**Мария Ермакова**

**«Баба на Самоваре»**

В далёкой Сибири, где буйные реки встречаются и вновь продолжают свою дорогу, где по ночам ветер поёт песню молодой тайге, а звезды устало глядят в тихую безмолвную даль. Там, недалеко, в деревне Серебрянке, жила одна баба, звали её Капитолина. По характеру спокойная, рассудительная, по виду внешнему смешная да нелепая. Её большие красные щеки наливались как яблоки, когда кто-то рассказывал небылицы. Но и сама Капа не стеснялась рассказывать истории своим гостям.

Бывало, придёт к ней заяц Косой, пожалуется на больную лапу, а Баба затопит серебряный Самовар, угостит гостя чаем с малиной. Вот, глядишь, и боль у зайца утихнет. На прощание пошутит с Косым: «Вот, заяц, бегаешь ты ко мне, уши в тепле не держишь, а потом жалуешься на лапы больные. И не нужно на Михайло Потапыча злиться. Он же не виноват, что, когда тебе на лапу наступил, ты был без шапки!»

Косой поблагодарит Капу, убежит к себе, а на следующий день прибежит белка, потом лиса… Баба всех пожалеет, Самовар затопит, чаем угостит, вылечит, насмешит. Как вы поняли, этот замкнутый круг никогда не заканчивался…

Вот так прошла молодость Капы. Стукнуло ей тридцать годков. В этой канители позабыла она как её саму звать. И поэтому стали её деревенские жители и звери лесные называть Бабой на Самоваре, за её большую любовь к чаю, за уважение к Самовару. Стала она верной подругой лесных обитателей. Медведь её мёдом угостит, белка орешками накормит, волк травки-муравки для чая принесёт. Жила Баба припеваючи, хорошела день за днём. Всё бы ничего, но в день один сообщила ей сорока, что звери лесные болеть стали. Никто выйти из домов своих не может и к Бабе за исцелением никто не дойдёт.

Как узнала наша Баба про беду лесную, собрала котомку и отправилась в Тулу. Идёт по Тайге, бежит вдоль рек, а за собой тащит прохудившейся Самовар, который успел за столько лет продырявиться. Вдруг он человеческим голосом заговорил:

– Девица красная, щеки-яблочки, присела бы ты отдохнуть под деревце молодое. Собери Иван-Чай с поля бескрайнего и меня слушать садись!

Баба удивилась словам Самовара, но согласилась. Всё сделала, как он велел.

– Да ты, Бабонька, меня не бойся! Тридцать лет с тобой живу и сто без тебя! Устал я молчать. Вижу, что ты женщина хорошая, в огонь и пламя пойдёшь, лишь бы своих друзей лесных спасти. За твоё доброе сердце расскажу тебе секрет один. Как до города доберёшься, увидишь озеро, ты в него погляди… Дальше ступай на ярмарку, которая на окраине города будет. Там пройди три лавки, направо поверни. Назад не оглядывайся! Увидишь ты, что купец самоварами торгует. Ты предложи ему свою серьгу серебряную и на самовар гляди. Тот, который засияет боками, как алмазами, тот и выбирай. Потом сама все поймёшь, все увидишь! А теперь иди, но меня оставь тут, устал я с дороги.

Послушала Баба речи Самовара, добралась до города. Глядит на себя в озерцо, как в зеркальце смотрится и видит неладное: «Батюшки, косица моя как растрепалась! Ох! Сарафан мой, сарафанчик, где порваться-разойтись успел?» Смотрится Баба дальше, видит, что в левом ухе одна серебряная серьга болтается, а правая серьга потерялась. Заплакала милая Баба, уронила слезу хрустальную в воду, вдруг заметила, что теперь смотрит на неё красавица да такая, каких свет не видел никогда. Коса золотая до пояса, кудри по ветру развиваются, руки бархатные сияют, как жемчуг, переливаются.

Идёт Баба по улице, все прохожие оглядываются и восхищаются красотой девушки. Подбежал к ней мальчишка и сарафан новый подарил. Баба надела на себя обновку, поблагодарила паренька и пошла своей дорогой.

Дошла она до места сказанного. И все здесь как Самовар старенький говорил: сотни самоваров глядят-переливаются, и большие и маленькие, и фарфоровые, и железные, и золотой самовар на месте стоит. Дала Баба купцу серьгу серебряную, сама стала на самовары любоваться. Взяла Золотой Самовар, тот, который старый друг описывал. А купец отговаривать стал:

– Что вы, девушка, берете! Он же ненадёжный! Вам бы медный иль хрустальный надо. А этот? Этот только как картина или памятник какой-то. Вам же до дому его не донести!

А Бабонька посмотрела на купца, глаз прищурила, и слово своё краткое сказала:

– Не Вам, купец, мне сказки рассказывать! Не Вам Золотой Самовар до дому нести! Не Вам чаи со мной распивать!

Взяла Баба Самовар Золотой и пошла обратно той же дорогой. Несёт Самовар, катит его по тропинке. А его тяжёлые золотые бока словно говорят : «Остановись, оглянись!» Остановилась Баба, но назад оглядываться не стала. Поставила Самовар. Смотрит на себя в отражение – красавица! Смотрит на самовар – удивляется:

– Какой Самовар большой! Туда бы, наверное, все домашние звери: и овцы, и козы, и куры, поместились! Сколько же чая, отвара волшебного, получится для друзей лесных, чтобы от хвори недоброй вылечить?!

Тут Золотой Самовар загудел, зашипел и добрым голосом сказал:

– Красная девица-молодица, возьми травки-муравки, завари. А позже чаю выпей, потом садись на меня. С тобою взлетим под облака и домой вернёмся!

Всё так Баба сделала, как самовар велел. Чай выпила, села на него. И тут начал Самовар Золотой под облака подниматься. У Бабы дух перехватило, закрыла ладонью глаза зелёные, достала из-за пазухи пряник медовый. И вот летят они под куполом неба синего. Баба пугаться перестала. Кушает пряник, чаем запивает. Щеки красные, румяные. Счастливая-то какая! Сарафан по ветру развивается, коса золотая расплетается, а солнце из облаков выглядывает, улыбается. Допила Баба чашку чая ароматного, смотрит вниз на землю из облаков, видит она, что по железной дороге мчится паровоз. Дымит, пыхтит, а взлететь никак не получается! Тут Золотой Бабоньке говорит :

– Ах! Бедный, бедный паровоз! Всё взлететь пытается и ничего не выходит! Это всё потому, что он дровами «питается», а мы вот с тобой, Баба, делом хорошим занимаемся – чай полезный пьём!

Улыбнулась Баба, посмотрела назад. Видит полосы самовар в небе оставляет. А люди на земле смотрят на них и говорят:

– Смотрите! Смотрите! Это же Баба на Самоваре летит!

– Подумаешь, – недовольно пробормочут женщины, – у нас в каждом доме такая живёт!

Так и долетели до избы вместе с Золотым Самоваром да ветром попутным. Слезла Баба, опустилась на землю. Начала отвары и снадобья готовить. Принесла мед липовый, ромашку с малиной. Закипел Золотой, а Баба чай в чашки налила и пошла в месте с Самоваром на поляну в лес.

– Косой! Лиса-краса! Белка-попрыгунья! Синичка-сестричка! Михайло Потапыч! Все! Все выходите! Чаем угощу, вылечу Вас! —Позвала Баба лесных зверей, налила в каждую чашку отвар целебный.

Пришли друзья лесные, сели вокруг Бабы. Та им чай дала. Выпить весь велела. Никто не отказался. Каждый поблагодарил Бабу-красавицу за исцеление! А когда все по домам разошлись, подошёл к Бабе медведь и сказал :

– Милая наша, добрая Баба, спасибо тебе за то, что спасла нас! И Самовару Золотому благодарность от всего леса передай! Думаю я, Бабонька, что ты можешь не только нам помогать, ещё и всех таежных зверей спасать!

Улыбнулась Баба медведю. Согласилась с ним. Пошла вместе с Самоваром домой по тропе.

– Сколько же предстоит дел добрых совершить нам с тобой! – сказала Баба и взглянула на звёздное небо.

Шли они по тропинке, а Баба желание на каждую звезду летящую загадывала…

… Говорят, что с тех пор лесные звери уже никогда не болели, жили в мире и согласии. А Баба? Нашу Бабу недавно видели. Летела она на север Тайги на Золотом Самоваре. Коса по-прежнему золотая, щеки по-прежнему румяные. Летит счастливая! А как же понять, что она пролетала? Всё просто! Видите небо в полосках белых? Нет, это не самолёт! Это наша Баба на Самоваре здесь пролетала!