Синяя чашка

До Кожевецка оставался час. Игорян и Равиль отлипли от телефонов – берегли заряд. Только Лильча продолжала гонять разноцветные шарики на экране. У неё же с собой пауэрбанк на десять часов работы! Но она ни за что не поделится – держит с нами дистанцию.

Заняться было нечем, я смотрел в окно. По обочине тянулись умирающие деревни. «Почему дома такие низкие? – думал я, разглядывая заколоченные строения. – Наверное, усыхают от старости, как Бабса. На фото она даже в тапках выше деда, а сейчас, когда свернётся на диване – ну прям размером с кошку».

В последнее время Бабса стала думать задом наперёд. Как будто постепенно укатывалась в прошлое. Даже имя моё стала путать: называла то Диней, то Ваней.

– Вся моя сила в синей чашке осталась, – смеялась Бабса. – Заговорённая она! Сначала Татьянкиной была, няньки нашей. Ничего у Татьянки не было своего, кроме этой чашки. Берегла её, ото всех прятала. А ко мне она с доверием, и чашку показывала. Говорила, что та желания исполняет и силу даёт. До тех пор, пока не влюбишься.

Ох, опять затянула меня Бабса в свою историю! Знаю же, что сказка, но слушаю, как маленький.

– Чёт не сходится, Ба. Няня подарила тебе её, когда замуж вышла. А ты всю жизнь волшебством чашки пользовалась. Но у тебя же дети были, внуки. И даже правнук – я! Неужели все мы без любви родились?

Бабса хитро прищурилась и усмехнулась:

– Какой приметливый! Татьянка так и сказала: «Ты, Варвара, так себя ценишь, что муж твою любовь к себе не перебьёт. Чашка моя довольна будет. Не только ты из неё пьёшь, но и она из тебя».

Бабса так часто вспоминала эту синюю чашку, что я поверил: если она к ней вернётся, Ба снова почувствует в себе большую силу. Ведь чашка всю жизнь её выручала, неужели на этот раз подведёт?

\*\*\*

До Кожевецка оставалось всего ничего. Мелкие стояли на ушах, учительница пыталась рассадить их по местам. Наш грозный завуч Анвар Гафурыч по прозвищу Горыныч уже сам был не рад, что потащил всех на экскурсию в музей и на концерт Кожевецкой самодеятельности.

Если честно, я не ожидал, что ребята меня поддержат. Ещё честнее – я бы сам себя не поддержал. Слишком невнятной была идея. Она зашевелилась ещё на прошлой неделе, когда наша классная сказала, что едем в Кожевецк, мой родной город. В маленьком коричневом доме со скрипучими полами я прожил всю жизнь без трёх последних лет. Дед звал наш дом «шоколадкой» и шутил, что мы живём в бабьем царстве, как в шоколаде. За бабье царство отвечала Бабса, её дочь Раиса и внучка – моя мама. Когда дед умер, Раиса слегка тронулась и начала Бабсу мучать. Как что не по её – ругала и гнала на сундук, на нём Бабса ещё девчонкой спала. Маме было жалко Бабсу, поэтому она увезла нас с ней в Жирки. Потом уехала работать в другой город, а мы остались на хозяйстве.

– Наверное, я смогу взять на себя твою бабушку Раису, – с сомнением сказал Игорян. – Скажу, что из школьной газеты, беру интервью у местных. А ты в это время заберёшь чашку.

– И как ты это сделаешь? – Лильча срезала Игоряна насмешливым взглядом. – На твоём древнем телефоне диктофон-то хоть есть?

Игорян смутился и покраснел – как всегда, когда Лильча к нему обращалась. И начал поправлять рубашку, которая явно досталась ему от отца. Как, впрочем, и телефон.

– Короче, к Раисе я пойду, – неожиданно выдала Лильча. – Хоть какой-то смысл появится у этой дурацкой поездки.

\*\*\*

Мы с Лильчей улизнули уже из первого зала музея. Пока Равиль докапывался до Горыныча с вопросами, когда и где нас будут кормить, а Игорян с охранником музея искали якобы потерянный телефон, мы незаметно выскользнули на улицу.

Мы договорились с Лильчей, что она выманит Раису во двор – типа, для достоверности в интервью нужны звуки улицы. Услышав звонкое Лилькино: «Внимание, запись!», я отодвинул секретную доску забора и пробрался в сад. Спрятал лицо в капюшон толстовки и побрёл к дому. Попасть в него можно было через окно террасы.

Я хорошо помнил самые скрипучие доски пола и на цыпочках пошёл на кухню, старательно обходя их. Кухня почти не изменилась, только вместо любимых Бабсиных занавесок с маками висела безличная тюль. Чайник электрический, а не блестящий горлопан со свистком. И … синей чашки на полке нет!

Я два раза перебрал посуду в шкафах и в сушилке. Чашки нигде не было.

«Она её разбила!» – с тихой ненавистью подумал я о Раисе. Теперь Бабсе ничего не поможет! А потом решил обойти дом: вдруг чашка найдётся где-нибудь ещё?

У боковой стены террасы стоял дубовый Бабсин сундук с коваными заклёпками. Я подошёл поближе. Как она на нём спала, ведь сундук от силы метр в длину?.. Я поднял тяжёлую крышку. На куче подушек и старой одежды лежало что-то, завёрнутое в газету. Отогнул бумажный уголок – синяя чашка! Я засунул её в выцветшую дедову фуражку, положил в рюкзак и вышел из дома.

\*\*\*

– Караваев, ты где был? – перекрикивая музыку зарычал Горыныч, когда мы с Лильчей подкатили к школьной группе. На сцене главной площади пели люди в народных костюмах.

– В туалет ходил, – ляпнул я первое, что пришло в голову.

– На целый час?!

– А он по большому! – влез Равиль, и все вокруг заржали.

На обратном пути мы внимательно рассмотрели чашку. Она и правда была совершенно синяя, как будто выточенная из цельного куска камня, но при этом удивительно лёгкая. Автобус остановился у школы, все потихоньку расходились, а мы растерянно стояли, не зная, что делать дальше.

 – Давайте ко мне? – предложил я. – Сначала Бабсе дадим попить, ей нужнее. А потом сами.

Бабса стояла в темноте коридора и молча смотрела на нас.

– Ба, это мои друзья, – сказал я. – Мы ненадолго. Смотри, что у меня есть!

Я протянул чашку, она взяла её и приблизила к глазам.

– Красивая. Синяя. Это твоя? – спросила она, не узнавая ни чашку, ни меня.

\*\*\*

Мы втроём молча сидели за круглым кухонным столом. Посередине, как Святой Грааль, стояла синяя чашка. В заходящих лучах солнца, пробивающихся сквозь пыльные окна, её бока посверкивали серебряными искрами.

Из комнаты Бабсы вышла Лильча и осторожно прикрыла дверь.

– Как Ба? – спросил я. После того, как Бабса неожиданно заплакала, Лильча взяла её за руку и отвела в комнату.

– Нормально, – пожала плечами Лильча. – Но ты матери позвони, её нельзя надолго одну оставлять. Всё понимаю про работу, но одному тебе сейчас не справиться.

Конечно, я знал, что Бабса будет всё сильнее терять себя. Но не думал, что это случится так быстро и резко. Практически, одним прыжком.

– Волшебная чашка, говоришь? – усмехнулась Лильча. – Сейчас проверим.

Она взяла кувшин «Аквафора» и налила в чашку воду.

– А чего проверять, прабабушке Дэна-то не помогло, – с сомнением сказал Игорян.

– Ну ей не помогло, потому что она у чашки ничего не просила. Хотя у тебя, – Лильча поправила волосы, – наверное, тоже не выйдет. А Дэн с Равом могут попробовать.

Она взяла чашку и закрыла глаза, как будто представляла то, что загадывала. Я перевёл взгляд на Игоряна. Он зачарованно смотрел, как Лильча пьёт. Похоже, у него и правда ничего не получится.

А мы попробуем.