Ситцевый ветер

Лёгкий ветерок дует в лицо, греет неяркое солнце, а мне вспоминается погожий летний денёк из далёкого, но такого близкого детства…

… Я проснулся от луча, который через окошко будил ослепительным светом, выскочил на крыльцо. Наливая в ладонь воды из большой кружки, умыл второпях лицо; вспомнив, что мамы рядом нет, уши мыть не стал, спрыгнул на землю и помчался к малине, гулкой от пчёл. Хорошо-то как!

Я уже большой : осенью перехожу в шестой класс и постоянно воюю с драчливым соседским петухом!

Хотелось бежать к трактористам, которые работали в поле. Нам, ребятам, наблюдать за пахарями было интересно. Они, сделав обычно несколько кругов, отдыхали, а мы ,пока нас никто не видел, трогали колёса, плуг, иногда даже залезали в кабину, а потом, когда нас замечали взрослые, с шумом разбегались в разные стороны.

Вчера, когда я решил бежать в поле, отец мне закричал: « Вернись!», я не послушался, а папа, поймав меня, отжучил крапивой. И хотя больно не было, но было обидно. За что?

После наказания родители велели сидеть дома, но приказа я признавать не желал. « Убегу из дома, ночевать буду во ржи, проживу один»,- думалось мне, как вдруг раздался крик Пашки:

- Сашка, набери картошек, на луг побежим!

Паша - мой ровесник и лучший друг! Нас так все и зовут: два друга – сапог да лапоть. Он храбрый и весёлый. Матери у Павла нет - умерла . Но он помнит, как мама пела ему колыбельные. Живёт мой товарищ с отчимом.

Я бросился к погребу, распахнул рассохшуюся дверь, открыл яму. В темную прохладу лезть страшно - вдруг домовой схватит -, но надо! Набрал за пазуху обжигающих холодом картофелин, выбрался и побежал, чем испугал соседского петуха, который ,забравшись было на ограду, свалился в траву.

Луг – рядом. Я прибежал, глянул на него и не поверил глазам: всё кругом нежно - голубое, как будто небо опустилось на землю: это расцвели лесные незабудки. Подбежал Пашка , присвистнул и ойкнул – так он выразил свой восторг.

- Я спички и соль захватил, - задыхаясь от быстрого бега, сказал Павлик.

Мы скрылись за холмом, облюбовали местечко для костра, набрали сухостоя и развели костёр. Дым, поднимаясь и крутясь, лез в глаза. Я палкой разгрёб костёр, покидал в середину картошки, завалил всё золой.

Пока наш обед пёкся, мы побегали друг за другом, устали и потому упали прямо в незабудки. Выкатили обуглившиеся картофелины, обжигаясь и дуя на пальцы, очищали скрипящую кожуру и, посолив, ели ни с чем не сравнимое лакомство. Летний лёгкий ветерок – бабушка называет его ситцевым - слегка обдувает тебя, кругом поют кузнечики, лето в самом разгаре - что ещё надо для счастья!

Подошёл Дунай – беспризорный старый конь. Раньше он жил у конюха, но после смерти хозяина осиротел. Пашка и другие ребята жалели хромого труженика, зимой держали его в старом коровнике, а летом лошадке было привольно и тепло, к тому сочного пырея вволю. Мы угостили Дуная своим обедом, и он постоял около нас, тихо опустив голову и прижав дрожащую ногу к брюшку.

Здесь же, на лужайке, алела земляника. Набрав по пригоршне ягод, мы наелись их до отвала, а запах у земляники был далёкий и невыразимо

прекрасный! И Пашка сказал, что так пахли волосы его мамы, когда она целовала его, маленького, в нос, щёки, лоб…

Потушив костёр, Павлик и я отправились на пруд плескаться. Брызгались и барахтались долго, пугая головастиков и лягушат. Хорошо-то как! Я нашёл жука-плавунца. « Спрячу, пусть живёт у меня»,- решил я.

Выбрались, обсохли. Я поделился с другом мечтой жить в поле, но Павлик предложил строить жилище и сказал, что ради меня тоже уйдёт от отчима, заберёт Дуная, и мы будем дикарями. Я знал, что мой товарищ никогда не бросит меня в трудную минуту. Решили строить шалаш. Выбрали место у старого тополя, стали носить палки и ветки. Долго дружно работали. Устали. Но наш шалашик имел почти завершённый вид.

Тем временем солнце уже повисло над селом, лучи сквозили меж берёзок. Свежая прохлада начала сочиться в воздухе. Пора домой. Мы с Пашкой договорились вернуться сюда завтра. Я уж и забыл про своё твердое решение уйти из дома, хотел скорее показать отцу жука - найдёныша. А Павлик, заворачивая к своему маленькому домику, сказал, что захватит с собой молоток, гвозди и складной ножик. Я пошёл домой через огороды. Подрастают ли огурчики? Огурцы подрастали, и один из них как-то незаметно оказался в моей руке, а потом захрустел и во рту. Вкусно!

Мать с отцом уже были дома, накормили меня, не ругали , а лишь спросили , не набедокурил ли я где? Я отрицательно завертел головой.

А вот и последние лучи разлились в облаках и отразились в окнах. Я положил плавунца в баночку, поставил рядом и начинаю тихо засыпать под мерное дыхание летней ночи и что-то очень лёгкое, словно ситцевый ветер, дует мне в лицо…

…Это тёплый воздух треплет волосы, навевая вспоминания и о костре, и о шалаше, и о землянике.

…-Слышишь, Пашка? – спрашиваю я и смотрю на портрет моего друга, на могилу к которому я прихожу каждый год. Нет Паши - погиб, спасая из полыньи старого Дуная. А я обескураженно понимаю, что не только Пашка остался там, в далёком прошлом , но и непослушный Сашка, которого я воспринимаю отдельно от себя, будто это другой человек. Ушли мальчишки своей дорогой. В свою детскую жизнь. Не оглянувшись и не одарив прощальным взглядом…Подбежать бы и попросить: « Возьмите с собой!». Но…Поздно.

…А ласковый ветерок тихо шепчет или поёт что-то. А если это колыбельная, которую может услышать только ребёнок?..