**Глазунова Виктория**

**Золотая коса**

 Жил-был Василий, купеческий сын. Родители его промышляли кожевенным ремеслом. Мастерство имели знатное, в шкурках кожаных али бычьих разбирались, славу добрую имели в городе и ближних деревнях, дело их шло спорно. Имелись у них четыре ларёчка, где товару было вдоволь и торговля шла добрая.

 Василия обучали ремеслу семейному, но и в науки посвящали: имелись у него три учителя, по грамматике, математике, да аглицкому и французскому языку. Василий был смышлёным мальчиком, трудолюбие в науках проявлял, но более всего ему нравилось пропадать в родительских конюшнях. Имелся любимец у него там – гнедой жеребёнок Ястреб. Поначалу пугливый жеребёнок был, но со временем только Васю и признавал, только ему давал седлать себя да наездничать. Подолгу Василий пропадал в окрестных полях и лугах на Ястребе.

 Беда случилась нежданно-негаданно. Пропали родители Василия. Объезжали в телеге свои владения, имели такое обыкновение, по-простому с людьми обходилися, да возле болота Черноводного и пропали. Одна телега с кобылой стоит на бережку, как ни в чем не бывало, а пассажиров и след простыл.

 И болото это издавна имело славу недобрую. Давно ещё, старцы сказывали, было не болотом, а озером огромным, берегов не видно. Да за тридцать годков измельчало, вода стала грязная, равно что чёрная, всё больше тиной и гнилью пахнет, рыба перевелась. Люди стали обходить болото стороной и на праздники девушки венки в него не опускали. Слухи ходили разные, кто-то видел деву-призрака, а кто-то и утопленницу в болоте Черноводном, кто-то полез туда, да засосало болото в свою пучину добра-молодца, кто-то спасся, да коня спасти не удалось. И пошла слава худая месту этому.

 Василий шибко горевал по батюшке и матушке. Не верилось мальчишке, что в живых их нет уже. Слуги да поверенный уже собрались погребальную службу да отпевание в церкви заказывать, но Василий сказал не сметь, пока не нашлись его родители или тела их.

 Семь дней бродил он вокруг болота Чернородного. На седьмой день, в полнолуние, решил он на бережку заночевать, далеко больно до дома было. Коня расседлал, напоил, накормил, сам прилёг на траве, а не спится ему, и тревожно на душе. Решил он к болоту подойти. Смотрит, вроде как девушка смотрит на него из воды. Думает, привиделось. Слышит, зовёт его девушка, по имени зовёт. Подошёл он к самому берегу, и, как завороженный, войти в воду хочет. А Ястреб сзади беспокойно фыркает, на дыбы встаёт, будто предупредить о чём-то хочет. Очнулся Василий, чуть не ступив ногой в воду. И спрашивает: "Ты пошто меня околдовываешь? Зачем тянешь в свои воды чёрные, на что я тебе сдался? Погубить меня хочешь? Я ищу своих матушку и батюшку. Семь дней назад они пропали у твоих берегов. Не знаешь ли ты чего о них?".

 И молвила дева водяная: "Видела и знаю, где они. Посулила я им сундуки с золотом да с жемчугом, вот они и купились, сами пропали в моих водах чёрных. И тебе предлагаю богатства несметные, посмотри только, сколько в моих сундуках серебра и злата!". И видит Василий, будто и правда из воды сундуки с богатствами показались, так и бестят и к себе манят, и опять тянет его вода сияющая. Снова позади Васи фыркнул верный его конь Ястреб, и Василий будто очнулся, сундуки пропали, вода снова почернела.

 "Зачем ты снова меня околдовываешь, погубить хочешь? Что за человек ты али дьявол? Лучше верни мне родителей моих. Честно они жили, зла никому не делали, люди от них только добро видели".

 И молвила дева грустная: "Добра от людей я не видела. Но в моём водяном царстве все счастливы, все довольны, все сыты. И ты можешь со своими родителями здесь встретиться и жить-поживать. Стоит только захотеть тебе да позабыть свои мирские тревоги". И вновь Василия будто заворожило и тянет в воду чёрную. И тут конь верный зафыркал, заржал, да Василия от колдовства пробудил. И тогда молвила дева водяная: "Смотрю защитник у тебя смелый и верный. Выдержал ты три моих колдовства. Такого ещё не бывало среди смертных. Понравился ты мне, добрый молодец. Могу вернуть тебе твоих родителей. Но и ты сослужи мне службу верную. Была когда-то и я земной девицей, красавицей первою на всю округу, нарекли при рождении меня Пелагеей. Женихов много ко мне сваталось. Но люб мне был только один молодец, боярский сын Елисей. Сватался он ко мне, жениться обещал. Была я непростой девицей, а немного лечить людей умела. Мать моя была известная знахарка, кто-то её и за колдунью считал, но она не колдовала, а секреты все хранила и знания предков почитала. Вот от неё мне дар и достался. Да непростой дар, а коса золотая, каждый волосок лечебную силу имел. Елисею родители не разрешали за меня свататься, я из простых, а они из бояр. Но я ему рассказала секрет свой, обещала, что, если возьмёт меня в жёны, мы небедно жить будем, на всё хватать моим лечебным промыслом будет. Вот тут, на берегу этого самого озера, при луне, Елисей и поклялся меня взять в жёны. Да только проснулась я наутро с отрезанной косой, а жениха моего и след простыл. А через неделю узнала я, что женится он на другой, на боярской дочери. Пришла я к этому озеру и утопилась. И душа моя почернела от злости и горя, и озеро это тоже стало чернеть и людям мстить. С тех пор тридцать лет прошло, и готова я простить людей и вернуться в мир людской, но без косы моей золотой это невозможно. Верни мне её, сними моё проклятье, тогда и я родителей твоих верну".

 Долго ли коротко ли шёл Василий с верным конём, прошёл три месяца и три дня, да зашёл в деревню Боярскую. Стал спрашивать у людей, кто что знает о золотой косе. Никто ничего не знал и, опечалившись, зашёл он в последний дом, самый богатый, да стоявший на краю деревни, рядом с погостом. Открыл сам хозяин, Василий попросился на ночлег, его впустили. Хозяин с любопытством расспрашивал, откуда Василий да куда путь держит. Василий честно рассказал, что да как, и тут хозяин залился слезами горькими. А потом молвил: "Зовут меня Елисеем, это на мне грех за Пелагею, и косу её я украл. Испугался я тогда, бес попутал, ведь любил её больше жизни, но с таким богатством решил, что до царских палат дослужусь. Не вышло. Сперва вот ребёнок у нас с женой хворый родился, решил я его волоском лечебным полечить, да он в тот же момент Богу душу отдал, а коса почернела вся. Видно, проклятие на мне было. Жена после горя такого заболела сильно и вскорости померла. Живу я один, ни до чего мне дела нет. Вспоминаю Пелагею да себя проклинаю за трусость и подлость. Косу эту забери, она у меня в палатах в сундуке хранится. Коли позволишь, так я с тобой к болоту Черноводному пойду, повинюсь, встану на колени перед Пелагеюшкой, пусть она меня топит или проклинает, хоть душа моя от греха этого очистится".

 Так и решили, что пойдут вместе. Повёл Елисей Василия в палаты, открыл сундук с волшебной косой, взял её Василий бережно, положил в мешок парчовый и поехали они к болоту Черноводному.

 Приехали аккурат к полнолунию. Откуда ни пойми, на болоте буря, воды бушуют, как на море-океане. Подошли Василий с Елисеем к берегу, показалась из воды Пелагея, вид грозный, глаза лютые, волосы совсем почернели и рога выросли. Достал Василий золотую косу и протянул водяной девице. А Елисей в это время на колени встал и зарыдал горькими слезами. Переменилась в лице Пелагея, сжалилась, буря стихла тотчас. И молвила девица водяная: "Тебе, Василий, спасибо за косю мою девичью волшебную, за сердце твое доброе и честное. Возвращаю я твоих матушку и батюшку целыми и невредимыми". Потом обратилась она к Елисею: "Тебе же, обидчик мой проклятый, даже зла не могу пожелать. Знаю всю твою судьбу горькую. Войди же в воды мои, разрешу тебе остаться со мной и прощение дам своё".

 Елисей взял из рук Василия косу и, как заколдованный, вошёл в воду, протянул Пелагее. Та взяла её, и в тот же момент коса засияла, из чёрной стала золотой и осветила всё болото. Пелагея сама помолодела, волосы её засияли, стала она красавицей невиданной. И сказала Елисею: "Нет мне места среди людей, и тебе счастья не будет в миру, останемся здесь, в царстве моём водном".

 Василий с родителями вернулись в свой дом и стали жить-поживать. А болото превратилось в озеро полноводное, чистой воды, и рыбы в нём водилось множество. И поверье сложилось, что кто в том озере искупается, тот от любой хвори вылечится. И каждый праздник на Ивана Купалу приходили на озеро девушки и юноши, гадали, венки пускали.