Республика Казахстан Жамбылская область

район Т.Рыскулова

с. Кулан

КГУ «Школа-лицей №1»

Рассказ «Начало большого дела».

Автор: Абдимомынова Нурай, ученица 10 класса

Учитель: Ситникова Ольга Анатольевна

Летнее теплое утро. Солнце еще не взошло. Еще бы понежиться в постели, но обещание есть обещание. Денис, или Дэн, как его называли друзья в городе, нехотя протянул руку к будильнику, игравшему звонкую мелодию и отключил его. При этом он понимал, что у него каникулы: никаких уроков, подготовки к экзаменам, дополнительных занятий. Свобода. Можно делать, что пожелаешь. Но насладиться отдыхом в городе с друзьями, как он планировал, родители не дали – отправили к деду в южный Казахстан. Нет, это не было наказанием: деда Егора Денис любил, в детстве часто приезжал к нему на пару недель. Но тогда это была огромная радость: речка, рыбалка, посещение местной школы, где работал учителем Егор Петрович. Сейчас же эти забавы казались глупыми, за исключением рыбалки: это было их общее с дедом хобби. До недавнего времени. Сколько историй связано с этим временем. Был даже страшный случай, когда Денису чудом удалось спастись. Вспомнив об этом, парень нащупал шрам на ноге, который он получил, нырнув в незнакомом месте на реке. Что случилось, сам он не помнил, а, по словам деда Егора, бывшего с ним тогда: «Сам дух реки тебя спас, чудо, по-другому никак». Что странно, с тех пор дед и стал меньше интересоваться рыбалкой, и это его предложение порыбачить нельзя было упустить. Поэтому-то и завел Денис будильник на такое раннее время: 4 часа утра – спать и спать еще.

Одевшись, умывшись и позавтракав, внук с дедом сели в старенький УАЗик и поехали к реке. Егор Петрович был еще не старый, подтянутый, молодцевато выглядевший мужчина лет 75. Всегда улыбчивый, в хорошем расположении духа, но при этом в меру строгий, он всегда имел авторитет и среди взрослых, и среди молодежи, даже самые отъявленные хулиганы школы уважали его слово. В школе ценили его, а люди из акимата, бывало, советовались с ним по некоторым вопросам.

До места доехали быстро. Перед глазами предстала удивительной красоты картина: широкая река, искрясь красными огоньками от восходящего солнца, напоминала Денису ткань с пайетками (такую недавно купила сестра для костюма морской царевны). Рябоватая гладь реки, облака, отражающиеся в ней, были так красивы, что все другие мысли и сравнения вылетели из головы парня. Как же красиво было вокруг, как же он соскучился по всему этому, душа ликовала и пела, так хотелось выразить все свои эмоции. Набрав в грудь побольше воздуха, он выдал:

- Пипец! Какая красота вокруг!! Рили, можно чиллить и чиллить!

- Да-а, а я давно говорил, к логопеду тебя надо, а лучше к психиатру, – коротко резюмировал Егор Петрович, бросив на землю большую походную сумку.

- Де-е-ед, это рофлл, что ли? Ты чего? Какой доктор? Как вспомню тот год, что в локдауне провели. Мне крипово от одной мысли о врачах, - и Денис поморщился, чтобы разрядить обстановку.

- И крапивой тебе тоже не помешало бы, - пробурчал зло дед Егор. - Совсем разучились на человеческом языке говорить, - и продолжил выкладывать из походной сумки мешки, в какие обычно мусор складывают.

-Ну, дед, без обид. О’лды рулят, - и Денис поднял большой палец вверх.

На этом разговор прервался. Не хотелось портить такое прекрасное утро.

Полчаса рыбачили молча. Как назло начался хороший клёв, и так хотелось Денису похвалиться, что не разучился ещё мастерски владеть удочкой, но помалкивал. И ведь заметно было, что и дедушку тоже что-то волновало, так как напряженно вглядывался он вдаль, словно высматривал кого-то.

- Стесняется, наверно, - вполголоса произнес Егор Петрович и громче добавил, - Выходи, свои все. Я приготовил мешки, давай свой улов!

- Изи, дедуль, - Денис обрадовался, что молчание нарушено, и к нему обратились.

- Изыди нечистый из тебя, не к тебе обращаюсь. Рыбу убери, чтобы гостью не смущать.

- Факап, теперь и деда лечить надо, совсем залагал…,- буркнул с обидой внук.

Не успел он закончить фразу, как вода у берега пошла кругами, и из реки на берег полетела консервная банка, потом следом полетела бутылка.

Денис опешил, а Егор Петрович лучезарно улыбнулся и с решительностью направился к реке, собирая выброшенный мусор в заранее заготовленный мешок.

- Теперь глю-чит уже и ме-ня…Лол, - с испугом прошептал по слогам парень.

Все это время, пока продолжался «мусоропад» из реки, Денис сидел с разинутым ртом и не сводил глаз с реки и деда. В его голове бешено проносились мысли, что он что- то не то съел или же испорченное выпил, что такое видит. Причем в мыслях он уже и психиатра посетил, как советовал дед Егор, и побыл в смирительной рубашке, и был осмеян своими друзьями. Очнулся парень, когда Егор Петрович завязывал второй мешок и ставил его рядом с ведром, где лежала пойманная рыба.

Устав от непрерывной работы, дед Егор присел и достал походный термос с чаем.

- Нет, не пей, дедуль, там что-то намешано, нас отравить хотят. Мы с тобой с утра выпили немного этого чаю, так теперь мне такое привиделось!

- Неужели…

- Да, дедуль, не надо. Точно тебе говорю.

-Неужели, говорю, и ты от мусора избавился?! А то все «лол», «рили», «факап», заладил, как попугай. Тьфу, слушать противно… Лучше гостью нашу поприветствуй.

После этих слов из воды показалась голова, потом плечи, на которые спадали густые русые волосы, в них были ажурно вплетены ракушки и красивые камни разной формы и цвета. Лицо и кожа шеи и рук были бледными, словно мрамор. Стройное тело необычной гостьи до самых ног было прикрыто странной тканью, немного напоминавшей по форме крупную вязку. Узор был украшен то ли пайетками, то ли бисером, то ли... чешуёй рыб.

- А вы.. это…которая…,- никак не мог подобрать слов Денис.

- Да, я та самая, а ты надеялся увидеть меня с рыбьим хвостом. Сказок начитался, - произнесла с улыбкой гостья.

Голос ее был приятным, немного звенящим. Слышался странный акцент, но слова произносились правильно. Было понятно каждое слово.

- Вот, Денис, спасительница твоя. Познакомьтесь, - дед Егор был доволен.

- Шрам-то не беспокоит? – заботливо спросила гостья с русыми волосами. – Я тогда старалась аккуратно вынуть этот гарпун, уж очень глубоко он был. Надеюсь, ты больше не совершаешь необдуманных поступков?

-Это троллинг? Фейспалм!!! - только и смог выдавить из себя обескураженный Денис.

- Егор Петрович, а вы не говорили, что внук у вас иностранец. Жаль, а я так хотела узнать о современных юношах и девушках. Я, знаете, веду некоторые записи, вот лет 100 назад так было интересно наблюдать за молодыми людьми, романтика…

-Это всё мусор у них в головах и, как следствие, и на языке, хотя, может быть, и, наоборот, через словечки мозг загрязняется, - резюмировал Егор Петрович. Его сильно задевало это обстоятельство.

Тут уже в разговор вступил и сам Денис, немного осмелев и поняв, что в службу 103 звонить пока рано:

-А это правда, и вы видели то, что было 100 лет назад? Это возможно?

- Да, конечно, правда. Нашему народу посчастливилось жить дольше других существ, и это чудесно! Правда...,- гостья сделала недолгую паузу и вздохнула.- Последние 100 лет что-то ужасное творится с миром. Везде построили большие каменные дома, из них льют в наш дом отраву. В морях плавают несъедобные медузы, от которых гибнет наша рыба. А чёрные жирные пятна, нефть, так вы ее называете, дрейфуют по океанам. И это только то, что знаем мы про морскую жизнь. Наши знакомые в лесу тоже бьют тревогу, не осталось уже мест их обитания. Все это дело человеческих рук. Почему вы считаете себя единственными, кто заслуживает жизни?

За то время, пока гостья произносила эти слова, ее кожа приобрела зеленоватый оттенок, что, видимо, говорило о нахлынувших чувствах.

- Ну, это… цивилизация, промышленность. Без этого не будет машин, компьютеров, Интернета, в конце концов, - попытался продолжить разговор Денис, украдкой поглядывая на деда, который понурил голову, как бы ощущая на себе ответственность.

Потом гостья продолжила:

- Мы еще больше стали сторониться людей. Я бы и не выдала себя никогда, но однажды сама стала жертвой человеческой жадности и чуть не погибла.

- Я просто разозлился на браконьеров и вытащил их сеть. Рыбу тоже надо ловить честно. Ой, извини…, - смутился Егор Петрович.

- И тем самым спасли мне жизнь. А теперь помогаете спасти реку и лес, собираете отходы «цивилизации».

- В меру моих сил, в меру сил. А за внука еще раз благодарю. Я тогда бы не пережил такого…,- произнося эти слова стало видно, что на глаза у него наворачиваются слезы. – Ну все! Дело прошлое. Теперь, внучок, тебя от другого спасать надо. Перестал я тебя понимать. Говоришь, будто помои льешь. Откуда это берется? Этому ли я тебя учил? Ведь 8 классов ты проучился здесь, а одного года хватило, чтобы все труды перечеркнуть.

-Дедуль, ну это же современно. Веяние времени. Коммуникейшн. Так многие сейчас говорят. Всегда же идет влияние одного языка на другой. Глядишь, и эти слова станут нормой. Как слова режиссер, экзамен, футбол, тарелка. Сам же рассказывал.

-Спасибо и на том, что хоть что-то помнишь. В русском языке есть аналоги этих слов, и их замена английскими словами – полнейший абсурд. А насчет современного, про интернет этот, про новые словечки, это катастрофа, а не веяние времени. Как бы тебе объяснить…Вот представь себе… плотину что ли. Когда льется вода понемногу, крутит турбину: и электричество есть, и река не пересыхает. Так и с языком. Постепенно необходимые слова попадают в язык, обогащая его. Это было раньше с заимствованиями из английского, немецкого, французского языков. Так?

-Так…

- А вот представь теперь, что в одночасье прорвало плотину, что произойдет с долиной?

- Ну...смоет все , погибнут все, кто ниже плотины оказались, - выпалил как на уроке географии внук.

- Во-от. Интернет ваш, англицизмы и есть прорвавшаяся плотина, словечки все эти – опасные потоки. Думай теперь, будет ли от них польза. Побаловались и забыли. А язык – он должен остаться чистым от этих влияний. Все как в природе. Ничего лишнего не надо.

- Хорошо бы все так размышляли, - согласилась гостья. Задержалась я сегодня, солнце уже пригревает. Пора мне. Егор Петрович, как договаривались, - вполне по-человечески подмигнула она по-дружески деду Егору.

-Да, через несколько дней планируем собрать ребят, поможем нашим лесным собратьям: соберем немного человеческого «добра»,- поделился планами дед Егор. - Хорошо, что и на государственном уровне есть стремление устранить ошибки. Экологии будут уделять больше внимания. Мои просьбы организовать отряд одобрили. Говорят, что законопроекты готовят…Будем надеяться, будем надеяться, что придет осознание к людям, пока не слишком поздно. Жить-то всем хочется, и дышать хочется, и пить тоже нужно. А это уж поважнее, чем ваша мода на новые словечки!

Все трое были впечатлены встречей и разговором, и каждый погрузился … кто в размышления, а кто, в буквальном смысле, – в реку (вот он – русский язык в своем многообразии).

Почти все лето Денис провел у деда и ни разу об этом не пожалел. Было и весело, и интересно, и пользу приносили природе. Регулярно собирался организованный Егором Петровичем отряд по уборке территории, там же бывший (а в душе – вечный) педагог рассказывал об интересных фактах из русского языка, и ребята делились своими знаниями и новостями.

\* \* \*

Вернувшись в город, Денис перестал быть Дэном, стал учиться прилежнее, и слова из английского языка употребляет теперь к месту, а не везде и все сразу. Он записался в кружок «Юный лингвист», нашел единомышленников, успешно участвует в дебатах и теперь при случае всем рассказывает, как богат и красив «великий и могучий русский язык» - язык межнационального общения в Казахстане и многих других странах. А любимой фразой парнишки стало высказывание А. И. Куприна: *«Русский язык в умелых руках и опытных устах красив, певуч, выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен».* К тому же новых друзей Дениссмог увлечь идеей волонтёрства уже и в городе. Хорошо, когда слово в умелых руках служит добру!

«Хэппи энд, - скажете вы. - Как банально». «Нет, не «хэппи энд», а счастливое начало хорошей, правильной работы по сохранению нашего дома и чистоты прекрасного русского языка!»