**Зух.**

**Глава первая. Кому нужен новый гараж.**

- Бабушка купила гараж! – закричал Никита, вбегая на кухню.

Когда раздался звонок, семья Савельевых как раз завтракала. Девятилетние двойняшки Маша и Никита рванули к телефону. На городской номер звонила только бабушка. А она предпочитала разговаривать именно с младшими внуками. Все остальные члены семейства, по бабушкиному мнению, слишком медленно соображали и совершенно ее не понимали.

- Какой гараж? - папа подавился огурцом и закалялся.

- У нее же нет машины, - сказала мама и постучала папу по спине, чтобы огурец быстрее проскочил.

- И водительских прав, - добавил Саня, старший из савельевских детей.

- А гараж есть! – выпалила Маша, - она нам сама сейчас по телефону сказала! В нем можно картошку хранить. И яблоки. И огурцы в банках, чтобы вы не говорили, что у нас в квартире для них места мало.

 - Может бабушка просто пошутила? – мама с надеждой посмотрела на папу.

- В последний раз мы так думали, когда она сказала, что купила дачу с футбольным полем, чтобы мальчикам было, где гонять мяч, - задумчиво ответил папа.

- Ага, а потом мы месяц выкорчевывали крапиву и колючки на этом пустыре… - Саня почесал правую ногу.

- Точно! А еще бабушка просила навести в гараже порядок. Просто там давно никто не был, а мы живем близко, - уточнил Никита.

- Интересненько. Бабушка купила гараж рядом с нами, хотя сама живет на другом конце города?

Маша и Никита дружно пожали плечами.

- А если мы откажемся? – папа постучал ладонью по столу.

- Ну па-а-ап, - в один голос протянули двойняшки, - мы ей уже пообещали.

- Вот сами и будете убирать.

Никита надулся, а Маша вздохнула.

- Ладно, - не выдержал папа, мы вам немножко поможем. – Но только немножко.

Когда завтрак был закончен, и все перешли к чаю с маминым субботним пирогом, Саня спросил:

- Кстати, а убирать-то много?

- Бабушка не знает, - начала Маша.

- Ага, - продолжил Никита, - она там еще ни разу не была.

- Как это, - округлил глаза папа, - а как она его покупала?

- Ну, просто его предложил купить один очень хороший человек, - стал объяснять Никита.

- Ага, бывший врач… или учитель… - продолжила Маша.

- Или офицер. Бабушка точно не помнит. Но ему можно доверять. Только он сам там лет десять не был. И бабушка не была. Она гараж по документам купила. Если там будет пыльно, она может расстроиться. Вот и попросила нас прибрать.

- Ага, лучше, чтобы расстроились мы, - Саня отхлебнул чаю.

Папа закатил глаза.

- Может это все же шутка?

- Судя по подробностям – нет, - вздохнула мама.

Она знала бабушку дольше, чем все остальные…

**Глава вторая. Неудавшаяся уборка.**

Дверь гаража номер 80 мало чем отличалась от остальных. Разве что была особенно ржавой.

- Да, - вздохнул папа, и открыл замок.

Маша поморщилась. В нос ударил запах сырости, гнили и строительного магазина. Савельевы недавно делали ремонт, и запах этот Маша запомнила.

- Пап, а пол не провалится? - уточнил Саня, аккуратно ступая на грязные доски. Те скрипнули и запружинили.

- Да куда он провалится, - вмешался Никита, - не видел что ли, здесь же первый этаж!

- Судя по плану, который дала бабушка, внизу – подвал. – Папа осторожно постучал ногой по доске. - Но провалиться, вроде, не должен. А вот и лестница!

Он поднял деревянный щит и все увидели уходящую вниз металлическую лестницу. Папа спустился первым. За ним мама, Саня и двойняшки. В подвале запах был еще сильнее. А еще там царила такая темень, что отойдя на несколько шагов от лестницы уже ничего нельзя было разглядеть. Никита повернулся и напоролся рукой на что-то острое.

- Ай, здесь, кажется, гвозди! – вскрикнул он и схватился за локоть.

- Они что, пропороли тебя насквозь? – раздался смех старшего брата из-под лестницы.

- Саша, прекрати, - вмешалась мама, - Никита, выйдем наверх, я посмотрю.

Никита со злостью пнул брата по ноге.

- Ты чего?! – взвизгнула Маша.

- Извини. Не тебе.

- Успокоил!

- Стоп! – папа достал телефон и включил фонарик, - уборка еще не началась, а все уже переругались? Сань, подсвети своим с той стороны. Надо оценить масштабы катастрофы.

А оценивать было что. Ниша справа от входа была завалена досками до самого потолка. Слева громоздилась гора кирпичей и кусков цементных блоков. Дополняли картину обломки ящиков и куски мешковины.

- Интересно, что этот бабушкин знакомый здесь хранил? – спросила Маши и чихнула.

- По-моему – все, что было жалко выбросить, - задумчиво сказала мама, - не думаю, что в подвал кто-то спускался в последние лет двадцать.

Она подняла какой-то ящик, и он развалился в руках.

- Тем лучше, - бодро сказал папа. – Доски старые, дети легко разобьют их в труху. Потом – по мешкам и на свалку.

- А кирпичи?

Мама подняла один из кирпичей и вскрикнула.

- Что, и у тебя гвоздь? – папа подхватил маму под локоть.

- Нет. Здесь… Мне показалось… Посвети, пожалуйста.

Папа направил луч фонарика ниже. Маша с Никитой резко наклонились, чтобы лучше рассмотреть мамину находку, но столкнулись лбами и отскочили. Саня присел, заглянул в дыру между кирпичами и посмотрел на папу.

- Па, там скелет. Точнее его нога.

- Вижу, - папа аккуратно отодвинул маму с двойняшками в сторону и начал разбирать кирпичный завал, - кем, вы говорили, был хозяин гаража до пенсии?

- Вроде, учителем, - неуверенно сказал Никита.

- Тогда это тот, кто очень, очень плохо учился.

- Или военным, - вставила Маша.

- Пап, - позвал Саня, - может он тут пытал кого-то? Я в сети читал, когда реферат по истории делал…

Из-за завала показались кисти, позвоночник, ребра, прикрепленные металлическим скобами к стене. И череп. Маша охнула.

- На ученика не похож. Скелет вполне взрослого человека. – констатировал папа.

- Юра, может, позвоним в милицию, - мама потянула папу за рукав.

- Подожди. Если нужно – позвоним. Саня посвети мне вот сюда, повыше.

Все замерли. Папа повернул череп в сторону и улыбнулся.

- Врачом! Конечно, он был врачом. Да к тому же шутником. Вот и инвентарный номер сбоку.

- Пап, так он что, не настоящий? – Маша подошла поближе.

- Или этот врач угробил человека, спрятал в гараже тело, а когда оно истлело, для отвода глаз инвентарный номер написал. Я вот недавно в сети читал…

- Саня! – мама с папой посмотрели на старшего сына, как будто планировали превратить его в точную копию находки.

- Ладно, ладно, я пошутил.

Папа постучал по черепу пальцем.

- Пластик. Самый обычный пластик. Можете потрогать. А что это у нас здесь? Смотрите- ка защелка!

Папа аккуратно сдвинул пластину на затылке скелета и достал оттуда маленькую глиняную бутылочку.

- А вот и спрятанный клад…

- Папа, дай глянуть!

Никита выхватил бутылку из папиных рук.

- Нет, мне дай, - крикнула Маша и толкнула брата локтем.

Дзынь! Бутылочка полетела на пол и разбилась.

- Дети! – папа схватил обоих за плечи и притянул к себе.

- Да-а, - протянул Саня, - а если там была секретная разработка? Смертельный вирус, например. Я вот тут недавно доклад по биологии делал, так в сети нашел…

- Юль, - папа повернулся к маме, - мне кажется, пора забрать у него планшет. Пусть в библиотеке готовится, как мы в его возрасте. Там ни про смертельный вирус, ни про трупы с инвентарными номерами не будет.

- Ну па-а-ап…

В этот момент Маша почувствовала, как ее шеи коснулось что-то мягкое и пушистое.

- Аааааааааа!!!!!!

- И у тебя гвоздь? – спросил Никита.

- Или скелет? – это уже Саня.

- Крыса! Она вот здесь пробежала, - Маша лихорадочно терла шею.

- Так, с меня хватит, - сказала мама, - сейчас же едем домой.

- А уборка? – Никита с опаской смотрел на осколки.

- А уборку сделают профессионалы. – Папа отряхнул рукава куртки, - завтра наймем местных. Попросим вывезти все на свалку.

- И скелет?! – возмутился Саня, - мы в следующем году по биологии как раз человека проходить будем!

- Значит, зимой сходим в анатомический музей. Все. А теперь все на выход.

Маша почувствовала, как у нее на плече что-то зашевелилось, и вздрогнула.

- Не кричи, не кусаюсь я, - шепнули ей в самое ухо.

Кто-то маленький и, лохматый сполз с ее плеча и улегся в кармане куртки.

- Машунь, что застыла? – папа подтолкнул ее к лестнице.

- Ничего. Задумалась просто.

- Это вирус действовать начинает. Я в сети читал, что первым страдает мозг.

- Саня!!!

**Глава третья. Приятно познакомиться, Зух.**

Всю дорогу до дома Маша боялась дотронуться до кармана. Существо никак себя не проявляло. Может и правда показалось. А если это вирус так действует? Не известно, что страшнее.

Дома Маша аккуратно сняла куртку, повесила на крючок и заглянула в карман. Оттуда смотрели два ярко зеленых глаза.

- Что там у тебя? – Никита заглянул через плечо сестры, - Ого! Это кто?

Странное существо моргнуло и исчезло. А Маша почувствовала знакомое прикосновение мягких лапок на шее.

- Маш, кто это?

- Не ори. Не знаю я. Оно из гаража.

- Крыса что ли?

- Ага. Только говорящая.

- А куда она делась?

- У меня на плече сидит. Пошли.

Двойняшки зашли в комнату и закрыли за собой дверь. Родители давно хотели отселить Никиту к Сане. Но тот каждый раз говорил, что заказывал кого-то одного – брата или сестру. Потому что свободная комната оставалась как раз одна. А раз уж родители план перевыполнили, то пусть и отдают лишнему ребенку свою комнату. Родители, в свою очередь отказывались переезжать на кухонный диван. Так двойняшки и продолжали жить вместе. Что их совершенно не смущало.

- Ну, показывай!

- Сам посмотри. Там, под волосами.

Маша приподняла косу и закрыла глаза.

- Ничего себе!

- Никита, кто там? Крыса?

- Да что вы заладили, крыса, крыса, - раздался пришепетывающий голосок.

- Машка, оно разговаривает!

- Я знаю! Сними его с меня!

Никита протянул руку к странному существу и тут же отдернул ее. Изумрудными глазами на него смотрел небольшой, с теннисный мячик лохматый КТО-ТО. Длинный тонкий хвост с небольшой кисточкой на конце свисал с Машиного плеча.

- А если оно кусается? – засомневался Никита.

- Я не кусаюсь. Я ей уже говорил, - хмуро сказало существо.

- А ты мог бы слезть, например, вот сюда? – Никита показал на свою кровать.

Существо моргнуло и оказалось на покрывале.

- Удобно. И тепло. Лучше, чем в гараже, - протянул лохматый и выложил хвост колечком.

- И совсем даже не крыса… - Маша с интересом рассматривала нового знакомого со всех сторон.

- Да сколько можно! – возмутился лохматый, - Да, я не крыса. Не кусаюсь. Но разговариваю. А еще я очень терпеливый, если до сих пор соглашаюсь говорить с такими тугодумами, как вы двое.

Маша посмотрела на брата и засмеялась.

- А он милый, правда?

- А ты невоспитанная! – существо отвернулось мордочкой к стенке, - Теперь можете продолжать разговаривать так, как будто меня здесь нет. Пожалуйста.

Кисточка на хвосте стала подпрыгивать. Двойняшкам даже показалось, что она вот-вот оторвется от хозяина

- Слушай, - Никита почесал кончик носа, - а ты кто?

Существо молчало.

- Я – Маша, - Маша дотронулась до кисточки на хвосте, хвост возмущенно дернулся, - а это мой брат Никита.

- На обиженных, вообще-то, воду возят. Так Светлана Николаевна говорит. Это наша учительница, - добавил Никита, - мы уже поняли, ты не крыса.

Существо повернулось и в упор посмотрело на двойняшек.

- Умные, да? Вот сами и угадывайте.

Маша задумалась.

- Ты похож на сказочное существо…

- Сказочное?! – шерсть вокруг зленых глаз встала дыбом, - Сказочное?! Это значит, что меня не существует? Меня! Не существует!

- Маш, он злющий, как ты, когда голодная, - ухмыльнулся Никита.

- Не правда!

- Правда-правда ты себя просто со стороны в такие моменты не видела. Вот точь в точь. Может его покормить чем-нибудь?

- А чем?

- Ну не знаю. У меня яблоки где-то были.

Никита открыл ящик письменного стола. Достал из него линейку, магнит, к которому были прикреплены скрепки, гайки и канцелярские кнопки, моток проволоки.

- О, вот оно, - мальчик вытащил яблоко. - Будешь?

Существо потянуло носом воздух. Нахмурилось. Почмокало. И, наконец, сказало:

- Сначала ты.

- Ты что, боишься, что мы тебя отравить хотим? – засмеялся Никита.

- Кто вас знает? Видали мы таких.

Его шерсть снова встала дыбом.

- Не вопрос!

Никита потер яблоко о джинсы и, откусив кусок, скривился. От кислоты заболели зубы. Рот тут же наполнился слюной.

- Кислятина.

Маша пнула брата ногой. Сейчас еще, чего доброго, лохматый опять обидится. Но зеленые глазки довольно блеснули.

- Давай сюда. Хрумк, чавк, чмок-чмок. Тьфу…

Маша чуть увернулась от летящего ей в лицо яблочного хвостика.

- Ну как? - Никита продолжал вытирать рот рукавом, но кислота никуда не уходила.

- Отфично! – прочавкало существо и облизнулось.

- Может, теперь ты скажешь уже, кто ты такой? И откуда взялся на нашу голову, улыбнулась Маша.

- Ну, вы же умные. Вот сами и догадывайтесь.

Маша задумалась.

- Вообще-то ты похож на домового…

- Хм, - существо довольно дернуло хвостиком, - похож…

- Подожди, Маш, - Никита тронул сестру за плечо. - Домовые в доме живут. А этот откуда взялся?

- Из гаража он. Помнишь, я решила, что крыса по мне пробежала? Так вот это он и был.

- Вы опять! – лохматый комок запрыгал по кровати, и стал очень похож на резиновую игрушку-дергунчика.

Дети засмеялись. Существо запрыгало еще выше и завыло:

- Уууууууууу!!!

- Тихо ты, - Никита накрыл лохматого кепкой, - родители услышат. Сдадут тебя в исследовательский институт.

- Ага, - поддакнула Маша, - или в зоопарк – крысой подрабатывать.

Дети снова засмеялись. Под кепкой стало тихо.

- Ладно, уговорили. Скажу. Девчонка права. Я – домовой. Только не совсем. Гаражный я.

- Гаражный? – Никита почесал затылок, - Первый раз о таком слышу.

- А все почему, - захныкало существо, - потому, что вид мы редкий. Можно сказать, исчезающий. В гаражах-то сейчас все больше хлам хранят. Годами не заходят. Не то, что раньше – каждые выходные. Мотор там перебрать или с друзьями поговорить. Эх, было времечко…

Гаражный залился слезами. Маша с Никитой и глазом моргнуть не успели, как на покрывале образовалась лужа.

- Эй, ты что? Мне же здесь спать!

Никита подхватил покрывало вместе с лохматым и сбросил на пол. Плач – что-то среднее между писком, завыванием и хлюпаньем – стал еще громче.

- Ну ты чего, - возмутилась Маша, - не видишь человеку и так плохо!

- Слушай, он не человек. Он даже не домовой!

- Даже не домово-о-ой, - эхом подхватил лохматый. И начал заливать слезами уже пол, - я для них хуже домового. Вот они – люди.

- Маленький, - Маша присела на пол рядом с покрывалом, - ну не плачь. Пожалуйста. Просто мой брат не так выразился. Он вообще у нас иногда того, футболист, - она постучала кулаком по лбу и зло посмотрела на Никиту.

- Ну и что, что футболист? Ты на что намекаешь, а? Сама-то? На третьем круге на физре выдыхаешься.

- А ты с людьми разговаривать не умеешь! Толку от твоего бега?

Гаражный перестал плакать. Он смотрел на двойняшек снизу вверх, хлопал глазами и улыбался.

- Стоп, Машка! Давай – мир. – Никита протянул сестре кулак.

- Ну хорошо, – Маша легонько стукнула своим кулаком по кулаку брата, - мир.

- Странно. Я в энциклопедии читал, что домовые счастье и радость в дом приносили. А этот нас за пять минут рассорил.

Никита потер лоб и подозрительно посмотрел на мокрого от собственных слез лохматого.

- Он же не домовой, а гаражный. К тому же мы не знаем, сколько он в этом запертом гараже просидел. Одичаешь тут.

Маша подняла руку, чтобы погладить гаражного. Но передумала и опустила. Мало ли.

- Одича-аешь, - подвыл с пола лохматый.

- Ладно, разберемся, - почесал в затылке Никита. – А пока спрятать его нужно. Может, в коробку от кроссовок посадим?

- Давай лучше в мой кукольный домик. Я в него уже давно не играю. Он и по размеру подойдет. А еще там и стол, и стулья есть. И вообще – красиво. Не то, что в коробке.

- Тоже хорошо. Пойдешь жить в кукольный домик?

- Да мне уж все равно, куда, - всхлипнул гаражный.

- Слушай, а имя у тебя есть?

- Конечно, что ж я вам, суслик какой-нибудь? Зух меня зовут.

- Зух? – удивилась Маша, - странное имя.

- Нормальное имя. Сокращенное.

- Сокращенное от чего?

- От полного имени. От чего же еще!

- А полное какое? – заинтересовались дети.

- Ну там, того, как его… Зухулус, вот! Это с иноземного языка. Переводится «гаражный».

- Это с какого иноземного? - удивился Никита. – Гараж он и есть гараж, на всех языках.

- Ты что, на абробарском говоришь? – Зух ехидно хмыкнул.

- Неа, у нас английский только в школе. А абробарский это вообще какая страна, Абробария что ли? Что-то я о такой стране не слышал.

Двойняшки переглянулись. Маша пожала плечами, она не очень-то разбиралась в географии. Никита знал карту Евразии почти наизусть. Там такой страны точно нет. Но оставался еще африканский континент. И здесь уверенности не было.

- Вот, - Зух ткнул в Никиту маленьким пальчиком, - даже страны такой не знаешь, а строишь из себя.

- Папа говорит, что все знать невозможно. – ответил Никита. Я в энциклопедии потом посмотрю. Или с Саней в сети поищем.

- Поискать-расплескать, - скривился Зух, - надоели вы мне. Устал. Спать хочу!

- Вот и отлично. – Ниткита хлопнул себя по коленям. - Маш, мне на тренировку пора, а ты устрой тут его.

- Конечно. От тебя в этом деле все равно никакого толку не будет. А мы ему сейчас постельку организуем. Может его помыть?

- Не-не-не, - закричал лохматый, - мыться я не согласен! Сами мойтесь.

- Ну как хочешь, - хмыкнул Никита, подхватил мяч и вышел за дверь.

**Глава четвертая. Что вы знаете о понедельниках?**

Понедельник – день тяжелый. Папа всегда так говорил. И Маша была с ним полностью согласна. После неудачной воскресной уборки и общения с новым знакомым она спала плохо. Всю ночь снилась какая-то ерунда. Как будто она бежит от кого-то, бежит, а убежать не может. То ноги вязнут, то земля движется. Прямо как у Алисы в Зазеркалье. Когда надо очень быстро бежать, чтобы просто остаться на месте. А чтобы начать двигаться вперед, надо бежать еще быстрее.

- Молодежь, подъем! – заглянул в комнату папа, - Вы что, будильника не слышали? В школу опоздаете!

На второй кровати зашевелился Никита.

- Завтрак на столе. Доброе утро, сын. Умывайся и иди на кухню, - это уже мама, - Машуль, что с тобой, не заболела?

- Неа, нормально все. Просто понедельник.

- А я вот в шети шытал, - Саня с зубной щеткой во рту показался в коридоре, - что в некоторых штранах понедельник – выходной. Вот бы нам так.

- Там суббота рабочая, - зевнул папа.

Наконец все собрались за столом.

«Бутерброд» - раздался шепот в самое Машино ухо.

- Что? - переспросила девочка.

Родители внимательно посмотрели на нее, а Никита покрутил пальцем у виска.

- Это я так, задумалась.

- Может и правда тебя врачу показать? – забеспокоилась мама.

- Да, мам, она странная после гаража, - вмешался Саня, - я вчера слышал под дверью, как Машка то орала на Никитоса, то нежненьким таким голоском: «Маленький мо-о-ой»…

- Да мы играли просто, - вмешался Никита, - и нечего под дверями подслушивать.

- Я мимо шел. Надо мне вас подслушивать. Вот к нам психолог приходила про подростковую депрессию рассказывала.

- Ничего себе, - папа подавился кофе, - в наше время все больше про успеваемость рассказывали.

Саня скривился.

- Вам не до депрессий было. Комсомол, пионеры, сбор макулатуры и бесцельное шатание по улицам в свободное время. А наше поколение – другое.

- Да уж. Мы в сети всякие ужасы не читали.

 - Просто у вас сети не было. Только рыболовная. А вообще вы счастливы должны быть, что я у вас такой благополучный и психически устойчивый.

- Ага, пока Дашка на тебя не посмотрит, - хихикнул Никита.

Саня из-под стола показал брату кулак.

«Бутерброд. Озверею же» - снова послушался чуть слышный шепот.

Маша заерзала на стуле.

- Вот! – показал на нее Саня, - нервозность, рассеянность, плохой аппетит. Я после лекции психолога в сеть зашел. Знаете, сколько у детей и подростков психических нарушений бывает? Не просто так с ней это все…

- Саня, - вздохнула мама, - прекрати. А с аппетитом у тебя, дочь, точно что-то не то.

Маша посмотрела на полную тарелку овсянки.

- Мам, я бутерброд хочу.

- Съешь кашу, получишь к чаю бутерброд.

- Мне сейчас надо. Мам, ну пожалуйста.

Мама молча сделала бутерброд с сыром и положила рядом с Машиной тарелкой.

- Только я в комнате съем, ладно, мамочка?

Мама пожала плечами. Маша молча отправилась в детскую.

Никита уже доел и забросил пустую тарелку в раковину.

- Мама, я с ней пойду. Поддержу.

Он подхватил Машину овсянку и умчался вслед за сестрой.

- Что за приступ братской любви? – удивился папа.

- Надеюсь, он не перерастет в драку и мне не придется отмывать эту овсянку от стен детской, - задумчиво сказала мама.

\*\*\*

- Ну, и чего ты не ешь?

Маша и Никита стояли возле стола, на котором между тарелкой с кашей и бутербродом расположился Гаражный.

- Сначала вы, - он чмыхнул маленьким носиком и скрестил на груди тоненькие лапки.

Никита закатил глаза, а Маша с энтузиазмом взялась за ложку.

- Да с удовольствием! Так волновалась, что тебя родители заметят, что кусок в рот не лез.

- Эй, ты что делаешь?! – завопил Зух, - попробовать, а не слопать половину тарелки! Если столько есть – щеки в зеркало не поместятся.

Маша схватилась за щеки.

Зух тем временем нырнул в тарелку целиком и за секунду всосал в себя ее содержимое.

- А бутерброд? Ты что забыла? – возмутился он.

Маша все еще держалась за щеки.

- Сам ешь! – крикнула она, - Я не хочу больше.

- Не могу. Я могу только попробованное.

- Ладно, я попробую, - Никита чуть сдерживал смех, глядя на сестру.

Он взял бутерброд и разом откусил половину.

- Эй, эй, эй! И ты туда же? Пробуют они, называется.

Зух, ловко забрал из рук мальчика вторую половину бутерброда, засунул в рот и довольно заурчал.

- Ладно. Мы с Машкой и Саней сейчас в школу пойдем. Родители – на работу. Веди себя потише, а то у нас сосед уух! – Никита сжал кулак, - всех уже достал своей тишиной и порядком. В общем, остаешься за старшего.

- Не-не-не, - Зух привычно взобрался Маше на плечо, - я один не могу. У меня это, одиночество-фобия. Это значит страх. Сильный страх. Я же озверею, все обои вам погрызу. Что мама скажет?

- А в гараже ты как? – спросил Никита..

- Ну вот с тех пор и началось, - Зух грустно вздохнул. Слеза потекла по шерстке.

- Слушай, а ты сможешь вести себя тихо? – спросила Маша.

- Маш, может не надо, - нахмурился Никита.

- Подожди. Зух, так сможешь или нет? А если еще и невидимо – вообще отлично.

- Конечно, хозяйка! - Зух вытер слезу, и по его мордочке разлилась довольная улыбка, - смогу и тихо, и невидимо. Прятаться легко. У тебя коса во-о-он, какая толстая!

- А то! - Маша гордо улыбнулась.

- Прямо, как щеки, - продолжил лохматый.

Никита прыснул со смеху. А Маша рванула к зеркалу в прихожей.

- Да нормальные у меня щеки!

- Конечно нормальные. Красноватые только. Ты точно не заболела? – мама потрогала Машин лоб. - Температуры нет. Что же с тобой такое?

- Переходный возраст, - оторвался Саня от завязывания кроссовок, - я в сети читал, что у девчонок он раньше начинается. Скоро прыщи пойдут. Во, - он поднял челку и продемонстрировал небольшой прыщик на лбу.

- Если что, мне девять! – выпалила Маша и покраснела еще больше, - И никаких прыщей у меня нет!

- Пока нет, - Саня многозначительно поднял указательный палец.

- Давайте уже все пойдем, а то опоздаем.

Папа подал двойняшкам куртки и помог маме надеть пальто.

**Глава пятая. Первый раз в школьный класс.**

Маша с Никитой вбежали в класс со звонком. Первым уроком было рисование.

Светлана Николаевна нарисовала гуашью на прикрепленном к доске листе огромное яблоко. Потом стала показывать, как правильно делать переход цвета от желтого к красному и объяснять, сколько оттенков зеленого можно увидеть на одном единственном листике.

Зух сидел тихо и никак себя не проявлял. Маша, высунув язык, провела жирную желтую линию. Краска ложилась ровно. Девочка кивнула самой себе, улыбнулась, чуть вскинула руку с кисточкой, и на белой блузке появилась желтая полоска.

- Ой!

 Маша нагнулась к портфелю за салфеткой, зацепила локтем стакан-непроливайку и… Он не просто упал. «Непроливаемая» крышечка отскочила, и вода пролилась на рисунок. Никита подхватил свою работу.

- Ну ты, Савельева, у нас сегодня грациозна, как медведь, - не удержалась Динка.

- Отстань.

Маша вскочила. Слезы так и просились наружу. Девочка закусила губу и побежала к двери. Как раз в этот момент дверь распахнулась. Отскочить МАша не успела. Она упала на пол, прижала руку ко лбу и расплакалась, уже не стесняясь.

- Ох! – вскрикнула завуч Тамара Георгиевна, а это была именно она. – Что тут у вас происходит?

- У нас тут, похоже, день невезения у одной отдельно взятой девочки, - с сочувствием сказала Светлана Николаевна. – Маша, давай-ка ты сходишь в медпункт. На всякий случай. Никита, проводи сестру и возвращайся.

Двойняшки вышли из класса. Маша продолжала вытирать кулаками слезы.

- Ничего себе, - присвистнул Никита.

Шишка на лбу сестры росла, как гриб после дождя.

- Очень страшно? - испугалась та.

- Да свадьбы заживет. – Сказал брат и похлопал ее по плечу. - Тебе ж до нее еще лет пятнадцать!

- Дурацкая шутка! – Маша оттолкнула брата локтем.

- Извини. Я поддержать хотел.

- Лучше Зуха возьми. У меня от него уже шея чешется.

- Эй-эй, - раздалось из-под косы. – Ты что, намекаешь на то, что я блохастый?

- Нет. Просто ты пушистый. Щекотно и жарко. И вообще, не до тебя сейчас, - всхлипнула девочка.

- Отстань от нее. Не видишь, у человека и так мир рушится. Лучше сюда иди. – Никита оттянул карман пиджака. Зух метко спикировал с Машиного плеча.

- А у тебя здесь хорошо. И крошек много. А крошки – это еда, которую уже кто-то ел. Ел и не доел! Мне нравится.

Из кармана раздалось почавкивание и урчание.

- Все, дошли, - Маша положила руку на ручку двери с металлической табличкой «Кабинет медицинской помощи». – Я дальше сама. А ты возвращайся. Интересно, зачем завуч приходила.

Когда Никита вошел в класс, Тамара Георгиевна уже собиралась уходить.

- Значит, ребята, договорились. Спартакиада в четверг. Команда бегунов 3 «А» в составе, - она посмотрела на экран телефона, который держала в руках, - Ивана Тимофеева, Даниила Ларычева и Георгия Шиндаренка освобождается от уроков на весь день.

- А я? - не удержался Никита.

- А что ты? – Завуч поправила очки.

- В команду бегунов. Это какая-то ошибка. Должны бежать Тимофеев, Ларычев и я – Савельев. Нам физрук… ну, то есть, Михаил Юрьевич говорил.

- Прости, Савельев. Мне он этого не говорил. А организаторы срочно требовали список. Кто вызвался, того и записала. И вот, уже отправила.

Она поднесла к Никитиному носу телефон.

- Но я бегаю быстрее всех! – возмутился мальчик.

- Значит, в следующий раз побежишь ты. Я запомню. Обещаю. А пока учись. Это тоже полезно.

Прозвенел звонок. Завуч вышла. А Никита сел за парту и обхватил голову руками. Ну почему?!

На перемене к нему подошел Даня Ларычев.

- Ник, ты прости. Она спрашивает, кто пойдет, мы с Тимофеевым руки поднимаем. И Шиндаренок этот тоже. А она говорит – вот, как раз трое и нужно. А мы с Ванькой растерялись как-то. Ник, ну хочешь, я откажусь? Или скажу, что нога болит. А ты - тут, как тут.

- Не надо. - Никита сжал кулаки. - Не хочу я быть «тут, как тут». Ты пробеги лучше нормально. Чтоб не стыдно было.

Даня кивнул и отошел.

На второй урок, физкультуру, Никита не пошел. Пусть Михаил Юрьевич знает, как забывать вовремя сдавать списки завучу. А он, Никита, залезет на дерево и будет там сидеть. А они пусть бегают, прыгают. Эх. Погода, как назло, хорошая. Наверное, физрук поведет всех на улицу. Будут в футбол гонять.

- Ну что, лезть? – спросил он, сам не зная, у кого.

- Лезь, - ответили из кармана.

Мальчик совсем забыл про Зуха.

- Ничего ты не понимаешь, чучело лохматое. Я на пять минут из класса вышел, и на тебе.

- Сам ты чучело, - огрызнулся Зух и снова захрустел крошками.

Никита ухватился за шероховатую ветку каштана, на который они с одноклассниками часто залезали после уроков. Подтянулся. Перехватил другой рукой. Поставил ногу в развилку между стволом и толстой нижней веткой. И… нога застряла. Намертво. Никита попытался ею подергать, покрутить. Не помогло. Дерево держало крепко.

- И что теперь делать? – мальчик еще раз подергал ногой.

- На помощь звать, - охотно отозвался Зух. – Сам ведь не выберешься.

- Ни за что, - рыкнул Никита.

Он сжал зубы и со всей силы дернул злосчастную ногу. Раздался треск. Рука соскользнула с ветки. Ногу прожгла боль. Над собой мальчик увидел широкую крону каштана и голубое небо с неторопливыми облаками. Но стать романтиком не успел. Полет оказался слишком быстрым, а земля слишком твердой. Дыхание перехватило. Мальчик застонал.

Почти сразу же он почувствовал, как кто-то приподнял его голову и аккуратно похлопал по щекам.

- Савельев, ты живой? – спросил физрук. – Я как увидел, что сейчас свалишься, так и рванул. Эх, чуть-чуть не успел. А раньше 30 метров за 4 секунды пробегал. Надо мне больше тренировать, правда, Никитка? Да скажи ты хоть что-нибудь!

Никита сел, потряс головой. Его уже окружили одноклассники.

- И чего тебя на это дерево понесло? - продолжал физрук. – Где болит?

- Нигде.

- Да вижу я.

Михаил Юрьевич осмотрел босую Никитину ступню.

- Вроде, ничего серьезного. На легкое растяжение похоже. А вот с кроссовкой можно попрощаться.

Он махнул головой в сторону дерева. В развилке между стволом и нижней веткой торчала порванная кроссовка. «Значит треск – это не нога была, - подумал Никита, - а кроссовки только неделю назад купили. Жалко.»

- Давай, я тебя в медпункт отведу, - предложила Маша.

- Не надо. Я тебя уже один раз отвел, - огрызнулся брат.

Класс играл в футбол, а двойняшки Савельевы сидели на скамейке. Маша – с шишкой на лбу. Никита – наполовину босой, с повязкой на ноге. Ему предлагали несколько пар кроссовок из школьных «потеряшек», но мальчик отказался.

Маша тоже пропускала урок – медсестра дала освобождение от физкультуры на неделю. Девочка чувствовала, что брат злится. Но она же не виновата, что ударилась. И Что Светлана Николаевна отправила Никиту ее проводить. Или виновата? Странно все.

Рядом на скамейку упал кленовый лист. Такой же желтый, как пятно на блузке. Девочка подняла его. Гладкий. И прожилки, как линии на руке. И запах у него такой холодный, но нежный.

- Осенью пахнет, - тихо сказала она.

Брат промолчал.

- Мне очень жаль, Ник. И про спартакиаду, и про ногу, и про кроссовку. Я же знаю, почему ты на дерево полез. Мне тоже после рисования больше всего на свете хотелось забраться куда-нибудь. И чтоб никто не нашел. Только я по деревьям плохо лазаю.

- Я, кажется, тоже, не особо хорошо, - улыбнулся Никита и посмотрел на свою босую ногу.

- Мир?

Маша протянула брату кулак.

- Мир, – тот легонько стукнул своим кулаком по кулаку сестры.

- Слушай, а как там Зух?

- Вроде, нормально, - Никита заглянул в карман, - я боялся, что когда с дерева падал, придавил его, - но нет, все в порядке.

- В порядке, в порядке, - послышалось из кармана, - но крошки уже заканчиваются.

**Глава шестая. Сочинение «Как я провел лето» и компот.**

Третьим уроком был русский язык. Ни шишка на лбу, ни растяжение не были признаны Светланой Николаевной уважительными причинами для пропуска. Сегодня третьеклашки писали первое в этом учебном году сочинение. Традиционное - «Как я провел лето».

Никите было, что рассказать. Он напишет и про футбольный лагерь, и про новую бабушкину дачу. Мальчик задумался, писать ли про пустырь с крапивой. Наверное, не стоит. А вот про речку – обязательно. Холодную настолько, что когда входишь в нее, кожа начинает гореть. Но, стоит расслабиться, сделать несколько гребков – и уже кажется, что можно купаться часами. Мимо плавают рыбки, чуть задевая кожу. Как будто кто-то кисточкой делает мазки по ногам, животу, спине.

«В общем, про речку точно надо» - , решил Никита и уверенно вывел дату и тему сочинения. А потом… Ручка перестала писать.

- Маш, у меня стержень закончился, - прошептал он.

Маша молча достала из пенала запасную ручку и протянула брату.

Машина ручка тоже не писала. Никита потер ее между ладонями. Подул. Раскрутил. Закрутил обратно. Ручка не писала.

- Дай-ка, - Маша забрала ручку. Поводила ею по черновику. Ручка писала. – Давай поменяемся, - она отдала ему ту, которой уже вывела первые предложения о своем лете.

Никита вдохнул и попытался начать: «Лето - прекрасная пора». Ручка не писала.

- Может ты тетрадку грязными пальцами брал? – спросила Маша. – Переверни страницу и начни на новой.

- Да чистые у меня руки, - прошипел Никита, но страницу перевернул.

Ручка не писала.

- Савельевы! Что там у вас?

К парте подошла Светлана Николаевна.

- У меня ручки не пишут.

Никита почеркал по бумаге обеими ручками, своей и Машиной. На черновике остались только вмятины. Учительница постучала по парте и громко сказала:

- Ребята, у кого есть запасная ручка?

Ваня Тимофеев и Даня Ларычев рванулись со своих мест и положили перед Никитой по ручке. Миниатюрная и тихая, как мышка, Соня Лютыч, которую всегда сажали за первую парту, обернулась к двойняшкам и протянула еще две.

Ручки не писали. А в тетрадке от Никитиных стараний уже наметилась дыра.

Светлана Николаевна сдвинула брови. Она подошла к учительскому столу и взяла свою ручку.

- Держи, Савельев. Моя. Личная. Счастливая. Не подкачай.

Никита попробовал провести линию. Ничего. Тетрадь оставалась абсолютно чистой. Светлана Николаевна нахмурилась. Взяла ручку и вывела на черновике: «Никита, прекрати немедленно». Буквы были красивые, правильные и ровные. А вот смысл написанного Никите не понравился.

- Да что прекратить? Разве я специально?

Щеки стали горящими, а в глазах защипало.

- Не хочешь писать сочинение – так и скажи. – Голос учительницы был холоднее речной воды.

- Да я как раз наоборот! Хочу!

- Хочешь – пиши. Зачем цирк устраивать? Еще и остальных отвлекаешь.

Никита схватил ворох ручек и бросил на пол. Соня Лютыч вздрогнула и, кажется, стала еще меньше ростом. Маша отодвинулась подальше. А Светлана Николаевна выпрямилась и спокойным «речным» голосом сказала:

- Савельев, выйди из класса!

А потом вздохнула и добавила:

- И что с вами сегодня такое…

После урока Маша чуть нашла брата. Он сидел в оконной нише третьего этажа и болтал ногами. Одна в кроссовке, вторая босая. Огрызком карандаша Никита писал на стенке. Маша вчиталась. Это было сочинение о лете. О быстрой, холодной речке, рыбалке, чернике, которой можно рисовать, если раздавить прямо на лист.

- Красиво, - выдохнула девочка.

- А толку…

- Сиди здесь, я сейчас!

Маша резко повернулась и почувствовала, что кто-то дернул ее за волосы.

- Хозяйка, - заскулил Зух, - у этого сочинителя крошки в карманах закончились. Можно я к тебе обратно пересяду?

- Хорошо. Только помнишь – тихо и невидимо, - тоном Светланы Николаевны сказала девочка.

Она бежала по коридору. Проталкивалась между девятиклассницами. «Эй, мелкая, осторожнее». Чуть не сбила первоклашку. Он дернулся в сторону и, кажется, ударился локтем о стену. «Потом найду, извинюсь», - мельком подумала Маша. С ветерком съехала по перилам на первый этаж. Так нельзя – могут замечание в дневник написать. Но это намного быстрее, чем топать по ступенькам.

Кабинет находился прямо за столовой. До него оставался один поворот. Девочка выскочила из-за угла и… Блямс! Повариха тетя Лида охнула. Поднос с компотом подпрыгнул. Машу обдало липким теплым водопадом. На волосах повисли кусочки яблок и черники. Стеклянные стаканы, секунду назад дружно взлетевшие в воздух, вспомнили о законе земного притяжения. Бздынь!

- Савельева! – раздался голос Светланы Николаевны, - ты цела?

Учительница подбежала, подняла девочку. Потом попыталась помочь встать тете Лиде. Это было сложнее. Повариха весила, как две с половиной Светланы Николаевны. Или как шесть средних третьеклашек. Кроме того, коридор превратился в стеклянно-компотное озеро. Скользкое и липкое одновременно. С двух сторон начинали собираться ученики. Кто-то охал, кто-то присвистывал. Группа девчонок из 3 «Г» хихикала.

- Не подходите, стекло! – скомандовала Светлана Николаевна. – Тимофеев, бегом за уборщицей!

Ваня умчался.

- Светлана Николаевна! - крикнула Маша, - Пожалуйста! Окно, на третьем этаже, где кабинеты труда. Там Никита. Идите скорее!

Светлана Николаевна побелела. Руки у нее затряслись.

- Да что ж за день-то такой!

Она вскочила и побежала тем же путем, что и ее ученица несколько минут назад, но в обратную сторону. Только по перилам не ехала. Просто потому, что ехать по перилам вверх очень неудобно.

В туалете Маша, как смогла, достала из волос кусочки фруктов и ягоды. Несколько черничин Зух не отдал. Сказал, вкусные. А запас продовольствия нужен всегда.

Блузка была окончательно испорчена. Девочка попыталась вытереть ее бумажными салфетками, но пятна от этого только расползлись. Маша подумала, что стала похожа на картину, написанную в мамином любимом направлении живописи. Кажется, оно называется импрессионизм – живопись впечатлений. Да уж, впечатлений сегодня хоть отбавляй.

Когда девочка вышла из туалета, ее встретил Никита. Мальчишка, в отличие от сестры, сиял, как начищенный самовар.

- Представляешь, она мне «5/4» поставила. Просто я там в одном месте «рыбОки» написал, а надо «а», поэтому за грамотность «4». А по содержанию - отлично, даже на пять с плюсом. Представляешь? А еще сказала переписать в тетрадку. Прямо карандашом. Ручкой уже в другой день. На всякий случай. На конкурс сочинений отправить хочет! Правда, стенку пришлось мыть. Но это не страшно. Эй, ты чего такая кислая.

- Я не кислая. Я – сладкая, - ответила Маша и развела руками.

По коридору к ним приближалась долговязая фигура старшего брата.

**Глава седьмая. Под лестницей.**

Саня отвел брата и сестру под лестницу между вторым и третьим этажом. Нахмурился, как делал папа, откашлялся и спросил:

- Что с вами сегодня происходит? Сначала мне Михаил Юрьевич сказал, чтобы я занялся вашей физической подготовкой. А то не дети, а тридцать три несчастья. Одна в дверь нормально пройти не может. Голову разбивает, завуча пугает. Второй на дереве джагу танцует. Потом Светлана Николаевна спрашивала, все ли у нас хорошо в семье. Не нужна ли помощь психолога. Компот еще этот…

- Понимаешь, - начала Маша, - это день какой-то такой. Невезучий. Наверное, потому что понедельник. Сначала я блузку испачкала. Потом воду на рисунок разлила. Потом дверь эта. А Никитоса на спартакиаду не взяли. Потом он на дерево полез. А сейчас вообще…

- Невезение? И вот прямо целый день? - Саня хмыкнул. - Нам на истории рассказывали, что однажды археологи забрались в гробницу египетского фараона. Что-то там стащили. Потом их несколько лет преследовало невезение. А в конце вообще все умерли!

Саня понизил голос почти до шепота и расширил глаза. Двойняшки замерли. Саня оценил эффект, почесал подбородок и продолжил:

- Ни в какой гробнице вы в ближайшее время не были. Зато были в другом интересном месте. Значит так, рассказывайте. Что из гаража утащили?

Двойняшки переглянулись. Маша легонько кивнула. Никита пожал плечами. Девочка приподняла косу, наклонила голову, и на старшего Савельева уставились два зеленых глаза.

- Ух ты, хомячок! – присвистнул Саня.

- У вас в семье все такие? – пропищал Зух. Он попытался плюнуть в Саню, но не доплюнул. – Сначала обзываются, а потом знакомятся.

- Он говорящий! – Саня смотрел на лохматое существо во все глаза.

- Говорящий! – зашипел Зух. – А еще я не хомячок! И не крыса, на всякий случай. И не кусаюсь. Но скоро начну. Ууууууу!

Двойняшки переглянулись.

- Слушай, Маш, - Никита прищурился, - а Саня прав! На рисовании Зух был у кого? У тебя! Что произошло?

- Я измазалась краской.

- Раз!

- Пролила воду.

- Два!

- Получила дверью по лбу.

- Три! Я пошел провожать тебя до медпункта. Забрал Зуха. И сразу же после этого…

- Не попал на спартакиаду! – Маша всплеснула руками.

- Это четыре.

- Потом застрял на дереве, на которое ты раньше сто раз залезал и не застревал. Порвал кроссовку.

- Это пять и шесть. Потом сочинение – семь.

- Но за сочинение-то ты пятерку получил, - уточнила Маша.

- Только это было уже после того, как лохматый снова к тебе перебрался, и ты в тетю Лиду влетела.

- Номер восемь, - Подвел итог Саня.

Все посмотрели на Зуха. Тот сидел на Машином плече, вычесывал шерстку и старательно делал вид, что его разговор совершенно не касается.

- Ну что, зверь невиданный,- Саня поманил лохматого пальцем, - иди-ка сюда, рассказывай, кто ты такой и зачем портишь жизнь моим мелким.

- Мне и здесь хорошо, - буркнул Зух и попытался прикрыться Машиной косой. - И говорить я тебе ничего не собираюсь.

Он демонстративно засунул в рот черничину.

- Как вы сказали, этого хомячка зовут?

- Зух, - дружно ответили двойняшки.

- Это сокращенное от Зухулус, - сказала Маша.

- А Зухулус – это гаражный по-абрабарски, - добавил Никита.

- По-каковски? – Саня скривился.

- По-абрабарски. Это язык страны Абробарии. Кажется. – Никита неуверенно переминался с ноги на ногу.

- Нет такой страны, - авторитетно заявил Саня. – И языка такого нет, и не было никогда.

На всякий случай он вбил нужные слова в поисковик телефона. Удовлетворенно хмыкнул. И развернул экран к зрителям.

«По вашему запросу ничего не найдено», - отвечал всезнающий поисковик.

- Ребят, ну а если это не он? – тихо спросила Маша. – Мы же не можем быть уверены.

- Я лично могу, - ответил Никита и почесал забинтованную ступню.

- А давайте следственный эксперимент проведем! – загорелся Саня. – А то, вдруг, мы действительно не правы. Я вот в сети читал, как одного дядьку посадили за воровство арбузов, а через три года, когда отпустили, выяснилось, что это и не он был. Просто оказался не в то время не в том месте.

- А как проверять будем? – заинтересовался Никита.

- Надо дать вашего зверька кому-нибудь другому. А самим наблюдать, что будет.

- И кому ты предлагаешь его дать? – нахмурилась Маша.

- Можно Шиндаренку в портфель подложить, - Никита хихикнул, - пусть знает, как чужие места на спартакиаду занимать.

- Или нашей химичке можно в сумку, - добавил Саня, и глаза его заблестели.

- А вам не кажется, что это не порядочно? – Маша прищурилась и посмотрела на братьев. – Подопытный должен знать, что его ждет. И сам согласиться на эксперимент.

- И где мы такого подопытного возьмем? - нахмурился Никита.

- Ладно, карапузики, - Саня хлопнул себя ладонью по бедру, - подопытным буду я. Встречаемся здесь же после четвертого урока. У меня как раз труд. Табуретки доделываем. Отметок сегодня ставить н будут, так что ничего страшного не случится. Максимум, молотком по пальцу жахну.

- Ты поаккуратнее там, - занервничала Маша.

- Не переживай, предупрежден – значит вооружен.

Саня, насвистывая, удалился в сторону кабинета труда. А из его кармана торчал тоненький хвостик с кисточкой на конце и мерно покачивался в такт шагам.

**Глава восьмая. Эксперименты на людях.**

Четвертый урок, литература, прошел быстро. Никита рассказывал стихотворение. От радости, что невезение, хоть и на время, отступило, он так раскраснелся и размахивал руками, будто готовился взлететь. Ребята аплодировали. А Светлана Николаевна сказала, что именно так и нужно читать стихи Есенина – с воодушевлением и босиком. Правда тут же попросила класс опыт Савельева не повторять. Мол, дальше это будет уже не личный стиль исполнения, а копирование, которое всегда хуже оригинала.

После звонка двойняшки хотели сразу рвануть под лестницу, но их задержала учительница.

- Никит, а что, если нам тебя с этим стихотворением на конкурс чтецов отправить, а? Что думаешь? Конкурс в пятницу. Освобождение от уроков Тамара Георгиевна даст. Ты вообще для меня с новой стороны сегодня открылся. И сочинение это настенное, и вот теперь. У вас в пятом классе планируют экспериментальное разделение на профильные классы. Так ты подумай о филологическом. Мне кажется, это твое.

Слово «экспериментальное» напомнило двойняшкам, что им нужно спешить. Никита обещал подумать, и выскочил из класса вместе с сестрой. Они были уверены, что Саня их уже ждет, но под лестницей было пусто. Старший Савельев появился минут через пять.

- Это ты молотком? – ужаснулась Маша, глядя на забинтованный указательный палец старшего брата.

- Или лобзиком? - подхватил Никита.

- Да что я, по-вашему, с инструментами обращаться не умею? Это я, - откашлялся Саня, - к девчонкам ходил. Иголку одолжить. У трудовика пуговица оторвалась, вот он меня и послал. А девчонки сейчас по программе юбки шьют. У них как раз примерка была. Ну, заглядываю я, значит, а они как завизжат, потом как заорут, и давай меня выталкивать. Дверью бамц – и прямо по пальцу. Медсестра сказала, что у нее сегодня парад Савельевых. Спрашивала, сколько нас всего в школе. Очень обрадовалась, что я – последний. Но это ерунда. Я после урока в буфет пошел. Передо мной только трое малышей, а сзади уже очередь выстроилась. Тут Даша подходит.

- Ммммм, - протянул Никита.

- Ничего не «мммм», - обиделся Саня. – Подходит и просто по-дружески просит купить ей пирожок. Ну чтобы в очереди всю перемену не стоять. Обязательно с повидлом. Их там, на прилавке целая горка. Румяные. Пахнут - не передать. Аж голова кружится и слюнки текут. Я, конечно, согласился. Чего не помочь-то?

- По-дружески, - уточнила Маша.

- По-дружески, - с нажимом ответил брат. - И тут прямо передо мной мальчишка мелкий протягивает купюру и говорит: «Мне двадцать восемь пирожков. Только все с повидлом». Буфетчица ему, мол, зачем тебе столько. А тот: «Я на весь класс покупаю, так что нужно, чтобы всем одинаковые». Считает она пирожки, а их ровно двадцать восемь. Я ласково так прошу, малыш, продай мне один пирожок. Заплачу, как за три. А он нет и все.

- И что Даша? – заинтересовалась Маша.

- Да ничего. Купил ей слойку. Она только плечами пожала и сказала, что творог не любит. В общем, эксперимент прошел удачно. Или не удачно. Короче, гипотеза подтвердилась. Ну что, вредитель, признаваться будешь?

Саня достал Зуха из кармана и посадил к себе на ладонь.

Тот всхлипнул, заныл, и, наконец, разрыдался так, что шерсть стала мокрой, хоть выжимай.

- Ты, как тебя там, не хомячок, не крыса, поаккуратнее! Рукав мне намочил!

Саня случайно выпустил лохматого, но тут же перехватил его второй рукой и посадил на выступ стены.

- Зух, миленький, тебя же никто не ругает, - вмешалась Маша и стала очень похожа на маму, - ты просто расскажешь, как есть. Мы все поймем. Правда, мальчики?

- Не уверен, - отозвался Саня. Никита кивнул, подтверждая его слова.

Маша посмотрела на них совершенно маминым взглядом.

- А я уверена! Не бойся их, рассказывай. Хочешь, я тебе помогу. Тебя Зухулус зовут?

Лохматый помотал головой, вытер слезы кисточкой на хвосте и вздохнул.

- Невезух я. Так и зовут. А сокращенное – правда, Зух. Родом я из домовых. Только неудачный домовой, не правильный. Как у собак бывает «вне стандарта породы». Я когда-то у заводчика жил. Он так про щенков говорил, у которых уши вместо стоячих – висячие, или пятно какое-нибудь там, где его быть не должно. Правда, пока я с ним был, у его овчарки все щенки вне стандарта породы рождались. Было времечко.

Зух успокоился окончательно и продолжал.

- Вот и я, значит, вне стандарта. Домовые, они счастье в дом приносят. А я наоборот. Как заметили родители, так Невезухом и прозвали. У домовых имя не сразу дают. Сперва присматриваются. Как подрос, дали кусок хлеба, да и отправили себе нового хозяина искать. Я не сержусь, даже понимаю их. Пока я там жил, все семья только и работала на то, чтобы мою невезучесть своей везучестью перекрыть. Иначе б наш хозяин по миру пошел.

- Бедненький, - всхлипнула Маша.

- Да, история, - сказал Саня и задумался, - и что же нам с тобой делать?

В этот момент за спиной ребят раздалось тихое покашливание. Все разом обернулись и увидели перед собой кудрявого худенького мальчика.

- Извините, пожалуйста, - тихо сказал мальчик, - я здесь немножко того...

- Подслушивал, - закончил за него Саня.

- Ну да, - просто сказал мальчик и поправил очки. – И я того… хотел попросить вас. Может вы одолжите мне его, - он показал пальцем на сжавшегося в комок Зуха. Он же неудачи приносит, правильно? Это же ты из-за него в тетю Лиду врезалась? – обратился он к Маше. – Мне очень жаль. Я там рядом стоял. Даже подойти, помочь хотел. Но ваша учительница так строго сказала всем не подходить, что я не подошел. Вот.

Мальчик залился краской и к концу рассказа даже стал немного, чуть заметно заикаться.

- А ты вообще кто такой? - уточнил Саня.

- Это Димка-шахматист из 3 «Б», - ответил за мальчика Никита.

Димка кивнул.

- И зачем тебе, Димка-шахматист, наше «счастье»? – хмыкнул Саня. – Одноклассников проучить, чтобы не доставали, не дразнили?

- Да нет, - испугался Димка, - зачем? Да меня и не достают особо. Понимаете, завтра турнир городской. По шахматам. Вот, хочу вашего зверька с собой взять.

- Сопернику что ли подложить? - нахмурился Саня.

- Да вы что! – замахал руками Димка. – Это не честно, не правильно, не по-спортивному! Я себе! С собой в карман его возьму. Понимаете?

- Не очень, - дружно ответили Савельевы.

- У меня бабушка, - вздохнул мальчик.

- У нас тоже, - вздохнули в ответ Савельевы.

- Только моя бабушка вбила себе в голову, что я шахматный гений, понимаете?

- Нет, - честно ответил Никита.

- А что в этом плохого? - аккуратно уточнила Маша.

- Она хочет, чтобы шахматы стали всей моей жизнью. Чтобы я только тренировался и играл. Играл и тренировался. Говорит – ради нее. Она всегда мечтала стать бабушкой великого шахматиста. Еще с детства. А я, как назло, все турниры выигрываю. Бабушка радуется и записывает на новые. Ведь раз выигрываю, значит точно гений. Вот мне и нужно проиграть. Ну хоть разок. Понимаете?

- Теперь, кажется, да, - ответил за всех Саня. – Слушай, а сам, специально ты проиграть не можешь?

- Неа. Не могу. Я врать не умею – страшно волнуюсь. А когда волнуюсь - сразу краснею. На районном турнире попробовал поддаться. Чувствую, щеки горят. И бабушка тут как тут. Кричит: «Демокрит, хватит придуриваться! Играй нормально!» Ну я испугался и сразу поставил шах и мат.

- Демо-кто? – фыркнул Никита.

- Демокрит. Это древнегреческий философ такой. Меня в честь него назвали, - ответил Димка и потер ладошки о штаны.

- Да, тяжелый случай, - протянул Саня, - даже странно, почему тебя одноклассники не дразнят.

- Да ну вас, - вмешалась Маша. – Нормальное имя. Хотя Димка мне и правда нравится больше.

- Мне тоже, - отозвался Димка. – Так что, дадите зверька?

- Конечно, - ответил за всех Никита. – Товарищам помогать надо. Во сколько у тебя завтра турнир?

- В девять. В нашей школе как раз. Я могу перед уроками к вам в класс зайти и забрать его.

- Договорились! Невезух, сходишь завтра с Демокритом, - Никита сделал вид, что закашлялся, чтобы скрыть давивший смех, - поможешь человеку с шахматами?

- Запросто, - ответил Зух. - Только пусть отдаст мне сухарик, который у него из кармана торчит.

Димка достал сухарик, глянул на него и снова покраснел.

- Ой, он надкусанный. А другого у меня нет.

Мальчик растерянно посмотрел на ребят.

- Так это же отлично! – воскликнула Маша. – Зух только попробованное есть может.

Тот в подтверждение ее слов кивнул, выхватил сухарик из Димкиной руки, запихнул в рот целиком и захрустел.

- Мммм, ванильный!

- Значит договорились. Завтра перед уроками я за ним зайду.

Димка помахал ребятам рукой и подпрыгивающей походкой удалился. Саня тоже попрощался с братом и сестрой. В отличие от третьеклашек, у него уроки на сегодня еще не закончились.

- А пока я его Шиндаренку подсуну. Пусть знает, как чужие места занимать, - заявил Никита и стукнул кулаком по стене.

- Это не честно, - возмутилась Маша, - и не правильно! И не по-спортивному!

- Это в шахматах – не по-спортивному. А в жизни иногда нужно. Ты просто не понимаешь, - огрызнулся Никита и махнул рукой. – И вообще, я же не на соревнования. Так, на вечер. Для справедливости.

Он развернулся и пошел к выходу.

Маша осталась под лестницей. «Ну почему мальчишки ведут себя так глупо? Не все, конечно. Вот Димка – не такой. Хотя имя у него странное. И сам он странный. Но милый». Девочка улыбнулась своим мыслям.

\*\*\*

Никита из-за куста наблюдал за одноклассником уже минут десять. Все не мог подобрать подходящего момента, чтобы выйти и завести разговор. Зух бы тем временем незаметно перебрался Шиндаренку в карман.

«Только на один вечер», - успокаивал себя Никита.

Гоша бежал уже шестой круг.

- Быстрее! Еще быстрее! – кричал высокий мужчина, стоявший в центре стадиона.

- Пап, не могу больше. Я отдохну. Только минутку, пожалуйста, – прохрипел Гоша.

- Тюфяк! Тряпка! – закричал Шиндаренок-старший. – Я из тебя девять лет мужика сделать пытаюсь, а все без толку. Ты мне как про спартакиаду сказал, вот думаю, наконец-то. А ты что же? Такой шанс хочешь псу под хвост?! У других сыновья, как сыновья, а у меня… - он выругался, - А ну еще два круга! Ты у меня на этом стадионе жить будешь, гаденыш.

Он сплюнул на землю.

Гоша побежал. Медленно, держась за бок.

- Быстрее! Еще быстрее, я сказала!

Мальчик ускорился, но на повороте споткнулся, упал и схватился за ногу. Попытался встать, но снова упал.

- Ты мне еще заплачь тут, как девчонка! – зарычал отец.

Гоша морщился, но не издавал ни звука.

- Встать! Встать, я сказал! Ты мужик или нет?! – зарычал отец.

Он подошел и тряхнул сына за плечо. Тот поднялся. Левую ногу он держал присогнутой.

- Что, нога болит? – зло спросил отец. И тряхнул мальчика еще раз.

Гоша кивнул.

- Ну пусть отдохнет. Нога. На турник! Живо!

Гоша похромал к металлическому турнику на другом конце стадиона.

Дальше Никита смотреть не стал. Он развернулся и поплелся в сторону дома. Ногой в кроссовке мальчик пинал мелкие камни и думал. Почему есть люди, которым не везет прямо с рождения. Интересно, Гоша думает о том, что ему не повезло? Наверное, нет. Знает он вообще, что такое везет? Может, думает, что сегодня на рисовании, когда пришла Тамара Георгиевна, а он вовремя поднял руку – это и было везение. А на самом деле? Сложно все это. Надо будет с папой обсудить.

Никита вспомнил об отце, и в груди стало тепло-тепло. Он пошел быстрее, срезал путь, перемахнув через невысокое ограждение. В ноге снова кольнуло.

«А ведь несколько часов не болело. Я о ней уже забыл. Наверное, это как с везением. Когда оно есть – не замечаешь. Зато когда исчезает – сразу чувствуется», - подумал мальчик.

Маша сидела на скамейке у подъезда и плела венок из кленовых листьев. Никита подошел и сел рядом. Зух вылез из его кармана, подергал девочку за косу и подмигнул ей. Маша посмотрела на лохматого. Потом - на брата.

- Ну и правильно, - сказала она и надела венок на голову.

- Тебе идет, - Никита чуть поправил венок, - прямо королева осени.

- Снова шутишь? – напряглась Маша.

- Нет, - уверенно ответил мальчик. – Мир?

- Мир!

Они стукнулись кулаками и вместе пошли к подъезду.

**Глава девятая. Любовь и шахматы.**

Утром следующего дня Димка забежал к «ашкам» в класс за Зухом. Бережно положил того в карман, где уже лежали три надкусанных сухарика. Маша пожелала ему ни пуха, ни пера. Мальчик страшно смутился, покраснел и, пока пятился к выходу, случайно уронил учебники и тетрадки с парты Сони Лютыч. Стал извиняться. Нагнулся, чтобы поднять книги и стукнулся о ту же парту головой.

- О, уже действует, - констатировал Никита. – Слушай, шахматный гений, давай побережем твою голову. Ты иди, а мы тут сами все поднимем.

Мальчик покраснел еще больше и убежал.

Соня засмеялась. Смех у нее был звонкий и легкий.

«Будто родник журчит, - подумал Никита и посмотрел на девочку, - и глазищи родниковые».

Она опустила глаза.

- Ник, чего застыл, - позвала Маша. Она уже подняла тетради и занялась учебниками.

- Спасибо за помощь, - сказала Соня, глядя на Никиту.

- Пожалуйста, - ответила Маша, хмыкнула, а потом улыбнулась.

Математика прошла без происшествий. В перерыве Никита подошел к парте Гоши Шиндаренка. Тот листал учебник, копался в пенале, чесал за ухом. В общем, усиленно делал вид, что не замечает одноклассника. Тот положил руку ему на плечо. Гоша вздрогнул и поднял глаза.

- Тебе чего, Савельев? Что ты от меня хочешь?

- Если что, за спартакиаду я на тебя не сержусь, – сказал Никита. - Не мне же одному бегать. Надо и другим. Мир?

- Так я тебе и поверил, – Гоша изподлобья посмотрел на мальчика.

- Как хочешь, - ответил Никита, - но вообще-то я серьезно. Тем более меня Светлана Николаевна на литературный конкурс отправить собирается. Так что - без проблем.

Никита протянул Гоше кулак. Тот неуверенно стукнул по нему своим. И даже попытался улыбнуться. Получилось не очень. Шиндаренок вообще редко улыбался. Никита шел к своей парте и чувствовал, что ему действительно не жалко места в спартакиаде. Ну, почти не жалко.

После второго урока Савельевы собрались под лестницей. С минуты на минуту должен был подойти Димка с Зухом.

- Интересно, как там наш шахматист? – Саня ковырял штукатурку на стенке, - О! А вот и он!

- Ну что, как дела? – спросил Никита.

- Плохо, - ответил Димка и опустил голову.

- Рассказывай, - попросила Маша.

- Сначала все шло отлично. Организаторы что-то перепутали с жеребьевкой, и я попал в группу десятиклассников. Вот, думаю, повезло. То есть не повезло. В общем, то, что нужно. У этих точно не выиграю. И притворяться не надо. Бабушка, конечно, возмущалась, обещала пожаловаться куда надо, но что тут сделаешь – игра через десять минут. Дяденька один говорит: «Ничего, пусть попрактикуется ваш мальчик с мастерами». А бабушка ему: «Еще посмотрим, кто тут мастер!» Она у меня вообще любит со всеми спорить и всем все доказывать. Сел я, а напротив парень. У него уже усы пробиваются, представляете. Бабушка его как увидела, давай кричать, это не честно, это же Усольцев, разрядник, чемпион области, не имеете права его против ребенка выставлять. Я сижу тихонько, радуюсь, что можно в полную силу играть.

Димка замолчал.

- И? – поторопил его Никита.

- И начал играть.

Снова пауза.

- И?

- И выиграл! – Димка схватил себя за волосы. – Увлекся, понимаете. А бабушка тут же как закричит: «Он гений! Этот ребенок шахматный гений!». Мне сквозь землю провалиться захотелось. Но все равно спасибо, - закончил мальчик и посадил Зуха на выступ стены.

- Ну ты даешь, - присвистнул Саня.

Маша задумалась.

- Слушай, а ты, ну ты сам шахматы любишь? – спросила она.

- Не знаю, - ответил Димка и почесал кудрявую голову, - меня об этом раньше никто не спрашивал.

- А теперь я спрашиваю, - не унималась девочка. – Ну вот как ты себя чувствуешь, когда играешь? С нами психолог такое упражнение делала. Надо представить себя на каком-нибудь уроке и описать, как ты себя чувствуешь. Потом – на другом уроке. В вашем классе тоже должны были делать. На классном часу, в прошлом году.

- Я, наверное, не был. Бабушка говорит, классные часы – бессмысленная трата ценного времени. Лучше в шахматах потренироваться дополнительно.

- Ну так сделай сейчас, - Маша наступала, - закрой глаза, представь и опиши. Это не сложно.

Дима послушно закрыл глаза. С минуту помолчал. Когда мальчик заговорил, голос его был тихим, но спокойным и без намека на заикание.

- Когда играю… Я чувствую себя самым сильным, самым смелым. Как будто могу все. И дышится так свободно-свободно. Даже если партия напряженная. А иногда сердце замирает. И воздух вокруг дрожит.

Димка выдохнул, открыл глаза и покраснел.

- Ну ты даешь, - присвистнул Саня. - А повторить сможешь?

- Зачем это, - удивился мальчик.

- Записать хочу. Очень красиво говоришь. Я так не умею. Вдруг, писателем стану. И надо будет, чтобы мой герой, ну, скажем, о шахматах рассказывал. Понимаешь?

- Понимаю, - сказал Димка и поправил очки. – Только пусть это будет, как будто ты сам сочинил. Про меня не пиши, договорились?

- Договорились, - ответил Саня и достал телефон. – Давай.

Двойняшки привстали на цыпочки и заглянули через плечо брата. Его пальцы скакали по буквенной раскладке.

«Дорогая Даша, когда я рядом с тобой, я чувствую себя самым сильным, самым смелым. Как будто могу все. И дышится так свободно-свободно. Даже если партия (Саня удалил напечатанное под диктовку слово и написал «урок») напряженная (исправлено на «напряженный»). А иногда сердце замирает. И воздух вокруг дрожит».

- У кого что, - хихикнула Маша. А Никита закатил глаза.

- Ребят, - Димка прокашлялся, - так получается, что того. Я сам…

- Любишь шахматы, - закончила за него Маша.

- Да, - закивал Никита, - такие слова говорят только когда любят. Последние два слова он сказал медленно и протяжно. А потом посмотрел на брата и хрюкнул в кулак.

Маша подошла к Димке и положила руки ему на плечи.

- Пойми, ты больше не обязан играть ради бабушки. Или ради выигрыша. Тебе это не нужно. Понимаешь?

- Кажется да. Я буду играть просто, потому что люблю шахматы. А бабушка, ну пусть думает, что это все ради нее, мне не жалко. Бабушку я тоже люблю. Только надо попросить ее, чтобы вместо дополнительных тренировок на классные часы отпускала.

- А ты ей скажи, - вмешался Саня, что занятия с психологом очень важны для развития мозга и эмоциональной стабильности спортсмена. Шахматы – они же тоже спорт. Я это точно где-то читал. Если хочешь, найду и ссылку тебе брошу.

- Спасибо! То, что надо!

Димка просиял, и побежал в свой класс.

- Нам бы его проблемы, - задумчиво сказал Саня.

**Глава десятая. Один дома.**

На следующий день Зуха решено было оставить одного в квартире.

- Ведь, если никого рядом не будет, то ни с кем ничего и не случится, - убеждал брата и сестру Никита.

- Может, маме с папой рассказать? – предложила Маша.

- Пока не надо, - по-взрослому ответил Саня. - Мама проект новый готовит, вот-вот сдавать. У папы отчет на днях. Пусть закончат спокойно, тогда и расскажем.

Остальные согласились.

- Запоминай, - сказала Маша Невезуху, - двери никому не открывать, плиту не включать. Воду, на всякий случай, тоже. Еда в нашей комнате. Не волнуйся, мы все попробовали. Можешь музыку послушать, мультики посмотреть. Веди себя тихо. У нас за стенкой сосед – злющий презлющий. Постоянно всем не доволен. Поэтому если городской телефон будет звонить, трубку не бери. Это точно он – Фома Лукич. И к балкону на всякий случай не подходи. Наш балкон с соседским соединяется.

- Если Фома Лукич тебя увидит – все! Туши свет, - добавил Никита.

Зух огляделся. Нашел глазами выключатель и кивнул.

- Да не в этом смысле туши свет. Просто плохо будет. Причем всем!

- Все понял? – уточнил Саня.

Зух кивнул.

\*\*\*

Когда Маша и Никита после четырех уроков вернулись домой, у подъезда стояли три машины. Скорая помощь, пожарная служба и милиция.

- Кажется, это к нам, - сказала Маша.

- Сплюнь! – ответил Никита.

Маша машинально сплюнула.

- Ах вот они, голубчики! – раздалось из окна четвертого этажа. – Еще и плюются! Вы только полюбуйтесь. А кто убирать за вами будет, Фома Лукич?! Нет уж. А ну-ка поднимайтесь! Не торопитесь? Ну я вас сейчас потороплю!

Худое лицо лысого старика с бородкой-клинышком исчезло за шторой.

- Никит, пошли скорее! Только по лестнице. Он сейчас, наверное, на лифте спускается, - Маша дернула брата за рукав.

Дети побежали, что было сил. Никита обогнал сестру на два лестничных пролета и первым оказался на площадке. Дверь их квартиры была открыта настежь. Внутри стояли пожарный, милиционер и женщина в белом халате.

- Мальчик, ты здесь живешь? – строго спросил милиционер.

Никита почувствовал, как ноги примерзают к полу. Он не смог ничего ответить, только кивнул. Маша, поднималась по последним ступенькам.

- Что случилось? - спросила девочка.

- Это я у вас должен спросить, - сказал пожарный и свел брови к самой переносице.

Маша посмотрела на брата, на незнакомых взрослых. Решение родилось мгновенно. Девочка опустила уголки губ и зарыдала. Самые настоящие слезы катились по ее щекам. Пожарный начал тереть лоб. Милиционер теребил фуражку. Оба молчали. Женщина-доктор вздохнула и взяла Машу за руку.

- Ну вот, взрослые мужчины, а до чего детей довели. Одна рыдает белугой, второй слова сказать не может. Пойдемте в квартиру, мои хорошие. Водички попьем. С капельками.

- Не надо с капельками, - сказала Маша и вытерла слезы. Они не любила никакие лекарства кроме кисловать-сладких витаминок.

- Ну не надо, так не надо, - легко согласилась доктор.

Тем временем Никита немного расслабился и спросил:

- А что здесь случилось?

- Пожар здесь случился, - сказал пожарный и потряс указательным пальцем в воздухе. – Если бы не ваш сосед. Бдительный человек!

- Очень бдительный, - добавил милиционер и крякнул.

- А вот и он, - доктор указала на дверь. – Что же вы, уважаемый? Скорую вызываете, на сердце жалуетесь, а сами из квартиры вылетаете так, что чуть меня с ног не сбили. Нельзя так с больным сердцем. Вот вы скачете, и давление вместе с вами скачет. Померять бы надо.

- А так можно? – закричал сосед. – Пятнадцать лет с ними бок о бок живу! Тут никакое сердце не выдержит! То они на пианино играют, то мячом о стену стучат. А когда этих двоих родили, - он указал на Машу и Никиту, - вообще жизни не стало. То плачут, зубки у них, видите ли. То песни поют. То дверями хлопают! А сегодня вообще музыку на всю громкость включили!

- Да мы в школе были, - возмутился Никита.

- Значит, заранее включили и деру. А ты, Фома Лукич, мучайся, - сосед потер виски.

- Ну что вы, - погладила его по плечу доктор. – Дети – это прекрасно.

- Прекрасно? - взвизгнул тот. – Шум, гам, беспорядок!

- Давайте, я вам водички дам, - снова попыталась женщина, - с капельками.

- С капельками?! – окончательно взвился сосед. - С капельками?! Какими еще капельками? Вы меня отравить хотите? И квартиру мою им отдать? Все вы тут заодно. Я телевизор смотрю. Про мошенников в белых халатах все знаю.

Доктор развела руками и посмотрела на милиционера.

- Ну, раз медицинская помощь здесь никому не нужна, мы поехали, - сказала она и вышла.

- И мы с вами пойдемте, - милиционер взял Фому Лукича за локоть.

- Куда это? – сосед попытался вырвать руку, но милиционер держал крепко.

- К вам. Составим протокол о нарушении общественного порядка жильцами квартиры, - он оглянулся на номер, - квартиры 68. Вы как главный свидетель очень важны для нас.

- Тогда да, тогда ладно, - расслабился сосед. – А то капельки они мне предлагают. А я все расскажу. И про музыку, и про мяч, и про бадминтон на балконе.

- Конечно-конечно, - согласился милиционер и увел старика в его квартиру.

С лязгающим звуком открылся лифт. Из него выбежали папа и мама. Они бросились к двойняшкам. Маша уткнулась лицом в мамину блузку и разрыдалась уже всерьез. Мама гладила девочку по голове. Папа через ее плечо пытался заглянуть в квартиру.

- Нам соседи позвонили, - сказал он, что случилось?

- Не переживайте, - попытался успокоить всех дяденька-пожарный. – Просто маленькое возгорание. Видимо, дети не выключили телевизор и вот. Следить надо.

- Да мы его и не включали! – возмутился Никита.

- Значит, не вы, - легко согласился пожарный.

- А кто тогда? - спросил папа.

- Ну, уж это вам лучше знать. Мы свою работу сделали. Акт составили. Штраф за неаккуратное обращение с электроприборами нужно будет оплатить в десятидневный срок.

- Конечно-конечно, - заторопилась мама, - мы оплатим.

Она стала доставать кошелек.

- Не мне, - строго сказал пожарный. - В кассу. По квитанции.

Он указал на небольшой прямоугольный листок на тумбочке и вышел.

Маша побежала в детскую. Кукольный домик сотрясался от рыданий.

- Зух, - позвала девочка, - вылезай.

- Не вылезу,- ответили из домика. – Знаешь, какого я страху натерпелся. Сидел себе, мультики смотрел, музыку слушал – все, как ты сказала. И тут звон. А за дверью этот страшный, с бородой, а голова голая. Как давай кричать. Он у вас кто, колдун?

- Вроде того, - усмехнулась Маша.

- А потом как грохнет, как бабахнет. И вместо мультиков – огонь. Колдун как давай в стенку грохотать и ругаться. Громко, будто рядом стоит. Потом с улицы уи-уи-уи. Один в дверь ломается. Другой - по лестнице на балкон лезет. А я ж ничего. Я просто, как ты сказала, мультики смотрел, музыку слушал.

- Ты это уже говорил, - попыталась успокоить его Маша.

- Ага. Но мама-то твоя еще не слышала, - сказал Зух и указал головой девочке за спину.

Маша обернулась. На пороге детской стояла мама.

**Глава одиннадцатая. Лотерейный билет.**

Зух пересказывал свою историю уже в третий раз. Папа пил четвертую чашку чая, мама запивала водой пятую таблетку валерьянки. Оба не верили. Но как-то все слабее и слабее. Недавно вернувшийся из школы Саня смотрел на родителей с сочувствием.

- А потом вот, - многозначительно закончил Зух.

- Вот, - повторил Саня.

- И что нам теперь делать? – уточнила мама.

- Да ничего особенного. Завтра я над отчетом, а мама над своим проектом можем поработать дома. Зух не будет один, и ничего не случится.

Папа хлопнул ладонью по столу и улыбнулся. Улыбка получилась натянутая.

- Пап, ты уверен? - спросил Никита.

- Абсолютно! Мы отлично проведем время. Не беспокойтесь. А теперь всем готовиться ко сну.

- Не всем, - вздохнула мама, - посудомойка что-то не включается.

- Я помогу помыть, - Маша встала и направилась к раковине.

Первая же тарелка выскочила из ее рук и со звоном упала на кафельную плитку.

- Сейчас уберем, - Саня рванул за веником, поскользнулся на осколке и растянулся во весь рост.

- Всем оставаться на своих местах, - скомандовал папа.

\*\*\*

На следующий день дети добирались до школы пешком. Папа сказал, что если уж он сегодня работает дома, то и выходить из этого дома не намерен.

Начал накрапывать дождь. Маша шла медленно. Прямо ей в руки упал бордовый в коричневых пятнах лист, и девочка задумчиво поглаживала его пальцами.

- Как думаете, у них ничего не случится? – спросила она и посмотрела на братьев.

- Обязательно случится, - зевнул Саня, - они же с Зухом остались.

- И ты так спокойно об этом говоришь?

- Я просто знаю, что бы ни случилось, родители обязательно справятся. Тем более мама сама говорит, что ничего сложнее двух младенцев одновременно в ее жизни быть уже не может. Так что считайте, что вы их закалили.

Маша фыркнула и ускорила шаг.

\*\*\*

Дети ушли. Мама сделала чай. Папа съел несколько ложек овсянки, а оставшееся поставил перед Зухом.

- Вы того, не волнуйтесь, – сказал лохматый. - Я поем и спать пойду. Ваша Маша мне всю ночь мешала – то разговаривала во сне, то плакала.

- Бедная, - мама вздохнула и подала папе чашку, - испугалась вчера. Ну ничего. Сегодня у нас все будет отлично. Правда, Зух?

Лохматый подавился кашей, закашлялся и опустил глаза.

- Конечно, отлично! – папа пальцем похлопал Зуха по плечу. – Не бойся. Сейчас чай попьем и пойдем работать. А ты поспишь спокойно. Никто тебе мешать не будет.

Лампочка под потолком моргнула и погасла. Мама прошла по квартире, наживая на выключатели. Безрезультатно.

Электричества не было. Ни отчет, ни проект без компьютера закончить было невозможно.

- Значит, придется брать Зуха с собой на работу, - бодро сказал папа.

- Давай лучше я, - ответила мама. - У меня безопаснее.

Через час мама позвонила папе и попросила забрать ее вместе с Зухом. Потому что на маминой работе от дождя потекла крыша. И прямо над маминым рабочим столом прорвало натяжной потолок, а купальник она с собой взять забыла. На папину работу все вместе ехать не рискнули.

Когда дети пришли из школы, семья села обедать. Хлопьями с молоком и бананами. Потому что их не нужно было готовить. Плита в доме Савельевых была электрической.

- Представляете, - весело сказал папа, - а у нас на работе сегодня лотерейные билеты раздавали. Главный приз – новая квартира!

Он достал из кармана желтый глянцевый прямоугольник и помахал им в воздухе.

- Очень вовремя, - нахмурилась мама. – Мы сейчас самые везучие люди города.

- А квартира – это хорошо, - вздохнула Маша. – Жили бы себе спокойно без этого, - она показала глазами на стенку. – Никто не стучал бы, не жаловался, милицию не вызывал.

- Это да, - согласился папа.

Он перевернул лотерейный билет и прочитал дату розыгрыша.

- Эй, так ведь это же сегодня!

- Да, только мы посмотреть не можем. Электричества нет, - напомнила мама.

И тут на кухне зажегся свет.

- Вот он, знак! Все за мной!

Папа протанцевал в гостиную и включил телевизор. Розыгрыш только начался. Девушка в серебристом платье вытащила из барабана первый шар – номер восемь.

- Есть! - закричал папа.

Номер следующего шара – двадцать пять тоже оказался на их билете. Семья внимательно смотрела на экран. Маша держала указательный и средний пальцы крестиком. Никита старался не дышать.

Следующие пять цифр тоже совпадали. Оставалась последняя.

- Шестьдесят девять, - шептала Маша, - пожалуйста, шестьдесят девять.

«Девяносто шесть, - объявил ведущий, развел руки в стороны и поклонился, - розыгрыш завершен!»

Саня взвыл. Никита ударил кулаком по подлокотнику кресла. Маша закусила губу.

- Ну, этого следовало ожидать, - мама первой встала с дивана.

- Хоть развлеклись, - добавил папа.

Он взял билет, сделал из него самолетик, вышел на балкон и запустил. Самолетик описал красивую дугу и приземлился на балкон соседа Фомы Лукича.

- Ой, - сказал папа.

Мама рассмеялась. Папа прикрыл рот ладонью. Саня, Никита и Маша хохотали в голос. Напряжение спало. И никто не слышал, как ведущий телевизионного розыгрыша объявил: «Приносим свои извинения. Произошла ошибка. Точка на шаре должна быть внизу, а вовсе не вверху. А значит, последний номер выигравшего билета не девяносто шесть, а шестьдесят девять! Поздравляем обладателя новой однокомнатной квартиры с мебелью и современной бытовой техникой. Квартиры в самом престижном районе нашего города. Уважаемый победитель, ждем вас в пункте выдачи призов! Вот теперь действительно – розыгрыш завершен».

**Глава двенадцатая. Еще не известно, кому повезло.**

На следующий день в дверь позвонили.

Дети только вернулись из школы. Сегодня они снова взяли Зуха с собой. Но постоянно передавали его из рук в руки. Чтобы снизить «накопленный эффект». Это Саня придумал. Ведь чем дольше лохматый находился рядом с одним и тем же человеком, тем большие неприятности валились на его голову. А значит, если Зух ни с кем подолгу не будет, то и невезение будет не слишком заметным. Идея себя полностью оправдала. Маша обошлась упавшим маслом вниз бутербродом и тройкой по самостоятельной работе. Она сама не поняла, как перепутала плюс и минус в трех примерах подряд. Никита снова пропустил футбол. Нога уже не болела, но Михаил Юрьевич отказался допускать его к игре. Растяжение – дело серьезное. А что случилось у Сани, никто не узнал.

- Ничего, проигранный бой это еще не проигранная война, - только и сказал он. Но что это значит, объяснять отказался.

Увидев в глазок Фому Лукича мама приготовилась к очередному скандалу. Но сосед нападать и возмущаться, кажется, не собирался. Напротив. Он сиял, как начищенный самовар.

- А ведь я от вас съезжаю, - с порога начал он. – Вот, вчера в лотерею квартиру выиграл. С мебелью и бытовой техникой. В самом престижном районе, - старик помахал билетом так же, как вчера папа.

- Поздравляю, - мама со всей силы старалась улыбаться. Получалось не очень.

- Сижу, значит, лотерею по телевизору смотрю. Передача такая. Интересно, знаете ли, как лихо они эти шарики вытягивают. Понятно, что кругом обман. Шарики-то, небось, давно все помечены. Ну, это я так думал. Краем глаза вижу – летит что-то. И прямо на балкон. Разозлился я, не скрою. Опять, думаю, эти Даниловы сверху, из семьдесят второй мусорят. Выхожу на балкон – самолетик. Тут уж я, простите, ваших заподозрил. Особенно того, лопоухого, что из близнецов. Вид у него самый хулиганский. Вы внимание-то обратите.

Мама вздохнула.

- Хотел к вам с этим самолетиком идти. Улику, так сказать, предъявить. У Даниловых-то детей нет. У Васильевых из семьдесят третьей тоже. А взрослые такой ерундой заниматься не будут. Это и ежу понятно.

Мама попыталась скрыть смешок и закашлялась в кулак. Папа высунул голову из спальни, увидел соседа и тут же нырнул обратно.

- Вы того, в платок кашляйте. Или в локоть. А то вдруг у вас вирус какой. А вы в руку. Потом этой рукой на кнопки в лифте нажимаете. Я после вас поеду – заражусь. А мне болеть сейчас никак нельзя. Переезд у меня. Про что это я говорил?

- Про самолетик, - напомнила мама.

- Точно. Взял я самолетик в руки. Смотрю, бумага не обычная. Глянцевая, желтая. Развернул. Батюшки мои – билет! Часть номеров, правда, обведено, но число сегодняшнее. То есть, вчерашнее. Я бегом к экрану. Давай все цифры, что в строчку светятся сверять. Мама дорогая! Понимаю, что небо мне этот билет послало. Не иначе. А все почему? Потому что я человек хороший, правильный. – Он поднял указательный палец вверх. - Каждому, что называется, по заслугам. Так что, приятно оставаться. Даааа, без меня у вас тут будет мир и покой, - старик вздохнул. - А вот порядка не будет!

Он поправил пиджак. Потом достал из кармана белый носовой платок и обернул им ручку двери. Надавил на нее двумя пальца и вышел, напевая мелодию, с которой обычно начинался телевизионный розыгрыш.

После ухода соседа папа вошел в кухню пританцовывая. Прямо, как вчера перед розыгрышем.

- Эй, ребят, а нам, кажется, повезло!

- Да уж, - буркнул Никита. – Это не честно. Это наш билет был!

- А что мы делали бы такой оравой в однокомнатной квартире? Пусть с мебелью и бытовой техникой, и в самом престижном районе.

- А мы ее продали бы, - не сдавался мальчик.

- И что? Все равно жили бы здесь. А за стенкой кто? Фома Лукич! А сейчас что? Все, что вы хотели. Можете спокойно слушать музыку, прыгать на скакалке, играть в футбол.

- Нет уж, с футболом попрошу на улицу, - вмешалась мама. – А насколько нам повезло, узнаем, когда новые соседи въедут.

- Мам, у нас тут, кажется, потоп! - позвала Маша с кухни.

- Пап, здесь кран прорвало! – крикнул из ванной Саня.

**Глава тринадцатая. Новый сосед.**

- Дети, откройте, у меня руки мокрые, - крикнула мама из кухни. Она домывала последние, оставшиеся в целости пять тарелок.

- Мам, тут новый сосед пришел, - крикнул в ответ Никита, - говорит, за солью.

Мама вышла в коридор. Возле двери неуверенно мялся высокий, немного сутулый молодой человек. В руках он держал пачку соли.

- Добрый день, - сказал парень. – Я – ваш новый сосед. Здесь рядом, через стенку. Вот эту. Или, кажется, эту.

Он беспомощно махнул рукой, пытаясь указать направление. Зацепил тяжелую настенную ключницу в форме домика. Та упала прямо соседу на ногу. Как раз на ту, которая почему-то оказалась без тапочки. Парень сморщился от боли. Никита поднял ключницу и повесил на место.

- Я не очень хорошо ориентируюсь в пространстве. – Сосед совсем смутился и стал похож на героя французских комедий, которые любил смотреть папа.

- А вы, случайно, не вор? – нахмурился Саня, - Мы вас не знаем. Выглядите странно, все у нас осматриваете. Ключи вот трогаете. Я в сети ролик смотрел, там как раз так и выбирали квартиру для ограбления.

Сосед покраснел.

- Меня Юлия Михайловна зовут, - пришла ему на помощь мама. – А это Саня, Маша и Никита.

- Очень приятно, - ответил новый сосед. А я – Валерий. Можно просто Валера. Я не вор. Даже если бы захотел им стать, то, пожалуй, не получилось бы. У меня вот, соли нет, думал у соседей одолжить, - он вытянул вперед открытую, но почти полную пачку с надписью «Соль». - Но, если нет, тоя пойду тогда.

- Простите, не поняла, - мама посмотрела на Валеру с настороженностью.

- Понимаете, я решил суп сварить. Забросил мясо, морковку, лук, картошку. Смотрю, а соли дома нет. Я в магазин. Купил пачку. Прихожу домой, а там сахар.

- Где сахар? - не поняла Маша.

- Вот здесь, прямо в пачке.

Валера снова вытянул вперед упаковку с надписью «Соль».

- Да вы попробуйте сами.

Никита всунул руку в пачку.

- Мам, точно сахар!

- Ну вот, видите. А я попробовать не догадался, - констатировал сосед. – И посолил суп. Точнее, наверное, сказать подсластил. В общем, насыпал почти полную столовую ложку.

- Ну, это и для соли многовато, - улыбнулась мама.

- Да? – удивился Валера. – Я ведь суп сам первый раз варю. Раньше, как школу закончил и в университет поступил, с теткой жил. Она меня к плите не подпускала.

- Бывает, - мама пожала плечами. - В общем, пропал ваш обед.

- Ничего страшного, - сказал сосед и спрятал злополучную пачку. – Заново сварю. Я привык переделывать. У меня ведь ничего с первого раза нормально не получается. Вечно все вкривь и вкось идет. Бабушка говорила, я невезучий. С рождения. А вот сейчас тетка и ее соседи для меня эту квартиру сняли. Сказали, что выгоднее меня отселить, чем со мной в одном доме жить.

- Невезучий? - заинтересовались двойняшки.

- Ну да, - пожал плечами сосед. – Как-то так получилось.

- А давайте вы сегодня с нами пообедаете, - предложила мама. - Я как раз суп сварила. Там и с солью все в порядке, и с другими ингредиентами.

- Не хотелось бы навязываться, - тихо сказал Валера.

- Вы не создадите нам трудностей. Наоборот – познакомимся, расскажете о себе.

Через час на кухне Савельевых стояло такое веселье, какого не было уже несколько дней. Валера рассказывал о своем невезении так просто и искренне, что дети покатывались с хохота, а мама несколько раз чуть не пролила чай.

- А когда мне три года было, мама попросила папу отвести меня в садик. Раньше все сама делала, а тут в какой-то книжке прочитала про то, как важно, чтобы отец был включен в воспитание сына. Пошли мы с папой. Там друг с другом рядышком два садика стояли. Это позже, когда я уже в школе учился, у одного крышу в синий цвет перекрасили. Дети на площадке так и стали говорить: «Я в красный садик хожу». «А я - в синий». А, когда мы с папой в первый раз пошли, садики эти прямо как близнецы были. Все одинаковое. Папа и спрашивает: «Валерик, а ты в какой садик ходишь?» А мне спать хочется, утро. Я посмотрел, посмотрел, и на ближайший рукой показал: «В этот!»

- А дальше? – спросила Маша.

- А дальше идем мы по коридору. Все знакомое. И стены светло-зеленые. И запах запеканки с изюмом. Как до группы дойти я знал – целый год уже ходил. Привожу папу в раздевалку. А там воспитательница незнакомая. Приседает ко мне: «А кто это у нас здесь такой чудесный? Меня зовут Анастасия Александровна. Ваша воспитательница заболела. Я сегодня вместо нее». И так она мне понравилась! Я потом эту Анастасию Александровну до школы вспоминал. Она веселая была. Сказки нам читала. Про вампиров. Мама говорит, я потом четыре месяца заикался – от испуга. Только я тогда не сказок испугался. А когда один в группе вечером остался. Всех уже забрали, а за мной никто не приходит. Воспитательница со мной к заведующей пошла. Родителям звонить. У нас телефон тогда только городской был. Трубку никто не брал. Это я потом узнал, почему дома никого не было. Анастасия Александровна со мной посидела, а потом сказала, что ей уже уходить пора. Меня к сторожу отвела. Мы там с ним фильм смотрели. Про вампиров.

- Ага, но заикаться вы начали не поэтому, - хрюкнул Саня.

- А ваша мама в это время… - мама вздохнула.

- Да. Вместе с папой в милиции сидели. Заявление о пропаже писали. А дяденька следователь на этом участке давно работал. Он и спросил, кто ребенка в садик отводил. Как узнал, что папа, так сразу маме и сказал, сейчас найдем. И даже в садик с родителями сам поехал. Оказалось, мой папа не первый был, кто садики перепутал. Забирали меня прямо в сандаликах. Мы ботинки пытались надеть, а они не налезают. Оказалось, в этой группе еще у одного мальчика такие ботинки были. Только на два размера меньше. Он мои надел и ушел. А я в его ботинки – никак. Хотя, если честно, мне эти ботинки вообще не нравились. Так что здесь, можно сказать, повезло.

- И как вы с этим со всем этим живете? – удивилась мама.

- Нормально живу. За двадцать три года привык уже, - спокойно ответил Валера.

- Да уж, а мы еще думали, что нам не везет, - хихикнула Маша.

Жить с Валерой за стеной оказалось весело. В его квартире постоянно что-то грохало, падало, разбивалось. Парень регулярно приносил из магазина не те продукты, за которыми ходил. А электричество у него отключалось значительно чаще, чем в квартире Савельевых. Сами они привыкли к бьющимся чашкам и ломающейся технике. Дети научились спокойно относиться к тому, что их могут вызвать к доске в самый неожиданный момент. Даже, если по этому же предмету их уже вызывали в прошлый раз. Вот только Саня никак не мог смириться, что его свидание с Дашей откладывалось по самым глупым причинам уже в третий раз.

**Глава четырнадцатая. Снимем сглаз, избавим от невезения.**

- Мама, смотри, что я нашла! Это то, что нам нужно, - выпалила Маша, вбегая в квартиру.

В руках у нее был листок бумаги, немного порванный по краям.

- Смотри. Ты же сама говорила вчера, что больше так продолжаться не может, и нужно что-то делать, - продолжила девочка. – Я иду, смотрю, на столбе объявление. Вот: «Потомственная ведунья. Сниму порчу, сглаз, венец безбрачия. Избавлю от хронического невезения». И телефон для записи.

- Машунь, мне кажется, ведунья из объявления на столбе – это не совсем то, что нам нужно, - вздохнула мама.

- Почему? Тут же как раз про невезение написано. Вот читай.

Из комнаты показался папа. Узнав в чем дело, он почесал затылок и махнул рукой.

- А что? Может это и ерунда, но нужно попробовать все возможные варианты.

- Вот и я о том же. Мам, ну давай.

- Ладно. Только кто к ней должен идти, по-вашему.

- Ну давайте все, - предложила Маша.

- Все – это слишком много, - уверенно констатировал папа. – Достаточно двоих.

- И кто же будет? – мама развела руки в стороны.

- Маша. Она же нашла это объявление.

- Но я же ребенок, меня никто и слушать не станет, - возмутилась Маша.

- Правильно. Значит с тобой пойдет кто-нибудь взрослый. Но у меня подготовка плана работы отдела на следующий квартал.

Папа подмигнул маме и скрылся за дверью.

Мама вздохнула, набрала номер с объявления и записалась на вечер.

\*\*\*

- А меня там не отравят? А в бутылку обратно не засунут еще на двадцать лет? А может нам туда не надо, а? – поскуливал Зух.

Он несколько раз выпрыгивал из Машиного кармана на плечо девочке и залезал обратно. Тихонько скулил и покусывал собственный хвост.

- Не волнуйся, - попыталась успокоить лохматого Маша, - если тебе не понравится, мы просто уйдем.

- Хозяйка! Мне уже не нравится!

- Мы еще даже не дошли. Сиди спокойно и не высовывайся раньше времени. Представляешь, как будет здорово, если получится снять с тебя это невезение и превратить в обычного нормального домового. Который счастье в дом приносит. И тебе лучше будет, и нам.

Зух продолжал скулить. Он стал вести себя тише только когда мам с Машей подошли к подъезду старой пятиэтажки. Краска со стен облупилась. Порог был весь выщерблен. В мелких трещинах между ступеньками виднелась пожухлая трава.

- Маш, может, и правда домой пойдем?

Мама явно чувствовала себя не намного увереннее и спокойнее, чем Зух.

Маша набрала на домофоне номер квартиры. Послышалась плавная мелодия, и дверь открылась.

Маша с мамой поднялись на второй этаж по серой лестнице, пахнущей кошачьей мочой. Вместо перил – полоски металла на шатких опорах. Маша не решалась до них дотронуться. Мама – тоже. Зух в кармане машиной куртки совсем затих. Девочка тихонько погладила его по шерсти. То ли успокаивая лохматого, то ли успокаиваясь сама.

Дверь в квартиру была приоткрыта. Когда Савельевы зашли внутрь она со скрипом захлопнулась. Сама.

- Сквозняк, - сказала мама и взяла Машу за руку.

- Проходите, - раздался из комнаты заунывный голос, - я ждала вас.

- Конечно, ждала, - прошептала Маша, - мы же записывались.

В комнате царил полумрак. По стенам были развешаны бусы, маски, амулеты. Маша видела такие в Никитиной энциклопедии про народы Африки. В центре комнаты на круглом столике, покрытом черной скатертью стояли четыре свечи.

- Присаживайтесь.

Ведунья появилась внезапно. Как будто вышла из стены. За ее спиной осталась рама от картины. Самой картины не было. Маша поежилась. Женщина внимательно посмотрела на Савельевых.

- Присаживайтесь, - повторила она и указала на два кресла рядом со столиком. Сама села напротив.

- Здравствуйте, мы… - начала мама.

- Я знаю, зачем вы пришли, - перебила ее ведунья, - мне ведомо больше, чем другим смертным. Сами духи открывают для меня картины прошлого, настоящего и будущего. Знаю, сложно без мужчин в доме. Я вам помогу. В течение года ты встретишь своего суженого.

Она в упор посмотрела на маму.

- Я замужем, - опешила та.

- Знаю, - уверенно сказала ведунья, - порой замужем – все равно, что одна. Поэтому и кольцо обручальное не носишь. Я помогу исправить твою жизнь и не передать дочери череду родовых женских несчастий, - теперь она смотрела уже на Машу. Девочка съежилась.

- Вы все не так поняли, - мама стала говорить увереннее. – Муж меня полностью устраивает, а кольцо я сняла, потому что посуду мыла. А женщины у нас в роду все счастливые. Так что исправлять здесь ничего не надо.

- Ну-ну, - многозначительно протянула ведунья и ухмыльнулась.

- Мы по поводу невезения, - подала голос Маша.

- Знаю, - проговорила ведунья. Голос ее чуть сбился, но она быстро вернулась к своей тягучей интонации. – Мне ведомо прошлое, настоящее и будущее. Вас преследует невезение. Началось это не сегодня. И я знаю, кто во всем виноват.

Маша почувствовала, что Зуха в ее кармане стала бить дрожь и снова легонько его погладила.

- Вы можете нам помочь? – уточнила девочка.

- Конечно.

Ведунья поднялась из кресла, отошла к нише в дальней стене комнаты и принесла оттуда какой-то предмет, накрытый черным платком. Она водрузила его на стол. Взмахнула рукой и сдернула платок. Савельевы увидели хрустальный шар, прямо как из фильмов про предсказателей.

- Вы принесли фотографии тех, кого подозреваете в своих неудачах? Сейчас я вам покажу, кто из них это совершил, - завыла ведунья.

- Никаких фотографий мы не брали, - сказала мама. Ее голос становился все более раздраженным и при этом уверенным.

- Мо принесли его самого, - добавила Маша.

- Кого? - спросила ведунья совершенно обычным, не заунывным голосом.

- Вот его, Невезуха.

Маша достала из кармана Зуха и положила на стол.

- Крыса! – завизжала ведунья и запрыгнула на стол. – Уберите немедленно! Ненавижу крыс!

- Я не крыса! – завизжал в ответ Зух.

- Она говорящая! - вскрикнула ведунья и упала в обморок.

Через сорок минут мама с Машей сидели на просторной светлой кухне и пили какао, которое приготовила для них Наталья. Именно так звали Ведунью.

- Вы простите, - весело сказала женщина, - я крыс с детства боюсь. Я же не знала, что он не крыса, а очень милый домовой.

Она подвинула к Зуху два надкусанных пирожных.

- Я же врач по профессии. Зарплата в поликлинике небольшая. Вот и решила подработать. Я как считаю - все эти сглазы, венцы безбрачия – чистой воды самовнушение пациента. Я карты разлажу, свечкой повожу, людям и легче становится, они в лучшее верить начинают. А женщина если верит, так у нее и спина расправляется, и улыбка появляется. А к статной да улыбчивой женщине и мужчины охотнее знакомиться подходят. Согласны?

Мама с улыбкой кивнула.

- А если кто по здоровью пришел, я тоже рекомендацию дать могу. Я, между прочим, терапевт с высшей категорией. Так что, вроде как, и обман. А, вроде как, и полезное дело делаю. Понимаете?

Мама с Машей кивнули.

- Жаль, что вам ничем помочь не могу. Может, вам в какой научно-исследовательский институт обратиться? Лохматика вашего там исследуют. Может и посоветуют что-нибудь.

Зух фыркнул и отодвинул от себя последнее пирожное.

- Наверное, научно-исследовательский институт нам не подойдет, з сказала мама.

Зух выдохнул и пододвинул пирожное обратно.

- Ну нет, так нет, - легко согласилась Наталья. – Может все само как-то разрешится. Такое бывает. Даже в медицине. Как насморк.

Зазвонил будильник.

- Ой, заговорились. Вы извините. У меня через десять минут следующие пациенты. Настроиться надо. Дело такое, понимаете, - Наталья развела руками.

- Конечно. Мы пойдем уже, - ответила мама.

- Удачи вам, - улыбнулась ведунья.

- И вам удачи в вашей работе, - хихикнула Маша.

**Глава предпоследняя. Безвыходное положение.**

- Ну и что нам с ним делать? – спросила мама. – У меня завтра сдача проекта. Я точно взять не могу.

- Я тоже не могу, - папа подавился чаем – У меня отчет.

- У нас контрольная! - хором крикнули двойняшки.

- А у меня, - Саня замялся, - встреча у меня. Важная.

Никита хмыкнул.

- У меня, правда, встреча! - обиделся Саня.

- Да верим мы, верим, - засмеялась Маша, - твоя Даша уже, наверное, всей школе про вашу завтрашнюю встречу рассказала. И про три предыдущие тоже.

Саня замахнулся на сестру бутербродом, но передумал, запихнул его в рот и стал жевать, старательно делая вид, что все это его совершенно не касается.

- А может, бабушку попросить? - спросила Маша.

- Не стоит, - ответил папа, - тем более, что завтра рабочий день.

- И что?

- А бабушка у нас где работает?

- В бухгалтерии, - хором ответили двойняшки.

- А в бухгалтерии чего?

- Завода пиротехники.

- Вот-вот.

Саня присвистнул.

- Да, если нашей бабушке не повезет, вместе с ней половине района не повезти может. Очень не повезти.

- Значит, никто Невезуха завтра с собой взять не сможет, - подвел итог папа. – Дома его одного тоже оставлять нельзя.

- Эй, - позвал Зух. – Чего носы повесили. Я ж все понимаю. Не жизнь вам со мной. Никому со мной не жизнь. Вот, - он показал на пустую стеклянную бутылку из-под сока, которую держал в лапах, - засовывайте. Я не обижусь. Можно сказать, по собственному желанию.

Он вздохнул и стал старательно вылизываться, не обращая ни на кого внимания.

- Ну нет, - сказала мама.

– Это не наши методы, – добавил папа.

Дети дружно закивали. Разве Зух виноват, что он такой? Разве он специально? За что ж его в бутылку.

Дверной звонок пропел в гнетущей тишине непозволительно весело.

- Пойду, открою, - вздохнула мама, - вдруг за дверью нас ждет неожиданное решение.

- Скорее, новые неприятности, - нахмурился папа.

- Валера, здравствуйте. Да, конечно, можно. Проходите, мы как раз чай собирались пить. - Раздался из коридора мамин голос.

- А что, если… - Саня повеселел.

- Хм. Почему нет? - По выражению папиного лица стало понятно, что он не только понял, но и готов поддержать идею.

Сосед вошел на кухню и под заинтересованными взглядами семьи сел на край стула. Савельевы не отрывали от гостя взгляды и натянуто улыбались.

Папа прокашлялся.

- Валерий, - начал он, - у нас к вам неожиданная и немного странная…хм, очень странная просьба.

- Юра, нет, - перебила его мама. - Мы не имеем права вмешивать Валеру в наши проблемы. Ему и так не везет. А тут еще…

- Мама, так именно поэтому! – не удержался Никита. – Ему и так не везет, понимаешь! Одним невезение больше, одним меньше. Ведь всего на денек а?

Валера удивленно смотрел на соседей.

- Если я чем-то могу помочь вашей семье, то я с удовольствием. Если, конечно, мое невезение не будет препятствием.

- Конечно, не будет, - затараторила Маша. - Вы же к нему, к невезению уже привыкли, правильно?

Сосед кивнул.

- Ну вот. Мы просто хотим добавить вам еще чуть-чуть. Всего на денек. Просто у нас контрольная, у папы отчет, у мамы сдача проекта, у Сани, ну, тоже очень эээм, ответственное мероприятие, понимаете?

- Но только если у вас на завтра не назначено каких-нибудь важных дел, - уточнила мама.

Валера смотрел на них такими непонимающими глазами, что Саня не удержался и захохотал. Его тут же поддержали двойняшки.

- В общем, дело вот в чем, - с улыбкой сказал папа.

Через пятнадцать минут сбивчивых рассказов семьи Зух уже сидел на столе рядом с Валерой и пил чай из его чашки.

- Ну что, друг, продержимся денек? – спросил у него парень.

- Я постараюсь, – ответил лохматый. – Но если что, ты того, не обижайся, ладно?

- Договорились. Это будет даже интересный эксперимент. Тем более, у меня завтра как раз собеседование на новой работе.

- Что?! – папа с мамой переглянулись.

- Не волнуйтесь. Хуже, чем обычно, быть уже не может, - пожал плечами Валера. Он почесал Зуха под подбородком, тот довольно заурчал.

После их ухода мама помыла чашки. Ни одна не разбилась. Папа принялся доделывать отчет. Программа послушно сохраняла все изменения, а компьютер ни разу не выключился. Двойняшки сели готовиться к контрольной, но быстро решили, что и так справятся. А о чем в этот вечер думал Саня никто так никогда наверняка и не узнал. Но все догадывались.

- И все-таки это как-то не правильно, - сказала вечером Маша, расчесывая волосы.

- Всего на один день, - зевнул Никита. – Тем более он сам согласился. Слышала? Эксперимент.

- В худшем случае, после этого эксперимента нам придется знакомиться с очередным новым соседом, - заметил Саня и побрел в свою комнату.

- Сплюнь! – крикнули ему вслед родители.

**Глава последняя. Минус на минус.**

Когда на следующий день семья Савельевых села ужинать, настроение у всех было приподнятое. Мамин проект утвердили. А это означало, что через два года в городе появится новый дом. Именно такой, каким его придумала и спроектировала мама. А если очень повезет, они всей семьей смогут переехать в одну из двухуровневых пятикомнатных квартир этого дома.

Папин отчет был принят без поправок. По офису распространился слух, что начальник отдела собирается уходить на пенсию. И хочет предложить свое место папе.

 Отметок за контрольную двойняшки еще не получили, но были уверены, что справились. Ручки писали, карандаши не сломались в самый нужный момент. А, главное, задачи оказались легкими.

Санина важна встреча, тоже прошла отлично. Хотя он никому ничего о ней не рассказывал. Только молчал и улыбался. Зато рассказала Даша. Конечно, только своим подругам. А уж как об этом узнала вся школа, включая младшеклассников – загадка.

- Надеюсь, у Валеры все в порядке, – заволновалась мама, когда все сели пить чай. - Что-то его долго нет.

- Может, сами к нему сходим, - предложила Маша.

Она уже встала из-за стола, когда в коридоре раздался звонок. Девочка побежала открывать.

- Видишь, мам, а ты волновалась.

Валера вошел, нет, скорее, влетел на савельевскую кухню, и стал жать руки по очереди папе, маме, Сане, Маше, Никите. А потом пошел по второму кругу.

- Вы не представляете, - твердил он. - Вы просто не представляете!

- Мы совершенно точно не представляем, успокойтесь, пожалуйста, - папа похлопал соседа по плечу. – Но если вы сейчас все в красках расскажете, то обязательно представим. Я вам обещаю.

Валера попытался сесть на подставленный папой стул, но так размахивал руками, что чуть не свалился.

- Я лучше постою. Столько впечатлений, вы не представляете, - начал он сначала.

Маша закатила глаза. Мама полезла за валерьянкой.

- Я же говорила, - прошептала она папе, - и зачем мы его в это втянули. Похоже совсем все плохо.

- Нет, что вы, не надо валерианки, - отказался сосед, - у меня все хорошо, правда.

Он глубоко вздохнул и начал.

- Я же вам говорил, что у меня на сегодня собеседование назначено было?

Савельевы дружно кивнули.

- В частную школу в Центральном районе как раз понадобился учитель.

- А вы – учитель? – удивилась мама.

- Да. Я не говорил? Понимаю, я мало похож на учителя. А я ведь исторический факультет закончил. Почти с красным дипломом. На последнем экзамене мое имя, Валерий Михайлов перепутали с именем другого студента Михаила Валерьева. Мне его четверку в ведомость и поставили, ему – мою пятерку. А мне, знаете, не жалко.

- Вы про собеседование говорили, - напомнила Маша.

- Да. Я, конечно, понимал, шансов мало. Два года после выпуска. Опыта – кот наплакал. За это время уже шесть школ сменил. Но, когда тебе не везет с детства, привыкаешь, знаете, как-то не бояться. Как говорил мой дедушка, любое принятое мной решение все равно будет неправильным и приведет к катастрофе. Так стоит ли волноваться.

- А психолог из школы говорит, что любое принятое нами решение – правильное в тех условиях, в которых мы его принимаем, - вставил Саня, обмакивая печенье в чай.

- Это она со мной не знакома, - улыбнулся Валера и закашлялся.

Папа хотел постучать его по спине. Но тут из кармана Валериной куртки выпрыгнул Зух, забрался парню на спину и начал колотить по ней кулачками. Кашель сразу прошел. Зух юркнул обратно в карман. Папа сел на свое место, а Валера продолжил.

- В общем, решил я на собеседование сходить, и будь, что будет. Погладил рубашку, подобрал галстук. И только здесь понял, что часы стоят. Телефон у меня разрядился еще ночь. Это для него обычная вещь. Я его на ночь заряжаться не ставлю – розетка искрит. К тетке пожарные из-за моего телефона два раза приезжали. Но настенные-то часы всегда шли, как… Ну, как часы в общем. Выскакиваю из дома, бегу со всех ног на остановку. Автобус уходит прямо перед носом. Это меня тоже не удивило. Смотрю – такси. Машу рукой. А оно проносится мимо. Там, у тротуара лужа как раз была, понимаете?

Все сочувственно кивнули.

- Вы продолжайте, - сказала мама, и налила ему ромашкового чая.

- Такси, значит уехало, а рядом со мной машина останавливается. Дверца задняя открывается, а там парень сидит. Ну, как Саня ваш по возрасту, может, чуть старше. Осматривает меня и спрашивает, мол, куда тебе. А я адрес школы не помню. В заметки в телефоне записал. А телефон-то разрядился. Я и говорю, к универмагу рядом с ботаническим садом на Калинина. Помню, что школа там, недалеко, во дворах. Мальчишка говорит: «Садись, подвезем. Нам по пути как раз». А водитель с переднего сидения ему: «Арсений Вениаминович, вы уверены в своих действиях?». И презрительно так на мой костюм смотрит. Я понимаю, с костюма грязная вода капает. Я дверцу закрывать. Тут Арсений этот говорит: «Леонид Степанович, ваша работа – руль крутить и следить, чтобы я ничего плохого не делал. А помощь человеку – разве плохое дело? Мама говорит, людям помогать надо. А он – человек, - парень указал на меня пальцем. – Садись давай. Вообще-то, мама сказала, если я за месяц пяти людям в сложной ситуации помогу, она мне карманные в два раза увеличит. Месяц завтра заканчивается. А про договор я только сегодня вспомнил. Так что ничего личного. Садись, скорее. Сам понимаешь, времени у меня мало». И подмигнул. Ну я и сел.

Едем мы. Смотрю, автобус мой стоит. Прямо посреди проезжей части. Стоит и не шевелится. Наверное, сломался. Я Арсению и говорю, что вот, в автобус даже сесть не успел, только собирался, а ему мое невезение уже передалось. Слово за слово. Рассказал все. Начиная с того случая, как меня папа не в тот садик отвел, а мама забирать в нужный пришла. Ну вы помните.

Все понимающе улыбнулись. Они отлично помнили день знакомства с Валерой и его изумительное умение рассказывать о своем невезении.

 - Дальше, - потребовала Маша.

- А дальше доехали мы до универмага. Я вышел. Они уехали. Бегу к школе. Уже минут на двадцать опаздываю. На входе охранник еще задержал, пока документы проверял. Вбегаю в кабинет директора. Она меня взглядом окидывает. Морщится. Я скорее, пока не выгнали, достаю свои документы, протягиваю. Сам, ясно уже понимаю, не возьмут. Ну а вдруг? Директор в документы заглянула и говорит: «Валерий Васильевич, мы рады, что вы к нам зашли. Несмотря на опоздание в, хм, тридцать пять минут. Но учитель истории нам больше не нужен. Мы уже взяли на это место человека. С большим опытом и безупречной репутацией. Кстати, он пришел за пятнадцать минут до начала собеседования. Сейчас новый учитель как раз ведет свой первый урок в нашей школе».

- Мне очень жаль, - вздохнула мама.

- Погодите, еще не все, - потер руки Валера.

- Ага! – из его кармана высунулся довольный Зух, - вы дослушайте! Там дальше интересно, все, как я люблю.

- Директор мне документы отдала. Тут в кабинет влетает женщина и кричит:

-Амалия Валентиновна, у нас ЧП в 9 «Б».

- Это где новый учитель? Опять? – кричит в ответ директор.

Они з кабинета выбегают. Я – за ними. Интересно же. Неужели, думаю, я только в школу вошел, а у них уже сразу неприятности.

- И мне интересно, - снова показался из кармана Зух. Валера легонько погладил его по шерсти.

- Прибегаем. А там шум, гам. Ученики свистят. Учительница журнал на стол бросила. Кричит: «Я в этом безобразии работать не буду! Они совершенно не способны усваивать материал!» И вылетела из кабинета. Я на доску смотрю, а там тема – Революция 1917 года. Выхожу вперед и громко так говорю, что, мол, товарищи, революция? Директор в дверях замерла. А парнишка с первой парты мне: «Революция! Протестуем против скуки на уроках, принуждения и насилия. А ты кто такой?». И тут из-за третьей парты, смотрю, поднимается мой знакомый – Арсений, и говорит: «Ша, народ, я его знаю. Он такие истории рассказывает, закачаешься!» «Истории на истории? – хохотнул тот, что с первой парты, – Ну давай». А я как раз вспомнил, как экзамен по истории революции 1917 года сдавал. А в университете пожарная тревога сработала. Дверь кабинета заклинило. Мы с профессором на карниз вылезли, а я ему все про Временное правительство рассказываю. Он по карнизу от меня, я – за ним. Так вдвоем на пожарный тент и свалились. Я вам не рассказывал?

- Нет, - переглянулись папа и мама.

- Но мы представили, - добавил Саня.

- Ну вот и они, девятиклассники эти представили, наверное. А я нарочно в рассказ побольше фактов добавил. Я же учитель. Урок должен быть и интересным, и полезным. Правильно? Рассказываю, а сам на директора поглядываю. Она - на меня. Тут звонок на перемену прозвенел. Амалия Валентиновна ко мне подошла и говорит: «Ну что, 9 «Б», такой учитель истории вам подходит?» Они как завопят: «Дааа!» А директор мне: «Валерий Васильевич, поздравляю с первым рабочим днем. Подойдите к секретарю, вас оформят».

Из Валериного кармана раздался довольный хруст. Савельевы переглянулись.

- Это еще не все, - прохрустел Зух. – Ты, давай, дальше рассказывай.

- Было и еще что-то? – удивился папа. – Нет, если не хотите, не рассказывайте, - добавил он, увидев, что Валера начинает краснеть.

- Да нет, там ничего такого. Я расскажу, - парень покраснел еще больше. – Выхожу я от секретаря. Не иду – лечу. Я о такой работе с такой зарплатой всю жизнь мечтал. Ничего вокруг не замечаю. А из-за угла девушка с рыбой.

- С кем? – переспросила Маша.

- С рыбой. Макетом рыбы-ежа. Круглая такая и колючая.

- Кто? – уточнил Саня.

- Рыба, наверное. Не девушка же, - хихикнула Маша.

- Да. Ну вот я в нее и врезался.

- В рыбу? – спросил Никита.

- В девушку? – перебила брата Маша.

- В обеих! – прочавкал из кармана Зух.

Валера окончательно смутился.

- Ее Марина Николаевна зовут. Она биологию в шестых и седьмых классах ведет. Тоже первый год в этой школе. А еще у нее телефон той же модели, что и у меня оказался. И зарядка с собой. В общем, пока мой телефон заряжался, мы у нее в лаборантской чай пили.

- С булочками, - дополнил Зух и показал на ладони несколько крошек. – Вкусные! Она сама печет. И меня не испугалась.

- Вы ей Зуха показали? – удивилась мама.

- Да. И, знаете, он ей понравился.

- И, между прочим, не крысой ни хомяком она меня не называла, - послышалось из кармана. – Сказала, что я великолепный образец еще неисследованного вида. Во!

- Я ей и про невезучесть свою рассказал. А она, представляете, не испугалась. Говорит, с вами, наверное, скучно не бывает. Завтра решили вместе в кино сходить.

- Ничего себе, - присвистнул папа.

- Но это еще не все. Сижу я, значит. Телефон уже зарядился. Тут соседи звонят, которые сверху. Говорят, срочно домой ехать. Ну, думаю, все, закончилось везение. Прилетаю, а они извиняться. Мол, мы не хотели, не предусмотрели. И ремонт обещали оплатить, представляете?

- А что случилось-то? - аккуратно уточнила мама.

- Я утюг забыл из розетки выключить, - ответил Валера.

- Не поняла.

- Утром, когда рубашку гладил. Забыл. Даже дыру в гладильной доске прожгло. А соседи тоже забыли.

- Что, тоже утюг? – удивился папа.

- Нет. Они воду в ванной выключить забыли. И их вода залила мою квартиру. Как раз, когда пожар от утюга мог начаться. Теперь понимаете?

- Дааа, - протянул папа, - не было бы счастья, да несчастье помогло.

- Вот и я о том же! Скажите, не могли бы вы мне Зуха еще на пару дней одолжить. А лучше навсегда. Я понимаю, вам с ним грустно расставаться, но вы можете приходить к нам в гости.

Из кармана донеслось довольное урчание.

- Конечно, конечно, - ответил за всех папа. – Зух, ты же не против остаться с Валерием.

- Я только за, - довольно ответил лохматый. – Нам с ним хорошо. Лучше, чем с вами, уж простите.

- Ничего страшного, - машинально ответила мама.

- Папа, - позвал Никита, - а я не понял, почему нам с Зухом не везет, а Валере, вроде как везет.

- А я, кажется, понял, - ответил Саня. – При умножении отрицательных чисел получается число положительное.

- Что? – переспросили двойняшки.

- А, вы же это еще не проходили. Сейчас объясню. Минус – одна полоска. Плюс – две. Получается, что плюс – это два сложенных друг с другом минуса. Вот. Невезучесть Валеры соединяется с невезением, которое несет Зух и получается положительные результат. Минус на минус дает плюс.

- Так вот, в чем дело! – воскликнул сосед.

- Ну и дела, - сказал папа.

А Зух ничего не сказал. Он свернулся калачиком в кармане нового друга и захрапел. Завтра их ждал долгий и очень удачный день.