**Виктор Чигинцев**

ЗЕЛёНЫЕ ЖНЕЦЫ

*Рассказ*

Всю ночь не спал шахтёрский поселок, вслушиваясь в сирены горноспасательных машин. В сторону террикона поспешали бабы, встревоженные недоброй вестью. За подолы иных, стараясь не отстать за мамками, держалась ребятня. Когда в дверцы землянки застучала подруга, сорвалась с койки и убежала на шахту мама. Через какое-то время стук, но уже в окно, повторился, и тогда, оставив лежанку, засеменил к подъёмному стволу дед.

Так было всегда – исправно работало сарафанное радио, по тревоге собирая у клетьевого ствола толпу людей, в основном женщин. Толкаясь локтями, протискиваясь ближе к подъёму, встречали каждую клеть: не моего ли мужика подняли?

Той ночью горноспасатели выдавали на-гора шахтёров, отравленных угарным газом. В больницу увезли полсотни человек. Выжили все, кроме двоих. Виной трагедии стали мальчишки – с вечера наладились печь картошку на старом лесоспускном шурфу. В железной перемычке угли нашли лазейку, и жар ушёл на подземный горизонт. Ругая мальчишек и осушая передником слёзы, бабушка Нюся ворчала: «Зелено жнут!» Зелёными жнецами она называла всех шалопаев, а под сурдинку и своих внуков.

Когда я подрос, спросил у бабушки:

– А что такое зелёные жнецы?

Баба Нюся ответила:

– По мне, так все люди зелёные жнецы: и взрослые, и дети. Шалят, балуют, ошибаются. В нашей деревне, кто брал литовку и косил овёс молочной спелости, тот и был зелёным жнецом! Жать зелёнку – себе в убыток.

Вот такая простая философия.

Катастроф в шахте и на-гора хватало с избытком. Буквально накануне тревожной ночи хозяйка с соседней улочки, проснувшись с рассветом и тихо хлопоча на кухне, принялась разжигать растопку в печи. Чиркнула спичкой – в ту же секунду прозвучал взрыв, разметав по дому спящих людей. В больнице обитатели ветхого жилища и соседская девочка, оставшаяся в злополучную ночь у подружки, умерли от ожогов тела и дыхательных путей. Людей погубил метан, просочившийся из шахтной выработки.

На этот раз бабушка не ругалась, а только тихо плакала. Непонятно – кого было ругать? Шахта не жнёт зеленя, только чёрный уголь на-гора выдаёт. Лишь земля дышит в округе невидимым газом-убийцей. Старый шахтёр дед Степашка, привычный к злокозням чёрного молоха, и тот изворчался:

– Изжабить бы их, опять похороны! – Очевидно, имея в виду начальство, обиженно ворчал: – Всю землю изрыли, дыр насверлили, а газ не спрашивает, он людей убивает!

Мы с братцем и наше мальчишеское воинство росли у подножия террикона, на так называемом горном отводе. Пробит ствол, рядом растёт пирамида породного отвала. Где шахта, там и поселок: Нахаловка, Хитрый, Лесной... Строились из того, что удастся украсть с лесного склада, в лучшем случае выписать строевой лес законным путём в бухгалтерии шахты. Когда на нашу улочку долго не подвозили уголь, мальчишки с санками или тележками шли на террикон собирать на крутобоких склонах справные сосновые чурочки и блестящие куски угля. Такое старательство таит в себе опасность: того и гляди попадёшь под лавину породы, высыпаемой вагонеткой с вершины горы. Однажды террикон взорвался, сбросив к подножию многие тонны не успевшей перегореть породы. Засыпало картофельные огороды, но в этот раз никто не пострадал.

Переломы и ушибы здесь случались часто. Особенно у стариков, не успевавших убежать от лавины. В терриконе-вулкане годами сгорали осколки угля. Чадила и воняла гора, но по ночам перемигивалась всеми цветами палитры. Зрелище завораживало и немного пугало.

В нашем огороде кудрявилась роскошная берёза. В тени её кроны дышал прохладой шахты старый вентиляционный уклон, обращённый своим квадратным зевом к грядкам, яблоням, ягодным кустам и к самой землянке. По уклону можно было спуститься в подземный город и там поискать родителей. Но гулять мальчишкам по подземному горизонту шахты никто бы не позволил. Да и как найти родителей в городе-шахте с разветвлённой сетью горных выработок, проложенных под посёлком и в его окрестностях? Когда мама, мастер-взрывник, и её товарищи палили лавы, сотрясая недра взрывами, в землянке на полках звенела посуда. Мальчишки, кто посмелей, спускались по мокрым ступенькам ходка максимум метров на двадцать. Дальше пугали чернота подземелья и холодная капель с кровли уклона.

Отец рассказывал, что с мамой он в шахте и познакомился, прямо в добычном забое. В ту смену молодая запальщица зарядила шпуры, эвакуировала из лавы людей и дала звуковой сигнал к отпалке угольного пласта. Глухой взрыв привычно ударил по ушным перепонкам. Заполняя пространство штрека, тягуче потекли по выработке клубы белого, едкого дыма. В этот самый момент забой обесточился, или, как говорят шахтёры, пропала напруга. Не успев проветрить лаву, дыхание вентиляции замерло. И зловеще повис в устье забоя туман прогремевшего взрыва.

Выкатившись из выработки в задымленный штрек, запальщица потеряла сознание. На девушку случайно наткнулся молодой забойщик и вынес её на руках к свежей струе.

Придя в себя и увидев над собой чумазое лицо шахтёра, мастер-взрывник спросила:

– Ты кто?

В ответ услышала:

– Как ты себя чувствуешь?

Девушка с лицом пригожим, слегка припудренным угольной пылью, ответила, что чувствует себя лучше, только, дурёха, не успела включиться в самоспасатель. И строго добавила:

– Если не болтун, держи язык за зубами. Мужиков накажут, премии лишат. Вентилятор-то встал!

Забойщик поднял сумку с взрывчаткой, предложил проводить до ствола.

– Обойдусь, ступай в лаву.

Так и жили мои родные: из подземелья да в землянку.

Тихими вечерами её обитатели, особливо бабушка, любили выбраться на свежий воздух.

Хороши вечера поздним августом. Огород убран, на грядках жухнет ботва, на берёзе золотятся первые прядки увядающей листвы. К болотным падям, прошитым тугой струной транссибирской магистрали, тянутся в небе плотные стаи уток, изредка подают голоса гуси, скрипуче чертят воздух лебеди. Дед Степашка ушёл на охоту, завтра бабушке чередить птицу. А пока вечер, тихо и покойно. Лишь тяжело дышит на станции усталый паровоз: уф-уф-уф.

Летят утки, до землянки доносятся глухие хлопки выстрелов. Утиная молодь встала на крыло, в вечерние зори даже бабушка слышит посвист быстрых крыльев. Диким уткам, гусям-лебедям проще, им на любом болоте новоселье.

Уходя на долгие три года, благо не во флот, где любить просторы морей надо целую пятилетку, зять горевал, что не успел свить свое гнездо. Спасибо старикам, приютили молодую семью. Прощаясь на станции, тесть утешал:

– Не тужи, сынок. Служи, мы подождём. О хлопцах не печалься.

Внуки всегда на глазах. Целыми днями резвятся на улице. После обеда надобно поспать – и опять улица, детские забавы. Сидят в дедовой лодке, лепят танки из глины. Фотографии танка приходят из армии с письмами, а танковый экипаж зятя зовут в части инкубаторным, потому как отцы танкистов сложили головушки на войне.

На дню-то не по разу приходится отмывать огольцов, все подоконники уставлены танками. Знают ребята, что где-то на свете есть у них отец-танкист.

В тихие вечера, когда солнце немо садится в розовый закат, хоровод бабушкиных подружек собирается на лоснящейся от юбок и штанов тесовой завалинке. В обществе старушек баба Нюся охотно обсуждает дневные огрехи внуков. По всему получается, что мы с братцем самые что ни есть зелёные жнецы!

– Зелено жнут! – незлобиво жалуется подружкам бабушка.

– Жнут, – усевшись рядком, вторят соседки. – Давеча забрались на Сидоров стог, катаются в удовольствие. А ежели вилы в мягко место? Вот отец-то возвернётся!

– Зелено жнут, – вздыхает бабушка. – Нынче прибегает старшой и орёт. Кабы денежку в кубышке нашёл, а то у него пузо в мурашах. Они кусают, а он орёт. В клубном саду в войну играли, так солдатик мой за муравейником схоронился.

– А мой-то чё учудил! – вторит подружке баба Лена. – Проглазел козу Дашку, а рогатая возьми да в смолье увязни. Супостаты, тюки смолья на землю разгрузили, оне на солнце и растопли. Насилу ослобонили пленных. Козу и парнишку из смолья вытянули, да ведь новые тапки утопли, неделю не носил!

– Надысь и я страху натерпелась, – прикладываясь к табакерке, мягко, словно пряжу прядёт, продолжает разговор баба Нюся. – Упросила деда голову петуху срубить. Старый махнул топором и руками развёл. А безголовый по улке, да в клубный сад. Витьша настиг, тащит за ногу. Рубаха в лохмотьях, сам в крови и тенётах. Матушки святы, чья тута кровь! Отмыла в корыте, тажно тока успокоилась.

Татарка Фая, крикливая, с фронтовой отметиной, багровым шрамом вразлет над бровью, не сдержала врождённого любопытства:

– А петуха-то, Аннушка, в честь какого праздника казнила?

Бабушка Нюся чихнула, утёрла нос фартуком, облегающим круглый живот:

– С моими жнецами всякий день праздник: чисто жнут, когда из печи подают!

Мама занята работой, бабушка хлопочет по хозяйству. Мы тоже заняты, свободного времени у нас нет. Однажды без спроса ушли в светлую даль, за картофельные наделы. Степь выстлана шёлком травы, напитана запахом цветов, дышит тёплым ветром. В болотце с мягкой, прозрачной водой наловили занятных головастиков. Воду из банки, кишащей лягушатами, вылили в дядин аквариум. Если в нём плавают красные меченосцы и полосатые барбусы, дядя Толя будет безмерно рад и маленьким лягушкам. Бабушка смеялась, потом ворчала, но главный её приговор был тот же: «Зелёные жнецы!»

К новому году ждём отца. Накануне, вернувшись из деревни, дед Степашка занёс в жилище холодную с мороза ёлочку. Предстояло разукрасить пахнувшее хвоей чудо, чем и занялось в канун праздника наше егозистое племя. Ёлку наряжаем с участием тети Любы, школьницы-семиклассницы, дочери бабушки. Ещё одна дочка Нина со мной одного возраста, и мы растём как брат с сестрой. Компанию дополняют братишка Володя и соседская девочка Марийка. Взрослый дядя Толя, ожидающий весеннего призыва на срочную службу, держится особняком. Пригревшись на койке в сладкой дрёме, неумолчно говорящий Шалтай-болтай сегодня на удивление молчалив и грустен.

За стенами землянки потрескивает мороз, в печи жарко горит уголь, доставленный лошадкой в санном возке-грабарке. Дружной ватагой мы перетаскали его в ларь. В ожидании праздника все копошимся у ёлки, навешивая на колкие лапки довоенные игрушки. Их бережно хранит бабушка, пряча в сундуке, обклеенном портретами царей и генсеков. Нам нравится ряженая лесная гостья, но тут поднялся с лежанки дремлющий дядюшка Толя. Сладко потянувшись, он осматривает елку и со скрытым лукавством говорит:

– Красивая ёлка, а вот чего на ней не достаёт, так это жуланчиков-плакунчиков.

– Какие такие жуланчики? – дружно спрашиваем мы.

Дядя Толя, воспользовавшись отсутствием взрослых, входит в раж. Он преображается, пучит глаза и таинственно шепчет, словно выдает великую тайну:

– Разные! Красные, синие, зелёные, жёлтые – жуланчики-плакунчики!

Метнувшись к низкому оконцу, протёр в морозном узоре дырку и нацелился взглядом в огород.

– Отсюда не видать, – произнес досадливо. – А вот кто босиком обежит барак, тот обязательно увидит жуланчиков-плакунчиков. Синих, зелёных, жёлтых, красных. Сами в руки прилетят!

Земляной барак, скроенный из пяти долей, вросших по самые оконца в землю, с крылечками и ступеньками вниз, ограничен двумя переулками. Своего рода квадратно-земляная крепость за заборчиками разных калибров. Снегопад успокоился под утро, улица в снежных перемётах. Метелица кружит хороводом пушистый снег.

Кто не побежит за красивой мечтой, за волшебной сказкой, за цветными жуланчиками, в пятилетнем возрасте босиком по снегу? И я побежал: без валенок, в коротких штанишках, в лёгкой рубашонке. Вокруг барака, по глубокому снегу, вонзаясь в ледяное дыхание позёмки. Бежал, обжигая ноги, широко открывая глаза, чтобы не пропустить чудо. Бежал, с ужасом понимая, что зимушка-зима не только добрая, но и злая. Где вы, жуланчики-плакунчики, волшебные птицы?

Завершая круг стремительного бега, понял, что Шалтай-болтай обманул, просто пошутил, и слёзы сами брызнули из глаз. Вбежав в землянку, стремглав вскочил на тёплую постель и дал волю слезам. Следом захныкали братец и девочки. Дядя смотрел на плачущих детей, скрёб в затылке и, пряча улыбку, бормотал:

– Жуланчиков нет, а плакунчиков слишком много?

Бабушка, понюхав табачок и почесав язычок с соседкой, немкой Марусей, почуяла неладное и вернулась под свою крышу: надо успокоить ребятню и задать перца дяде Толе:

– Какой из тебя солдат, ты сам ещё зелёный жнец! – почем зря хлобучила она дядьку. Досталось и няне Любаше: – А ты куда смотрела, восстигалка? Через стенку бузню вашу слышу!

Пришёл новый день. Шалтай-болтай поставил в огороде ловушку и, развесив в клетке кусочки сала, сказал:

– Прилетят жуланчики, будут сало жулить!

Прилетали птицы-синицы, вскакивали на жёрдочки, клевали сало, и за ними, сказочно красивыми, затворялась дверца. Мы выпускали их на волю, хлопали в ладоши и смеялись. Дядя сказал:

– Хорошо, что летают жуланчики и не плачут плакунчики!

Мы ждали отца, ждали долго и терпеливо. И этот день пришёл! Напротив оконца за высоким сугробом вырос человек, припорошенный снегом. Он постоял у калитки, окинул взглядом заметённую под крышу землянку. Подняв с крылечка веник, смёл с одежды и сапог снежную шугу. И только тогда, распахнув низкую дверь, шагнул через порог землянки в облаке морозного пара, в серой солдатской шинели, в шапке-ушанке со звёздочкой. Плечи оттягивал вещевой мешок. Отыскав глазами прильнувших к юбке жены сыновей, протянул им железные ладони, по-военному сказал:

– Здравия желаю, зелёные жнецы!

– Жнут, Миша, зелено жнут твои хлопцы, – охотно откликнулась сияющая ярче ёлки теща. Прильнув к груди зятя, прошептала:

– Вернулся, солдатик!

Вздох бабушки прозвучал как похвала командира на солдатском плацу.

Не Дед Мороз пришёл в гости к нам, а родной человек, которого очень долго ждали. И пришёл совсем-насовсем! Два брата, два зелёных жнеца дождались отца!

Сняв шапку и скинув шинель, отец прошёл в горницу, пристально всматриваясь в многослойную, к его приезду свежую побелку стен, в старые репродукции, пожелтевшие фотографии, в сияющие глянцем снимки, присланные им из армии. Осторожно и нежно тискал нас с братцем, поднимал под притолоку с вбитым в неё крюком, на котором до ухода на службу висела сплетённая тестем зыбка.

Всех обнял, расцеловал, вывалил из вещевого мешка подарки, не догадываясь, что главным новогодним подарком стал сам. Подойдя к оконцу, растопил ладонями морозные кружева на стекле. Отыскав в огороде украшенную инеем берёзу, впился взглядом в створ шахтного уклона.

Он светился рядом с нашей белокорой, чернобровой красавицей, очерченный серебряным окладом куржака. Пропадая на озёрах, не поймал дедушка золотую рыбку, не попросил поменять нашу землянку на избу со светёлкой и тесовыми воротами. Створ уклона всегда на виду, но, посмотрев в оконце глазами отца, мы увидели искрящиеся на солнце ворота, ведущие в загадочный мир подземного царства.

Горячо обняв маму, отец сказал:

– Дышит, кормилица! Теплом дышит! Углём дышит! Проводим старый, встретим Новый год, и пора на шахту.