**Сказка о мальчике, который мечтал стать свободным как птица**

Жил на свете один мальчик по имени Коля. Парень он был неплохой, хозяйственный, всегда помогал родителям по дому. Но слишком уж был медлительным, часто задумывался о сложных вещах и вообще много философствовал.

Из-за чрезмерно мечтательной натуры Коля подолгу смотрел в небо, любовался птицами и размышлял:

– Вот кому хорошо живётся! Привольные, беззаботные. Вечно в полёте.

Но в деревне ведь особо не помечтаешь – некогда. Из-за этого над парнишкой постоянно подтрунивали: «Хорош мечтать! За работу пора, «орнитолух»!

Вот как-то раз раскладывал Коля доски, которые ему велел покрасить отец, да снова засмотрелся на стайку певчих дроздов. Заслушался их звонкоголосыми трелями.

– Николай, хватит витать в облаках! – окликнул его женский голос. – Доделывай свою работу, собирайся и дуй к деду Анисиму! Заждался тебя дедушка.

– Заканчиваю, мам! – грустно ответил Коля. – Но мне ведь еще забор нужно починить.

– Успеется, сбегаешь к дедушке, возьмешься за забор, – строго заметила Колина мама.

– Вот были бы у меня крылья! Раз, раз и долетел бы до деда, – мечтательно произнес мальчик.

– Да уж, ты бы долетел! Собирайся-ка, сынок, да поспеши.

Взял Коля приготовленную мамой корзинку и понёс гостинцы дедушке. Дед Анисим был деревенским знахарем, знал о целебных свойствах буквально каждого растения. К травнику Анисиму ходили лечиться все, от младенцев до стариков, приводили даже животных, дедушка никому не отказывал в помощи.

Поговаривали даже, что однажды, во время сильной непогоды, Анисим вышел в поле, что-то такое нашептал, и огромная чёрно-синяя градовая туча вдруг отошла от деревни. Сразу выглянуло солнце, и весь урожай остался цел. А в соседних деревнях урожай градом побило сильно.

И вот идёт, значит, Коля к деду. Тропинка петляет, то в прохладный лесок свернёт, то снова полем шагать приходится, а солнце палит нещадно. Посмотрел мальчик на небо, может хоть тучка какая набежит. Облаков-то много по небу гуляет, но что толку – отчего-то все они мимо солнышка проплывают.

Только птицам, похоже, всё нипочём: весело и беспечно порхают они высоко в воздухе. Или усядутся на ветках и распевают свои заливистые песенки. Прямо заслушаешься их чарующими мелодиями.

– Вот это я понимаю – жизнь! – подумал Коля. – А тут целыми днями крутись, как хошь, и то ничего не успеешь, отдохнуть некогда. Ну почему я не птица?

Пока он так шёл, рассуждая и сравнивая свою жизнь с птичьей, из-за пригорка показался дом дедушки. Старый каменный домик стоял на краю села, почти окруженный лесом. Построен он был в незапамятные времена, но вид у него был весьма ухоженный и приветливый.

Крыша дома была покрыта густой зелёной травой, а кое-где даже торчали маленькие ёлочки, которые проросли из свалившихся с сосен шишек. Наверху всё время толклись местные гуси, они заменяли газонокосилку и с удовольствием щипали траву, из-за чего строение выглядело еще более удивительным. Ни у кого в деревне больше не было такого замечательного дома.

Старый Анисим уже ждал мальчика на крыльце, рядом с ним сидел пушистый сибирский кот Васька. Коля издалека заметил их – высокую плечистую фигуру деда и Васькин силуэт с короткими ушками.

– А я встречать тебя вышел, – радостно поприветствовал Колю дедушка, когда парнишка подошел к дому. Даже напыщенный Васька, который обычно держался подальше от людей, подошёл и потёрся мордочкой о ногу мальчика.

Коля обнял деда, затем погладил кота.

– Проходи, проходи, Николаша, – засуетился дедушка. – Я уже и чай поставил, с липой, малиной и смородиной. Ну, рассказывай, какие новости?

Несмотря на летнюю жару, внутри дома было прохладно, и Коля сразу почувствовал облегчение.

– Всё ладом, деда. Вот, мама гостинцев тебе напекла, пирогов всяких, – ответил парнишка и поставил плетёный кузовок на стол.

– Ну и отлично, сейчас почаёвничаем. Кстати, напомни опосля, я ведь тебе тоже гостинчик приготовил. Да непростой, ох и хороший подарочек для тебя будет, такого лакомства ты еще не пробовал. Сразу все твои желания исполнятся. С собой заберёшь.

– Все желания? – переспросил Коля.

– Да, да, ну не все, но одно – самое заветное, точно. Но, садись же поскорее, не то чай остынет.

Дед Анисим пододвинул к широкому столу резной стул с высокой спинкой для Коли и потянулся за табуреткой. Как только табуретка оказалась у стола, Васька сразу же вспрыгнул на нее и пристроил свой кошачий подбородок на краю деревянной столешницы. Сам же дедушка уселся в любимое кресло. Завязался задушевный разговор.

– Ты хорошо добрался? – спросил Анисим.

– Нормально, дедушка, жарковато только. А у тебя дома прохладно, даже зябко немного.

– Вот и славно! А давай-ка, еще чайку горячего подолью? – и дед Анисим привстал, чтобы поставить чашку под краник самовара.

Коля окинул взглядом комнату, хотя знал здесь каждый уголок с раннего детства. В помещении было немного темно, что добавляло некой таинственности и без того странной обстановке дома. Стены были увешаны пучками различных трав, амулетами и картинами с изображением природы. На полках вдоль стен расположились старинные книги и множество разноцветных стеклянных пузырьков и мензурок со снадобьями. Но, несмотря на кажущуюся мрачность, в этом доме всегда царила теплая душевная атмосфера, которая успокаивала и заряжала положительной энергией.

Быстро пролетело время за приятной беседой, обо всём поговорили дед с внуком, и насмеялись вволю, и серьезные глубокомысленные темы обсудили. Было заметно, что старик слегка притомился, он громко зевнул, прикрыв рот крупной рукой с выступающими косточками.

– А знаешь, Коленька, подустал я что-то, а может чай разморил. Прикорну ненадолго, пожалуй. Ты посиди немного, вон с Василием пока поиграй.

– Хорошо, дедушка, отдыхай. Деда, а подарок твой? Ты сказал…

Договорить Коля не успел, поскольку дедушка уже задремал и негромко похрапывал. Будить его было неловко. Мальчик поиграл с котом, затем побродил по дому, разглядывая картины, на которых каждый раз находил новые детали. Время шло, но Анисим всё не просыпался.

– Не дождусь, видимо… Нужно возвращаться, ещё ведь забор чинить, будь он неладен! – подумал Николай.

Парень написал деду записку и потихоньку пошёл к выходу. В прихожей, напротив массивной двери, стояло трюмо с ящичками, и Коля решил прикрепить записку на зеркало, чтобы было заметнее. Помутневшее зеркальное стекло было вставлено в раму с вензелями из колосьев пшеницы, на некоторых из них от старости давно уже осыпалась позолота.

Мальчик аккуратно подоткнул под раму листок бумаги и вдруг заметил стоящую на столике трюмо фарфоровую конфетницу, которой раньше там не было. К её крышке, заканчивающейся изящной башенкой с шариком, зачем-то была привязана ленточка с надписью «осторожно» с восклицательным знаком.

Приподняв крышку, Коля увидел на дне вазы два миниатюрных пряничка, покрытых глазурью. Причем у одного была жёлтая заливка, у второго – оранжевая. Мальчик наклонился поближе и потянул носом пряничный запах. О, что это был за аромат! Никогда раньше Коля не вдыхал такой необычный и вместе с тем, невероятно вкусный запах. Точнее, это был целый букет восхитительных запахов из шоколада, орехов, мёда, земляничного варенья, и даже печёной на костре картошки и свежего огурца. К этому букету запахов добавлялся еще и тонкий, едва уловимый шлейф каких-то пахучих индийских цветов.

– Ну ничего себе! – удивился мальчишка. – А предупреждающая надпись, стало быть, чтобы не переборщить? Ясное дело, сладостей много есть нельзя, но от одного кусочка вреда точно не будет.

И Коля откусил от желтого пряника. Вкус у коврижки тоже был необычным: у хрустящего края – один, а у мягкой серединки – другой. И хотя одновременно есть печёную картошку с вареньем наверняка бы никто не стал, на деле – пряник был умопомрачительно вкусным. Ничего подобного Коле пробовать ещё не доводилось.

Он быстро съел весь пряник и сразу потянулся за вторым, но в этот момент взглянул в пожелтевшее от времени зеркало. Через отражение на Колю смотрела маленькая синичка, которая сидела на трюмо и смешно моргала чёрными глазками.

Николай успел было подумать: «откуда у деда птичка, случайно залетела, что ли?» Он осторожно, не поворачивая головы, попытался взять её в руку. Птица не улетела, наоборот, в ответ она синхронно вытянула крылышко в сторону зеркального отражения.

Внезапно мальчика охватило непонятное беспокойство, и он вдруг осознал, что отражение синички в зеркале – это его отражение. Коля с восторгом прошептал: «батюшки, да это же я сам, собственной персоной! Дедушкин пряничек волшебный!»

Коля-синичка попробовал помахать крыльями, получилось довольно неплохо. Он вспорхнул и стал кружить вокруг люстры на потолке. Восхищенный полётом, Коля наворачивал круги снова и снова. Потом приземлился на трюмо и стал важно расхаживать взад и вперёд, рассматривая своё отражение в зеркале.

Он так увлёкся, что не сразу заметил крадущегося в его сторону кота Ваську.

– Васька, Василёк, глянь-ка, в кого я превратился! Правда же, здорово?

Но кот, казалось, не разделял Колиного восторга. Он разбежался и резко прыгнул на птичку, пытаясь схватить её пушистой лапой.

– Васька, да это же я, я! Ты что, своих не узнаешь?! – кричал синичка Коля. От испуга он взметнулся и попробовал прорваться в комнату, чтобы разбудить деда Анисима. Но дедушка по-прежнему крепко спал. Тогда Коля полетел к отрытой форточке, но злобный кот преградил ему дорогу и продолжал нападать.

– Куда собрался? Никуда ты не полетишь! А ну-ка вернись! – вопил кот на человеческом языке с кошачьим акцентом.

– О как, а Васька, оказывается, умеет говорить, – сообразил Коля и тут же крикнул в ответ: «Не ожидал я от тебя такого, предатель ты, Васька!»

В это время дедушка заворочался в кресле, из-за чего кот отвлёкся. Но синичка не растерялась, и в ту же секунду ей удалось вылететь в форточку.

– Урааа! – закричал Коля. – Теперь я птица, птица! Вот она, свобода!

И он полетел в небесную высь, которая голубой бездной распахнулась над его головой. От широты открывшихся видов, красоты природы и переполнявшей его радости у Николая захватывало дух. Он летел всё выше и выше, до тех пор, пока не почувствовал, что воздух стал заметно холоднее.

Но даже из-за холода возвращаться на землю Коле не хотелось, и он, завидев летевшего неподалеку коршуна, начал кричать ему:

– Здорова, коршун! Смотри, как я могу! И синичка Коля стал кувыркаться в воздухе.

Коршун ничего не ответил, однако развернулся и полетел в сторону Коли.

– Давай кувыркаться вместе! – продолжала синичка.

Когда коршун подлетел ближе, он вдруг резко кинулся, чтобы схватить птаху, но Коля успел увернуться. Тогда коршун атаковал синичку еще раз, и буквально в полуметре от себя Николай увидел огромную когтистую лапу.

– Ты совсем что ли?! – не на шутку испугался синица Коля. Он, что есть сил, замахал крылышками и полетел в сторону леса. Он всё летел и летел, боясь обернуться и потерять при этом ценные секунды, за которые его мог настичь коршун.

Началась гроза, и полил сильный дождь. Силы стали покидать маленькую птицу, пёрышки её намокли, и лететь было всё тяжелее. Но Николай не сдавался, впереди был большой лес, нужно было только долететь до него, а там можно спрятаться.

Наконец синичка достигла кроны деревьев с густой листвой.

– Фууух, я в безопасности! – подумал Коля. Дождь продолжал хлестать по глянцевым листьям, но под ними было вполне сносно, капли почти не попадали. Николай сидел на ветке и тяжело дышал после погони, но через какое-то время пережитый им ужас начал забываться.

– Есть сильно охота. И ещё больше пить, – подумал он и стал искать, чем бы поживиться.

Ливень внезапно прекратился, и вышло солнце. На полянке под деревом блестела лужица, которая образовалась после дождя, и Коля-синичка не раздумывая полетел вниз.

Но вода в луже была грязная, к тому же в ней резвились какие-то мелкие букашки. Пить такую воду совсем не хотелось. Он поискал другой водоём, но ничего подходящего поблизости не было. Зато Коля увидел орех на ветке лещины и тут же вспорхнул к еде. Орешек был еще не дозревший, но скорлупа была достаточно твердая, и Николай никак не мог добраться до ядрышка.

Вдруг, откуда не возьмись, появилась шустрая белка. Она мгновенно сорвала орех и поскакала прочь по веткам. Коля даже растерялся от неожиданности.

– Эй, ты чего? Во наглая! – закричал он.

– От такого и слышу! – парировала белка.

– Это я нашёл орех, а ты украла! – продолжала возмущаться синица.

– Я тоже его видела! И ещё у меня в гнезде пять бельчат, голодные мать ждут.

– Я тоже голодный! Я что, не челов… то есть не птица, что ли?

– Ладно, ладно, на вот, держи, семечку. ­И с этими словами белка размахнулась маленькой лапкой и ловко кинула синице тёмное зёрнышко. Коля поймал его на лету и тут же съел.

– И на том спасибо, – сказал он белке.

– И тебе за орех! Покеда! – ответила белка и исчезла.

Слышно было только шорох падающих с деревьев чешуек коры вместе с отдаляющимся шелестом листьев, да характерный беличий цокот.

Коле всё ещё хотелось есть. Он качался на веточке и с грустью мечтал о вкуснейшем мамином пироге, как вдруг что-то больно укололо его в спину.

– Ай! – вскрикнул синичка-Коля. И тут же услышал тонкий писк. Он обернулся и увидел медленно кружившего в воздухе комара.

– Комар?! Ты что, совсем нюх потерял? Я же птица!

– Извините, пожалуйста, – тихо пропищал комар, – но людей в лесу нет. Вот и приходится довольствоваться малым.

– Ничего себе малым! Ужас какой-то!

К счастью, в этот момент Николай заприметил в траве упитанного хомячка.

– Вот у кого много еды! – подумал Коля и, прервав диалог с комаром, сразу спланировал к хомяку.

– Хомячок, хомячок, у тебя есть что поесть? – спросил он пухленького зверька.

– Ефт овёф, бувиф? – ответил хомяк.

– Что-что? – не понял Коля.

Хомячок вытащил из круглой щеки горстку овса и повторил:

– Есть, говорю, овёс, будешь?

– Ааа, не откажусь, благодарствую.

Но овёс оказался невкусным.

– Кажется, я такое не ем, – тихо произнёс Николай.

– Как это не ешь? Ты же синица? – поинтересовался хомяк.

– Да, но, сегодня я как бы на диете, – Коле очень не хотелось обижать добродушного зверька, и он не знал, как бы ему повежливее отказаться от угощения.

– Мудрёный ты какой-то, – сказал удивлённо хомячок.

– Да, есть немного. Ну, я, пожалуй, пойду. А лучше – полечу. Еще раз, спасибо!

– Не стоит, – откликнулся хомяк.

Коля взлетел на высокую ель и, усевшись на толстый сучок, стал анализировать свои сегодняшние злоключения. «Кажется, всё идёт наперекосяк! Ничего не получается», – рассуждал он.

Неожиданно рядом с ним приземлилась, практически рухнула, большая чёрная ворона. Сучок закачался, и синичка едва не сорвалась с него.

– Чего грустим? – спросила ворона.

– Есть хочу, – ответил Коля-синичка.

– Вон бабочка летит, давай, хвать её скорее, – посоветовала ворона.

– Ты с ума сошла, ворона? Такую красавицу!

– О, какие мы нежные! Ну, вон червячок ползёт – иди, съешь его.

Синичка посмотрела вниз, на земле копошилась маленькая розовая козявочка.

– Червяка тоже не могу, жалко его.

– Но ты же птица!

– Ну и что, что птица, – меланхолично промолвил Коля. – Мне нужно попасть домой, – продолжил он мрачным голосом.

– Ну так лети!

– Я не знаю, где он. В смысле – не помню.

– Как это не помнишь, ты же птица! – рассмеялась ворона. – Взлетаешь, настраиваешься, думаешь о доме и вперёд! Там по магнитным полям Земли сориентируешься.

– А, это так работает? – уточнил изумлённый Коля.

– Конечно!

– Тогда я сейчас настроюсь на дом деда Анисима.

– Так тебе к травнику Анисиму нужно? Что же ты сразу не сказал? Его все знают. Это тебе на северо-восток, вон туда, – и ворона показала Коле направление своим чёрным крылом с переливающимися разными оттенками перьями.

– Спасибо тебе, ворона! Ну, я полетел!

– Счастливого пути, птичка! – попрощалась ворона.

...Подлетая к дедушкиному дому, Коля-синичка сразу заметил Анисима. Старик бегал вокруг дома и, задравши голову, осматривал деревья. Васька по пятам семенил за ним.

– Меня, наверное, ищет, – подумал Коля и прибавил ходу. Разогнавшись, синица спикировала и села прямиком к деду на плечо.

– Николаша, ты вернулся! Вот молодец! На-ка вот, съешь пряничек скорее, – взволнованно выпалил дедушка и протянул синичке лакомство с оранжевой глазурью.

Съев пряник, Николай тут же обрёл нормальный вид. Как же все обрадовались! Дед с внуком стали обниматься, чуть не расплакались оба. Казалось, что даже у кота выступили слёзы на глазах.

– Дедушка, дедушка! А ведь Васька-то предателем оказался, он меня слопать хотел! – торопливо сообщил Коля.

– Васька?! Ты что, он и мухи не обидит! Он же тебя от беды уберечь хотел, чтобы ты из дому не вылетел!

Мальчик вопросительно покосился на кота, но тот только прищурился и важно муркнул.

– А знаешь, деда, я больше не хочу быть птицей, хочу быть человеком, – заявил Николай.

– И ты будешь! Хорошим человеком! – уверенно произнёс дед Анисим и с ласковой улыбкой посмотрел на внука.

Вот такая сказочка, друзья! Как писал великий Александр Сергеевич Пушкин: «в сказке ложь, да в ней намёк – добрым молодцам урок!»