ОБИДА

Лёшка порадовался, что взял выходной в самый трудный день недели, а именно в понедельник. Как чувствовал. Дело в том, что друг его отца, дядя Витя, раз в неделю ездил в бассейн с группой пенсионеров. В этот статус он перешёл недавно, но жизнью был доволен. Случилось так, что дядя Витя приболел и в группе оказался недобор. Вот он и предложил вместо себя поехать своему товарищу: с хорошими людьми, такими же пенсионерами, в бассейне поплавать и в сауне погреться. Отец бассейны почему-то не любил и вместо себя откомандировал сына Лёшку. Алексей работал охранником в магазине. Несерьёзная работа для сорокалетнего мужика, но так уж сложилась жизнь. Или не сложилась: с женой развелись довольно быстро – всё ей было ни так ни эдак, уже через год после свадьбы в семье начался разлад. Жена на Лёшку обижалась, а он на жену. Супруга начала всё чаще недовольство высказывать: и учиться-то благоверный нигде не хочет, и дома не помогает, и на работе копейки получает. Работал тогда Алексей грузчиком в магазине. Потаскаешь ящики и мешки, дома уже сил ни на что не остаётся. Нет бы пожалела, приголубила.

Понятное дело, без тёщи тут не обошлось: она сразу была недовольна выбором дочери. Вот и пела той в уши. Вместе с женой талдычили: в институт надо поступать, получать высшее образование. Тогда, мол, и работа будет интересная, и зарплата хорошая.

Ну да, прямо все с высшим образованием деньги лопатой гребут.   
Не хотелось Лёшке учиться, и так 10 лет в школе отпахал. В аттестате больше троек, чем четвёрок. Пятёрки только по физкультуре и пению, какой уж тут институт? Была, правда, в те годы возможность учиться заочно. Плати только. Однако где деньги брать? И потом, чтобы учиться, надо по вечерам вместо отдыха задания какие-то выполнять, экзамены сдавать каждые полгода. Ищи дурака! А если не сдаст? Пропали денежки! Нет, не его это. Короче, жена нашла себе другого мужа, перспективного. Хорошо, что детей не родили, а то бы ещё алименты платил.

Обиделся Лёшка на жену крепко. «Ничего, – думал, – пожалеешь ещё обо мне».

Вскоре знакомый отца пристроил Алексея рядовым в пожарную часть – туда достаточно было среднего образования и хорошей физической подготовки. У пожарных зарплата тоже небольшая, но зато работа престижная. В понимании Алексея пожарный – это ж почти герой. Жизнью рискует. А пожары не каждый день случаются, значит, времени для отдыха хватать будет. Вовремя всё получилось. Потому что Лёшка с женщиной хорошей познакомился. Ларисой её звали. Алексей ей сказал при знакомстве, что работает в пожарке, товарищи у него надёжные, наплёл что-то про героические будни. Лариса всё восхищалась, гордилась им, Лёшкой. Вскоре съехались. Два месяца всего и пожить-то вместе успели, но и она взбрыкнула. Не объясняя причин, сказала только, что не о таком муже мечтала и попросила освободить жилплощадь. Вот дура! Прямо так и сказала: «Забирай свои вещи, Лёша, и освобождай жилплощадь». Хотя нет, о причине он догадывался. Выпроводила Лариса его после того, как Лёшку выперли из пожарки. Испытательный срок не прошёл. А кто виноват? Не дали человеку привыкнуть, пообтесаться, почти сразу в огонь послали. А сослуживцы нет чтобы поддержать, перед начальством заступиться, сами, по сути, выгнали. Правильно говорят: «Человек предполагает, а Бог располагает». Не прижился он в коллективе. Хотя, может, и к лучшему – работа всё-таки опасная. Пришлось охранником в магазин устраиваться. Грузчиком уже не захотел. Что ж он, дурак, что ли, спину ломать?

И опять обиделся Алексей. И на товарищей по команде – хотя какие они после этого товарищи? – и на всех женщин сразу. Им, бабам, только деньги подавай. А Лёшка хотел, чтобы его любили таким, какой он есть. Вот и остался мужик к сорока годам в квартире своих родителей без хорошей работы и без семьи. Его даже по имени-отчеству не называл никто, всё Лёшка да Лёшка.

Хотя нет, семья у него была. Родители – тоже семья. Это Лёшка ещё со школьной скамьи усвоил. Как там по-английски? Ах, да, вспомнил: « I have a family. I have a mother, a father and a little brother». Что в переводе означает: «У меня есть семья. У меня есть мама, папа и младший брат». Вот так-то. Ну, и работа какая-никакая, а есть. Однако жил Лёшка с тех пор с обидой на всех, а больше всего на жизнь.

А теперь он с группой пенсионеров приехал в бассейн. И платить недорого, и всё какое-никакое разнообразие.

Лёшка переоделся в раздевалке, принял душ, как предписывали правила на стене, и передумал окунаться в бассейн. Решил сначала погреться. Открыв дверь сауны, торопливо прошмыгнул внутрь. В сауне уже сидели несколько человек, в основном женщины. Алексей поискал, куда бы сесть, и увидел на самой верхней полке около крупного мужчины, который смутно показался знакомым, свободное местечко. Люди задвигались, расступились, и Лешка аккуратно, стараясь никого не задеть, полез наверх. Похоже, он своим появлением прервал рассказ, потому что одна из женщин спросила:

– Ну и что дальше, Леонид, дали тебе орден?

– Орден! – фыркнул мужчина, около которого сел Лёшка. – Я сразу сказал, что это дохлый номер. Да, я вытащил пять стариков, и что? Кто это оценил? Бабка одна всё плакала:

– Сынки, шкатулка у меня на тумбочке стоит. В ней вся моя жизнь, принесите.

Жалко её стало, мы с товарищем вернулись в комнату, подбежали к тумбочке, я схватил коробку. Только выбежали, потолок и рухнул. Переглянулись:

– Живы? Живы! Обошлось.

А бабулька схватила коробку и даже спасибо не сказала.

– Вот неблагодарная, – заметил невысокий бородатый мужчина.

– Нет, это другое, Сергеич. Это называется стресс.

И Леонид продолжил:

– Так вот про орден: начальник большой был на пожаре, в грудь себя кулаком бил:

– Я – Соколов, запомни мою фамилию! Если я сказал, будет тебе орден, значит, будет!

– Орден… Медаль дали очередную. «Подумаешь, Дом для престарелых горел. Подумаешь, стариков спасали. Это их работа, – явно кого-то передразнивая забасил Леонид, – и медали хватит».

Обидно, конечно. Я не Василий Тёркин. Что мне с этой медалью делать? Она у меня уже четвёртая. Лучше бы 500 рублей дали, как нашему водителю.

В голове у Алексея щёлкнуло, он вспомнил этого мужчину. Это же из-за этого Леонида, Алексея не оставили в пожарной части.

– Да что тебе эти пятьсот рублей? – вмешалась полная женщина, сидевшая на самой нижней полке. Она внимательно слушала рассказчика и в то же время втирала себе в колени какую-то смесь из маленькой баночки.

– А ты знаешь, какая у нас зарплата? – вскинулся Леонид. – Это сейчас её подняли до двадцати тыщ, в то время как другие 50 получают.   
А когда я работал, вообще копейки были. У нас никто на одном месте не работает. Попробуй проживи. У всех ещё куча подработок есть.

– Ну так вы и работаете сутки через трое. И пожары не каждый день, слава богу, случаются.

– Пожары не каждый день. А другие чрезвычайные обстоятельства? Думаете, мало? А стресс на работе?

– Ну, опять двадцать пять,– снова вмешалась та же женщина. Она перестала мазать свои колени и натирала уже локти и плечи.

– Михалыч, не обращай внимания, рассказывай, – стали просить остальные.

Чувствовалось, что Леонида задели слова дамы, и он взволнованно продолжил:

– Вот как-то раз вызвали нас с полицией по одному адресу. Мужик требовал денег и грозился взорвать дом. Когда мы вошли в подъезд, газом воняло на все этажи. А он, гад, кричит, что если денег не будет, то чиркнет спичкой. Слышно, как он коробком трясёт за дверью. Мы с моим напарником Женькой велели полицейским выйти из дома, жильцов они ещё раньше вывели, а сами решили выламывать дверь. Вы поймите, разбега нет, и только одна попытка. Ответственность страшная.   
А вдруг не все вышли? Тогда, если рванёт… Женька (он меня покрепче) отошел к стенке, перекрестился: я смотрю, а у него рука дрожит. Приготовились. Он три шага сделал, в дверь плечом вдарил, ура! – вышиб. Я нырнул в проём и на мужика навалился. Коробок выхватил, подальше отшвырнул и, простите меня женщины, кулаком ему по морде раз и другой. Те, что из полиции, примчались, меня от мужика отдирают. Думаете, почему?

– Ну, защитить, наверное, того хотели, – сказал кто-то из женщин.

– Чтобы на тебя жалоб не было, – предположила другая.

– Нет, девоньки. Чтобы тоже по морде дать. Стресс надо было выпустить. Ведь все могли на воздух взлететь.

Дверь в парную открылась.

– Освобождайте помещение! – шутливо гаркнул высокий мужчина лет семидесяти. Он стащил с головы шапочку для бассейна и надел войлочный колпак в виде шлема для лётчиков. Забавно. Лёшке сразу захотелось что-нибудь похожее приобрести. На всякий случай. Вдруг пригодится.

Алексей успел заметить, что у мужика были тёмные волосы, сквозь которые просвечивала розовая лысина. «Красит, что ли?» – удивился Лёшка. Но присмотреться не успел. Следом за мужчиной вошли ещё несколько человек. Сразу стало тесно.

– Ну что, все прогрелись? В бассейн? – спросил Леонид, однако это прозвучало не как вопрос, а как команда.

Женщины закряхтели, сползли аккуратно вниз, нащупывая ногами сланцы, освобождая места вошедшим. Немолодая пышная женщина в раздельном купальнике в горох как раз начала выпрямляться, когда Алексей, зацепившись ногой за простыню, нырнул вниз головой. Он угодил лицом как раз промеж грудей дамы, что спасло его от падения на пол и от сотрясения головного мозга. Женщина негромко вскрикнула то ли от боли, то ли от неожиданности, то ли от восхищения. Лёшка заелозил, пытаясь встать и поднять голову, но у него всё никак не получалось.

– Да ты, сынок, не торопись, – произнесла обладательница пышной груди. Народ ахнул, а потом громко захохотал.

– Ну что, Нина Петровна, – сказал худой мужик, медаль тебе надо выдать за спасение.

– Это не ей, это её грудям, – хохоча добавил кто-то.

– А новенький-то молодец, вылезать из бюста не торопится, – вставил третий. – И Нина наша, глядите, какая довольная. Эй, парень, теперь как порядочный человек ты обязан на ней жениться!

Лёшка наконец-то принял горизонтальное положение и сконфуженно хихикнув, пошёл в бассейн. Вода была хорошая: чистая, в меру прохладная. Алексей плавал с удовольствием, а все, кто оказывался рядом, нет-нет да поглядывали на него, продолжая хихикать. Только Нина Петровна проплывала мимо Лёшки с непроницаемым лицом, чтобы не смущать мужчину ещё больше. Минут через двадцать люди из сауны начали возвращаться в бассейн. Лёшка внимательно следил за Леонидом. Как только тот подплыл к лесенке и начал подниматься наверх, Лёшка поспешил следом.

Зашли в парилку.

– Расскажите ещё что-нибудь, пока греемся, – попросил Алексей.

– Ну, слушай. На ДТП частенько вызывают. Был случай, когда легковушка в КамАЗ влетела. Парню ноги сдавило. Дверь выдрали, пытаемся парня вытащить, а никак – ноги зажаты. Он смотрит на меня и кричит:

– Помогите, вытащите ноги, больно очень! Спасите!

Я, понятное дело, нервничаю. Парню всего лет тридцать. У меня сыну столько было, когда он в Афгане погиб.

– У вас сын погиб? – тихо спросил Лёшка.

– Два. Первый в Афганистане, а второй в прошлом году на СВО.   
Я так просил в военкомате его не забирать. Объяснял, что наша семья долг перед Родиной выполнила. Пусть бы оставили нам с матерью хотя бы младшего. Куда там! И слушать ничего не стали. А через два месяца –   
всё, и младший погиб.

Леонид опустил голову, поморгал, вытер глаза. Помолчал.

– Так вот, – продолжил он опять, – пытаюсь железо отжать, наклонился, а парень мне прямо в ухо кричит. Тут медики подъехали, подбежали к нам. Говорю:

– Вколите ему обезболивающее, что ли. Работать невозможно.

– Почему невозможно? – не понял Лёшка.

– Почему? Да потому что жалко его так, что сил нету. А это отвлекает, мысли путает. Тут надо побыстрее всё сделать и без ошибок. После того как пареньку сделали укол в плечо, он «уплыл». Дальше работали в тишине. Когда вытащили наконец его из машины и на носилки уложили, я поинтересовался, что будет у парня с ногами. Врачи только ладонью провели по воздуху, показали, что отрежут: спасать там было нечего, всё раздроблено. Да… долго он мне потом снился, с год, наверное. Я как глаза закрою, так его и вижу. И в церковь ходил свечки ставить, и дома молитвы читал – не помогало. Потом уж мне сказали, что парнишка через месяц после аварии умер. Вот так-то, а я и не   
знал.

– Скажите, вы всех к себе на работу берёте? – Алексей перешёл к мучавшему его вопросу. – По какому принципу отбор делаете?

– По какому принципу, говоришь? Берём тех, кто сможет работать в команде.

Лешке на секунду показалось, что в глазах мужчины мелькнуло узнавание.

– Вот дали нам паренька одного. Взяли мы его на первый пожар. Как раз подвал горел. Страшно. И вообще, самый страшный пожар, это когда подвал горит.

– Почему? – удивился кто-то.

Сауна опять была заполнена людьми. Женщины натирали друг друга кто солью, кто мёдом, но слушали внимательно. Старались ничего не упустить. На вновь входящих – шикали. Сидеть уже было негде, но покидать сауну никто не торопился. Рассказчик посмотрел на всех внимательно, пожал плечами и продолжил:

– Потому что пространства мало, потолок низко, видно плохо, а ходов много. Заблудиться опять же можно в дыму. Мы парню сказали:

– Твоё дело стоять за нами, наблюдать и ничего не делать. Но недолго он пробыл с нами. Сбежал.

– Обиделись на него? – поинтересовался мужчина, вошедший в парную позднее всех, но успевший услышать историю про подвал.

– Да чего тут обижаться? Мы этого ждали. Это нормально. Первый раз парень в такую передрягу попал. Страшно. Впрочем, всем страшно. И нам тоже. Но мы привычные. Поймите, нет ни одного человека, который бы не боялся. За первый раз осуждать нельзя. Когда второй раз на пожар пришлось ехать, мы его предупредили:

– Всё как в тот раз – смотри и ничего не делай, не суйся. Но будь с нами до конца.

Леонид внимательно посмотрел на Лёшку и продолжил:

– Сбежал опять…

И стал объяснять то ли всем, то ли конкретно Лёшке:

– Пришлось нам прямо сказать ему, чтобы уходил.

– Обиделись всё-таки, – констатировал тот же мужчина.

– Да нет, тут другое. Вот парень обиделся почему-то. Возмущался, объяснений требовал. Или не понял ничего, или дураком прикинулся. Мы без всяких объяснений отказались с ним работать. А как иначе?   
Я должен доверять товарищам. Посмотрите на меня: я вешу около ста килограммов, да ещё на мне БОП, – и видя недоумение на лицах слушателей пояснил: – боевая одежда пожарного. Это ещё 30–40 кг. Случись что со мной, меня один человек не вытащит. В нашем расчёте в тот раз должно было быть три человека. В товарище надо быть уверенным как в самом себе. Нас тоже семьи дома ждут. Поэтому – трое вошли в горящее помещение, трое и вышли. Или не вышел никто. Такие правила.

И опять повернулся к Лёшке:

– Понял?

– Понял, – буркнул Алексей, – пойду поплаваю, а то домой скоро.

В автобусе Лёшка ехал задумчивый, с опущенной головой. На новых знакомых старался не смотреть. Наверное, впервые в жизни ему было не обидно, а стыдно.