КУРИНЫЕ ГОЛОВЫ

Разукрашивала чешуйки на рыбьем хвосте. Все чешуйки разными карандашами. Некоторые штриховала. Штрих тоже разный. Сестра включила пылесос – ревет! Филька – кот, спрыгнул с моих коленей. Блин, за контур вылезла.

      Оленька допылесосила и поставила пластинку – Токкату Баха. Жуткая музыка, особенно начало! Тревожно, как будто не выучила стихотворение, а тебя вот-вот к доске вызовут. Бросила рыбу, выбежала на улицу.

Попросить старшую сестру не ставить Баха я не решалась. Учится в универе, работает, еще и пылесосит. Но как можно расслабляться под Токкату, а ?!

      Решила – к Женьке пойду. Она единственная во дворе умела играть в шахматы.

      Наш район — девятый километр. Девятка, на окраине. Моя двухэтажка – в самом конце улицы, рядом с заброшенным летним кинотеатром. Там ночевал бомж. А еще в этом кинотеатре я и мама среди битого стекла искали цветные осколки. Мы приклеивали их на картон и дорисовывали хвосты и плавники.

      Женька жила на другом конце улицы, возле гаражей и котельной. Но это близко, через три дома. В конце апреля, после теплых ливней, зацвели каштаны. У Женькиного дома я сорвала листок с дерева и «разделала» его под рыбий скелет.

Дошла до двери, позвонила, Женька открыла сразу: наверное, из окна увидела.

— Привет! Сыграем?

— Привет! Сейчас у бабушки спрошу. — Она убежала вглубь квартиры, а я стояла, отколупывала потрескавшуюся голубую краску от стен. Если нельзя к ней, то куда?

— Разрешила, заходи!

Вошла. В коридоре мне всегда неловко. Вся эта возня с разуванием. А носки хоть не дырявые? Блин. Перекручиваю, чтоб спрятать. Голову поднимаю – Женькина бабушка косится на меня. Она редко разрешала мне приходить, а Женьку ко мне вообще не пускала. Считала мою семью какой-то …не знаю даже. И тут носки эти позорные.

Квартира как наша, но казалось, что намного меньше. Это из-за мебели и ковров, которые и лежали, и висели. Фотографии в рамках, картинки. А еще у них вазочка с конфетами на столе! Там не только «Раковые шейки», шоколадные тоже. Как вообще конфеты могут спокойно лежать на столе?!

      Женька достала с полки шахматную доску. Мы уселись на полу. Она спрятала за спину кулаки с черной и белой пешками. Я вытянула черную. Ну, так даже интереснее.

Играю я лучше, повезло — навещал старший брат, он играл со мной и совсем не поддавался. А Женя с дедушкой играла, тот всё в телевизор смотрел.

      Вообще я ей завидовала — джинсы с Микки, ручки цветные, эта вазочка с конфетами. Но, когда мы играли, было просто хорошо. Я смотрела на Женькины волосы и ресницы, на то, как она беззвучно проговаривает слова и ее губы чуть шевелятся. Мне нравилось разглядывать Женьку. И дружить тоже. Бывало, ссорились. Мама говорит — темпераменты у нас похожие. Темпераменты-темпераменты-темпераменты. Что это вообще?

      Как-то Женька мне нос разбила во время драки, увидела кровь, бросилась бежать. А я ей вдогонку палку бросила, по ногам попала. Это, наверное, и есть темпераменты.

      Ну вот, сидим, воюем на ковре. Вижу осталось три хода. Женька думает. Еще не поняла, что все. Меня волнение изнутри распирает, губы сжимаю, прячу улыбку…

      И тут моему победоносному плану пришёл конец! Нет, Женька не сделала ход, его сделала Женькина бабушка. Я почувствовала запах ее готовки.

— Женя, через пятнадцать минут обед!

      Я так хотела есть! И знала, чем пахнет. Вареной курицей! У нас дома курица редко. Зарплату маме выдавали то тканью, то чем-то там еще несъедобным. Оленьке без высшего платили мало. Поэтому – капуста, рис и пшёнка. По субботам я ходила за молоком с трехлитровым баллоном. А однажды Оленька раздобыла свиную голову. Ее на балконе оставили – в холодильник не поместилась, хоть тот и был пустой. Так голову эту свиную той же ночью украли. Никто и не расстроился особо. Страшная бошка, пятак в запекшейся крови… а её ж ещё как-то разделывать надо было.

      Короче говоря, Женькина бабушка со своим обедом поставила мне шах и мат. Надо проиграть – Женька решит меня утешить, позовет остаться, поесть.

      Она наконец походила. Да… Я бы точно в три хода выиграла…

— Бабушка куриные головы варит! Ты когда-нибудь пробовала вареные куриные мозги?

— Нет, никогда. Какие они?

 Она удивилась, брови вздернула. Как-будто речь шла о капусте.

— Никогда?! Это самое вкусное блюдо на свете! Нежные такие!

      У меня началось слюноотделение, как у Дружка с нашей улицы при виде миски с хлебом, размоченном в молоке.

Женька походила. Я до сих пор могу выиграть! Я хочу выиграть! Я хочу, чтобы завидовала она! Но на кону самые вкусные (я уверена в этом) куриные головы на свете!

Жрать хочу.  Не могу. Сдаюсь…Походила ладьей — забрала слона — открыла короля.      Женька округлилась вся – глаза и рот, поверить не может:

— Шах и мат!

Поздравила ее и стала ждать утешительный приз с мелко нарубленным чесноком.

— Женя, иди есть! А тебе домой пора, наверняка заждались к обеду.

      Провал…Обулась. Вышла за порог. Неожиданно Женькина бабушка спросила:

— А сколько маме лет?

— Тридцать один.

— А сестре?

— Двадцать. — не понимала, зачем спрашивает.

— И обеих Ольгами зовут? — с насмешкой спросила Женькина бабка.

 — Да.

      Раньше я не думала об этом совпадении. Ведь мама — Мама, а сестра — Оленька.

Женькина бабка не унималась:

— Это что? Получается, мама сестру в одиннадцать лет родила?

      Я зависла. Просто стояла в дверях. Даже не пыталась посчитать, у меня все равно от растерянности не вышло бы. Женькина бабка, не дождавшись ответа, развернулась и ушла вглубь тесной, душной, как она сама, квартиры. Женя растерянно смотрела на меня. Я ушла.

      Голод сменила тошнота. Домой бежала, вокруг ни каштанов, ни людей, ничего. С порога:

— Оленька, тебя что, мама в одиннадцать лет родила? И почему вас обеих Олями зовут?

      Сестра вышла ко мне из кухни, присела на корточки:

— Моя мама умерла. Давно. Она болела. Твоя мама стала нашей, общей.

— Папа теперь с ней?

Кивнула, обняла меня...

      Вечером вернулась мама. Они с Оленькой весело болтали на кухне. Чирикали, как на ветке воробьи. Слов не различить, но живо так, весело. Зашла к ним.

— Завтра великий праздник! – сквозь смех сказала мне мама.

 — Что за праздник?

Оленька смутилась:

— День рождения Фили…Так! Не надо ржать! У кота юбилей.

 — И по этому поводу Оленька запекает рыбу и манник! – торжественно объявила мама.

…Вечером пораньше легла в кровать, чтобы скорее завтра.

— Мам, укроешь меня так…

Взяв пододеяльник за уголки, мама встряхнула его в воздухе и он, расправленный, опустился, накрыл меня с головой. Мама медленно стягивала пододеяльник вниз. Я представляла, как течение гладит речное дно. От этого щекотно внутри. Мама села на край кровати и стала читать мою любимую орочскую сказку, где злая Пэгэликту грызет от голода чум из оленьих шкур.

      И Женьку мне стало жалко. С такой бабкой живет, а мама ее где-то далеко, деньги зарабатывает на новые джинсы.