Василий Белый

Взрослые и даже пожилые мужчины и женщины (их было поменьше) собрались на совещание.

Вдруг стоявшая в зале палатка (кое-кто подумал даже: а это зачем?) зашевелилась, и оттуда вылезли… Дед Мороз и Снегурочка – с поздравлением с Новым годом. И запахло чудом.

А потом шел деловой разговор: поднимались проблемы, ставились вопросы, намечались задачи. И мне вспомнилось,

 КАК МЫ БЫЛИ ВОЛШЕБНИКАМИ!..

Может ли быть обыкновенный человек, как я, например, или любой другой, хотя бы и из тех, что собрались под Новый год в зале, волшебником? Когда и где? Думаете? Думайте!.. Деду Морозу, например, достаточно надеть шубу, бороду, шапку и взять мешок с подарками. И он уже волшебник. А нам раньше хватало даже не этого: стоило нам вывести рано утром группу четырех- пятиклассников с рюкзачками в поле, подтянуться к горам – и все, вы в стране чудес…

Для всех них в походах мы были волшебниками. Они говорили: «Мы туда не дойдем, мы – устали» или «Мы никогда не поднимемся на эту гору», а я их вел (и любой другой из собравшихся в зале, и не только), и мы доходили, куда надо, и поднимались, куда хотели… Мы поднимались на Шизе и балдели от увиденного оттуда, а потом они всерьез обсуждали, почему на вершине легче играть в волейбол. Мы находили на Шизе болотную черепаху; в сухое лето, когда мы изнываем от жары, мы в горах, на лесной опушке встретили огромный, совершенно свежий, словно он взошел и вырос только что, шампиньон со шляпкой величиной с сомбреро; идя по лесной дороге, вдруг встретили совершенно неожиданно бревна лежневки времен Великой Отечественной; однажды, поднявшись из Адербиевской на хребет Маркотх, мы увидели, прямо, как на ладони, во всей красе, лежащий перед нами Геленджик и даже ощутили запахи Черного моря; а когда мы, наконец, поднялись на Главную вершину Папая – внизу под нами, казалось, лежал уже весь мир… Продолжать??. Мы шли тропой войны и горных зверей, мы видели их следы, а если не шумели, то и их самих. Мы могли на каменистой дороге Коцехура увидеть следы писателя Серафимовича с сыном, идущих к горе Тхаб, а кое-где и следы больших вихляющихся колес черкесских арб. Мы видели можжевеловое редколесье и даже ночевали в нем и вдыхали аромат альпийских трав (и это в нашем районе!), мы замолкали в минуты молчания у многих памятников и Знаков в память о павших воинах ( а сколько еще не отмеченных нами мест!)... Мы ощущали облака, летящие мимо нас, видели первые спутники в звездном небе и пили воду, возможно, даже целебную – да, точно, целебную! – из горных ручьев и родников. Мы видели восход солнца в горах – кто видел – не забудет! - и стремительные минуты темноты, когда мрак окутывает землю и обостряет слух. Мы переходили вброд речки и траверсировали склоны гор, мы пробирались ущельями и вдыхали освежающий ветер перевалов, мы узнали вкус собственного пота, тяжесть уставших ног, свежесть умытых лиц и рук, вес сброшенного на привале рюкзака, вкус сваренного супа и аромат чая на костре.

А еще мы с ребятами, а ребята – с нами! – узнали, как приятны воспоминания после трудного похода, как приятна радость победы на слете; неожиданность фотографий, разговоры о походе, о встречах на тропе, неожиданно появившееся через время, огромное, неодолимое желание – до дрожи в ногах! – снова все бросить, собрать рюкзак – а что его собирать, он вон висит в углу! - и уйти в поход… И, наконец, какое же это будет большое удовольствие, когда ты, вместе с друзьями – и ребятами, естественно, ведь нам без вас, ребята, - никуда! – снова идешь по тропе, одевшись, как когда-то велел наш, мой первый и единственный руководитель, учитель химии и биологии, Василий Софронович Москаленко: «Чтобы оголенных рук и ног я не видел!»

Я с ним был только в одном походе – в далеком теперь 1953 году, - и до сих пор об этом помню…

Совещание прошло; остались поднятые проблемы, поставленные вопросы, пока нерешенные задачи. Как? Боюсь, что нам для волшебства шубы и мешка с подарками, как Деду Морозу, не хватит. А решать надо. Надо вернуть сегодняшних детей и внуков в страну чудес и находок…