ДРАНИКИ

Ломтики белоснежного сала едва коснулись дна раскаленной сковородки, как мгновенно взгорбились и, пожелтев от злости, сердито зашипели по-змеиному. Маленькая кухня деревенской избы моментально заполнилась упоительно вкусным запахом. Мой младший брат Витёк с громким причмокиванием сглотнул слюну. Я, уже почти взрослый семилетний парень, тоже не удержался от набежавшей влаги во рту.

А когда хозяйка избы старуха Ядвига – но мы-то с братцем звали её Бабой-ягой за согнутое в пояснице тощее тело и длинный крючковатый нос – плеснула на сковородку четыре ложки мелко натертой картошки, аромат стал и вовсе невыносимым. Особенно после пустых макарон, едва заправленных десятком капель постного масла, которыми только что мы позавтракали с мамой.

Горка горячих, благоухающих оладий, которые Баба-яга бережно укладывала в большую миску, радостно подрастала на наших голодных глазах. Но стряпуха напрочь забыла или не хотела замечать двух мальчишек, которые крутились вокруг её стоптанных валенок. Первым не выдержал Витёк: он стал вращать согнутыми в локтях руками, изображая движущиеся колеса паровоза, и во весь голос закричал:

– Жадина-говядина, пустая шоколадина!

Спустя минуту я присоединился к нему:

– Жадина!.. Говядина!.. Пустая!.. Шоколадина!

Но Баба-яга словно оглохла от наших безрезультатных воплей. Наконец, из комнаты выглянула встревоженная мама и увела нас в небольшую комнатку, в которой временно ютилась семья советского офицера. Мама, чтобы скрыть слезы, отвернулась к замерзшему окну и тихо сказала:

– Мальчики! Я убедительно прошу не беспокоить бабушку Ядвигу. Если она сочтет нужным, то угостит вас блинами.

– Это, мамусенька, не блины, а драники!– торжественным голосом просветил маму Витёк. – Осенью меня Зоська угощала, м-м-м, страшная вкуснятина!

Мама постаралась улыбнуться:

– Потерпите, дети. Завтра папа получит паек, и мы все побалуемся чем-нибудь вкусненьким. А сейчас идите погуляйте на улицу, вон и солнышко выглянуло из-за туч.

Братец категорично отрезал:

– Гулять не пойду, хоть застрелите! Очень хочется драников!

– Пойду один! – твердо произнес я, потому что у меня созрела коварная мысль, как досадить жадной Бабе-яге.

Я вышел из дома и почти сразу ослеп – невысокое февральское солнце прямой наводкой лупило прямо в лицо. Затем прижмурился, подышал морозным воздухом и по очереди открыл глаза. Из печных труб, утонувших в глубоких сугробах избушек, лениво поднимались вверх толстые жгуты серого дыма.

«Только бы парни были на месте, и чтобы Тоська болтался там!» –
подумал я и вытащил из кармана бушлата свое сокровище и гордость –
трофейный немецкий перочинный ножик с множеством лезвий, пилочкой и даже ножницами. Его мне подарил папин сослуживец. «Все равно махнусь, Тоська давно зуб положил на ножик, позавчера “шмайсер” предлагал, только без патронов. Вещь, конечно, нужная, да вот только папа показал бы мне такого, что автомат долго бы снился
в кошмарах!»

Страстного менялу я увидел возле сарая, который кособочился на краю глубокого оврага, куда парни скатывались на самодельных лыжах. Тоська, размахивая длинными рукавами ушитой по росту немецкой шинели, что-то доказывал своему закадычному другу Михасю. От прямого попадания снаряда рядом с крышкой погреба, где семья пряталась от фашистского обстрела, Тоська из нормального мальчугана превратился в пожизненного глухонемого. Он жадно замычал, когда я показал ему ножик.

Мне позарез была нужна граната, которой он недавно хвастался перед нами. Чтобы ему это объяснить, я взял комок снега, размахнулся и, бросив, упал на снег. Тоська подпрыгнул и ткнул в меня пальцем: жди, мол, здесь, и куда-то убежал. Когда вернулся, нас окружили извалявшиеся в снегу пацаны. Лимонка оказалась без взрывателя.

– А в печке она рванет? – с сомнением спросил я у парней.

Парни весело захохотали, а длинный Михась снисходительно процедил:

– Не боись, узарвецца. Скольки мы осенью рванули их у костре.

Не без сожаления и даже со слезой в душе я протянул ножик Тоське. Жадность Бабы-яги не имела оправдания – она взывала к немедленному мщению…Отягощенный смертоносным грузом и сладостными грёзами о том, как зловредная старуха улетает на небеса в обнимку со своими драниками, я вошел в избу и остолбенел. За кухонным столом, обняв друг дружку за плечи, сидели и плакали мама и Баба-яга. На столе, накрытый ломтиком черного хлеба, стоял стаканчик с налитой мутной жидкостью. К нему была приставлена фотокарточка чубатого парня с озорными глазами. Рядом с мамой восседал осоловевший от сытости Витёк и сальными пальцами заправлял в рот очередной драник. Братец вылупил на мня глаза:

– Славка! Иде ты болтаешься? Ой, не могу, щас лопну!...Бабулечка, можно еще молочка?

Я, обескураженный ласковым обращением Витька к заклятому врагу, молча прошел в свою комнату, осторожно повесил бушлат
на гвоздик и вернулся к столу. Бабушка Ядвига, утирая передником лицо, пошла в сени за молоком. Мама наклонилась и тихо сказала мне на ухо:

– Сегодня было бы день рождения младшего сына. Ивась в конце 1944 года добровольцем ушел в Красную Армию и геройски погиб при взятии Берлина. Дочку Зосю в самом начале оккупации фашисты угнали в Германию, и от неё до сих пор ни слуху ни духу…

Я, вспомнив про гранату, поперхнулся драником. Баба Ядвига налила мне полную кружку холодного молока и корявыми пальцами несмело погладила по голове. Краска стыда и раскаяния обметали щёки…

…С гранатой я расстался легко и просто: утопил её в проруби пруда, чтобы ни у кого не было соблазна отправлять на небеса безвинных людей.