ПРИЛЁТ ВЕРТОЛЁТА

Володя Рыжий привстал с ящика и, насколько позволял тулуп с поднятым воротником, повертел головой, оглядывая горизонт. Было непонятно, где кончается озеро и где начинается небо, – эту дымчатую одноцветность не разграничивала даже тоненькая полоска какого-нибудь берега. Он потянулся, зевнул, отгрёб в сторону огромным прорезиненным валенком кучку замёрзшей в неестественных изгибах рыбы и громко затопал ногами:

– А теплеет к обеду!

– Тепло, из носа потекло! – беззлобно отозвался здоровяк с редким для нынешних времён именем Серафим. На него даже тулупа подходящего размера не находилось – жена распорола имевшийся и вшила в бока дополнительные шкурки лисьим мехом наружу, отчего Серафим издалека напоминал подвыпившим друзьям Чебурашку с растопыренными ушами или постаревшего и погрузневшего Бэтмена, расправившего свою побитую молью одёжку. Не отвлекаясь от лунки, Серафим переложил удочку из одной руки в другую, сдёрнул зубами рукавицу, порылся за пазухой, достал чуть помятую сигаретину и зажигалку. Потом он выплюнул на колени рукавицу и, сунув курево в рот, задымил.

– Ты, Рыжий, полегче там топочи – лёд проломишь.

За последние сутки он повторял эту фразу много раз. Володя молча сел и стал менять мормышку, цапая леску озябшими раскрасневшимися пальцами.

– А вдруг и правда проломится? Да и расколется?– спросил как можно более беззаботным тоном Милованов, надеясь, что с ним сейчас будут спорить и опровергать его глупое предположение. Но Серафим охотно согласился:

– Может. Запросто может – сколько таких случаев было.

– Как – сколько случаев было?! – помертвел Милованов, и ему стало жарко. Он обречённо оглядел льдину, медленно и придирчиво, от своего края до противоположного: сидел он у самой кромки и со вчерашнего неудачного вечера лунок не сверлил – ловил прямо так, свесив леску со льдины в чистую воду. Милованов размотал и кинул на лёд шарф, ослабил воротничок байковой рубашки. – И как же, Фима, это всё… ну, типа случалось-то?

– Как оно? Да кто ж эти подробности записывал… Ах ты, стервец… Ага, есть! Ещё попался – окушок!.. Как, говоришь, оно? Теперь уж многим из таких не до подробностей, многие уж ничего никому не расскажут!

– Почему не расска-а… А-а…

На бледном с ярко-красным сопливым носом и припухшими красными глазами лице Милованова проявились испуг и понимание. Рот его непроизвольно приобрёл форму округлого прямоугольника, как у актрис в голливудских фильмах, когда те собираются заплакать, губы задрожали, на глаза навернулись слёзы:

– Но ведь нас найдут, найдут же, да?

– Тьфу! – Володя Рыжий с удовольствием плюнул на приманку и спустил её в лунку. – На рыбаков, которые на катерах, надежды мало – не сезон ещё. Сами к какому-нибудь берегу прибьёмся. – Да?! Ты думаешь?!

– Точно. Ветер вон какой – лёд-то гоняет! Или размельтешит нас, едрит его в скарлатину, или на берег-то всё-таки вынесет.

– Ой, хорошо бы вынес-то.

– А чего тебе? Вода вон чистая кругом, харчей у нас дня на три – хлеб, колбаса… Вот, правда, водки мало: если пить – не напиваться, а по бутылке на рыло для сугреву, – то всего-то недели на полторы запас…

– На полторы? А как же на работу?!.. У-ой-й!

– Заткнись, не ной. Самим страшно! – басовито распорядился Серафим и отбросил окурок в сторону, на самый край дрейфующего ледяного островка. Аккуратно, чтобы не столкнуть и не опрокинуть, он нашарил сзади-сбоку раскладной стаканчик с остывшей водкой, выплеснул содержимое в рот и блаженно почмокал, почти не морщась:

– Хорошо-то как! Воздух-то! Ты дыши, дыши! Не вопи – не услышат!

– У-ой-й!..

– Слышь, Рыжий, а правда – неплохо бы сейчас обедик-то? Борща охота.

– А то.

– Моя-то небось вчера к вечеру наварила. А нас нет.

– У-ой-й!..

– Да не вопи ты, рыбу распугаешь… Теперь моя небось ещё утром заявила; или мужики, которые там у берега на «жигуле»-то были, сами в МЧС позвонили.

– Небось, – Володя Рыжий высунул длинный нос из амбразуры и почесал щёку о край жёсткого воротника. – Нет, я так прикидываю, колбасы на три дня не хватит. До завтра от силы.

– А ты не жри зазря – пей и всё.

– Ну, если так…

– Любит она меня, – Серафим осклабился. – Раньше-то я всё сомневался, ревновал как не знаю кто. А чего – баба молодая, красивая. Детей не завели, не вышло. Вот она и позволяла себе – там цветочки примет, тут с кем-то пообедать в ресторан сходит, здесь ещё с кем-то по улице под ручку пройдётся. Мужики-то так и липли, чтоб им, заразам, все желания отбило! Она мне в те годы мозги-то пудрила: «Ничего нет! Всё это по-дружески! Один ты у меня! А серьёзно ничего ни с кем!» А я мучился, чуть не бросил её в прострации… Вот, значит. А как-то раз летом купались, она со дна камешек достала – плоский такой ракушечник, с дырочками. А дырочки на глазки и ротик похожи. Так она встала на песке, к груди его прижала и тютюхает, будто мальца новорожденного. Я плавал неподалёку, видел – лицо у неё такое было…Ну такое, прям… Очень, значит, маленького хотелось – а бог не дал нам. Так что, мужики, – на меня такая нежность накатила, я чуть не разревелся там в воде. И, конечно, все шалости ей простил сразу. Чего уж… А сейчас-то годы прошли, я и сам твёрдо знаю: действительно любит одного меня. Так что, это к гадалке не ходи: весь город теперь на ноги подняла!

– Хорошо рассказал, – одобрил Володя Рыжий.

– Ага. Трогательно, – согласился Милованов и хлюпнул носом.

– Трогательно. Словно на исповеди, будто перед смёртушкой…

– У-ой-й!.. Что вы всё – то один, то другой!? Жилы тянете! Неохота тонуть-то! Говорил вам: давайте лодку надувную положим, а вы – водки, лучше водки! А может, всё-таки, повезёт?

– Как сложится, я же сказал…

Они помолчали. Володя Рыжий закашлялся, бросил дежурную шутку: «Проклятые рудники!», снова встал, уперев ладони в коленки:

– Старость – не радость, бубёнтыть! Затекли ноги-то. Надо здоровье поправить.

Тяжело ступая по припорошённому льду, он достал из рюкзака бутылку водки, с треском отвинтил крышку, вцепившись в неё зубами и вращая саму стеклянную тару. Потом налил в стакан Серафиму и себе с Миловановым, которому – не поленился, отнёс порцию на место.

– Спасибо.

– Не на чем. Ну, давайте, ребята, примем! – Володя Рыжий подумал и добавил: – Не чокаясь!

– Уо-о-ой!!!

– Под руку не вопи, пьём же…

Ветер переменился, волны стали биться о другой край льдины.

– Видите, мужики, чего творит? Опять на большую воду несёт!.. А мы, как говорится, живём не тужим, родине служим!

Серафим добавил:

– Сегодня одной, завтра другой.

Все натужно посмеялись.

И тут вдалеке послышался шум.

– Слышь, кто-нибудь? Летит, что ль?

Володя Рыжий сдвинул шапку, прислушался:

– Ага! Точно летит. Сейчас определим.

Все трое вскочили, послушали ещё.

– Приближается.

– Да нет, в сторону.

– Я тебе говорю – приближается. Вон же, вон – видишь, точка?

– Да где ты разглядел. Придумал. Зоркий Сокол нашёлся… Нет, погоди – кажется, и я вижу. Да, точно. Сюда летит.

– Мужики, вер-то-лёт!!

– Быстро, быстро давай!

Но все и так без команды засуетились, похватали и снесли в центр рыбацкие ящики, собрали туда же в одну кучу рыбу и все валяющиеся на льду тёмные предметы, а пустые бутылки спихнули в воду. Подбежали к вещам сами, достали из сумки белое полотнище, сшитое из двух простыней, и накрылись, замерли.

Большая металлическая стрекоза с яркой раскраской МЧС оглушительно громко прострекотала неподалёку от дрейфующего в тёмных волнах куска льдины размером с танцплощадку. Но и на этом ледяном островке сверху опять не было видно никаких следов пропавших рыбаков.

Вертолёт улетел. Мужики зашевелились, вылезли из-под простыни, аккуратно свернули маскировку и разбрелись к лункам.

Милованов засучил рукав, встал на колени и, окунув руку в холодную воду, пощупал толщину льда:

– А вот если бы летом, когда градусов тридцать, – она бы, наверное, не меньше, чем полдня таяла бы…

– Да, летом бы хорошо. Летом тут то и дело катера ходят. Живо бы обнаружили, и растаять бы не успело…

– Ну, хватит фантазировать. Глядишь, повезёт – прибьёт к берегу-то, – Серафим недобро зыркнул в ту сторону, куда улетел вертолёт. – А то, понимаешь, нашли дураков! На той неделе ребят с авторемонтного тоже унесло, так они не уследили – вертолёт их и снял со льдины-то. И что вы думаете: сорок тысяч за спасение и за одну посадку слупили!

– Сорок тысяч?!

– Ну. Это ж если на нормальное бухло перевести – четыреста бутылок считай что коту под хвост!

– Ну!

– Точно! Нашли дураков! – Милованов сунул задубевшую ладонь за пазуху и нервно засмеялся.