Нюрочка

Нюрочка поправила на макушке выцветшую косынку. Её концами вытерла слезящиеся глаза. Глянула в окно. Увидела, как к дому подъезжает знакомая иномарка. Одернула штору. Коснулась взглядом стола. Подняла глаза. В углу примостилась старинная икона в серебряном окладе, озаряемая бликами зажжённой лампадки.
С иконы на Нюрочку смотрела Богородица. Глаза у нее были, как только-только освободившаяся ото льда речушка – чистые, прозрачные, живые.
Нюрочка перекрестилась. Затушила лампадку. Шепнула иконе: “Прости Матушка, прости заступница, но деваться-то куда?”

В двери Нюрочки напористо постучали. Она еще ничего не успела ответить, как крупный, румяный мужичок появился в проеме, пригнулся, вошел :
- Здорово, тетка! Ну, Нюра, как сговаривались – прибыл.

Мужичок по-свойски налил из трехлитрового баллона полный стакан мутного, пахнущего кислой брагой и хлебом квасу. Жадно выпил. Потянулся. Будто случайно кинул взгляд на икону, перевел его на застывшую Нюрочку:
- Вот деньги. Считать-то будешь?

Нюрочка вспыхнула, дёрнулась мыть стакан. Бросила через плечо:
- Не буду, Стёпа. Да и зря ты приехал, ей Богу зря! Сердце как не на месте. Не могу я. Ей Богу, правда.

- Ты, тетка, не дури-ка. Ну, если вот вдуматься, на кой тебе икона эта? Она крышу новую покроет? Чего замолкла? Не чужим даешь. Не за так.

Нюрочка стряхнула со стакана капли воды. Брызги угодили в Степана:
- Ты домой езжай, Стёпа. С деньгами.

Мужичок нахмурился:
- Нюрка, ну не трепи ты мне душу. Сговаривались. Сговаривались? Обещала не кобениться. Чего глядишь, как солдат на вошь? Третий раз приезжаю. Ну, вразуми, наконец-то - это наследие семейное. Ведь стырят у тебя Богородицу и дело с концом. Ни денег, ни крыши, ни иконы.

Нюрочка приосанилась, осмелела:
- Да иди ты к Богу в рай, Степка. Распетушился, глянь-ка. Не ты спаситель. Емеля ты. И всех дел. Ага, ты не дуйся. Я, прочим между, знаю, как ты дедовы кубки червонные потренькал. Вон, машиной [фильдеперсовой](https://ru.wiktionary.org/wiki/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9) обзавелся опосля. Ты и Богородицу вломишь кому подороже.

Степан взмок, стукнул по беленой стенке:
- Нюрка, ты чего плетёшь? Да я, если хочешь знать – ради тебя и затеялся. Характер твой известен. Денег не шиша, а попросить – гордость не даст. Вся в деда Ваську. Дом весь на одном только добром слове и держится. Здесь же – куда не плюнь, чинить надо. Уже бы в Дом старости съехала и горя не знала. Ну ладно, положим, здесь, в отчем доме помирать надумала. Но чинить надо. На что? А ты в картинку эту вцепилась. Ну, ум-то есть?

Нюрочка развязала косынку, бросила на табуретку. И как по волшебству из старухи превратилась в немолодую, но еще задорную женщину. На плечи упали русые, почти не седые волосы. Нюрочка загородила собой стол, взяла в ладонь пачку с деньгами, швырнула в Степана:
- Чеши-ка ты колбаской по улице Спасской. Как был с малых лет ухарем, так и остался. Все тут.

Степан прищурился, как будто оценивая серьезность намерений тетки. Молча взял с цветастого половика деньги. Сунул их в карман пиджака. Махнул рукой в сторону Нюрочки:
-А, ну.

Вышел, громко хлопнув дверью. Нюрочка обернулась к иконе. Богородица глядела сурово и пристально. Нюрочка зашептала:
- Матушка Небесная, а может и правду, зря я кобенюсь? Ну чего, помру ведь от холода лихосеверного как морозы брякнут. И Мурик мой кому кроме меня cдался? Дай-то знак мне, защитница. Котелок старушачий не варит.

Тут на подоконник, аккуратно обойдя розовую герань, мягко прыгнул рыжий, нагловатый кот. Нюрочка отвлеклась от иконы. Посмотрела на него. Вгляделась в вид за окном. Увидела, что Степан еще не сел в машину. Остановился у калитки “подымить”. Задумался, вцепился глазами в северный разноцветный простор. Есть чего-то мягкое внутри у него. Жажда по родной стороне, все же, накопилась. Все тут особенное – вон и озерце Онежское как зеркало светит и часовенка, хоть позаброшенная, а живая, с душой, пусть и строгая. Открыла ворота – заходи без спросу. Ей бы жить, да кому служить-то?

Нюрочка окинула взглядом травостой, что захватил почерневшие, заброшенные дома. Глянула на подступающий к деревне сосновый лес. Вздохнула. Кивнула Богородице – поняла, мол. Засуетилась. Вытащила из полированного шифоньера льняное полотенце с ручной вышивкой, закутала в него икону. Крикнула в форточку:
- Стой-ка, Степа.

Мужичок притушил окурок. Хмыкнул. Глянул на тихое небо:
- Одумалась, едритова кукла.

Нюрочка молча протянула ему в руки икону в полотенце. Степан деловито взял ее, отправил подмышку. Отдал Нюрочке пачку денег. Молча сел в машину. Поехал.

Нюрочка отвернулась. Расстегнула верхнюю пуговицу ситцевого халата. Сунула за шиворот деньги. Вздохнула. Схватилась одной рукой за калитку, другой неуверенно махнула отъезжающей машине. Автомобиль напылил и быстро скрылся за пролеском. Нюрочка села на лавку. Заплакала, запричитала:
- Ну и дура я баба. Не сберегла тебя, Матушка Небесная. Прадед сберег в голод, дед укрыл в революцию, бабка от раскулачивания запрятала, а я крыши протекающей испугалась. Ну и кто я есть, а? Господи, прости!

Нюрочка обняла ладонями покатые плечи и закачалась. Брошенный в доме кот настырно заколотил лапой по окну. Нюрочка опомнилась:
- Иду, иду Мурик.

Дома Нюрочка достала деньги. Сперва сунула их в сундук. Помялась. Переложила под матрас. Передумала. Отправила на стол под трехслойную скатерть. Уложила на тоненькую, хлопковую простынку, прикрыла коклюшечным кружевом, а следом накрыла грубой, аляпистой клеенкой. Разровняла. Перекрестила. Сверху поставила эмалированную чашку, наполненную рябыми яблоками. Кивнула своим раздумьям - где там прятать, только забыть, а здесь ничего место, под взглядом, под рукой. Ну и все. В деревне-то никто не живет, да, Мурик? Из соседской никто не в курсе. Степка болтать не станет, что икону выкупил у тетки. А народу от куда знать, что это денежная ценность? Мазня, да и мазня не известно кем нарисованная.

Нюрочка налила коту в миску супа. Надела очка, достала из серванта кнопочный мобильник. По памяти набрала номер:
- Лидуня, милая, я вот чего звоню. Сколько Пашка твой насчитал, чтоб крышу мою починить? А если не чинить капитально, а залатать? Ну дела, Лидуня. Кто ж мне пенсию залатает? Ну, может и возьму кредит, а чего? Так и скажу им в банке, мол – крыша у меня едет, срочно надо чинить. Ну вот, насмешила тебя. Спасибо Лидуня, держусь. Ну, скоро появлюсь, а то зимой буду снег лопатой из дома выгребать. Пока, милая.

Нюрочка вернула в сервант телефон, надела фартук и отправилась во двор дергать на грядках с голубикой и земляникой сорняки. Улыбнулась разросшемся у забора багульнику и горечавке. Работа на воздухе ее успокаивала. Руки чувствовали теплые ягоды. Нюрочка бережно их отрывала и бросала то в эмалированную чашку, то в рот. Морщилась. Улыбалась. Не та, конечно, земляника, что дед растил, но похожа. Сладкая, хоть и недоспелая, но ароматная. С нее бы варенья наварить. А для кого затеваться? Себе на зиму пары банок с головой. Вот бы зиму-то пережить. Весну хоть одну еще встретить, могилки прибрать, да и так. Но, уж как сложится. А то так наметет – не пройти, не проехать. Не зря местность Медвежьегорьем кличут. Зимой чего только не случается. Но Бог бережет. Да и природа – где такую сыскать? Своя.

Нюрочка поднесла ладошку с голубикой и земляникой к губам, набрала полный рот, причмокнула. Ладная, все же, ягода в этом году уродилась, сочная, кисло-сладкая. Да, можно ведь и для Катерины одну-другую баночку завенуть. Хорошая она девка. Но чего в почтальонши пошла? Кого там на почте из деревни найти-то для жизни, кроме алкашей местных. Даже Степка и тот давным-давно в райцентр перебрался. Правильно, нет ли, - но там жену нашел, там детей завел, а здесь-то чего? Их деревня вымерла, вон только Нюрочка, кот ее и дома, жизни оставленные, пустыми глазницами лупают. Соседняя-то деревня – даром что рядом. Там если две сотни жителей наберётся – уже хорошо.
Да, Катерине надо сварит баночки две, три и грибов в лесу насобирать. Белый гриб хороший выскочил. А то ведь, Катьке когда? Бегает по деревням окрестным - распоряжения стариков выполняет. А уже четвертый десяток на носу. Все – как Нюрочка – ни детей, ни плетей не нажила. Ну, на Нюрочке мать была лежачая. Да и уродилась Нюрочка не такой писаной, как Катерина. Ведь девка – хоть на календарь снимай – ладненькая, а счастья нет. Один приезжал, да только лапши навешал. Комнату снял, писатель якобы. А сам-то все больше кабелина. Что там написал – не известно, а Катерина потом с осложнением после аборта еле на ноги встала. Ему-то что – у него дома жена и своих трое.

Нюрочка сняла с земляничного листа гусеницу. Отпустила на землю подальше, чтоб не раздавить. Тяжело вздохнула. Ну и леший бы с ним, с городским этим гадом - писателем. А вот родила бы, хоть для себя Катерина. Ну чего она Нюрочке не сказала. А та бы нянчилась. Вырастили бы. Да чего уж теперь.

Нюрочка распрямилась. Поглядела на закат. Ну и балда, ну и бабка, а ведь про счастье Катеринино забыла Богородицу попросить. Отдала. Матушка-то всегда помогала. Особенно, если не для себя. Вон, в войну бабка сыновей отмолила от пуль фашиста. Раненые, а вернулись.

Нюрочка сгребла руками траву в большую кучу, примяла. Вернулась в дом. Покликала кота. Успокоилась, когда Мурик выскочил из погреба:
- Ну, напугал лешак. Думала, снова сбежал куда. Спать будем, а - усатый?

Кот потянулся. Подбежал к блюдцу с едой, обнаружил остатки супа. Стал лакать. Нюрочка умылась, надела подсиненную сорочку, заплела косу. Выпила чаю, расстелила кровать, перекрестилась, глянула на стол, потом на опустевший угол. Легла в кровать. В ноги тут же прыгнул кот. Поерзала, да и уснула под мурлыканье кота и монотонное пение сверчка.

Встала на рассвете. Достала Степановы деньги. Завернула их в платок. Выбрала в шифоньере фланелевое платье и сумку из кожзама. Пригладила волосы, хлебнула воды, освежила лицо, крикнул из коридора:
- Мурик, дом стереги, а я не скоро. Там тебе молока и мякиша намешала.

Закрыла двери и бодро направилась через лесополосу к трассе. Ясное утро только принималось. Воздух был свежий и сладкий. Ранние птахи уже во всю чиричили, а солнце еще не успело провялить жарой день. Нюрочка прикинула, что успеет на проходящий автобус, а значит через час будет на месте.

Так и вышло. Ждала минут десять. Водитель приметил ее, затормозил:
- Тёть Аня, вы в больницу что ли или на рынок?
- На рынок, Коль. Обратно как всегда?
- Ага.

Нюрочка улыбнулась. Успевает. Слава Богу.

На остановке вышла. Тут же села в маршрутку. Попросила тормознуть у кирпичной двухэтажки. Шустро поднялась на второй этаж. Позвонила раз, еще раз быстро, потом протяжно. Обтерла лоб. Затаилась.
За дверью послышались тяжелые шаги. Зашевелился замок и в проёме двери на Нюрочку удивленно глянул заспанный Cтепан:
- Я уже думал – пожар. Трезвон такой. Чего ты, Нюр?

Из квартиры женский голос прозвенел:
- Кого там, Стёпик?

Степан на секунду замялся, потом небрежно махнул Нюрочке:
- Ну, зайди уже.

По коридору тянулся бледно-желтый, лампочный свет. Он скользил по бархатистым зелено-медным обоям, падал на трельяжный столик и ковер. Нюрочка с каким-то удивлением огляделась. За спиной Степана показалась ухоженная, пышная женщина в длинном шелковом халате:
- Теть Нюр, ну вы в своем репертуаре.

Женщина разочарованно зевнула, покачивая округлыми бедрами исчезла в комнате. Нюрочка достала из сумки платок, вытянула из него пачку денег. Положила на трельяж:
- Вот все до копеечки. А ты мне, Стёпа, Богородицу верни.

- Нюра, ты не чуди. Ну, хочешь, я тебе сам ребят организую, починят крышу. Может, думаешь не хватит суммы? Хватит, еще и на пряники останется. Давай-ка так – я вот эти деньги беру, а к концу недели тебе позвоню - решим, когда крышу латать.

Нюрочка отрицательно закивала, заголосила:
- Мне нужна Богородица.

Женщина в халате снова показалась в проеме:
- Нюра, что за концерт? Ты сама продала Стёпику икону. А могла бы и так, в наследство. Тетка, а хуже чужой. Не лупи меня глазами, успокойся уже. Все. Забудь про икону эту. Нет её уже у тебя.

Нюрочка растёрла руками лицо, разрумянилась:
- Верните Матушку! А не отдадите - в полицию пойду. Скажу – выкрали. Да, так и скажу.

Женщина в халате стала театрально смеяться:
- Ну кто тебе, старой маразматичке поверит? Пошла вон и чтоб духу твоего здесь не было, а то я тебя…

 Степан прервал её:
- Замолчи!
Она сжала зубы, хлопнула дверью.

Степан вошел следом в комнату, почти сразу принес икону в том же самом полотенце, в которое ее обернула накануне Нюрочка. Сухо добавил:
- Забирай., все на этом.

Нюрочка бережно откинула, как пеленку, полотенце. Провела рукой по серебряному окладу. Улыбнулась глазами. Закрыла, сунула в сумку. Вышла в подъезд. Быстро спустилась. От радости закружилась голова: “Со мной ты, Матушка, со мной!”
Нюрочка прислонилась к стенке, глубоко вдохнула запах сырости и побелки: “Домой едем”.

Со второго этажа донёсся звук открывшейся двери. Нюрочка озираясь поспешила на улицу. Не разбирая дороги, зашагала в сторону автостанции. От солнца и ветра стали чесаться и слезиться глаза. Губы слиплись, пересохли. Нюрочка остановилась, огляделась, подошла к продавщице кваса. Попросила большой стакан. Жадно выпила. Что за сладость – компот, а не квас. Ну дело ясное – казёнка, не тот вкус.
Ведь до обратного автобуса ещё порядочно, ну и куда деваться? А хорошо бы мороженого съесть. Лучше пломбира. Катерина такой приносила. Да и чуники новые приглядеть надо бы. Раз здесь в кои-то веки. Лучше бы брать кожаные, да пусть хоть из кожзама, но, чтобы лёконькие, удачные. Ну как быть? На ярмарку с иконой не сунешь. Вдруг утянут? Могут. Время опять лихое.
Нюрочка вытерла рукой рот, спросила у продавщицы:
- А тут-то по близости обувной какой есть?

Та вздёрнула брови. С деревни что ли, тетка? Поправила яркие волосы:
- Да вон там, за цветочными лотками торговый центр. Вон-вон, где стекла синие. “Базарный день” вывеска. Был и обувной, вроде там.

Нюрочка стряхнула на асфальт остатки кваса. Взяла пластиковый стакан с собой. На рассаду пойдет. Слегка примяла, сунула в карман сумки. Поспешила куда указала продавщица. Ну и суетливо здесь. И воздух-то не тот. Пустой. Вот уже и по бору своему, и по дому заскучала. Задумалась. Пропустила поворот. Остановилась у светофора и вдруг увидела небольшую церквушку с открытыми, коваными воротами. Вокруг чего-то пилили и прибивали рабочие. Ну надо же, ведь стояла полуразрушенная, как наша колоколенка, думала снесут. Вот ведь, Матушка.
Нюрочка подошла ко входу, перекрестилась. Осторожно приоткрыла дверь, заглянула внутрь. Ее обдало запахом медового воска и ладана. Сбоку от входа работала маленькая лавчонка. Чуть поодаль горело несколько свечей. На стенах висели иконы святых. Нюрочка поправила платок. Вошла. В лавчонке сидела бледная, ладная женщина. Она улыбнулась Нюрочке и та кивнула в ответ:
- А давно вы открыты, ведь не было ничего?

- Зиму пережили, и Бог дал, открылись.

- Вот ведь как. Знала бы… Ну дайте мне 3 свечки, вот эти по 10 рублей.

Нюрочка достала мелочь. Взяла свечки подошла к Кресту Господню, поклонилась, прочла молитву. Подошла к Корсунской иконе Божьей Матери, улыбнулась, шепотом обратилась:
- Матушка, ты помоги Катерине замуж выйти. А мне здоровья дай, чтобы Мурик мой одинешенек не остался. Мира всем и покоя. А больше и ничего.

Перехватила огонек у горевших свечек, аккуратно устроила свои в подсвечник. Перекрестилась, коснулась сумки со своей иконкой. Подождала пока свечки разгорятся. Подняла глаза к куполу. Благодать. Перешла к канону:
- Царствие небесное всем Одинцовским.

Принялась шептать имена. Поставила зажженную свечку. Стала глядеть как подрагивает, разгораясь фитиль.

Незнакомый голос окликнул:
- Анна Васильевна?

Нюрочка вздрогнула. Кто это еще? Её что ли окликнул? Да не старый, хоть и с бородой. Ну, точно, её позвал. Вон как глядит глазами смородиновыми.

Нюрочка от неожиданности застыла. Высокий, стройный священник в темно-синей рясе с крестом и в скуфье добавил:
- Не узнали, Анна Васильевна? Ну, еще бы, ведь сколько лет прошло.

Священника позвала женщина из лавки:
- Отец Александр, вас старший из строителей искал.

- Иду.

Отец Александр улыбнулся:
- Анна Васильевна, вы помните Степновых?

Нюрочка изумленно вгляделась в лицо батюшки:
- Ну, а как же. Ты ли Сашенька?

- Был когда-то. Вы не спешите? Может, пойдем со мной поговорим, а я и узнаю – чего там строителям нужно. Вы мне про остальных расскажите.

Нюрочка посеменила за отцом Александром, а тот попутно отвечая на вопросы строителей, вспоминал, как приехал с родителями в Нюрочкину деревню, как воровал с соседскими ребятишками на чердаке запасы сухофруктов, но хозяева их не ругали, только заставляли в повинность яблоки нарезать. Вспомнил и как Нюрочка лечила язвы отца настоями, приготовленными мудреным способом из карельских трав и озерной воды и молитвой:
- А теперь вот вернулся к вам, приход восстанавливаем, Анна Васильевна. Вы к нам на Успение приезжайте. Тогда работы закончим окончательно. А вы в деревне?

- Ага. Куда я из дома-то? А так я - одна осталась. Все померли. И деревня померла почти. Кабы не я. Там и кладбище стоит. Смотрю. А соседская-то деревенька пока держится. Вот бы и наша часовенка ожила. Как ваш храм. А ты туда, в часовенку-то, любил мальцом наведываться. Не зря, выходит, тянуло.

- Не зря. Надо бы навестить могилы и деда Ивана вашего, и бабушки Степаниды. Часовенку навестить. Приютили вы тогда нас, подняли отца на ноги. Помните, как я уезжать упирался. Грозился в бору спрятаться, если не оставят. А только раз после удалось свидеться. Счастье, что Господь вас привел. Но я о вас думал. А ехать боялся. Вдруг…

Нюрочка озорно подмигнула, вспомнив о Катерине:
- Жена-то есть, тебе поди уже четвертый десяток?

- Пока не сложилось. Вам помощь нужна какая? Вы, вот что, Анна Васильевна, мой телефон возьмите, вот он внизу визитки записан. А вообще, я к вам скоро загляну.
- Ну, дак не тяни. Баню дедову затопишь. Я грибов нажарю. А земляника какая, вареньица дам. Дом-то найдешь?

- Найду, конечно. Как хорошо, что вы нашлись.
Нюрочка опомнилась:
- Мне же на автобус, а то ведь не успею. Кот один. Побегу.

Замялась, как быть – то ли благословения попросить, то ли так.

- Храни вас Господь, Анна Васильевна. Вы мне позвоните, как доберетесь.

Батюшка перекрестил Нюрочку. Она кивнула. Посеменила за ограду. Остановилась.
Окликнула батюшку:
- Саша.

Батюшка обернулся. Нюрочка пошла навстречу, достала на ходу из сумки икону:
- На-ка вот, ту самую, Богородицу помнишь? Нашу иконку Корсунскую - ты все крутился вокруг нее, думал кто такая? Пусть у вас будет и все пусть ей молятся. Она стольким помогла. И поможет ещё. Ты только так поставь, чтобы всем видно было Матушку. Ну, побежала, автобус ведь, а я позвоню, позвоню.

Нюрочка поспешила за ограду, не чувствуя капель слепого дождя. На душе стало хорошо, тихо и светло.