Татарникова О.Н.

Барнаульский юридический институт МВД России

**Профсоюзная свадьба**

За окном моросил промозглый непрекращающийся дождь. Было такое ощущение, что солнце забыло дорогу в это богом забытое место. Отпускное с утра настроение к вечеру совсем сошло на нет. Теперь уже понятно, что сегодняшние планы перейдут на следующие дни. Но, не стоит отчаиваться, надо искать позитив во всем: этот день будет посвящен целиком без исключения маленькому бесенку – непоседливой девчонке по имени Варя.

Варенька с утра успела порисовать, поиграть в куклы, посмотреть мультфильмы, обсудить их с дедом, помочь бабушке с пирогами, правда, после этой помощи бабушка долго отмывала кухню, но от помощи отказываться никак нельзя.

И вот теперь эта маленькая бестия сидела в большом кресле и, тихонько что-то ворча себе под нос, рассматривала старый семейный альбом. Вдруг она встрепенулась и обратилась к рядом сидящей бабушке:

– Бабушка! А, бабушка! Мне кажется, мы давно с тобой не беседовали… – в ее глазах заиграли искорки. – Вот расскажи, мне, пожалуйста, как девочка девочке, ну как тебя угораздило выйти замуж за деда? Вы на этой фотографии такие молодые, ну прям, как дети – ведь, так ты называешь моих маму с папой?

– Ну, ты и лиса, Варвара! – уголки губ Людмилы Михайловны расплылись в улыбке, она понимала, что придется рассказывать внучке эту историю в сотый раз и отвертеться не получится. – Ты же все знаешь уже лучше меня…

– Нет, я вот забыла, ты говорила, что дед тебя как будто и не замечал, а на фотографии, смотри, ну прям глаз с тебя не сводит…

– Ну и хитрая ты у меня, Варвара Олеговна… Слушай и, пожалуйста, больше не забывай…

И Людмила Михайловна начала свой рассказ. Она, конечно, лукавила, что устала рассказывать одно и то же так часто, на самом деле она с удовольствием вспоминала дела давно минувших дней.

…Я на тот момент проработала в институте уже не один год. Характер у меня, ты и сама знаешь, озорной, на месте сидеть не могу, надо мне каждому сделать замечание, а по долгу службы я должна всех знать, ведь хороший врач, а тем более терапевт, должен знать всех своих потенциальных пациентов. Так, вот, чтобы не сидеть на одном месте и не докучать своим больным, я сразу вступила в ряды профсоюза. Понимаешь, хороший врач должен лечить, а не залечивать, а хороший пациент должен с первого раза слушать и понимать своего врача, а не чувствовать над собой тотальный контроль, ведь во многом успех лечения зависит от самого пациента.

А профсоюз – это как будто мир в мире, это такая особая атмосфера, ты понимаешь, что на свете не один, есть люди, которые участвуют в твоей жизни, они могут быть совсем другие, у каждого свои интересы и свой характер, вы даже можете спорить и не сходиться во мнении, но в случае необходимости тебя не оставят одну, ты понимаешь, что ты не песчинка во Вселенной, вокруг тебя такие же яркие планеты, как ты.

Так, вот, у нас всегда была очень бурная жизнь, мы, помимо дел рабочих, выезжали в разные интересные места, путешествовали, осенью ездили за грибами, да всего и не перечислить. А праздники… О, боже мой, как мы отмечали праздники, как будто это самый главный день в нашей жизни – весело, дружно, готовились к каждому мероприятию, придумывали разные чудачества… А какие песни мы пели – соловьи отдыхают. Но это совсем другая история.

Так, вот, в один прекрасный солнечный день (не то, что сегодня творится за окном) я забегала в институт, боясь опоздать. И ты же знаешь, я никогда не опаздываю, но солнце этим утром было такое лучистое и грело воздух по-особенному, и я дорогой просто засмотрелась, как воробьи купались в песке, зрелище было поистине забавное.

На проходной я столкнулась с незнакомым парнем. Я его сразу приметила – высокий, с красивой русой шевелюрой, голубоглазый… И я обязательно сказала бы ему, какой он принц, но меня ждали мои больные.

Позднее я узнала, что это наш новый сотрудник, мне его все расхваливали, говорили, какой он классный специалист, что у него не голова, а просто ума палата. Меня, конечно, охватило любопытство, что это за человек такой, которого все знают и так расхваливают. Но он каждый раз при встрече со мной проглатывал язык, я от него не могла добиться и двух связанных слов, отчасти поэтому он стал мне неинтересен, ну если человек со мной никак не общается, так значит, и я не буду.

Как-то раз ко мне подошла наша медсестра Любочка и сказала:

– Людмила Михайловна, а как вы относитесь к Ивану Прохоровичу, который у нас не так давно работает?

– Очень странный вопрос, Любовь Ефимовна! Вы не находите? Почему я вообще к нему должна как-то относиться? Я его практически не замечаю, впрочем, как и он меня. На мой взгляд, очень нелюдимый человек, избегает общения. Его, конечно, бог внешностью не обидел, но вот про язык совсем забыл.

– Вы, Людмила Михайловна, все-таки присмотритесь к нему повнимательнее. Он такой нелюдимый только с вами, с другими соловьем заливается, рассказывая небылицы. Петро по секрету доложил, что он очень вами интересуется.

– Ну, конечно, это всё объясняет, почему он меня избегает, ну просто от великой любви двух слов связать не может… – Мы тогда от души посмеялись с Любочкой. Ивана, наверное, икота замучила.

После этого мы не раз всем нашим дружным профсоюзным коллективом ездили и на природу, и в театр, и в массовой уборке урожая участвовали… Но Иван так и ни разу не завел со мной разговор, хотя люди говорили, что он вступил в профсоюз только для того, чтобы быть поближе ко мне.

Я уже решила, что надо мной шутят злые языки, пытаясь столкнуть меня с Иваном Прохоровичем. Но вот в один дождливый день, примерно как сегодня, произошел переломный момент в наших непростых отношениях. Мне надо было срочно добежать до соседнего корпуса, я посмотрела в окно, дождь вроде бы прекратился. И я не стала тратить время на то, чтобы найти зонтик, побежала так.

Сделала все, что нужно, иду обратно. Смотрю, напротив нашей медчасти стоит группка отдыхающих, или, я не знаю, может, они производственные вопросы решали… Я тогда на них сильно разозлилась, хотя сама виновата. Одета я была в легкое розовое платьице, ну, то с рюшечками, помнишь, на твоей любимой фотографии. Так, вот, возвращаюсь я к себе, как вдруг взметнулась молния, да такая страшная… Я мало чего боюсь, но ее напугалась! Вслед за ней, естественно, загрохотал гром и дождь хлынул, будто разом сорвало все плотины.

Я мгновенно промокла, мое красивое розовое платьице сыграло со мной злую шутку. Оно облепило меня так, что я и пошевелиться не могла. Очень противное чувство, когда видишь на себе взгляды зевак, и такое ощущение, что стоишь абсолютно голая… В считанные секунды на мои плечи упал чей-то пиджак. Я почувствовала, как невидимая сила подхватила меня и почти в воздухе донесла до здания. Только в коридоре я увидела своего спасителя, это был Иван Прохорович. Сейчас я увидела его совсем другими глазами, передо мной стоял исполин, такой могучий богатырь, за спиной которого можно легко спрятаться от всех напастей.

Теперь была моя очередь проглотить язык… Он смотрел на меня такими большими глазами, сейчас в них отражалась вся Вселенная. Несмотря на скрежещущие от холодного ливня зубы, он нежно посмотрел и с заботой в голосе сказал:

– Любовь Михайловна, вам необходимо срочно согреться, а то ваши больные рискуют остаться без своего ангела-хранителя. Как вы будете их лечить, если сами сляжете?

Меня вывел из оцепенения его заикающийся от холода голос, дар речи вновь вернулся ко мне, и мне даже пришло в голову пошутить:

– Ну, вот, теперь как мой спаситель вы обязаны на мне жениться… Ха-ха-ха… Идемте скорее в мой кабинет, я буду отпаивать вас горячим чаем. Знаете, у меня замечательный чай, он снимает любую хворь.

С тех пор Иван Прохорович перестал робеть при виде меня, наоборот, мы стали часто болтать на разные темы. Он оказался очень интересным собеседником, как выяснилось, он много путешествовал, и я слушала рассказы о местах, где он бывал, буквально с открытым ртом.

Примерно через год после этой истории мы с профсоюзом в очередной раз выехали на берег реки на пикник. В автобусе мне все показались очень загадочными, они как будто переглядывались и шушукались. Я даже начала сердиться, не люблю, когда у меня за спиной шушукаются.

Погода стояла чудесная. Несмотря на зной в воздухе, дышалось легко. Мы сразу разбились на небольшие группки по интересам. Одни стали домовничать, собирать большой стол, готовить мангал, другие пошли за дровами, третьи сплавлялись по реке.

Я была в числе последних, хотя не поддерживала эту авантюру, потому что жутко боялась воды. Но меня красноречиво уговорил Иван Прохорович. Когда я садилась в лодку, тряслась, будто последний осенний листок, пытающийся не сорваться с дерева. Последнее, что я услышала, это слова Ивана:

– Мила, ты, главное, ничего не бойся и держись меня…

Уже на воде мой страх как будто отпустил, я успокоилась и стала наслаждаться происходящим. Мы обгоняли перекаты, ветер, непонятно откуда взявшийся, гнал небольшие волны, а мы их догоняли. Так что было очень весело. Бодрые и веселые мы вернулись к столу. К этому времени потихоньку все стали собираться. На мангале тлели загадочные угли, а на них шипел шашлык. За столом, как водится, перебивая друг друга, делились впечатлениями. При этом каждый норовил спросить меня, все ли мне понравилось, сколько раз я падала за борт, а Иван меня спасал. Это начинало меня раздражать.

– Хорош галдеть! – как-то настойчиво прозвучал голос Ивана. – Лена Яковлевна, вы как глава профкома открывайте торжественную часть!

– Уважаемые коллеги, собравшиеся на этом мероприятии, которое запомнится многим! Я торжественно открываю главную часть нашего действия. Внести факел!

Я, как и все, громко хлопала в ладоши, дружно кричала какие-то речёвки, радовалась чудесному завершению дня. На улице уже стало довольно сумрачно, и большой костер оказался как никогда вовремя.

Но, как оказалось, это было еще самое начало. Как только костер разгорелся, ручейком полились девичьи голоса, наши девушки (и совсем неважно, сколько нам лет, мы всегда будем девушками) запели «Ах, Самара-городок». Образовался один хоровод, вокруг него еще один. И все происходило как по сценарию, как будто каждый играл свою роль. Потом заголосили парни, не переставая кружиться в хороводах. И когда смолк последний звук, передо мной непонятно откуда появился Иван Прохорович, а в руках у него был огромный букет полевых цветов.

– Людмила Михайловна! Перед лицом собравшихся здесь друзей разрешите мне выразить вам свою признательность. Вы не раз пренебрегали моим вниманием, мучили меня своим холодным взглядом, но наконец произошло чудо, и я был удостоен вашей милости. Я торжественно клянусь, что буду вашей надежной опорой и верным Санчо Панса. А если серьезно, то мне несказанно повезло встретить вас. Мила! Выходи за меня замуж!

Тут я оцепенела. Я всегда считала, что эти слова мужчина должен говорить с глазу на глаз, без посторонних, но я не могла на него сердиться в этот момент. Тем более что на нас смотрели столько глаз! Только сейчас я поняла, что все знали о намерении Ивана и помогали ему. Я рассмеялась и сказала:

– Конечно, да!

Через некоторое время с еще большим размахом мы сыграли свадьбу. Конечно, все участники нашей незабываемой помолвки самым активным образом организовывали и помогали проводить нашу свадьбу. Её потом окрестили профсоюзной свадьбой.

Вот так мы с твоим дедом и объединили свои судьбы.

–Бабушка, бабушка! Вы такие красивые у меня, прямо как на этой фотографии, – смеясь, полезла ко мне обниматься Варвара-лиса. – Ой, смотри! За окном, кажется, дождь прекратился.

– Ну, вот, конечно, когда уже почти ночь на дворе. Идем встречать деда!

И моя непоседа, обгоняя меня, помчалась к деду, ожидая (и не без оснований) гостинцев, которыми мы так любим ее баловать.