До Нового Года оставалось чуть меньше трех часов, и всем уже было сыто-пьяно. Поэтому слабый стук в дверь сначала не заметили. Хозяйка квартиры, Света, попросила мужа не ржать, и тогда, в наступившей тишине все услышали возню за дверью.

– Слав, открой, – потребовала Света.

– Я открою, – сказала я.

На пороге стоял маленький мальчуган лет трех, один.

– Ты к кому? – спросила я, улыбаясь, глядя в его растерянные глаза. Мальчик стоял, как вкопанный, только быстро моргал, опустив голову. Молчание затягивалось, я оглянулась в поисках Светы.

– Свет, тут ребенок маленький какой-то, – крикнула я. Сбежалась вся толпа. Мальчишку завели в квартиру, стали спрашивать хором и поодиночке. Он молчал, как в рот воды набрал.

– Может он говорить не умеет, – сказал Славик.

Света попросила мужиков куда-нибудь скрыться с глаз долой: вдруг они его пугают своими пьяными рожами.

Мальчика раздели, повели к столу. Отсутствием аппетита малыш не страдал, но ел сердито и сосредоточенно.

Вернулись мужчины и предложили отвезти пацана в отделение милиции. Встречать Новый Год с подкидышем никому из них не улыбалось.

– Ну, нет, – сказала я. – Давайте попробуем найти его дом, наверняка это где-нибудь рядом.

Девочки согласились со мной. Нам очень нравился этот ребенок, серьезный и молчаливый.

Пока болтали и разглядывали его – он уснул на диване.

Всем стало жалко бедное дитя: один, такой беззащитный, спит в незнакомой квартире, вокруг чужие дяди и тети.

Решение пришло мгновенно: спросить соседей, что они знают о бывших жильцах квартиры. К слову, Света и Слава вселились недавно, не прошло и полгода.

Хождение по соседям было трудоемким и, для кого-то, сильно утомительным. Так, мы не досчитались Леши. Его, и без того нетвердо стоящее на ногах тело, после нескольких рюмок «за знакомство», свернувшись калачиком, лежало на широком подоконнике между этажами девятиэтажки. Остальным кое-что удалось узнать, и, собрав воедино всю информацию, мы имели следующее: в этой квартире жила семья – папа, мама и сынишка.

Как-то папа с мамой рассорились очень, так сильно рассорились, что мама уехала, куда глаза глядят, и след ее простыл. Ну да ладно, не нам ее судить, но после этого мальчик перестал разговаривать, совсем. Наверное, сильно переживал, бедняжка!

Пожили они вдвоем, без мамы и съехали, а куда съехали - никто не знает.

Наши мальчики уже всей душой ненавидели женщину, в поисках которой к нам забрел ребенок. Что делать? До Нового Года оставалось всего ничего!

– Пошли гулять! А пацана берем с собой, и все дела! – сказал Эдик.

Мальчика, сонного, кое-как одели, шапка все время съезжала набекрень, варежек нигде не было.

– В карманах посмотрите! – крикнула из кухни Рита.

Я засунула руку в карман и сразу нащупала меховые варежки. А когда вытянула их из кармана – на пол упала бумажка. Подняла ее и прочитала: «Мальчика зовут Артур. Он не разговаривает. Пожалуйста, если он к вам придет, отвезите его домой. Наш адрес: Школьный бульвар, д. 11, кв. 122»

Все сразу воодушевились! Нужно успеть отвезти Артура домой и весело встретить Новый год!

Шумная толпа вывалилась из подъезда 9-ти этажного дома.

Как красиво было вокруг! Крупными хлопьями падал мягкий снежок. Глядя на эту красоту, мы потопали пешком.

Хотелось поскорее доставить пацаненка домой. Когда мы были недалеко от Городского парка, появился трамвай. Я посмотрела на часы: было 11.50.

– Люди, прыгаем в трамвай, нам сегодня везет! – заорал Славка. От громкого крика Артур проснулся.

Трамвай показался нам необычным: просторно, нет контролера, зато был Дед Мороз! Дедушка сидел веселый, но трезвый. Он подозвал к себе девочку лет 9-ти и спросил, знает ли она стихи про Новый Год. Девочка, после небольшой заминки сказала, что сочиняет сама и прочитала: «Посмотри, какая ночь серебристая! Снег лежит, как одеяльце пушистое…». Дед Мороз похвалил ее за хорошие стихи и угостил лимонадом в стаканчике.

Он был уже близко от нас, когда Славик спросил:

– Дед, можно мне глоточек, так, без стихов – очень пить хочется!

Дед Мороз молча налил Вячеславу какую-то шипучку, тут же, словно из воздуха, появились стаканчики для нас всех. Было вкусно, жидкость походила на смесь шампанского с лимонадом. Пузырьки в стакане сильно играли и бурлили, Артур выпил быстрее всех и угостился лимонадом у Светланы.

– Ну а вы, ребята, молодцы, что не оставили мальца одного, – старик подмигнул нам, и, пока мы переглядывались друг с другом, продолжил:

– Это Трамвай желаний, прокатиться в нем могут люди с добрыми намерениями, кто не разучился верить в чудеса. Сегодня в 12 часов ночи исполнятся ваши сокровенные мечты. Это предопределено там, в небесной канцелярии.

И он поднял указательный палец вверх.

– Сегодня планеты выстроятся особым образом и, главное, успеть загадать, что хочешь.

Эдик и Славка захохотали и, перебивая друг друга, стали хохмить по поводу услышанного. Света поблагодарила Деда за лимонад и …замерла. Прямо на нас летела огромная бабочка-махаон!

– Глюки! Массовое помешательство! – только и смог сказать Славик.

– Дедуль, чего это мы выпили, а? – спросила Света.

– Вам выходить пора, – ошарашил нас в очередной раз Дед.

Мы вышли из трамвая в полной задумчивости.

Я очнулась. Люди вокруг кричали, радовались, поздравляли друг друга с Новым Годом. Было странное ощущение, словно что-то должно произойти. Вспомнила вдруг, о чем говорил Дед, и загадала первое, что пришло в голову…

Артур был счастлив рядом со своими родителями, столько всего нужно рассказать маме!..

Света со Славкой ехали в новой машине, по дороге, вдоль Средиземного моря…

Рита узнала, что у мамы больше нет страшного диагноза…

Эдик в самолете познакомился с красавицей стюардессой…

Мне казалось, что сердце выскочит из груди от восторга, страха и скорости! Я летала, как во сне, в детстве. Полная свобода парения! Не думая о том, как это происходит, что вообще этого не может быть, я просто летала…

«Только бы не проснуться, только бы не проснуться», – шептала я слова, как молитву.