**«Данный рассказ - участник конкурса "В некотором царстве, в некотором государстве" на сайте [litlife.club](https://litlife.club/)»**

– И долго он Так будет? – спросил граф Дракула у друга, выглядывая из окна башни.

– Да часа четыре, не меньше, – скучающим тоном ответил Царь Кощей Бессмертный, заглядывая через его плечо туда же.

– И не стыдно над ребёнком измываться? – ехидно спросил вампир.

– Не поверишь, нисколько! – беззаботно отмахнулся Кощей. – Этот, третий за неделю!

Мужчины со скучающим видом наблюдали за развернувшимися за окном действиями.

Там, внизу, окончательно погнув меч кладенец и сломав палку выручалку, стоял богатырь. Парень, окончательно потеряв надежду проковырять лаз некогда прямым мечом, раз за разом таранил неприступную каменную стену замка своим могучим телом. Каждый удар которого, разносился по замку гулким эхом.

– Сжалься! – притворно-печально взмолился Дракула. – Расшибётся же!

– Остальным неповадно будет, – непреклонным тоном возразил друг.

– Ну, ты хоть скажи ему, что ворота в другой стороне и не заперты! – возмутился Дракула.

В конечном итоге, наблюдать за страданиями богатыря Кощею надоело.

Бессмертный взмахнул рукой и сейчас же из замка вышел худой, бледный, лысый… вампир. Морок громко завывал, волоча за собой меч и покачиваясь от мимолётного ветерка как бумажный. Два длинных жёлтых клыка торчали из его рта бивнями, а по щетинистому подбородку стекали слюни.

– О, ужас! – искренне изумился вампир.

– Нравится? – самодовольно спросил Кощей.

– Боюсь, теперь мне придётся промывать глаза с мылом! – возмутился граф.

– Поверь, они тебя именно так и представляют, – ехидно заметил Кощей.

– Можно подумать, ты у них представляешься нагой феей на белоснежном единороге, – фыркнул Дракула.

Тем временем, внизу, разыгралась настоящая битва.

Богатырь, наконец-таки завидев долгожданного «злодея», ринулся в атаку. Грозно рыча, он размахивал зигзагообразным мечом из стороны в сторону. Оружие прорезало воздух с тонким свистящим звуком – «Вжииих! Вжииих! Вжииих!». Однако, после «ковыряния» им в замковой стене меч утратил не только свою былую форму, но и всякую возможность хоть что-то разрубить. Так что, Кощей с вампиром решили, что богатырь надеется огреть им врага насмерть.

Парень подскочил к истекающему слюной лже-вампиру и, размахнувшись посильней, рубанул мечом, что было силы. От такого варварства морок не выдержал и лопнул как мыльный пузырь, оставив после себя едкое облако жёлто-зелёного дыма. Не встретив на своём пути должного сопротивления, меч выскользнул из вспотевших рук и со свистящим звуком улетел в сторону.

К великому ужасу богатыря и к искренней радости двух наблюдающих за ним «Злодеев» на пути полёта меча возникла повариха. Женщина несла в руках две тяжелых корзинки с овощами и двумя десятками яиц. Меч пролетел в каких-то сантиметрах от упругой части тела женщины и воткнулся в край подола длинной юбки сзади, пригвоздив её к земле. Спешившая к обеду женщина, не заметив этого, так и пошла дальше. Но застиранная, старая юбка затрещала по швам и осталась пригвождённая к земле, открыв на всеобщее обозрение кружевные панталоны.

– Евдокия Петровна! – закричал из окна, хрюкая от смеха, Кощей. – Берегитесь! У нас завёлся Богатырь-маньяк! Он снимает с женщин юбки и крадёт у них яйца!

Где-то в башне раздался истерический хохот сползшего по стеночке вампира.

Кинувшийся было извиняться перед женщиной богатырь, так и застыл с подхваченной корзинкой яиц в руках.

Повариха, женщина простая и доверчивая, с визгом, вырвала из земли богатырский меч и бросилась охаживать им несостоявшегося маньяка. Парень, пытаясь уберечь яйца и голову от разгневанной Евдокии Петровны, потихоньку отступал назад. Под натиском маленькой, но разъярённой женщины, он был вынужден бросить ценный груз и ретироваться через кусты шиповника в лес.

Постоявшая за свою честь женщина, фыркнув как благородная кошка, поправила белые панталоны и гордо зашагала к замку.

– Не скучно тебе, как я погляжу, – сказал другу Дракула, просмеявшись.

– Думаю и тебе не хуже, – ответил Кощей.

– Не скажи! – возмутился Дракула. – Эти хоть не пытаются воткнуть тебе в сердце осиновый кол! А ты даже не представляешь, сколько после него заноз приходится вытаскивать!

– Ну, знаешь ли! – покачал головой Бессмертный, – Мои остолопы постоянно увозят Евдокию Петровну из лап «страшного злодея». Только и делаю, что спасать бедную женщину от этих добродетелей. Она иной раз и за ужин не успевает взяться. Худею на глазах! Одни кожа да кости остались!

– Это всё детские шалости! – отмахнулся Дракула.

– Ничего подобного! – разгорячился не на шутку Кощей.

– Меняемся? – протянул руку Дракула.

– Меняемся! – пожал её Кощей.

**Кощей**

Чёрный костюм с красными вставками и плащ с высоким воротником ему несказанно шли. И не только потому, что плащ закрывал его от ушей до пят, но и потому, что он придавал ему какой-то кровожадный и таинственный вид. Не смотря на свой давно уже преклонный возраст (настолько преклонный, что свечки на именинный торт ему ставят исключительно в виде цифр), выглядел Кощей весьма недурно. Даже излишняя худоба и сверкающая на солнце лысина, были ему к лицу. А исключительно чёрный цвет в одежде подчёркивал мрачный взгляд иссиня-чёрных глаз.

У Бессмертного была и есть несбыточная мечта – жениться на умной, талантливой, покладистой девице необычайной красоты. Даже не смотря на то, что жену без острой боли в пояснице Кощей нипочем не поднимет, он неустанно верит в её исполнение. Но, отчего-то, женщины его совсем не любят. То ли от его болезненной худобы и впалым щекам, то ли от перспективы умереть раньше, чем золотоносный супруг.

Об этом Кощей думал часто, даже сейчас, когда пытался поудобнее улечься в гроб друга. Агорафобия Дракулы частенько служила поводом для шуток. Но сейчас Кощею было не до смеха.

– И как он здесь спит! – зло шипел Кощей, снова выпав из гроба, в котором пришлось провести большую часть дня. – Ни повернуться нормально, ни почесаться.

Наконец-таки ему удалось защёлкнуть внутренний замок и нормально улечься. Но надолго задремать так и не получилось. Уже к обеду снаружи послышались тихие шаги, сопровождающиеся мерным поскрипыванием пола. Кто-то бесстыдно хозяйничал в доме. Шаги стихли у самого гроба. После минутного перешептывания и препирания в крышку неуверенно постучали.

Тук…тук…

– Занято! – раздраженно заорал Бессмертный, громче и злее, чем следовало бы.

Снаружи что-то упало. И, судя по звукам, второй гость, бросив товарища, вылетел из дома, прихватив с собой оконную раму и добрую часть стены.

Что делать, пришлось вылезать из только-только полюбившегося ящика.

Открыв крышку, Кощей упал прямиком поверх бездыханного тела. На ощупь и вид оказавшейся юной девицей. К особам противоположного пола Кощей, по понятным причинам, относился особенно трепетно.

Дабы привести девушку в чувства, он сходил за графином с водой и опрыскал несчастную. Ни какого эффекта это не произвело. Испугавшись, что хрупкое девичье сердце не выдержало, Кощей наклонился к самому её лицу, прислушиваясь к дыханию и нащупывая на шее пульс. Стоит ли делать искусственное дыхание, когда человек просто упал в обморок, Кощей не помнил. Но это единственное средство, что на данный момент пришло ему в голову.

Девушка пришла в чувство совсем некстати. Увидев перед собой в опасной близости «Дракулу» с вытянутыми в трубочку губами, она издала душераздирающий вопль.

– Ну что вы так кричите! – поморщился Кощей.

Девушка повторно попыталась упасть в обморок, но мысль о вытянутых в трубочку губах «Дракулы» не дали ей окончательно потерять сознание. Вдруг, в её ясных голубых глазах промелькнуло что-то светлое и радостное. Кощей как можно дружелюбней улыбнулся в ответ, в тайне надеясь хотя бы на первое свидание. И тут, разрывая дорогой костюм и полюбившийся сердцу плащ, у Кощея из груди вырвался заострённый конец палки.

– Ну как вам не стыдно! – обижено сказал Кощей, поворачиваясь к вернувшемуся за подругой парню.

Девушка, всхлипывая, бросилась к спасителю. Крепко обнявшись, они в ужасе застыли в дверях, наблюдая, как Кощей пытается выдернуть кол из груди.

– Ну, молодой человек! – укоризненно покачал головой Царь. – Сучки-то обрубать надо! Вы бы сюда ещё ель с корнем принесли! Да и, тополь от осины надо отличать!

Парень вытащил из-за пазухи бутылку и плеснул из неё в лицо Кощею.

– А вот это уже обидно! – зарычал Бессмертный, одним рывком выдёргивая из груди кол.

Парочка резко рванула к двери и исчезла, как будто их и не было.

– Весь день испортили! – печально вздохнул Кощей, рассматривая огромную дыру в груди. Одним щелчком пальцев он высушил на себе одежду. – Лучше бы цветов подарил. Нет, надо тащить в логово вампира, чтобы показать свою храбрость! Тьфу! Молодёжь!

**Дракула**

Солнце граф не любил.

И вовсе не потому, что оно может испепелить его до состояния старого башмака. Нет. Просто от яркого света у него болели глаза, а от природы нежная кожа вмиг покрывалась красными пятнами. Поэтому, встав утром и увидев за окном огромные грозовые тучи, Дракула искренне обрадовался хорошему началу дня.

Сегодня ему не грозили ни кол, ни бог знает откуда взятая якобы святая вода (от которой потом чесалась голова и выпадали волосы даже на ногах), ни толпы ненормальных женщин возжелавших обрести вечную молодость. Сегодня он прогуляется по лесу и с большим удовольствием испробует обещанный Евдокией Петровной капустный пирог.

Решив не откладывать прогулку в долгий ящик, вампир надел сапоги, корону и прицепив к поясу меч, вышел во двор. Лёгкий летний ветерок принёс с собой долгожданную прохладу и запах скорой грозы.

Лес встретил Дракулу громким шумом листвы и переливом птичьих голосов. Даже белки не испугались гостя, проворно перепрыгивая с ветки на ветку над его головой. В лесу было хорошо.

Прогулявшись до маленького пруда, вампир уместился на его берегу, развернув перед собой небольшой узелок, заботливо собранный Евдокией Петровной. На цветастом платке разместились перья зелёного лука, два ломтя свежего, хрустящего хлеба, два варёных яйца и фляжка со свежим молоком.

Только мужчина собирался было перекусить, как на поляну вывалился здоровый парень, в белой подпоясанной рубахе, красных сапогах и мечом наперевес. В его коротких, кучерявых волосах то там, то тут торчали зелёные листочки и сухие веточки.

– Садись Добрый Молодец, – махнул рукой вампир, призывая гостя разделить с ним трапезу. – Промочи горло молоком парным…

– Некогда мне с тобой пить да распивать! – отрезал парень.

– Сядь тогда, хлебушка белого, да с лучком зелёным испробуй… – любезно предложил вампир.

– Некогда мне хлеб да лук с тобой жевать! – отмахнулся парень.

– Ну, тогда иди отсюда, глаза не мозоль, – пожал плечами мужчина.

Парень от такого даже опешил. С минуту он молча смотрел на жующего хлеб вампира.

– Яйцо мне твоё нужно! – громко сказал, как отрезал, богатырь.

Дракула от такого заявления подавился так, что слёзы из глаз брызнули. Мужчина прокашлялся и недоверчиво посмотрел на абсолютно непроницаемое лицо парня. Судя по всему, говорил он абсолютно серьёзно. Решив, что варёные яйца он никогда особо и не любил, вампир кивнул:

– Бери, их у меня всё равно два.

Сконфуженный богатырь даже отступил на шаг.

– Не… – рассеянно покачал головой он.

– Бери, бери! Какое тебе - правое или левое? – нетерпеливо перебил Дракула.

Мужчина медленно поднялся, так как не пристало разговаривать даже о яйцах лёжа на земле.

– Давай биться! – предложил окончательно сконфуженный парень, тайком косясь на кусты, из которых только что вышел к злополучному пруду.

– Ну, давай ими биться, коли по-другому не можешь! – искренне удивился вампир.

– Чем биться? – растерянно спросил богатырь.

– Ясно чем, яйцами! – отмахнулся Дракула.

Тут парня охватил настоящий ужас

– Яйцами?!

– Яйцами, яйцами! – кивнул Дракула.

Вампир встал и подобрав с платка одно яйцо протянул было его богатырю, но того будто ветром сдуло. Лишь кусты малины покачивались из стороны в сторону.

– Ну, как хочешь, – пожал плечами Дракула, стукнув яйцо о ствол дерева.

– Ну как, отдохнул? – спросил Кощей друга, крутя в руках бокал с красным вином.

– Отлично! – улыбнулся довольный Дракула, вгрызаясь в румяный бок пирога с капустой.

Двое друзей сидели в уже хорошо знакомой обеденной башне, где сейчас витал запах выпечки и дурманящий аромат дорогого вина.

– Твоими только старушек пугать, – засмеялся Кощей, почесав полностью затянувшуюся рану на груди.

– А Твоими и тех не напугаешь! – фыркнул вампир.

– Значит в следующий раз опять меняемся? – с надеждой на отличные выходные спросил друга Царь.

– А как же! – уверенно кивнул граф Дракула.

Закатное солнце малиновым лучиком заглянуло в окно, заиграв в бокале вина, словно драгоценным камнем. Кощей задумчиво уставился в его рубиновую глубину.

Тихими шагами в зал зашла Евдокия Петровна вся разрумяненная от печного жара.

– Богатыри с утра как мухи лезут! Один чуть лоб об ворота не расшиб. Варвара говорит, он уже и штакетину отодрал да в дом пробрался! – возмутилась женщина, ставя на стол горячий пирог с малиной.

– Евдокия Петровна, душечка, будьте так любезны, – беззаботно попросил Царь Кощей, – пошлите его лесом!

– Лесом, так лесом, – пожала плечами женщина и вышла, прикрывая за собою дверь и поудобнее перехватывая в руке тяжёлый чугунный разнос.

Внизу послышался звон меча и крики, но после оглушительного «Бздынь!» всё резко стихло…

– А всё же, – задумчиво спросил Кощей у бокала вина, – чьё «Добро» страшнее?