МАРУСЯ. Татьяна Гурина-Зубарева От автора: Летом 1910 года мне предстояла экспедиция в Пудожский уезд в дальние деревни на границе с Каргополем. Даже не подозревал, что она принесёт много радости в те дни и на всю жизнь. \* Во время учёбы в гимназии, вечерами и как позволяло время, работал рассыльным при небольшой конторе в нашем уездном городке. Учитель по чистописанию хвалил меня за красивый почерк, быстроту и грамотность. И по окончанию учёбы, он направил меня на почту клерком. Работы так много, что незаметно полетели два года. Я уже зарабатывал небольшие деньги и тут подвернулся случай – помог чиновнику из казначейства. Он расплатился щедро и позвал меня в Петербург. Так обрадовался – уехал за ним следом. Начинал совсем с маленькой должности и дошёл до разъездного инспектора с частыми поездками по волостям, уездам. К тридцати годам, у меня чиновника средней руки, в городе есть своё совсем маленькое жильё – комната и кухня с печным отоплением, расположение начальника и знакомых чуть ли не в каждом уездном городе – купцы, мещане, дворяне, извозчики, смотрители постоялых домов, хозяева гостинец и столовых, всех и не перечесть. С одними приветствия, как со старыми знакомыми, с другими на расстоянии, третьи же не замечают меня. И тут меня переводят в Петрозаводск на должность старшего инспектора с жалованием выше. Что делать? Сдал квартиру скромной даме. С небольшим багажом отправился на новое место службы. Мне выделили квартирку совсем недалеко от конторы. Обустроиться так и не успел – уходил рано, возвращался, когда уже темно. Принимая дела, захватила бумажная работа – надо всё перебрать, перечитать, разложить, сшить, создать удобную картотеку. По весне, не видя продыху, посреди дня отправился в харчевню. Каково же было моё удивление, рассаживаясь у окна, напротив увидел знакомое лицо. Ба! Это же купец. «Откуда, откуда?» - вспоминал я. По всей видимости он меня узнал и дружелюбно поздоровался. С.: Приехал по своей купеческой надобности, пока дороги стоят, а тоть потом разнесёт и не проехать до лета. Автор: Вы ..? – запнулся. С.: Так ясь приезжал к вам прошлым годом – оформляли документы по казначейству. Автор: Вы из..? – опять усердно вспоминал. С.:Из деревни, купец Пудожского уезда Семён Макарович … Вы мне тогда много помогли. От автора: Я вспомнил, и мы разговорились. \* Настало лето. И я, отправляясь с инспекцией по дальним деревням, помнил слова купца о дорогах и о том, что он приглашал к себе в гости, сомнений нет – начну там работу. Заранее отправил ему письмо с сообщением о моём приезде. Сел на ближайшую баржу, она оказалось шла до Шалы. Оттуда на баркасе до Пудожа. Купец уже как два дня ждал и несмотря на позднее время, мы отправились в дорогу. С.: К утру будем на месте. Лошадь моя такая умная – всегда к дому меня доставит, даже если задремлю. Автор: Семён Макарович по-хозяйски объяснил, почему мы отправились в путь без задержки. С.: Вишь, лошадей я взял под закупки. А сейчас острая пора – без лошади в деревне никак: сажать надоть, боронить надоть, сено, солому… Автор: Умудрился задремать почти сразу под его какой-то сладкий говорок, от дневной усталости, и от покачивания повозки. Оглобли брякнули об землю, и я очнулся. Уже рассвело, а может только что село солнце? Где-то сквозь деревья мерцали лучи и малиново-жёлтое зарево озаряло пол небосклона. Лето с белыми ночами здесь совсем короткое. Только солнышко скроется, смотришь уже поднимается. И скоро видать поднимется. Такая пронзительная тишина и удивительной чистоты, и запаха леса воздух. Семён Макарович освободил лошадей, и они спустились к воде. – Что за река? С.: Так – Водла, любимица наша. Автор: Я искупнулся. Купец, видя моё удовольствие, так же скинул сапоги и штаны, окупнулся. С.: Ох водица хороша. Ах, как ногам-то вольно, - только и приговаривал. Автор: Вода подействовала ободряюще – теперь уж не спал, не дремал, а слушал напевный говор моего путеводителя. С.: Так вот я и говорю, Маруся – толковая девка растёт. На днях спрашиваю: «Сенокос нынче ранний?» Она мне всё обсказала, я и заслушался. Не знаю, в кого она? Отец её Гришка не то, не её. Он только домашних гонять может. Параскева-мать девицы – молчунья, всё сама на себя: что она думает никто не узнает. Я ведь одно время, как совсем молод был поглядывал на неё – красивой девицей уродилась. Как-то лёг я на сеновале и всё разложил: что у нас с ней будет, есль возьму в жёны? Думаю – ничего. Помучался целое лето. Её увижу – всё забываю. Прилягу спать – нет, не в ту сторону смотрю. Отправил меня отец, ещё в начале лета, в дальний приход, что по дороге на Каргополь, к купцу-Александру. А у него несколько дней, как вернулась дочь с учёбы. Отправлял он её изучать лекарское дело. Вышла на крыльцо – вся такая чистенькая, хорошая, ах!. В то время ещё мысли поглощала Параскева, так что не особо и глаз загорелся. Потом, мне думалось, что Мария – барышня не по мне. По осени отец ещё раз отправил с надобностью туда же. К тому времени мои метания поутихли. И тут, как увидел Марию Александровну в чёрном шашуне, интересной взору моему. Она же, усмотрев мой удивлённый взгляд, хохотнула. Ах, ты ещё и смеёшься надо мной. С того времени стал искать причину съездить туда. Не дождавшись от отца указаний, снарядил коня и айда уже по сумеркам, да в размытую дорогу. Но домчался быстро. К тому времени вовсе стемнело так, что порой ног-то не видно, такие ночи пошли чёрные. Ворота закрыты на засовы. Туда-сюда, вдоль изгороди мой жеребец вытоптал дорожку поди. Вернулся ни с чем. Отец бранит: «Почём коня брал? Ему работы и так много днём, так ты ещё и по ночам гоняешь!» Собрали по осени обозы с товарами на Пудож. В центральной деревне нас поджидал так же с телегами отец Марии. Как же удивился, увидев выходящую из местной лавки её саму. Тут-то не упустил возможности быть к ней поближе. Барышня всё хихикает. Во даёт! Переглядываемся. Я вся серьёзность, но её держу в поле зрения. Как все дела выправили, отправились в обратную дорогу. Пришлось схитрить и подделать так, чтоб Марьина повозка шла последней. По пути привязал своего коня позади её телеги, а сам к Марии запрыгнул. Она раскраснелась, примолкла. Разговорились и всю дорогу о чём-то судачили, но спроси меня о чём, не припомню. И как начались заморозки, отправили сватов. Вот я ждал их возвращения! Решил: если скажет «нет», женюсь на Параскеве. А если «да»! … Ах, и сладка она для меня. Свадьбу играли на Николу-зимнего. Погода нам улыбалась! Солнце на весь день. Мороз. Мы счастливые в повозке под тулупами. \* Потом, спустя года два узнал, что Параскева осенью ушла жить в дальнюю баню. С того времени она говорит мало. А весной к ней повадился похаживать Гришка. Так они и свадьбу быстро играли, чтоб не позорить девку. Молодые перебрались в дедов дом на другом краю деревни. Только стали доходить слухи, что этот муж бьёт жену. И женщина потеряла их первенца. Как-то пришёл он просить работу: «Не дотянуть до лета. Все запасы закончились.» Я ему: «Ты больше кулаки-то на жинку распускай, так и будешь жить плохо.» Обиделся, ушёл ни с чем. Параскева не выдержала - ушла жить в ту самую баню. Закралась мне мысль – надо её увидеть, вот сверлит и сверлит. К тому времени я уже перебрался в амбар спать. Это, где ты будешь жить. Сколько себя помню, там в тёплое время жил, но в самую жару – на сеновале, в остальное время в облюбованном месте. Ночью спать не могу – сверлит. Вышел на улицу. Солнце скрылось. Сумрачно из-за низких облаков. Ноги сами привели к той баньке. Открыл первую дверь, она и не скрипнула. Только и разглядел – её испуганные глаза. Тут я познал такую любовь, батюшка дорогой, какая же она бывает сладка. Параскева, ах, Параскева! Редко, очень редко похаживал к ней – любушке своей. Вот ты скажешь – а как же Мария? Жену-то люблю. Тут же совсем другое. Вот как-то отлюбили мы и слышу: П.: Понесла я, Сёмушка. Уж поди месяца два как. С.: Что? - я запнулся, приподнялся, - а Гришка что ж? П.: С ним не спала с весны, как ушла. Он приходит, а я его гоню. Тут я задумался – сгублю ведь девку. Как-то возвращаюсь с полей, а ко мне бежит моя Мария. Мария: Надо повозку, Параскеву отвезти в Пудож к врачам! - Что случилось? Мария: Гришка её побил, так сильно, она еле жива. На телеге перевезли к нам, но надо к врачам! Я уже и не слушал. Не узнал её – всё лицо синее. Снарядил повозки. Отправил брата. Она только успела шепнуть: «Не трогай дурака.» Сдержал данное обещание – не трогал Гришку, но и на работы больше не брал. По осени повезли товар с обозом. Тут несчастный появился. Г.: Возьми меня в помощники. С.: Ты ведь знаешь почему не беру. Г.: Возьми. К Параскеве пойду – прощения просить буду, обратно её привезу. С.: Чтоб опять бить её? Г.: Она ж …, - он запнулся, понял, если будет спорить, то не поедет, - возьми. С.: Я обрадовался тому, что он прощения надумал просить – это хорошо. Так вернулась Параскева в деревню. Как-то по утру отправился к свёкру, глядь кто-то идёт впереди. Параскева! Она идёт в ту же деревню к бабке, та совсем стара стала, попроведовать её внучка решила. Ох, что ж началось! Как же люба для меня эта женщина. Не поверишь - до сих пор, как вспоминаю её в ступор меня вводят, те воспоминания. Как мы любили! Завернули на зимник и там отлюбили так, что, не помня себя добрались до деревни к вечеру. Договорились – по сумеркам следующего дня встретимся за холмом на обратном пути. И опять на зимник. Не забыть мне эти два раза с ней наедине, эту ночь, не забыть! Ах! Домой возвращались с рассветом, на подъезде расстались. И тут любовь моя говорит: П.: Сёмушка, больше мы не будем встречаться. Запомни – никогда и нигде! С.: Параскева! Любушка моя!.. С.: Она молча ушла, не оглядываясь по полям. С этого времени, наши тайные встречи прекратились. Вот только терзает меня вопрос: моя ли это дочь – Маруся? Думаю, что моя. Всё сходится. Как-то поспрашивал, об этих женских делах у Марии, когда она сыном понесла, та обстоятельно обсказала. Я посчитал – моя. С этого времени стараюсь Марусю привечать. Сегодня она придёт к вам в амбар – помыть, порядок навесть. Всегда ей щедро плачу. Автор: Всё это время, я слушал, как завороженный. Тронула меня эта история. \* Совсем ранним утром мы прибыли в деревню. Но уже, такое впечатление, никто не спал. Хозяйки или дети вели коров и овец на пастбище. Где-то слышно, как направляют косы. Петухи перекликаются звонким – ку-ка-ре-ку. Кто-то уже сходил по воду и возвращается, неся на коромысле два деревянных ведра. Детвора и та не спит. – Так рано деревня просыпается? – удивился я. С.: Хорош человек, лето – зиму кормит. Летом не похлопаешь – зимой не полопаешь. Да, это сезон такой напряжённый. Все сейчас пойдут на поля, а кто-то уже ушёл. Опустеет в миг деревня. Хозяин показал мне амбар. С.: Там по лестнице наверху есть комната. Расположишься там, - крякнул по-мужски. Автор: Комнату, я нашёл пыльной, окно не мытое. Никто не жил здесь давно. Спать хотелось так, что я не раздеваясь свалился на деревянную узкую кровать. Выспался, теперь надо помыться и ополоснуть пыльную одежду. За деревней широкая река разделяет поля. Разнотравье несёт совсем необыкновенный запах лета. По бережку, в стороне за изгибом реки и за зарослями ивняка, обнаружил совсем неплохой песчаный бережок. Забрёл в воду прямо в чём был – так и постираю заодно. Тёплая вода захватила меня, овладела моим телом. Выходить совсем не хотелось. Наполоскавшись, я снял с себя мокрые одеяния и нагишом купался ещё долго. Выходил на песок, катался, нежился и вновь купался. Как же давно вот так не бывал на речке, и по-мальчишески не считая часы, забывая о времени – не отдыхал с детства. Уже одежда высохла под палящим солнцем и в животе заурчало, только тогда, опомнившись отправился обратно. Возвращаясь, пожалел, что не взял ведро под воду, придётся идти вновь. Хочется нагреть кипятка для чая. Что такое? Жильё моё преобразилось – так чисто, свежо, ни пыли, ни паутины, кровать перестелена, рядом даже половичок, стол и окно вымыты. А полы - полы выскреблены. Вслед вошла девушка. Какие красивые глаза, румянец во всю щёку, коса растрепалась и мелкие пряди поприлипли ко лбу и к щекам. Подол сарафана поднят под пояс, видны красные коленки. Видимо я остолбенел. Девушка засмущалась, но спросила: М.: Хорошо ли вам, сударь? Может ещё поди чего ль надоть? Только скажите. Воды вам сейчас принесу. Автор: Маруся… М.: Почём вы знаете моё имя? Автор: Откуда? Семён Макарович сказывал, что пришлёт смекалистую девицу-Марусю, комнату помыть. Молодец! А по воду я сам схожу. М.: Мне велено ещё покормить вас – молоко и хлеб сейчас принесу. А ужин будет вечером, как все вернутся. Автор: Я б ещё чаю откушал… М.: Спрошу у Марии Александровны, будет ли она самовар ставить? Автор:Так произошло моё первое знакомство с Марусей. \* Началась моя экспедиция по деревням. Их оказалось так много, что работать и записывать карточки приходилось по ночам, благо ночи светлые. Приноровился договариваться, чтоб брали меня то до одной деревни, то до развилки. Так же обратно – чтоб меня подобрали до дому. Но и пешком выходил очень много. Как-то вечером Маруся пришла с корытом помыть моё жилище. Автор: Маруся, сколько тебе лет? М.: Так осемнадцать. Автор: Семнадцать? М.: Говорю же. Автор: Читать и писать умеешь? М.: Почём вы спрашиваете? Автор: Маруся, отвечай! М.: Училась четыре года у местного дьякона при школе. И батюшка с церкви нам Библию читал. Они так сказали – дескать я смышлёная. А я читать умею и писать не забыла. Автор: Цифры помнишь? М.: Почём вы…? Автор: Маруся! М.: Так помню. Автор: Садись, вот эти карточки лежат, вот тут поставь цифры по порядку, - показал как надо. Маруся справилась быстро. Я пока подготовил ещё с десяток, и она продолжила. Шаг за шагом, мы с ней начали оформлять прописанные экземпляры. Работа пошла. - Пойду на реку искупнусь, да и одежду пополоскать надо. М.: Я пока здесь помою. Потом приду тоже искупаться. Автор: Маруся, а ты стричь умеешь? М.: Кого стричь? Автор: Я зарос совсем, да и жарко. М.: Ножницы возьму у Марии Александровны и прибегу. Автор: Я сам возьму и сам отдам потом. Только я постирал и искупался, как прибежала девица. М.: Давайте, по- быстрому вас подстригу, а то брат прискакал – тятька ругается, что я долго и поздно до вас ушла. Автор: А я-то нагишом – всё висит на кустах… - Поди сюда. М.: Как же? Ведь сырая буду… Автор: Сама говорила купаться хочешь. Вот отцу и скажешь – мол купаться ходила. М.:А…, - она махнула рукой и зашла в чём была. Автор: Только она начала касаться головы, во мне сдвинулись– разум и чувства, желание, и трепет…всё перемешалось и накрыло. Мои губы отыскали её губы. Девушка замерла толи от неожиданности, толи от предчувствия желания познать. Как мы очутились под ветвями и в какой момент Маруся «потеряла» юбки, я уж не вспомню. Никогда больше не испытывал такого горячего и всё поглощающего опьянения. Маруся пылала и так любила, видимо поэтому и я и она потеряли головы. Мы остывали в воде, но вновь и вновь возвращались в наше ложе любви. Ночь, всю ночь мы любили и не видели ничего вокруг. Очнулись, когда первые петухи начали свои переклички. М.: Сейчас сельчане пойдут. Всё, государь, всё мне пора. Автор:Моя возлюбленная вырывалась, одевалась и приводила себя в порядок под моими поцелуями. Какое-то время мы не виделись, Маруся не появлялась. Деревенские же жители как-то странно стали на меня озираться. Уже середина лета. Селяне заняты сенокосом. По прежнему деревня с рассветом пустеет. Я ухожу или уезжаю с оказией в ещё не пройденные мною места. Осталось совсем немного, работа подходит к завершению. У пробегающего мимо Марусиного брата поинтересовался мол, где сестра. Брат: Это её батя за волосы, за косы выволок. Теперь она с мамкой на дальних покосах, на зимнике живут. Автор: Чувствуя вину, что-то неладное, по утру отправился в ту сторону. Издали узнал знаковую фигуру. Кустами и оврагами подкрался поближе, прислушался – никого вроде нет. – Маруся…, - позвал. Мы рухнули в копну сена. Как же это можно! Как же это хорошо! Солнце зашло в зенит. Невыносимо жарко. М.: Мне пора, а то мамка заподозрит. Автор: Мне скоро уезжать. Что будем делать? М.: Потерпи недели две… Автор: А что такое? Маруся убежала. \* Бумага вся выписана, карточки лежат без дела, так как чернила закончились и последнее перо сломалось. Я засобирался. Август на носу – пора, батенька, пора. А Маруся? И так передумал и эдак. Что ж нам делать? И тут в пик моих измышлений, поздно уже, заходит ко мне Семён Макарович. С.: Я к тебе по делу, служивый. До меня тут дошли слухи, что из-за тебя отец Марусю побил. Автор: Да, я знаю. С.: Что ты знаешь? Отчего ж тогда не вступился? Автор: Так это… это ж отец её… М.: Значит он может бить дитя? Автор: Нет, конечно, нет… С.: Вот то-то и оно. О чём думу думаешь? Автор: Если здесь она останется – отец опять будет обижать её. Если… С.: Или ты возьмёшь девку с собой? Автор: Над этим сейчас как раз размышляю. С.: Вот! Попрошу Марью Александровну собрать в дорогу: поискать какую одежду, ботиночки или что там ещё – соберём девицу. До Пудожа обоз собираю – отвезу. На билеты вам дам и на первое время. Возьмёшь Марусю? Автор: Так возьму. Я ещё должен с вами рассчитаться за комнату и за столование. С.: Ничего ты мне не должен. Всё потратишь на девку там в Петрозаводске. Сейчас пойду, а то меня совсем жена не видит. Поди уж все глаза просмотрела. Вернее после обговорим. После завтра рано по утру, а может и раньше – поедете. Пусть хоть она выучится. У неё получится. А ты с ней счастлив будешь и она тебя не подведёт. Автор: Эти напутственные слова сбылись. Поздно вечером, ещё солнце не село, мы собрались в дорогу. Маруся появилась на крыльце усадьбы купца. И я её по началу не узнал – барышня, одно слово. Волосы гладко зачёсаны, одежда совсем другая, не девичья. Девушка похорошела и разом повзрослела. Нас вышла провожать вся деревня. Кто-то плакал, кто-то крестил вслед. Кто-то просто смотрел. Детвора побежала сзади. Деревенские проводы они такие. \* Дорога домой оказалась совсем короткой – Маруся рядом. Уже, когда расположились на барже, девушка выдала: М.: Понесла я, - сама покраснела, виновато опустила глаза, - ребёночек у нас будет… Автор: Маруся что? Почему ж раньше-то не сказала? М.: Думала: скажу – передумает, вернёт меня домой. Автор: Нет, не верну, - обнял свою ненаглядную. Я окунулся в работу – всё, что привёз надо разобрать, разбить, посчитать, вывести данные. Маруся занималась домашними делами, да так искусно, мне, порой, доставляло удовольствие её такая забота о нашей квартирке и нашем совместном проживании. Но… обещал же отвести на учёбу, а сам и не побеспокоился. Куда же податься? Убежал как-то посреди для, сославшись на важную встречу, в школу, где готовят сестёр милосердия. Ректор принял меня, с внимание выслушал. Р.: Батюшка, вы бы пораньше, миленький, пришли. Сейчас все списки готовы, девушки выбраны и не с четырьмя классами. Автор: Как? Мы опоздали? Р.: Батюшка, говорю же вам – списки все составлены, девицы скоро прибудут. Автор: А слушателей набираете? Р.: Хм…, - он помолчал, - интересно, интересно. Взвесить и обсудить бы… Приходите в конце недели. Попробую поговорить… Автор: Марусе ничего про этот разговор не обмолвился. Расстроился, но и надежду не терял. Дождался назначенного часа. Р.: Батенька, вы хорошую идею мне подали. Замечательную. Собрали совет, так и так предложил. Поддержали ведь! Многие отцы приходят с ходатайством о дочерях, с заботой об их образовании, ан места-то уже нет. Так пусть слушают. Автор: Так вы нас берёте? Вернее Маруся сможет учиться? Р.: Милостивый государь, так да!. Только слушателем, без пансиона, без проживания, с одним обедом. Она слушает и только, но работы будет сдавать как все. А мы по окончанию курса посмотрим, уже по оценкам дадим заключение – оставим её на будущий семестр или нет. Автор: Какие хорошие новости! – я не скрывал своей радости. – Так жильё не требуется, а то, что один раз покушает – даже замечательно! Мы обговорили всё детально, сделали необходимые записи. Марусино лицо надо было видеть. Счастье неописуемое! Кто бы мог подумать, что так всё отлично сложится - деревенская девица из далёкого края будет учиться наравне с другими девушками! Не наравне – моя душа преувеличила, но я рад вместе с ней, пусть она так думает. Пошили ей, какое полагается, платье ученицы с фартуком и нарукавниками. Купили ранец, да и всё для учёбы. И с осени Маруся пошла на учёбу. Вечером вместе приготовили ужин и счастливые, не переставая улыбаться обнявшись сидели на крылечке. С последней баржей, глухой осенью, я отправлял документы в Пудож, также послал письмо на имя Семёна Макаровича: «Маруся пошла учиться с сентября слушателем при школе сестёр милосердия.» И коротенько обсказал что да как. Передал приветы всем кого знаю. Маруся обрадовалась и опечалилась. М.: Как же ты придумал. А я с учёбой совсем забыла об родных. Если б сказал заранее, то я написала… Ох, как хорошо бы я написала. Но спасибо, хоть ты об них подумал. \* Автор: Душа моя училась усердно. Пришлось по случаю купить ещё одну конторку, одной нам не стало хватать. У меня своих бумаг полным-полно, амбарные тетради, книги… На своём -ученица с любовью разложила все свои школьные принадлежности. Некоторое время не отходила – это же первая её вещь! Надо заметить, Маруся хранила и относилась бережно, содержала в полном порядке. Удивляла она меня своим трудолюбием – мало того, что училась с упорством, так и находила работу. Однажды, на каком-то базаре увидав мочала, выспросила, как да что и там же взяла материалу в долг. «Крутила» их вечерами, читая или запоминая прочитанное. Да так ловко, что задался вопросом: - Ты училась этому что ль? А где взяла сырьё? М.: Взяла на базаре, продам верну деньги. Где такому научиться? Поняла, как продавец показал, - Маруся обсказала и показала. Автор: А если не выручишь денег, долг-то отдавать всё равно придётся! Тогда что? М.: Выручу, выручу. Автор: Первую, небольшую пробную партию Маруся продала на базаре. Странное дело, долг она вернула, но и с прибылью пришла: два бублика, булка, ржаной каравай, два петушка и три кусочка сахара, в придачу несколько копеек. М.: Вот смотри, смотри – моя работа принесла нам еды. Автор: Молодец, моя красавица. М.: На эти деньги ещё возьму с частью в долг. Автор: Очень хорошо, справишься? Да, и не во вред учёбе! М.: Так я когда кручу, лучше запоминаю. Автор: Но радовалась она недолго: сырьё-материал на третий договор закончился. Пр.: Лапти плести умеешь? У тебя получится, - посоветовал ей продавец. М.: Так где ж сейчас лыко-то взять? Пр.: Поспрашивай, где и найдёшь. Автор: Лыко не нашла. Но решила она платовья готовить: взяла отрез и сделала один плат для себя. Обвязала его как-то искусно. Девицы в школе оценили и захотели такие же. На уроках по трудолюбию девушек учили всяким женским рукоделиям – шитью, вязанию, готовке еды, даже стирке и прочему. Вот моя Маруся что удумала – так на следующем уроке показала как да что. И это проявились первые организаторские способности. Отношения с ученицами в классе всегда складывались на отлично. Теперь труженица опять взяла в долг. Платочки, головные женские уборы с обработанным краем у неё получались превосходно. Товар на базаре уходил не сразу, но приносил доход по чуть-чуть. С приходом холодов и морозов, базары пополнились приезжими купцами. Они привезли свои товары и закупались здесь для продажи там у себя. И Марусины платки все разобрали. На уже вырученные деньги купили моей красавице зимнюю одежду. Ох, как же она хороша! \* Выбрав время, сходил к ректору, побеспокоил его волнующим меня вопросами: - Какие успехи Маруся показывает в школе? В классе? На уроках? Какие отзывы дают о ней учителя? Р.: Ваша девица нас удивляет. Маруся очень старается, такая кропотливая в учёбе. Знаний ей, конечно, не хватает, но это дело времени. Она быстро нагонит. Приходите весной. Автор: Весной мы ждём ребёнка. Ректор встал и прошёлся по кабинету. Р.: Постарайтесь, чтоб она занятий не пропускала. Ей нужно закончить этот год. Нужно! От этого будет зависеть, как мы примем её на следующий семестр. Понимаете? Автор: Как значит? У неё будет шанс учиться в классе? Р.: Правильно понимаете. Так что жду вас весной. Автор: Мы попрощались и я уже подошёл к двери. Р.: Батенька …, - услышал я позади, - постойте. Автор: Настороженно вернулся. «А вдруг передумал…» - встревожился я. Р.: Милостивый сударь, … - он явно мялся, - так… да что там . Я слышал вы не женаты? Автор: Нет, не женаты. Р.: Как же так, батенька. Какой пример для девиц? Она же находится среди девушек! Автор: Так,… - теперь замялся я. Р.: Послушайте меня, старика: Маруся хорошая девушка. Она будет такой же хорошей женой и хозяйкой. Тем более вы ждёте дитя. Автор: Пока жалование моё хватает нам на житьё-бытьё. Откладываю понемногу… Р.: Не в деньгах дело, милый друг. Вы не поверите, но моя жена – Клавдия Алексеевна ведь из крестьянской семьи. И взял я её в жёны за её добродетель. Прожил с ней душа в душу, ох, батенька, всю жизнь. И лучшей души не встречал. Ваша Маруся напоминает мне о моей молодой Клавдии – добра, умна, скромна, хозяйственна, заботлива и верна. Что же лучше, сударь? – он обошёл стол, - моя Клавдия Алексеевна выучилась и теперь смотрит за девушками в пансионе. И у вас всё получится: Маруся выучится – дайте ей время. Он присел в кресло. – Вот увидите! А сейчас решите этот вопрос. Автор: Я раскланялся, поблагодарил. Мысль старика засела. К зимнему празднику подготовлюсь. \* Как-то рано по утру, стук в двери. Маруся уже ушла- ей идти дальше. Моё же казначейство совсем рядом. Открываю. – Семён Макарович! – оторопел я. Мы радушно встретились. С.: Вчера приехал с товаром да за закупками. Автор: Что ж не к нам? Где остановились? Как надолго? – засыпал купца вопросами, - вот ещё полчаса и я ушёл бы на службу. С.: Поэтому я так рано пришёл. Вы уже извиняйте. Где ж Маруся? Автор: Она уходит раньше – ей пол часа идти до школы и там приготовиться надо. Рассказал вкратце о разговоре с ректором, о Марусиных торговых успехах. Семён Макарович весь святился. С.: Молодец девка! Письмо ваше получил. Моя душа – Мария Александровна аж всплакнула. Дал вашу весточку Марусиному брату. Тот дома несколько раз читал всем, кто заходил услышать новости. Принёс обратно со словами: «Мамка просила вас, батюшка, отдать ей это письмо. Уж больно сильно оно её греет». Отдал. Попросил священника молебен за вас с Марусей. Так теперь всей деревней молимся кряду все службы. Так то, сударь! Не подведите людей. Женились ли? Венчались где? Автор: Так нет ещё… С.: Как!! Батенька!!!Вы что ж девку-то позорите?! Автор:– таким ещё Семён Макаровича не видел. – Денег вот коплю на службу в церкви. С.: Где в каком соборе? Сегодня же договорюсь! Готовьсь! Автор: Он выбежал. Я выскочил следом, боясь опоздать на службу. Вечером обсказал Марусе данные обстоятельства. Она и обрадовалась и опечалилась. М.: Вы верно не желаете жениться. Если денег надо, так я ещё заработаю. И зачем тогда было тратиться – покупать мне одежду к зиме. Аль, вы сударь, мой любезный не любите меня? Аль? Автор: Она в слёзы, при её-то положении. – Маруся, я собираюсь. Смотри сколько накопил, совсем немного осталось. К Николе думал. Семён Макарович нам поможет с церковью. М.: Всё у вас хозяин решает, Автор: она по- прежнему так зовёт купца. – Мы поженимся и повенчаемся. Пойдёте ли вы за меня, любезная Мария Григорьевна? Я не богат, но я вас люблю и хочу что б вы стали моей душой! М.: Согласна я давно уж! Душа и вы моя! Автор: Чуть позже пришёл купец. Мы уже его ждали. Новость он принёс замечательную – договорился со священником из ближайшего собора на субботу по полудню. Начались хлопоты, приятные хлопоты. В пятницу, по случаю свадьбы, мне дали выходной. Основательно подготовился. Венчались в соборе. Крёстным никто иной, как Семён Макарович. Пришли девицы из школы, ректор с женой, два мои сослуживца. Душа моя в светлом платье с кружевным воротничком. Девушки принесли воздушной вязки покрывало на голову невесты. Так что я по сравнению с моей возлюбленной, совсем скромный жених. Семён Макарович пробыл в Петрозаводске неделе две. С.: Все договора и расчёты произвёл. Помощника-Степана за себя оставил. На Николу надоть быть дома, а там уж и новый год, да Рождественские празднества пойдут. Дома я люблю в это время быть с детьми и душой моей – Марией Александровной. Поди соскучилась. Я её, сердечную, до Пудожа брал в этот раз с собой. На два-три дня хотела с роднёй повидаться. Теперь уж дома давно. Автор: Мы собрали гостинец в небольшой мешок – для брата - калоши, связку баранок да матери платок. Его Маруся сотворила за два дня. Письмо со всеми новостями, написанные подробно, вложили во внутрь. Купец обещал передать родным, как вернётся в деревню. \* С нового года произошли изменения: мне прибавили жалование, вручили торжественно грамоту от самого губернатора и с его подписью, за отличную экспедицию в дальний Пудожский уезд. Да и вознаграждение дали! Маруся очень обрадовалась. И в выходной день мы отправились к шляпнице и приобрели первую шляпку для моей любезной. Она же, ей так глянулась и по приходу домой снимать её не собиралась, а всё подбегала к зеркальцу полюбоваться собой. – Да хороша ты, хороша! Для меня что ты в шляпке, что без неё, всё равно люба моя. Сними ты её, - я хохотал, обнимая уже круглую жёнушку. Всё же с прибавкой, да ощутимой, жизнь налаживалась. В следующий выходной, одев валенки, понесли к сапожнику нашу обувь. Мороз крепкий. Солнце белое, яркое. Воздух наичистейший. Настроение – отличное. Как глянул я на свою милую, расхохотался – платок, поверх шляпка, шашун, под ним огромный живот, юбка такая же огромная, валенки и те большие. Меня не унять. Маруся хохочет вместе со мной, но губки поджимать стала и хлоп меня снегом. Я в ответ. Вот мы порезвились! Но тут я опомнился: - Всё, всё, Маруся! Не вредно ли для дитя твои нагибы и резвость? М.: Нет, наверное. Автор: Пойдём-ка домой, милая. Эти счастливые первые рождественские каникулы! Дальше нас ждала учёба и работа. Весной, перед рождением сына, прибыл Семён Макарович. Он появился вовремя и стал нашему малышу крёстным и назвали мы его – Семён. Как растрогался купец: купил кроватку и люльку, какую-то одежду для малыша, дал денег. Счастье текло к нам, всё вокруг заряжалось в его лучах! \* Пришли тревожные мятежные времена. После революции наше казначейство закрыли: «За ненадобностью.» С квартиры казённой нас попросили. Маруся к тому времени выучилась на врача и уже несколько лет работала вместе с доктором в женском кабинете. Семён-подросток – учился в гимназии. Младшие - сын и дочь, погодки, закончили начальную школу. Нас принял Степан – помощник купца. Он здесь, в Петрозаводске, женился на местной девице и купил дом на бульваре. Выделил нам большую комнату, бывший его кабинет, с отдельным входом. Жить на один Марусин доход – ой, как нам сложно стало! Работы мне не сыскать – многие знают меня, и где я трудился, чиновников не жалуют. Помыкались и решили в Петербург перебираться. Ведь есть там своё, мною купленное когда-то жильё. С горем-по-полам, нашёл эту бумажку-купчую. Как она не потерялась за столько лет! Прибыв, удивились – живёт в моём жилище, незнакомый мужчина. Я ему с купчей, он мне- нет, мол это теперь его квартира. Несколько дней прижили мы на базаре в душной комнате для приезжих. Неожиданно встретил старого работника казначейства. Удивлению моему не было предела – он метёт полы на том самом базаре. Старик: Что ж, милый друг, делать? Стар я уже теперь. Хоть какой, копейки платят, но доход. Автор: Помоги мне. Оденься поприличней. Возьми портфель. Пенсне есть? Я обсказал в чём суть. Так мы вернули жильё. Потом мы заплатили старику за помощь. Но времена становились ещё жёстче. Я служил на почте. Маруся устроилась помощником доктора в госпиталь. Детей отправили в школы. Но этот год мы едва пережили. Что делать? Маруся пишет письма знакомым врачам в Петрозаводск. Удача – её позвали в центральный госпиталь в хирургию операционной сестрой. Так мы вернулись. Петербургскую квартиру удалось продать. На вырученные деньги купили старенький дом недалеко от центра на окраине. Опять иду на почту. Мне дают кабинет и я стал заместителем почтовой службы. Потихоньку жизнь наладилась. Но стали приходить вести с районов. Революция прокатилась катком по окраинам и там, как мне кажется, ещё острее. Отец Маруси теперь революционер. Раздобыл где-то кожанку и наган. На бортовой машине приехал в деревню. Вывел Семён Макаровича за двор и там пристрелил. Марию Александровну повёз в Пудож. Но по дороге решил кулаки почесать. Ударил, а она от неожиданности головой вниз полетела и от удара об землю сломала шею. Мама Маруси ушла на дальний зимник. Братья и сёстры не пойми где. Вот и детей купца с того момента никто не видел. Как-то глубокой осенью нам в окно постучали. Кто? – мы насторожились, но ответа нет. Я подошёл к двери, кочерга в руке. – Кто говорю? Не сразу, но тихонько спросили нашу фамилию. – Да, это я. Кто вы? Ив.: Сын Семёна Макаровича, - отозвался мужской голос. Автор: Как имя сына? Ив.: Так Иван Семёнович я. Автор: Как звали его детей? Он назвал. Только тогда его пустил. Иван подробно рассказал, что тогда случилось. Как отец велел ему перед этим, чувствуя неминуемое, хранить брата и сестру. Как они бежали в Пудож. Он один решил идти сюда и искать нас. Тяжело всё это слушать. Маруся непрерывно плакала. Устроил его на работу дворника на почтамт. Рядом в хозпостройках были старые комнаты для рабочих, там и стал жить Иван. Поставили новую дверь, заменили окно. Очень хорошо всё получилось. Платили ему жалование. Тяжёлые времена постепенно утихли. Иван познакомился с дочерью пекаря. Сыграли свадьбу. И он ушёл работать к свёкру. Открыли кооператив и дело у них пошло. \* Прошло несколько лет. Дети наши выросли, поженились и внук уже народился. Накатили 37-е. Эти ещё, наверное, тяжелее. Как мы переживали не буду описывать. Никак не понимали, что такое случилось? Стали пропадать куда-то люди. Вот они жили рядом, ходили по тем же улицам, смотришь – один идёт, а другого нет. Однажды исчезли Иван и Степан и не вернулись. Как мы все боялись, что за нами придут. Тяжело до сих пор. Нет, не буду вспоминать. \* Перед самой войной, в мае 41-ого, старший-Семён говорит: Сын: Надо уехать! Автор: Как, почему? Зачем? Куда? Сын: Надо и всё! Все вместе собрались мы в дорогу – наши семьи, семьи Степана и Ивана, однажды сели на поезд в сторону Урала. В каком-то незнакомом городе в ожидании очередного состава, отправились в центр, купить что-нибудь в дорогу. Маруся же увидела табличку: «Госпиталь» и как завороженная встала: М.: Если меня здесь возьмут, никуда больше не поедем. Её взяли. Разместили нас при больничном бараке, выделили по комнате на семью. И всем нашлась работа, ведь через считанные дни началась война. Страшная и беспощадная. Мы потеряли половину нашего состава, с кем приехали. Маруся с началом войны возглавила медицинский эшелон. Перед самой отправкой эшелона, как оказалось в последний путь, я решил рассказать моей жене о той истории, которую поведал мне когда-то Семён Макарович. А почему? Ночью видел его во сне: «Она моя.» Значит, он дал знак. Так я решился. Маруся заплакала: «Я-то казнила себя, что мой отец убийца. Нет же оказывается - это моего отца убили. Всегда спрашивала – почему я так не похожа на «отца». Вот оно что – Семён Макарович мой отец. Поэтому он так любил меня, вот откуда – это отцовская любовь была». « Как же так?...» - она уехала с этой мыслью. Да и я выдохнул. Не знал, что любовь всей моей жизни останется где-то там далеко…. В чём смысл ухода? В моём случае, это спина, Марусина спина. Как-то совсем отчётливо увидел спину удаляющейся жены. Раз за разом вспоминаю – моя уставшая, такая одинокая, уходящая в вечность любимая. Тогда мы не знали, а теперь знаю – это было прощание. Я ничего не мог изменить, она же уходила, как на заклание. И воспоминание, этот именно эпизод жжёт изнутри, оно не даёт спать. Прощание спиной, порой последнее, что запоминают о нас. В середине 1942 года этот эшелон разбомбили. Маруся не вернулась, скончалась от потери крови и от ранений. Её похоронили в братский могиле на каком-то полустанке. Сыновья наши погибли в боях. Дочь получила тяжёлое ранение, контуженная приехала к нам, но прожила недолго. Когда там похоронил дочь, решил надо, просто необходимо вернуться в Петрозаводск, в родные сердцу места. Так и спросил у самой младшей внучки: - Где твоя Родина? Внучка: Пеазоодк, - так она услышала подсказки старших. Мы расхохотались. Решено! Вернулся я глубоким стариком, нет не от возраста, от перенесённых страданий. От потери своих любимых и дорогих – это легло на плечи тяжким грузом, не избавиться, не встряхнуть. С внуками в домик на окраине Петрозаводска прибыли в начале апреля 1945 года. Он пострадал, но мы поднимем его и будем здесь жить. Весеннее тёплое солнце обогрело нас, придало сил. Жизнь мне дают внуки, надо построить начало их будущего, дать им толчок. Верю – у них всё будет хорошо. \* Когда начинал писать, то хотел всего лишь навсего рассказать, как мы с супругой познакомились и первые месяцы до свадьбы, те первые дни нашей жизни. Но так затянуло, что немного продолжил. Вспомнил историю своей жизни – пусть потомки знают. Что из этого получилось, то и получилось. Старческая скупость в словах и описаниях, да это есть, не судите строго. Однажды поехав в незнакомый край, я нашёл своё счастье, длинною в жизнь. Моя душа-Маруся всегда со мною. Любовь к ней греет меня до сих пор. Маруся….Любимая моя с прядкой прилипших волос к румяной щеке….

 И ещё напоследок – не ждите время, оно только уходит и никогда не придёт.

Пьеса.

Роли: муж. – 3; жен. – 3; эпиз. – 5; детс. – 2

Рассказ мужчины о своей единственной любви.