Желтова Анна Александровна 10а класс МАОУ СОШ №1 ЗАТО Межгорье РБ

Война, завод и валенки (быль)

По заснеженным улицам промышленного городка бежала, размазывая слёзы по щекам, круглолицая девчушка. Фуфайка нараспашку, платок сбился на ухо, трескучий уральский мороз щипал руки без варежек и лицо, но она ничего не замечала. «О-ой, мамочки, о-ой!» - причитала она порой. Редкие прохожие жались к краю тропинки, сочувственно провожали взглядами. Но особо не удивлялись: война…

Зарёванная, растрёпанная, добежала до проходной и только тут замерла на минутку: что же теперь будет? Страх парализовал, лишил сил, ноги подкосились, и она привалилась к красной кирпичной стене.

А ведь ещё вчера как всё было хорошо! Игнатьич вечером записал её выработку, посмотрел поверх очков, вроде улыбнулся даже, чуть-чуть, глазами, и сказал подобревшим голосом: «Ну, Катя, норму ты уже перевыполняешь, молодец! Можешь домой сегодня сходить». Домой! Дома она давно уж не была. Всё для фронта, всё для победы! Металлургический завод работал круглосуточно, хотя, по правде, работать было некому. У станков стояли старики, женщины, ребятишки. И ели тут же, и спали – иначе норму не сделать. Иногда маманя или сестрёнка приносили варёную картошку.Кое-как умывались холодной водой – и снова за работу. А теперь можно будет помыться! Чаю попить! Господи!

Домой она летела как на крыльях. Пока баньку истопили, картошку в чугуне сварили, приготовили чай с сушёной малиной, был уж поздний вечер. В чистой рубашке, с вымытой головой сидела за столом и дивилась: легко-то как, хорошо! От картошки на столе валил ароматный пар. Посыпала жёлтые аппетитные клубни крупной сероватой солью, ела горячее впервые за много дней и нарадоваться не могла! Ни промасленных станков, ни цехового холода, ни копоти! Пахнет травами, сосновым лесом от стен, чистыми простынями, высохшими на морозе. Накатывала сладкая дрёма, слипались глаза. Легла и как провалилась куда-то - так разморило.

Из сладкого забытья вырвал её испуганный маманин голос: «Ка-а-тя! Проспали!» Не помня себя, схватила одежонку, выскочила на улицу: там, в темноте, мощно разливался в морозном воздухе заводской гудок – начало смены. А ей ещё сколько бежать до завода! Вспомнился суровый военный в галифе, в фуражке с синим околышем: « По законам военного времени…» «Расстреляют! – ахнуло в голове. – Или в лагерь сошлют! Как врага народа! Позор! Утопиться? А как же маманя, сестрёнки? Ох, беда-то, беда-то какая!» В груди что-то поднялось к самому горлу, вырвалось рыданиями, слезами, и не помня себя побежала по дорожке на свет заводских огней.

Теперь впереди было самое страшное: встреча с Игнатьичем, приговор и наказание. С трудом отлепилась от стены, вошла в пустую проходную… «Преступница! Преступница!» - стучало в ушах. Как на казнь, побрела к цеху. Там, как всегда, слышался лязг станков, перемежаясь звяканьем гильз. У входа скорее почувствовала, чем увидела: Игнатьич! «Эт что же ты, Катерина…» - начал он и вдруг осёкся, замолчал, увидев распухшее зарёванное лицо и жалкую, растрёпанную голову провинившейся. Молчание повисло в воздухе – густое, зловещее, страшное… «Иди к станку, Катя», - неожиданно тихо сказал грозный Игнатьич. Не веря в своё избавление, в прощение страшного греха, преступница подняла на него красные от слёз глаза. Старик вовсе не свирепо смотрел на неё, даже вроде как жалеючи. Неужто простили?!

Неуверенно двинулась меж рядами станков к своему, и вдруг чей-то голос, вроде бы Игнатьича, но домашний, уютный и добрый, окликнул сзади: «Катя! Валенки-то!»

Впервые за всё это страшное утро взглянула на свои ноги. Валенки на них были разные: один - чёрный, её, Катин, а второй - белый, растоптанный, поношенный и подшитый коричневой кожей – маманин. Надо же, и не заметила…