**«Данный рассказ - участник конкурса "Во власти иллюзий" на сайте [litlife.club](https://litlife.club/)»**

Тёмный дремучий лес.

Огромные деревья, протяжно скрипя и завывающе постанывая, грозят друг другу огромными ветвистыми лапами и о чём-то громко спорят на языке шелеста листьев.

Где-то заворчал потревоженный старый сыч. Серая птица спустилась на нижние ветки молодой ели и, недовольно нахохлившись, стала прислушиваться к ночным звукам.

Две низенькие фигуры двигались через заросли дикой малины медленно и как будто рывками. Девушка волокла по земле огромный серый мешок. Её темно-каштановые волосы выбились из длинной косы и постоянно лезли в лицо. Угольно-чёрный кот бегал вокруг неё кругами и пытался хоть чем-то помочь – то упирался в мешок сзади передними лапами, то хватался впереди за завязки и тянул что было силы.

– Поди самую жирную выбрал? – заворчала Ведьма и взмахнула над мешком рукой, немного облегчая вес ноши. – Вроде не есть собирались!

– Какая с краю лежала, ту и взял, – оправдывался кот.

Мешок оставлял за собой широкую полосу свезённой травы и продавленных кустов. Где-то в его серой глубине послышался приглушённый стон, и внутри кто-то завозился.

– Баюн, давай скорее! – обеспокоенно зашептала девушка. – До избы не успеем, тащи к пруду!

Кот принялся с удвоенным энтузиазмом носиться вокруг ноши.

С горем пополам они добрались до небольшой полянки у светлого пруда. Желтый диск луны осветил утоптанный берег и стройные ряды длинных камышей. Ровную гладь воды прорезали небольшие волны, расходящиеся в стороны от испуганно нырнувших на глубину лягушек. Девушка направилась к растущей у самой воды иве и отломала нижнюю ветку. Затем начертила ей вокруг лежащего на земле мешка круг с четырьмя треугольными лучами, по одному на каждую сторону света. Кот в это время закончил развязывать мешок.

– Отойди, не мешайся под ногами! – шикнула Ведьма на кота, подошла к пруду и набрала в ладони воды. Встала к начерченному на земле символу и начала шептать: – Будь же свидетелем, будь нерушимыми оковами…, – наклонила ладони, и вода, как по жёлобу, скатилась в канавку рисунка.

Поляну осветила яркая голубоватая вспышка, и рисунок растаял.

Тут же из мешка показалась лохматая голова.

– Варенька…, – отчего-то зашептал кот и с протяжным «мяууу!» упал в обморок, только чёрненькие лапки с мягкими розовыми подушечками пальцев мелькнули в воздухе.

– Чего ещё? – проворчала Ведьма, умывая лицо в пруду.

Подняв наконец-таки глаза, она обомлела.

Из мешка появилось угловатое, прямое тело в линялом, красном сарафане. Неприлично короткий и явно знающий и лучшие времена сарафан открывал длинные лохматые ноги. А через рваный вырез платья виднелась абсолютно плоская, покрытая мелкими кучерявыми волосками грудь. Длинная шея заканчивалась лохматой и отнюдь не женской головой. Завершала образ жиденькая коса, которая при лёгком дуновении набежавшего с пруда ветерка отвалилась и с глухим «шмяк!» упала на землю.

– Алёнушка? – просипела Варвара, хватаясь за сердце и тихонько оседая на землю.

– Алёшенька, – пробасил парень, почёсывая место крепления коса.

– Как? – пролепетала девушка.

– Ну, насколько мне отсюда видно, - точно, – подметил откуда-то из-под сарафана кот.

Парень застенчиво подобрал подол платья и отпихнул кота ногой, погрозив ему здоровенным кулаком. Кот надменно фыркнул, но за хозяйку на всякий случай спрятался.

– Ты как в мешке-то оказался? – начала злиться Ведьма.

– Это вас надо спросить - как, – насупился Алёшка.

– Погоди-ка…, – наконец догадалась она, – а чего это ты у старосты в избе делал? А?

Алёшка покраснел пуще прежнего.

– Значит так, – после длительного молчания сказала Варвара, – поможешь мне, и ступай подобру-поздорову. Я тебя не видела, ты меня тоже.

– А с чего это вы решили, что я стану помогать? – спросил парень.

– А с того, – начала наступать на него Ведьма, устало массируя виски длинными тонкими пальцами, – что старосте будет очень интересно узнать, кто его старшую дочь по ночам греет.

– Да и выбора у тебя особого всё равно нет, – протянул кот, – либо староста голову оторвёт, либо мужики.

– Мужики-то за что? – возмутился Алёша.

– А кто за что, – ответил кот. – Кто за невесту попорченную, а кто сугубо из-за непонимания.

– Какого? – удивился парень.

– А чего это ты в женском сарафане на нагое тело по ночам в избе Старосты делаешь? – выпучил глаза кот и, задумчиво почесав за ухом, добавил: – Точно оторвут.

– Что?

– А это уже мужикам виднее, – закончила за кота девушка.

Алёшка долго стоял в нерешительности, комкая подол платья.

– Ну, хорошо! – наконец сдался он. – Что делать-то надо?

Кот с Ведьмой довольно переглянулись.

Богатырь подошел к избушке и громко прокричал:

– Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, а ко мне передом!

Встревоженные белки замерли на ветках и с любопытством уставились на гостя. Время близилось к полудню, солнце уже изрядно припекало. От долгой ходьбы по лесным кущам и чащам Богатырь сильно умаялся, и теперь устало привалился плечом к молодой берёзке. Кучерявые, льняного цвета волосы слиплись от пота, а на редких светлых усиках повисли, как бусинки, капельки влаги. Ярко голубые глаза, обрамлённые ворохом густых ресниц, смотрели как-то по-детски – наивно и доверчиво.

– Избушка, избушка! – прокричал он снова. – Повернись к лесу задом, а ко мне передом!

То ли избушка с годами обветшала и совсем перестала слышать, то ли богатырь говорил не то, однако ничего так и не произошло.

– И чего это тебе, добрый молодец, – раздался ехидный женский голос за спиной богатыря, – от избушкиного переда надобно-то?

Парень резко развернулся. Да так и замер с открытым ртом.

Между двух осинок стояла девка немногим ниже его. Длинная чёрная косища шириной с добрый кулак, переброшенная через правое плечо, свисала до середины бёдер. Внушительная грудь и полные бёдра до того впечатлили паренька, что он даже забыл зачем пришел. Большие зелёные с синевой глаза лукаво поглядывали на богатыря из-под вороха черных ресниц.

– Никак язык проглотил? – усмехнулась девка и прошла мимо паренька к избушке, эффектно покачивая бёдрами.

– Э…ммм, – промычал богатырь, – мне бы бабу…Ведьму! Ведьму! – быстро поправился он, густо покраснев. – Варвару!

– Так нет её, дня через три-четыре вернётся, тогда и приходи, – ответила девушка, будто бы не заметив оговорки богатыря, и ушла. Скрывшись с его глаз, она ускорила шаг и практически вбежала в избу, на всякий случай, подперев дверь поленом.

– Ох, перестарался! – проворчал у окна кот, заглядывая на богатыря в щель между задёрнутыми цветастыми шторами, – ох, перестарался, Алёшенька!

– Да, – досадно отмахнулся парень.

Он стянул через голову сарафан, достал два увесистых мешочка размером с хорошие дыньки из-за пазухи белой рубахи и положил их на лавку у печи. Следом легли панталоны с нашитыми боковинами, набитыми крупой для лучшего сходства с покатыми женскими бедрами, платок, прикрывающий шею, и широкий пояс, утягивающий мужскую талию до женской-осиной.

– Да иди уже! – прокричал в приоткрытое окно кот.

Богатырь кинулся к избе.

– Да не сюда, балда! – в панике заорал кот так, что Алёшка подавился колодезной водой, которую в это время жадно пил. Ходить по лесу в таком наряде оказалось стыдно до малиновых ушей и до насквозь мокрой рубахи жарко.

Расстроенный богатырь, окончательно истоптав под окном все Ведьмины бархатцы, всё же ушёл. Кот проводил его взглядом, пока белобрысая макушка совсем не скрылась за деревьями, и повернулся к парню:

– Ох, и намаемся мы с ним.

– Ушёл?

– Да, вроде, ушёл, – вздохнул с облегчением Баюн.

– И какого лешего я на это согласился…, – схватился за голову Алёшка.

Парень снял с шеи амулет, сделанный в виде еловой шишки, который менял его грубый мужской голос на мелодичный женский, и уселся на лавку. Коса многозначительно свесилась до самого пола.

– Да не переживай ты так! – подошел к нему кот и учтиво присел рядом. – Даже и не заметишь, как Варенька через день вернётся. Косу отстрижёшь и пойдешь восвояси. Ты главное себя не выдай.

– Да чего вам именно баба-то понадобилась? Чего нельзя мне так, в своём? – в который раз с надеждой спросил Алёшка.

– Ну, никак! – развёл лапами кот. – Упаси леший, кто из ведьм увидит, что изба без женского присмотра осталась. Оглянуться не успеешь, как серым козликом по лесу заскачешь, а избы волшебной Варьке вовек не видать. Хоть и не передалась тебе способность ворожить, так как полу ты всё же мужского, однако какой-никакой, а хранитель - тебе и ответ держать. К тому же, Варенька обряд уже провела. Кто ж знал, что мы вместо дочки старосты парня притащим!

Алёшка потёр устало шею. Делать было нечего, он сам согласился на это, значит, придётся дальше играть свою маленькую роль. По крайней мере, пока Ведьма не вернётся из лесов Кудыкиной горы, куда отправилась на поиски каких-то волшебных цветов.

Не успело солнце начать новый день, как в дверь избы кто-то постучал.

Спросонок Алёшка кубарем скатился с печи и запнулся о стоящее тут же ведро с питьевой водой. От нового стука в дверь он подскочил и сразу же запутался в весящих под самым потолком вениках и длинных гирляндах сушеных грибов.

Стук раздался снова, но уже значительно уверенней и громче.

Алёшка, нацепив позабытый на столе с вечера кулон, с головой укутался в большое лоскутное покрывало, оставив снаружи лишь длинную косу. Выпустил пару коротких прядей волос на самое лицо и пошёл открывать дверь.

На пороге стояла жена Старосты деревеньки Малые Пруды.

Пышная грудь от глубокого и частого дыхания ходила ходуном, а на щеках алел яркий румянец. Женщина, проявив небывалую гибкость, поклонившись до самой земли, коснулась грудью носков, так, что затрещал облегающий сдобную фигуру сарафан, и резко выпрямилась.

– Доброго утра, госпожа Ведьма! – сказала она.

– Я не ведьма! – ответил Алёшка и попытался захлопнуть перед её носом дверь.

– Да, это понятно, – отмахнулась гостья, прервав все попытки парня выставить незваную гостью. – Дело у меня важное! Дочь старшую, как есть, сглазили! Девке уж семнадцатый год, не хромая, не рябая, а женихов как отвадил кто. Помоги, родимая! А я в долгу не останусь!

Женщина протянула руку и выдвинула из тени сеней худенькую, но явно в мать грудастую дочку, Забаву. Девушка сжимала и мяла хвост рыжей косицы в дрожащих руках, пытаясь не то из неё что-то выдавить, не то задушить несчастную. Жена Старосты проворно втолкнула дочь внутрь избы и закрыла за ней дверь, а сама осталась дожидаться снаружи.

Девушка застыла у входа даже не смея поднять глаз, лишь руки продолжали нервно теребить косу. Алёшка отступил назад и украдкой заглянул за печь:

– А чего делать-то?

– С кем? – спросил кот, зевая и потягиваясь.

– С девкой! – прошипел парень.

– Съешь! – ответил громко Баюн.

За спиной Алёшки раздался глухой стук.

– Нервная какая! – покачал головой кот, обходя лежащую на полу девушку. – И чего ты в ней нашёл?

– Разве ж так можно! – укоризненно сказал парень коту. Затем спрятался за печь, поскорее переоделся в «Алёнку» и вернулся приводить в чувства гостью:

– Забава! Очнись! – похлопал он девушку по щекам.

– Не ешьте меня, госпожа Ведьма! – всхлипнула девушка, приоткрыв глаза.

– Да никто тебя не собирается есть! – сказал Алёшка.

– Так, только, понадкусывает немножко, – прошептал рядом кот.

– Баюн! – зарычал Алёшка и попытался пнуть кота.

Но тот ловко увернулся, скользнув тёплым боком по ногам Забавы, попутно мягко прихватывая зубами её за голень. От неожиданности девка взвизгнула, получив ещё и предназначенный коту пинок. В охватившем её страхе, что кто-то уже приступил к «надкусыванию», девушка упала в обморок. Ловко поймав оседающую на пол гостью и сообразив, что помощи от кота он не дождётся, Лёшка решил действовать самостоятельно. Усадив еле живую Забаву за стол, он отправился шарить по полкам.

– Вот, – сказал он через некоторое время, протягивая девушке мешочек с цветным порошком, по рассуждениям парня самый безобидный на цвет и запах, – пойдёшь в баню, добавь в воду и ополоснись три раза. Будет тебе через три дня жених!

Девка лишь кивнула и на ватных ногах вышла из избы.

– Спасибо вам, госпожа Ведьма! – сказала радостная родительница, кланяясь до самой земли. Женщина откуда-то достала палку копчёной колбасы и, вручив её Алёшке, ушла, утягивая за собой еле переставляющую ноги дочь.

– Мммм! – радостно облизнулся кот.

– Что это было? – спросил парень, запирая дверь.

– Варенька помогает деревенским по мелочам – кому корову выходить, кому болячку высушить, а кому женихов приворожить, – сказал кот, нарезая колбасу и разливая по чашкам чай.

Немногим позже Алёшка с котом безмятежно потягивали сладкий чай вприкуску с копченой колбасой. Солнце ярко светило сквозь задернутые шторы, из леса доносились звонкие птичьи переливы.

Вдруг, шторы раздвинулись, и на стол лёг большой букет полевых цветов.

Алёшка закашлялся, подавившись чаем.

– Иди уже отсюда! – заорал кот в окно, заботливо похлопывая Алёшку по спине. – Ишь, взял моду – к одинокой девке с цветами шастать!

За окном раздался тяжёлый вздох, и послышались удаляющиеся шаги.

– Нет, надо быть осторожней с этим богатырём! – проворчал кот.

К вечеру Алёшка еле держался на ногах.

Сразу после Забавы с матерью к «Ведьме» зашёл суховатый дедок вместе со старой, облезлой козой. По словам деда - коза не с того, не с сего перестала доиться. Посмотрев на животное, парень сильно удивился – максимум, что можно было из неё выдоить, так это еле держащуюся в теле душонку, как дед ещё и молоко из этого холодца смог добыть – удивительно!

Алёшка честно провёл полный осмотр несчастной скотины, заглянул во все подозрительно-настораживающие места (от чего коза категорически отказывалась – лягаясь, бодаясь и больно кусаясь) и, ничего там не найдя, скормил ей принесённый богатырём букет. При этом всячески убедив деда, что цветы как есть волшебные и обладают целительной силой. И со словами – «Если бы могла, сама бы съела, но так уж и быть, вам нужней!», – проводил гостей. Дед ушёл с довольной козой на руках.

Следом зашёл кузнец.

Здоровый, рукастый мужик. Он долго что-то бормотал, переминаясь с ноги на ногу у самой двери, боясь лишний раз глянуть на «Ведьму». Алёшка так и не понял, что именно его привело – не то огарок упал, и он на него сел, не то окорок пропал, и он его съел. Лёшка выудил с полки баночку со сметанообразной прозрачной жидкостью и поскорей вручил её кузнецу. Мужик торопливо взял банку, поблагодарил «Ведьму» и ушёл - не то мазать окорок, не то огарок.

Целый день парень выслушивал жалобы деревенских жителей, да успевал убирать подсунутые то в окно, то в дверь, то между штакетинами забора букеты полевых цветов. А Баюн зорко следил за мелькавшей среди деревьев лохматой светлой макушкой, то и дела отгоняя любвеобильного богатыря.

– Всё, – устало привалился к печке парень. – Больше не могу!

– Да, вроде, никого больше и нет, – сказал выглядывающий в окно кот.

Парень подошёл к рукомойнику - вымыл лицо, руки. Снял надоевшую за целый день «грудь». И только он принялся снимать сарафан, в избу кто-то постучал.

– Да сколько уже можно! – прорычал парень, оправляя подол и надевая кулон обратно.

«Грудь» осталась лежать у печи.

Распахнув дверь, парень, было, приготовился гнать гостя.

Солнце уже спряталось за горизонт, погрузив лес в лёгкий полумрак звёзд. На пороге стоял низенький мужичок. Его лохматые волосы торчали как солома. Мокрая, местами рваная одежда висела на нём мешком.

– Не гони, госпожа Ведьма! – почти плача начал причитать гость. – Помоги, родимая! Погибнет же!

– Кто? – опешил Алёшка.

– Жена моя! – сказал мужик, хватая парня за руку и таща в сторону пруда. – Родить никак не может!

– И я не могу! – испугался Лёшка и начал вырываться.

– Тебя-то рожать никто и не просит! – сказал кот, толкая парня в спину.

– Я не умею! – прошептал Лёшка.

– Да чего там уметь! – фыркнул кот. – Дыши да тужься!

Неуверенно передвигая ногами да постоянно спотыкаясь, парень шёл за мужиком следом, который всё причитал и благословлял «Ведьму». Кот что-то насвистывая, шёл позади.

Луна мягким сиянием освещала уже знакомый берег пруда.

Как только троица начала подходить к месту действия, раздался оглушительный крик, от которого встали дыбом все имеющиеся у Алёшки на теле волосы.

На берегу стояла развалившаяся телега, одно колесо которой полностью отсутствовало, оглобли сломанными тростинками лежали рядом, а днище насквозь прогнило. Там, среди пары охапок свежего сена лежала роженица.

– Рожаю! – завывающе прокричала женщина.

– Да идём уже! Идём! – крикнул мужик и подвёл трясущегося парня к жене.

Алёшка глянул на бледную, лупоглазую женщину. Она громко стонала и охала. Её огромный, блестящий на свету живот от малейшего движения ходил ходуном и страшно булькал.

– Подставляй руки! – скомандовал кот.

– Куда? – просипел парень, от греха по дальше, зажмурив глаза. Решив действовать на ощупь. Рядом всхлипнул будущий отец.

– Как куда? Туда! – крикнул кот.

Лёшка сунул руки к животу, нащупал там что-то влажное и лохматое.

– Дыши! – скомандовал откуда-то снизу кот.

Алёшка старательно засопел. Шумно и часто вдыхая и выдыхая.

– Тужься! – сказал кот.

– Ааааа! – с готовностью отозвалась роженица.

Живот угрожающе булькнул, загулял как холодец, и тут в руки парню скользнуло что-то скользкое, холодное и брыкающееся.

– Карась! – радостно прокричал кот. – Поздравляем!

– Карась?! – ужаснулся парень, резко открыв глаза.

Огромная рыба открывала и закрывала рот, уставившись на парня огромными оранжевыми радужками глаз. От неожиданности парень выронил её и она, подпрыгивая и извиваясь, добралась до воды и исчезла в пруду, подняв кучу брызг.

Алёшка повернулся к роженице.

В свете луны на него смотрело совсем не женское лицо. Рыбьи глаза навылупку подмигнули парню, а широкий рот с острыми мелкими зубами расплылся в ехидной улыбке. Живот опять булькнул. И только сейчас Алёшка заметил, что это - огромный водный пузырь, а внутри него плавали рыбки и мелкие водоросли. Опустив глаза, он понял, что всё время нащупывал мягкий, лохматый бок Баюна, который первый не выдержал и засмеялся:

– Ты бы себя видел! – утирал слёзы кот. – Чуть сам не родил!

– Ну, насмешил! – поддержали Баюна Леший с Водяным. – Ну, позабавил!

Алёшка поднялся, отряхнул сарафан и махнул на веселившуюся нечисть рукой:

– Ну, вас, к чёрту! – обиделся парень, быстрым шагом уходя прочь.

– Да мы же пошутили! – крикнул ему вдогонку Водяной, поднимаясь из телеги. – Скукота ж кругом!

– Нервный какой-то, – покачал головой Леший.

– Ничего, зато отходчивый! – улыбнулся кот и бросился догонять рассердившегося парня.

Сразу за избой у Варвары находился огород. Стройные ряды грядок, обильно засаженные зеленью, пестрили краснобокими помидорами исполинских размеров, длинными огурцами, крепко переплетёнными с вьющимся горошком, кабачками и невероятным множеством душистых трав.

Продравшись через кусты шиповника и черноплодки, Алёшка, всё ещё пыхтя с досады, пошёл к избе напрямик через огород. И злила его не глумление и шутки троицы, а собственная глупость и доверчивость. Похоже, это тряпье взаправду стало превращать его в малахольную девицу!

Немного поостыв, парень принялся собирать краснобокие плоды в подол платья - за целый день беготни он так нормально и не поел. Следом за помидорами легла пара огурцов и пышный хвост укропа. Не углядев в темноте длинные нити горошка под ногами, Алёшка упал, рассыпав драгоценный груз. Повторно обозвав себя последними словами, парень принялся собирать рассыпанный ужин.

Где-то за спиной послышались тихие шаги.

«Кот, небось, бежит извиняться!» – хмыкнул про себя парень.

Но знакомая чёрная мордочка вдруг вынырнула из куста смородины перед самым его носом:

– Берегись! Богатырь идёт! – зашипел кот, растворяясь в темноте.

– Вот принесла нелёгкая! – зашептал Алёшка, нащупывая на земле два помидора побольше и наспех заталкивая их на место лежащей в избе груди. Уж что-что, а отсутствие такой важной части богатырь и в такой темнотище разглядит.

– Здравствуй, девица-красавица! – прозвучало за спиной Алёшки.

– Доброй ночи, богатырь! – сказал, поправляясь и поворачиваясь к гостью, парень.

Богатырь стоял совсем близко, так, что Алёшка мог рассмотреть каждый волосок на его редких светлых усиках.

– Пригласи к огню обогреться, да чаю испить! – сказал он, хватая Алёшку за талию, притягивая к себе вплотную и сверля его огромными голубыми глазами.

– Лето ж на дворе - духота! – возмутился парень, пытаясь вырваться.

– Так мы ж разденемся! – сказал богатырь и потянулся к Алёшке сложенными в трубочку влажными губами.

Что тут началось!

Алёшка что было сил начал вырываться из крепкого кольца стиснувших его рук. Отметив про себя всю нелепость сложившейся ситуации, парень со всей силы пнул богатыря, вдогонку укусив того за мясистую руку. Богатырь взвыл, выпуская несговорчивую девку. Но далеко Алёшке убежать не удалось. Проклиная длинный сарафан и запустившую огород Варвару, парень упал снова. На него тут же навалился богатырь, прижимая извивающегося парня к земле.

– Ну что ты такая упёртая! – просипел богатырь парню в самое ухо.

Одной рукой он без стеснения задирал подол, а второй ухватил за грудь. Алёшка дернулся изо всех сил, хорошенько лягнув навалившегося увальня. Чертыхнувшись, богатырь сжал грудь сильнее. Не выдержав такого варварства помидор лопнул, брызнув во все стороны из-под рубахи соком.

– Аааааа!!! – заорал Алёшка из последних сил.

– Аааааа!!! – отозвался богатырь, отскакивая от истекающей помидорным соком жертвы и с искренним ужасом уставившись на свою влажную ладонь.

Бах!

Стоявший богатырь качнулся и упал лицом на землю, чудом не придавив вовремя откатившегося в сторону Алёшку. За ним стояла Варвара с метлой наперевес, а за ней выглядывал взволнованный кот.

– Не надругался ещё? – засмеялся Баюн, помогая парню встать.

– Идите к чёрту! – заорал Алёшка и, обойдя распластанного на земле богатыря, ушёл.

– И правильно, что ты ему про Зарину не сказал! – довольно кивнула Варвара коту, прихлёбывая из чашки горячий чай.

– Эта несчастная, что только не делала, – отозвался кот. – И цветы любовным зельем опрысканные подсовывала, и приворожить пыталась - а всё без толку. В конце концов надоело ей - она его силой решила взять!

– Нда! – засмеялась ведьма. – Хорошо, что я вовремя вернулась!

– Хорошо, что Зарина не догадалась, что всё это время пыталась охмурить парня и изба со всем волшебным была без присмотра! – поддержал кот.

В это время далеко в лесу, потирая огромную шишку на голове, шел богатырь. Он долго петлял по лесным тропинкам, пока не остановился у огромного дуба. В воздух поднялся сноп золотистых искр, которые как кокон окружили богатыря. Миг и перед лесным долгожителем встала девушка, её золотистые волосы запутанными кольцами рассыпались по всей спине, а ярко голубые глаза со злостью смотрели в сторону лесной избушки.

– Ещё посмотрим, кто кого! – прошептала она и исчезла.

С самой верхушки дуба слетел старый сыч, птица, довольно ухнув, немного покружила вокруг и полетела дальше.

В деревне Малые Пруды тремя днями позже в доме Старосты встречали жениха.

Забава влюблёнными глазами смотрела на суженого. Парень гордо сидел рядом, нежно держа невесту за руку.

Она мысленно благодарила «Ведьму» за чудесный порошок.

Он с удовольствием вдыхал знакомый пряный аромат, исходящий от волос девушки.