидел на своем привычном месте. "Ты, давай, малец, ешь и домой поспешай, пока твои не хватились. Пес туда-сюда уж не раз прибегал."

Никитка встрепенулся. Ведь про Тойво он совсем забыл. Сколько ж он проспал? Старуха словно прочла его мысли: "Да, спал поболее трех часов. Находились сегодня."

После еды она вышла проводить его. Подбежал Тойво, запрыгал, завилял хвостом.

"Ишь, ты, животина, радуется. Ну, ступайте с Богом. На болото сам не суйся! Я теперь не скоро пойду туда", - старуха ласково подтолкнула Никитку и затворила калитку.

Они с Тойво резво побежали в сторону дома. Никитка оглядывался несколько раз. Венла махала им рукой, пока они не исчезли за горизонтом.

Все лето Никитка прибегал на этот забытый всеми край деревни. Он помогал старухе сушить лечебные травы на зиму, складывал их на чердак, лакомился спелыми ягодами, благо их в лесных краях не счесть: малина, черника, земляника и поляника. Венла рассказывала про отца и про свою молодость. Никитка многое не понимал, но тут ему было уютно и спокойно. Даже лучше, чем дома.

“Juokse, juokse, älä huaka, eiga puuttut kattilah ( Беги, беги, не зевай, себе место выбирай! - карел.)”- слышалось на всю округу. Это мальчишки во главе с Онни затеяли игру в "Стук". Нужно запрыгнуть на свободную чурку и удержаться на ней, пока ведущий считает. Онни, конечно же, выигрывал. Никитка сидел в стороне, не участвовал. Один из мальчишек подбежал к нему и дернул за ворот рубахи: "Vilu! ( холодно - карел.), идем играть!" Сидеть было, и правда, холодно. Лето давно прошло, да и осень заканчивалась. По утрам возле дома - замерзшие лужи, которые Никитка ковырял носком сапога. Тонкая корка льда разбивалась со звоном. Никитке хотелось взять кусочек льда и грызть, как леденец, который мама обычно варит на праздники.

"Эй, ты, - помахал ему рукой Онни, - иди сюда. Старуха твоя, вроде, померла, говорят. Как и папаша твой. Сгинула на болоте! Так ей и надо, колдунье!" Онни, а за ним и другие залились визгливым, противным смехом.

Никитка оттолкнул руки, которые тянулись к нему со всех сторон и понесся домой.

Сердце тревожно колотилось.

“А никак Онни прав?” - Никитка опечалился. Тянет его к старухе, да мать не пускает. Узнала, что бегает он к ней, деревенские рассказали. Запереть пригрозилась.

Дома вкусно пахло - мать калитки пекла. Кармашки из теста, Никиткины любимые, с начинкою из картошки. Назавтра все ждали Морозца Паккайне. Будут угощения, уличные празднества, гулянья. Брат сидел рядом, строгал что-то из деревяшки. Никитка отправился к себе в угол и под стук горшков и треск огня в печи незаметно заснул.

Перед сном он решил утром непременно сходить к Венле и узнать, жива она или нет.

Вся деревня еще спала, когда Никитка пробирался вдоль домов. Когда наконец-то показался домик старухи, тоненькими огненными ниточками занялась заря. Верный Тойво прыгал рядом, норовя опрокинуть своего друга навзничь.

Никитка отворил калитку, немного помешкав, подошел к дому. Внутри было темно. Он зашел в сени, потянул на себя дверь в комнату. Изнутри повеяло печным теплом, однако хозяйка отсутствовала.

"Жива!"- обрадовался Никитка.

Мурка неожиданно спрыгнула с печи прямо под ноги Никитке, изрядно испугав его. Он вышел во двор.

"Наверное, старуха отправилась за клюквой. Или за торфом", - поразмыслил Никитка, и посвистев Тойво, направился в сторону леса. Он очень смутно помнил дорогу, по которой они еще летом ходили с Венлой.

"Пойду по-тихоньку, а там она мне навстречу и выйдет!" - он поправил тулуп и натянул шапку почти на глаза.

Лес зимой совсем другой, не то, что летом. Снега еще выпало мало, но мороз щипал нос и щеки, залезал за ворот. Хрустально блестела замерзшая вода в озерках. Слегка заснеженные черные спящие деревья, бурые кустарники, мохнатые зеленые ели безмолвно и торжественно встречали мальчика и собаку.

Они двигались быстро, поэтому ушли достаточно далеко. Чем ближе они приближались к болотам, тем лес становился все реже, а воздух более холодным и сырым. Пролетел большой глухарь, xрустнула под ногами ветка. Никитка остановился и замер. Над болотами стелился редкий туман, что бывает в холодное время года, окутывал топи серым таинственным одеялом. По краям дорожки, по которой Никитка шел, появились кусты клюквы. Ему захотелось сорвать несколько штук, он присел на корточки и снял варежку.

В это время Тойво громко гавкнул и помчался вперед. Никитка вскочил и увидел человека, махавшего ему рукой. Однако, это была не Венла. Мальчик вдруг почувствовал, как он замерз. Ноги не двигались, а оставались на месте. Мужчина не переставал ему махать и, как показалось, даже позвал его. Никитка медленно сделал несколько шагов в ту сторону. Однако, чем дольше он шел, тем дальше оказывался тот человек. Небо придвинулось ниже, потемнело и начался снег.

"Отец? Может, камень там заветный близко? Или нет...Это же Морозец Паккайне! Вот почему пошел снег!"- Никитка улыбнулся, хотя замерзшие щеки почти не шевельнулись. "Может, он подарки везет и застрял?"- мальчик уходил в сторону болота все глубже и глубже. На одной из кочек нога соскользнула, Никитка потерял равновесие, хрустнул лед, и острая боль ножом пронзила колено. Он схватился за ногу и упал в яму, из которой торчали коряги и сухие ветки кустов. Снег слепил глаза, в яме было скользко, и руки в варежках тщетно пытались найти опору, чтобы вылезти. Никитка заплакал от страха и бессилия, а Тойво неистово прыгал вокруг, рыл лапами снег и громко лаял.

Через некоторое время Никитка перестал плакать и увидел серебряные звезды, которые танцевали медленный танец. Они приближались и отдалялись, сжимали и наполняли его голову волшебными звуками мелодии, которую он никогда не слышал. Звезды улыбались ему и просили поговорить с ними. От них также шел свет, и он превратился в ледяную дорожку со ступеньками. Никитка вдруг легко поднялся и пошел по этим супенькам, а по телу начало медленно разливаться тепло.

Когда мальчик открыл глаза, он увидел, как пламя отбрасывало на стену чудные тени, а рядом с печкой у стола сидели его мама и Венла. На столе стояли кувшины, лежали тряпки и пахло завареной травой. Мама тихонько плакала, а Венла что-то растирала в ступке и приговаривала: "Отогреется, малец, очнется! Если бы не собака, не нашли бы. Ногу-то вылечим, срастется, как новая!"

Никитка решил еще полежать под мягкими шкурами и закрыл глаза. Уже была поздняя ночь, когда он опять очнулся. Сильно болела нога там, где он ее сломал, когда падал. Мать все так же сидела за столом, и собиралась поднести кружку к губам, когда Никитка тихонько сказал: "Мама, пить..."

От неожиданности мать уронила кружку на пол и вскочила, бросившись к Никитке:

"Родной мой, сынок, Господи!"

Венла грела руки у печки и краешком ладони, чтоб никто не видел, вытирала слезы.

Потом подсела на край возле Никитки и заговорила молитву исцеления, взяв его руки в свои. После открыла глаза и выдoхнула: "Ох, и напугал же ты нас, малец. Куда ж тебя в стужу-то понесло? Не за камнем хоть пошел? Я тебе его подарю! Не ходи той дорогой больше!" С этими словами Венла поднялась, взяла со стола черный камень и вложила Никитке в руку. "Вот, охранять он тебя отныне будет. Береги его и ты. Ну и я, пока не померла, тоже рядом буду. Может, когда и доберешься до той штольни, но другим путем.”

Мальчик кивнул в согласии и опять провалился в глубoкий сон.

Знала бы Венла, что ее словам суждено-таки cбыться.

Прошли годы. Никитка вырос, окреп и уехал из деревни в великий город. Там он выучился и стал инженером, мастером разработки горных пород. Вернулся на Олонецкую землю, в родные края, где начал освоение и добычу черных сланцев возле деревни Шуньга. А тот кусок "аспидного камня", шунгита всегда при себе носил, как оберег, память о детстве и том дне, когда он чуть было не остался навсегда в великолепном безмолвии северной природы.

2021