ЧАВАШ АССР
КЕНЕКЕ ИЗДАТЕЛЬСТВИ
Шупашкар — 1970
ПРИКЛЮЧЕНИЕ ЛЕПОВЕСТЬ
Леонид Агаков
Юманләхра Ҫапла пулна
1954. сентября пусламашёнче, пёр ирхине ирех, Мянкасри вётам шкулан сақкармеш классе вёренне каъкап Сережа Аванов, ним синчен шухаашламасър, ёнер каъ курна киноре хитре кёвве тулли кёмалла шахаркаласа пыраканскер, Вакър варё патне сисен, сасартак кёпер айёнче такам йывъран йыннышине илтрё.

— Ой... ах... Виле-еп... ой! Пулашъ-ар...
Сережа тёпах чаранчё. Саван пек вахътра, сакнашкайръ санталакра, кёпер айёнче сын йыннышин ана сав тери тёлёнтерсе пярхрё. Мене пёлерет ку? Кам йыннышатъ? Мёнле майна лекнё унта вёл? Сёрле тастан тавранна чухне ўсёрпе ўкнё пулинех? Ўкнё те аллиурине хушна-й? Тен, ана... камсем те пулин хёненё те, унтан, вилтр тесе, кёпер айне пярхнё? Пёлтёр Хыркәсси таврашёнче саван пек пулин синчен илтнешчё...
Сак шухаашем вунултая сулхи ача пуценче сисёэр мен те хавартрах савранса илчё. Хай вара пёр самант та тытанса тамаре — сыр хунаххисемпе хупланна сыран
тӑрӑх шуҫа-шуҫа ҫырмана чупса анчӗ те хаӑрасах кайлӗ, унӑн сывлӑшӑ те пѫлӗнсе ларчӗ...

Кӗпер айӗнче, икӗ юпа хушшинче, Сережӑсен ялӗнче — Юманлӑхри лавкӑ кӗрӗ — Улатимӗр мучи, выртать иккен. Унӑн кӗлетки — пылчӑклӑ лупашкара, пуҫӗ — кӑшт ҫӳлерехре, лутӑрканса-вараланса пӗтнӗ хӑмӑш синче. Ћамкӗн икӗ питӑмарти те темӗчӗ ҫӗртӗн шӑйрӑлӑн Hã, унтӑ та кунта юн хытса ларнӑ, сайрах кӑвак сухалӗ ҫунме куӑрӑк пӗрчисем ыҫӑнса тунлӑ.

«Ой, тем тесен те, ку мучи хӑй килсе лекмен кунта...» — терӗ Сережа хӑй Ышӗнче.

Хӑяккӑн выртакан старик, кӗпер айне ҫын кӗрӗ тӑнине курсанах, пуҫӗ аран-aran ҫӗклӗ те хурлӑхлӑн Ыйнӑшса ячӗ:

— Ах, ырӑ ҫын... Ћӑлсамччӗ! Ҫур'ҫӗртенпӗх асапланатӑп, чун тухса каять пулӗ, терӗм... Ку тарана ҫити пурӑнӑса шанман... Кил-хӑ, ачӑм, пулӑш...

Сережа иккӗ сиксех ун патне ҫитсе ҹуклӗнсе ларчӗ.

— Мӗн пулчӗ капла, Улатимӗр мучи? Кам вара сана кун пекех?.. — Хурахсем, йывӑлӑм... — Ыйнӑшре старик.— Эп лавкӑ умӗнче чӗлӗм турткалалас чип-чиправӗх лараттӑм, сасартӑк кӗтес хыҫӗнчен пӗрексӗр тухрӗ те тўрӗх вулверхӗ сӑмсӑран тӗллӗсе: «Шӑп! Пӗрре сас кӑлӑрсӑнӑх вилсе выртатӑн!» — терӗ. Унччен те пулмарӗ — куҫсене хӑм мулаххайпahas хуллӑрӗш, сӑвара пӑйӑлӑрӗч те алӑсене ҝӑйлӑлӑ ҫыхса хучӗчӗ, унтӑн лавкӑ хуҫӗнчи ҫырмана сӗтӗрӗ анса машинӑ сине йӑтса пӑрахрӗч... Урӑх нимӗн те астутмаҫӑп. Пуҫран ҫапса анратӑ пулмалла. Ҫакӑнта тин тӑна кӗнӗ... Салтса яр-ха часрах, алӑсем хуҫӑлсӑх ӻкеҫӗ, пӗтӗм ҹансурӑм сурат, ырӑтман вырӑн та ҫук...

Чӑнах та, старик аллисене ҫураӑм хыҫӗнле пӑрса темле вӑрӑм та хулӑн кӑнтрана туртса ҫыхӑй иккен, урисене те тӑлласа лартӑп, ҫитмӗннӗн кӑнтран пӗр вӗчӗ юпаран ҫыхса хунӑ, ҫавӑнӑ та старик кӗпер айӗнчен тухма мар, вырӑнтӑн хуҫалмӑ та пултарайман.

Сережа васкасах шӑлӑвар кӗййинчен хуҫатмалла пӗчӗк ҫӗчӗнӗ кӑлачӗ те старикӗ яваласа пӗрӗрнӗ кӑнтрана татма пикенчӗ. Питӗ кӑнсӗр єс пулчӗ ку — сӗс
кантра питё хытса ларнӑскер иккен, сӑвӑнна тӑ пӗчӗк чӗчӗ йӑна ниепле те час татаимарӗ. Старик сӑв хушӑра йывӑрӑн хашкаса, йынӑша-йынӑша, хуллен калаҫса выртӗ.

— Лавккине тӑп-тасах сӑратрӗч пуль ёнтӗ... Машинах шынӑскерсе, пӗр хӑклӑ япала тӑ хӑвармарӗч пуль, эсретсем! Ялта мӗн калаҫаҫчӗ, илтмерӗн-и, ачӑм? Хӑйлӑчӗн пурте пёлчӗч пулӗ-ҫке...

— Эп нимӗн те илтмен,— терӗ Сережа,— уроксем пирӗн саккӑртӑх пусчлӑнааҫчӗ те, тата Џӗпӗ пӑян дежур-ӑйӑй та, килтен иртерех тухрӑм...

— Тур ӗсӑрлахӑрах, тем пулать ёнтӗ хӑй! — хӑй-пӑйчӗ старик.— Хӑма тӑ хупса хураҫҫӗ пуль... Туп-рӑм ватлӑхра хӑм вӑлли!

— Эс айӑплӑ мар-ҫке унта, Улатимӗр мучи, эс сӑратман, сана хӑвӑна тӑ чут чӗч вёлӗрмен те...

— Темле-ҫке, темле! Ќна-кӑна пӑхса тамӗч, эсӗ ху вӑрӑсемпе пӗр каварлӑ пулӑнӑ, сӑвӑнца сӑратма чарман, тейӗҫ. Хӑм Џӗпӗ ӗсӑтмӗле ӗсӑтсе те ҫынӑнӑн ӗйтмасӑр пӗр улӑм пӗрчи те тытман. Ѓӗмӗр-ӗмӗр хӑм ӗчленипе тӑранӑса пурӑнӑй...

Старикӗн хӗсӑкрӗх куҫӗсенчен ӑкӑлӑнӑлӗсем пӑчӑр-танӑса тухрӗч. Сережа Ќна сӑв тери шеллерӗ. Вӑл, тата ытларак вӑсӑнӑ, кантрана ӑлашӑки чӗртӗн татрӑ те Ќна аяккалла ывӑтса ячӗ.

— Тӑр ёнтӗ хӑй, Улатимӗр мучи, атӑ чӑрӑх ки-ле кӑяр... Тен, хӑйлӑчӗн милицисӗнӗ те пӗлтерчӗч пуль унта, санӑн вӗсемӗ хурахсем хӑвӑна мӗнле тапӑнни ӗчинч калаҫа парас пулать...

— Калаҫ пулать сӑв, пӗтӗмӗх каламалла, анчӑх ёнӗнмесӗн питӗ хӑратаӑн,— терӗ те старик, ача хулӗнчӗн тытса ура ҫине тамӑ пикенчӗ, анчӑх сылтӑм ури ҫине пуссӑнӑх ӳӃӑ йынӑшса ярӑса, лакӑх ларчӗ те ал-липе чӗркӑуӑсинчен сӑвӑрсӑ ҭытӗрӗ.

— Хуҫӑлӑ пулмалла мӑн ура... е мӑкӑлтанӑнӑ-и... пусаймастӑп! Антихрис япали, мӗн тӑвас-ха капла?

— Епле те пулсан ҫырана тухаӑсӑх пулать, му-чи,— терӗ Сережа, хӑй те ним тума пӗлмесӗр.— Унтӑн вӑра ҫыңсенӗ кураӑрӑ-и, лӑша кӳлӗсӗ килӗнӗр-и... Атӑ-ха, мӑнран ик алӑлӑп лайӑхӑрах уртӑн...

Вӑл ҫурамӗпе старик еннӗле ҫӑвӑнса ڪуӗкенӗс ларчӗ, лӗшӗ Ќна мӑйӗнчӗн ӗтӑласӑ илчӗ, унтӑн Серӗжӑ юпаран тытсӑ ура ҫине тӑркӑларӗ те ерипен утса
кайрё. Вайё пур ҫав унӑн, ахальтен мар вӑл шкулти чи лайӑх физкультурниксенчен пёри! Сӑрт патне Се­режа чиперех ситрӗ, анча чӑллелле хӑпарма пултарай-­марӗ. Старик анӑ хаӗх сисрӗ те, аллисене унӑн майӗн­чен вӗҫёртсе, çӗпе шуса анчӗ.

— Эсӗ маna алӑран турт, ачам... Эпӗ сан хыҫҫӑн майӗпен упаленӗп... Кана-кана хӑпаркалӑпӑр-и, тен...

Çапла турӗҫ те вӗсем. Сережа чӗлерех улӑхса, хӑй аяллӑла шуса анарӑн пушмак кӗлисемпе хыттӑн пус­sӑ, Улатимӗр мучие ик алличен туртӗ, лӗшӗ вайӗ ­ҫитнӗ тaraн упаленӗт. Çапла майпа кӑшт шӑваҫҫӗ те канаҫҫӗ, унтӑн татах чӑллелле чӑваланаҫҫӗ. Пӗр вунпи­лӗк-சӳрӗм минутран вара Сережа аманса пӗтнӗ хал­сыр старике ҫул хӗррине илсе тухрӗ-тухрӗх.

— Халь эсӑтархасшӑнӑла чуп, ачам, мӗнпе те пу­лин килсе илсе кайччӑр маna кунтӑн...— терӗ Улати­мӗр мучи, аран сывлӑш щӑвӑрса.— Чӑрах киле ҫи­ ­ ­

— Юре, Улатимӗр мучи, эсӗ, эпpiler, кунта кӗтсе вырт, эпӗ пӗр наччасра кайса килетӗп! — терӗ Сере­жа.— Лаши куљӗпӗр-и унта, машина пулаҫҫӑ...— Эс тӳрех правленине кай,— хушрӗ старик,— маna ӑҫта туппине каласа пар. Ҫ ula май ман карчӑкӑ та кӑрсе кala... Хуйхӑрса тӑнран кайрӗ пуль хал­ччен...

Старике итлесе пӗтернӗ хыҫҫӑн Сережа ялалла чупма хатӗрленькӗчӗ кӑна — щӑрма лӗш енче, Мӑн­ ­

— Чим-ха, ара, Улатимӗр мучие сӑк машина илсе каймӗ- ­

«Чим-ха, ара, Улатимӗр мучие сӑк машина илсе каймӗ- ­

Тек ним шарламасӑрах, вӑл, ҫул ҫине чупса тухса, сӑллӑм аян алане ҫӗклерӗ. Тemiҫе самантранах кӗпер ур­

Тек ним шарламасӑрах, вӑл, ҫул ҫине чупса тухса, сӑллӑм аян алане ҫӗклерӗ. Тemiҫе самантранах кӗпер ур­

Тек ним шарламасӑрах, вӑл, ҫул ҫине чупса тухса, сӑллӑм аян алане ҫӗклерӗ. Тemiҫе самантранах кӗпер ур­
пах чарӑнчӗ те пӗр вырӑнта каллӗ-маллӗ сулӑнса ил-чӗ. Ҫавӑнтах кабина алӑкӗ уҫалчӗ, шалтӑн ҫамрӑк кӑна милици лейтенанчӗн пӗҫе курӑнса кайрӗ.
— Мӗн кирлӗ сана? — хӑвӑрт Ӯйтӗ вӑл Сережӑ-ран.
— Ак ҫак мучие...— курӑк ҫинче выртакан старики чине тӗллӗсе кӑтӑтпрӗ Сережа,— яла ҫитиччен илсе каймалла та...
Лейтенант йӑпӑр-япӑр машинӑран сиксе тухрӗ.
— Мӗн пулнӑ ӑна? Чирленӗ-и?
Унтӑн Улатимӗр мучин пичӗ-куҫӗ тӑрмаланса пӗт- xuấtе асӑрхарӗ пулас та, Сережа чине шӑтарас пек пӑхса:
— Такам хӗненӗ-им ӑна? — теҫе Ӯйтӗ.— Хӑсӑн?
Аҫта?
Лейтенант питӗ хӑвӑрт калаҫакан, калаҫӑнӑ чуч ҫинна куҫран сӑхӑн пӗк чӑрӑ! пӑхакан ҫын иккен. Ун пӗк ҫинпа калаҫма та темле именмӗлле. Сережа та именчӗ пулмалла, ԥтла ҭупӗх ответ пааймарӗ. Анчах ун вырӑнне Улатимӗр мучин хӑй каласа пама тӗтӑнчӗ.
— Хурахсем ҫӑвӑн пӗк туса хӑварчӗҫ мんですね, ӳвӑ- лӑм,— терӗ вӑл вӑйсӑр сасӑпа, кӑштах чӑвси чине ҫӗн- лӗнӗ.
— Мӗн, мӗн? — ӑнланаймарӗ лейтенант. Хӑй ҫӑв вӑхӑтрах пат! пат! утса стариак патнех ӳурсӑ тӑчӗ.
— Хурахсем, тетӗп-ӗке...— ӑнлантарма тӗтӑнчӗ Улатимӗр мучи.— Лавнӑ кӑратранӗ кӗчӗр пирӗнӗ... Ӗӗ лавнӑ патӗнче хуралӑчӑ пулсӑттӑм... Манс пӗсран ҫанса тӑнсӑр турӗч те, кӑйран ҫӑкӑнтӑ илсе килсе кӗпер ӑйне чикнӗ...
Лейтенантӑн ҫивӗч  кӑтӑт прӑмӗш ҫак сӑмантранӑ шутӑлса илчӗс. Вӑл стариак умне кукленӗсе ларчӗ.
— Ӗӗ пулнӑ-и-ха вӑл? Сана ҫухӑлнӑ, теҫе пӗлтер-ӗчӗ...— Ҫухӑтранӗ те пуль ҫӑв, ҫухӑтранӗ те пуль. Ҫур ҫӗр- тӗнпӗх вӗт... Юрӑтӑхӑ ак ҫак ача килсе тупӗр... Нихӑн та шутлӑман кун пӗк пуласса... Темле вилсе кӑйман-ҫке! 
— Машинахӑпа илсе килчӗҫ-и? — Ӯйтӗ лейтенант.
— Машинахӑпа ҫӑв... Хама машина чине йӑтса йӑт- нине кӑштӑх астӑватӑп, тӗлӗкри пӗк...
— Машини кӑйран ӑҫталла кайнине асӑрхамӑрӑн ёнтӗ?
— Курман ҫав эпӗ нимӗн те, калатӑп-иҫ, тӑңсӑр пулнӑ.
Лейтенант хӑвӑрт кӑна хӑйсен машини еннелле ҫаврӑнсӑ аллипе сулчӗ:
— Кил-ха кунта, Паньков!
Кӗҫех кабинӑран шофёр тухрӗ. Вӑл та милициех ик-
кен, анчах унӑн погонӗсем ҫутӑ мар, хӗрлӗ, ун урлӑ
сарлаكا хӑю ҫыпӑӑртӑрӑ.
«Аслӑ сержант»,— терӗ хӑй ӑшӗнче Сережа, ҫар
ҫыннисем погонӗсем ӑнчӗ паллӑсӗнӗ лайӑх чухлакан-
скер.
Милици ҫыннисем хӑйсем хушшинче тем ҫачӗн
пӑшӑлтатса ӑллаҫса илчӗҫ. Унтӑн лейтенанчӗ Сережа
еннелле ҫаврӑнчӗ те:
— Хӑш тӗлтен илсе хӑпартӑн эс ӑна? — тесе ыйт-
рӗ.— Кӑтӑрт-ха.
Сережа унпа пӗрле ҫыран хӗррине пычӗ.
— Ак ҫакӑнта. Куран — курӑк лутӑркансӑ.
Лейтенант Сережӑпа старик сӑртла хӑпарнӑ ӑх
пулнӑ Ыӗр ҫине пӑхрӗ.
— Малтан ӑҫта выртатчӗ?
— Кӗпер айӗнче, леш енчи юҫасем патӗнче...
— Апла-ха, эппин...
Лейтенант ҫӗр хушӑ шухӑшласӑ тӑчӗ.
— Пире понятойсем кирлӗ пулаҫҫӗ,— терӗ унтӑн,
хӑйпе юнашӑр пырса тӑнӑ ӑслӑ сержантӑ хулуписҫин-
чен тӗртсе илсе.— Кӗпер айне понятойсемҫӗр анмӑст-
пӑр. Ҫавӑнпа та санӑн яла кайса пӗр-икӗ ҫын лартса
килеҫ пулӑть. Вӗҫтер халӗх!
— Мӗн вӗҫтермелли пур,— терӗ ӑна хирӗҫ ӑслӑ
серджант, хӑйсем хӑль ҫӗч ӑнса килнӗ сӑрт еннелле
кӑтӑртса.— Ав, ик хӗрарӑм килӗсӗ.
— Кӗ пит аван пулчӗ-ҫке! — хӗпӗртесех кайрӗ
лейтенант.
Пӗр пилӗк минутран Мӑнкас енчен килӗкен икӗ хӗ-
рӑм — иккӗшӗ те Сережӑсен ялӗсӗм, Мӑнкастра фер-
мӑра ёҫлекенкӗсӗр— кӗпер урлӑ каҫсанӑх, лейтенант
вӗсенӗ чарса тӑратрӗ те, кунта мӗн пулса ирӑнӗ ҫӗнчен
хӑвӑрт кӑна йӑнӑнтарса, эсир понятойсем пулатӑр,
терӗ.
Лешӗм турткалансӑ тӑмарӗц, килӗʃрӗц.
Вӑра пилӗк ҫын — лейтенант, ӑслӑ сержант тата
Сережӑпа ҫӑк икӗ хӗрӑрӑм — кӗперпе каялла каҫса,
сыл täм енчи çырана тухрӗç. Унталла-кунталла пӑхса илнӗ хыйсçӑн лейтенант çырма енче йӗрсем пуррине асӑрхарӗ те вӗсен çуммипе анма тытӑнчӗ. Хӑй çав йӗрсем çине питӗ тимлӗ пӑхса пычӗ. _HOUR_ тӗсем те ун хысçӑн анчӗç. Çырма тӗпне, çӗр нӳрӗрӗх вырӑна анса çитсен, лейтенант тӑрӗх кукленсе ларчӗ. Унпа пӗрле аслӑ сержант та кукленчӗ. Кунта темиҫе çӗрте пысӑк атӑ йӗрӗсем лайӑх палӑраçҫӗ. Пӗр йӗрӗсем пысӑкрах, теприсем кӑшт пӗчӗкрӗх.

— Укер,— терӗ лейтенант аслӑ сержанта.
— Слушаюсь! — пуҫӗпе сулса илчӗ лешӗ.
Унӑн аллинче фотоаппарат пур-мӗн. Вӑл çавӑнтӑх çӗр çинчи ура йӗрӗсenum темиҫе хут та укерсе илчӗ.
— Кӗперне те укер,— хушрӑ лейтенант.
Сержант аллинчӗ аппарат тата ик-виҫӗ хут чак-латрӗ.

— Старикӗ хӑш тӗлте выртатчӗ?—Сережӑран йӑйт-рӗ лейтенант.
— Ав çавӑнта...
Вӑсем паӑр Улатимӑр мучи выртнӑ тӗле пырса тӑчӗç те, лейтенантпа сержант кунта та ура йӗрӗсем асӑрхаса укерсе илчӗ. Пӗр тарӑнрах йӗрӗ курсан, лейтенант ун патне кукленсе чылайчен пӑхрӗ, унтан хӑйӗн помощникнӗ:  
— Чӑматан илсе кил, слепок тӑватпӑр,— терӗ.
Ку мӗнӗ пӗлтернине Сережа малтанах анланаймарӗ, аслӑ сержант пысӑках мар чӑматан илсе пырса єч-леме тытӑнсӑн вара çав тeri тӗлӗнсе тӑчӗ. Аслӑ сержант малтан чӑматанран котелок кӑлӑrsa лупашкаран кӑштаx шыв йӑрӗ, пакетран ун ñашne шурӑ çӑnӑх evӗrlӗ порoшoк тултарчӗ, унтan āna чyлайчен пӑтӑртӗ те, юлӑшкинчен ура йӗрӗ тӑрӑх тa, урлӑ тa çинӗ патаксem xурсa, котелокри ѕӗвекe атӑ йӗрӗ çине ярса тултарчӗ.
— Вӑрӑм кантрапа. Эпӗ āna çӗçӗпе татса Ыӑвӑтрӑм. Ав выртӑть...
Лейтенант кантрана хӑмӑш āшӗнчен пуҫтарсa илчӗ те хӑй çумӗнчи сумӑнӑ чиксе хучӗ. Унтan татах йӗри-тавралла пӑхкаларӗ.
— Кунта урӑх нимех те çук пулӑс,— терӗ юлӑшкинчен.— Ну, пулчӗ-и сӑнӑн? — аслӑ сержант еннелӗ çӑвӑнчӗ вӑл.
— Халех! — терѣ лешѣ.
Сережа ун ҫине пӑхрӗ те, вӑл ура йӗрѣ ӑшне яна шӗвек хытса ларнине, аслӑ сержант халӗ ӑна ерипен хӑйпӑтса ӑла ларнине курчӗ.
— Мӗн вара ку сирѣн? — ыйтмасар тӑсьеймерѣ вӑл.
— Ҫакна ӑна гипс теҫҫӗ, шӑллӑм. Куран, епле хитре атӑ путушӗ пулса тухрѣ, хуть те пасара ӑйҫас сут!— терӗ ӑна асла сержант, кӑмӑллӑн кулса. Хӑй ҫав ӑхытнӑ гипса лупашкӑри шывпа ҫуса тасатрӗ, шӑлса типӗтрӗ те хутпа чӗркесе чӑматаңа хучӗ.
«Епле ӑста тӑвацӗ! — шухӑшлӑрӗ Сережа.— Вӑрӑ урин йӗрӗ пулса тӑчӗ!»
Тепӗр минутран вӗсем каялла, ҫырана ӑла парчӗчӗ те ҫул ҫине пӑхса пырса, Юманлӑх енелле утреҫ. Кунта Сережа тўреж ӑнланчӗ: вӗсем ҫул ҫинче машина йӗрӗ шыранӑ. Йӗрӗ Čана та пур-мӗн, йӗр ҫӗрте, тусан хулаrparrӑ пулнӑ вырӑнта, вӑл ҫӗрте, тусан хулӑнрах пулӑ вырӑнта, вӑл уйрӑмӑх ҫуллӑмӑ хулӑнӑ. Лейтенант хушнипе, Паньков тени, чӑматаңӑнчӗн рулетка кӑларса, Čакӗ шинӑран пулса юлнӑ йӗрӗм хушшине вӑчсе илчӗ.
— Грузовик, ГАЗ,— терӗ вӑл.
Унтан вӗсем, ҫав йӗр ҫине пӑхса, тата маларах утреҫ. Сережа та вӗсенчен юлмарӗ.
— ӗнри сылтӑм кустӑрми ҫинче мӑкӑль пур,— терӗ лейтенант, тата тепӗр ҫирӗм-вӑтӑр метр утса кайсан,— нумайх пула масть вулканизаци тунӑ курӑнать. Укерсе ил.
Паньков, кукленсе ларса, аппаратне чаклаттарчӗ.
— Ну, хӑй хайрӑмӑр та пул!— терӗ лейтенант.
Вӗсем машина патне тавранчӗ.
— Ан пӑшӑрхан, санӑн мучуна хӑварас ҫук-ха эпир,— терӗ ӑна хирӗс лейтенант,— анчӑх санӑн хӑвӑн та пирӗнпе пӗрлӗх пымалла пулать.
— Манӑн шкула васкамалла-ҫке, эпӗ дежурнӑй паян...
— Ним тума та ҫук, шӑллӑм. Йӗрkrä ҫапла. Эсӗ ку мучие никамран малтан курӑнӑ, ҫавӑнпа та санран тӗплӗрех ыйтса протокол ҫырӑс пулать. Ку пирӗ питӗ кирлӗ. Шкултан мӗншӗн юлмалла пулни ҫинчен эпӗ сирӗн директор патне хут ҫырса парса ярӑп, паян шкула ырӑйманшӑн сана айӑпламӗч.
— Юрё, эпийй...

Сапла калаца илнэ хысчён вёсем чул хёрринчи курён ɕинче выртакан Улатимёр мучие йايتس машинаña кёртсе ларрёч, шофер ɕаваңтах стартер ɕине пусрё те — газик Юманлӑх еннелле ԥткӑнчӗ.

2

Лейтенант Василий Квасов ҫак района ӳнён ɕын пулнӑ-ха, вӑл кунта ёчлеме тытӑнӑранпа щултӑлӑк та ӳитмен.

Милици шкулёнчен вёренсе тухнӑ хысчён вӑл пёр хушӑ министерство аппаратёнчӗ, паспорт уйрӑмӗнче ёчленӗ, унта унӑн пурнаҫё пур енчен те лайӑх пулнӑ, анчӑк тӑ ку ёч уншӑн ытлашшӑ ансӑт тӑ «лӑпкӑ» пек туйӑнӑ. Лейтенантӑн ѓамрӑк чунӗ, хӗрӑлле ӑмӑлӑ бӗври ёч ӳйтнӑ, вӑл аҫта тӑ пулин хӑй тёллӗн ёчлесси ɕинчен ёмӗтленнӗ, унӑн чи пӑтрӑвӑ ёчсӗнӗ йӗрлӗсе вӗчне тухасси, пыҫӑк преступникӗсенӗ ыттassi ӑлнӑ. Вӑл хӑйнӗ оперативлӑ ёче яма йӑйтса, темӗчӗ хутчен те рапортсем ҫырса панӑ, юласкинчен вӑрӑ ёна ҫак самӑлӑк инчӗстри районӗ аслӑ оперуполномоченнӑй тунӑ.

Унтӑнпа вӑхӑт ӳлӑй ӳртнӗ, анчӑк Василий Квасов аллинӗ нимӗнле пыҫӑк ёч те лекмен-ха. Лӑпкӑ пулнӑ ку тӑрӑхра, пурнаҫ пӗр пӗк тикӗс пынӑ. Хӑш чухне хӑншӑ юhtubӑса сутакан инкесенӗ кайса тытнӑ, чиркӗ предсӗкӗсем вӑхӑтёнче хӑшӗсем ёчсе ӳсёрӗлӗ пӗр-пӗрӑнӑн сӑнӑбарса кайсан — вӗсӗнӗ ответ тыттарнӑ, сӑйра хутра тӑта вӗт-шак вӑрӑсем леккеленӗ...

Пӗтӗм ёче те ҫӑв кӑна. Аҫтан-ха унта хӑвӑн профессилле ёсталахӑ, пултарулӑхӑ кӑтартатӑн? Самӑхӑ кичем пулнӑ Хӑвӑвӑ хӑш чухче... Шупашкартан куҫса килӗшӗн те ӳкӗнкеленӗ вӑл. Анчӑк пӑян ирхинӗ аӑк Юманлӑхри ялло лавккӑнӗ темле вӑрӑсем ҫарата кӑйни, унта кӑсӑ хуралӗсӗ те ҫухални ɕинчен пӗлтерчӗс. Квасов кӗчёр шӑйӑн милици уйрӑмӗнче дежурнӑйчӗ. Юманлӑхри колхоз предсӗдателӗ ялта мӗн пулин ɕинчен телефонла каласӑ пӗлтерсенӗх, Квасов ёна ҫирӗп приказ пачӗ:

— Лавккӑ ӳсвӑхӑн никама тӑ ан ярӑр, шала тӑ никама тӑ ан кӑртёр, пурте мӗнле пулнӑ — эпир пырӗчӗн саплипӗх пултӑр, пӗр çуӑп те вырӑнтӑн ан хускалтӑр! Хурал тӑрӑтӑр...
Кун пек чухне преступлени пулса иртнӗ çĕре районо-
tи милици начальнikê, аслӑ оперуполномоченнӑй, вё-
семпе пёрле райоонти прокуратура следователӗ каймал-
ла. Анчах хальхинче, юри тенӗ пекех, райоонта ника-
ман та пулмарӗ. Начальнике темле ёспе икӗ кун кайл-
ла министерствӑна чёнсе илнӗ, прокуратура следовате-
лӗ, отпушк илсе, канмалли çурта тухса кайнӑ.

Ёсне пёр минут та вӑраха яма юраман, çавӑнпа та
лейтенант Квасов часрах участковӑй милиционера, Панькova чёнсе илчӗ те: хатӗрлен, халӗх Юманлӑхӑ
cаятпӑр, терӗ, унтӑн хӑйсен районӗнче магазин çарат-
ни çинчен Шупашкӑра, министерствӑна шӑнкӑравлӑс-
ца pёлтерӗ, оперативлӑ работникаtep йӗр йӗрлекен Ыитӑ
яса пама, май пулсан хӑйӗн начальникнӗ тупса пёл-
терме Ыйтрӗ. Унтӑн хӑй вырӑнӗ  ámbакан дежурнӑя
cапла хушрӗ:

— Халӗх райпотребсоюз пулсӑхне шыраса тупса
калӑр: ревизи комиссин председателӗпе иккӗшӗ те
Юманлӑхӑ пышчӑр! — Вара преступлени пулса иртнӗ
ҫӗрте тӗрӗслӗнӗ чух яланӑх кирлӗ пулма пултарӑкан
«оперативлӑ чӑматан» тенине илчӗ те Панькowпа пёрле
Юманлӑхӑ тухса вӗстерчӗ.

Уйсем, çырма-çатрасем урлӑ ыткӑнса пынӑ чухнӗ
вӑл вырӑнӑ ҫитсӗн мӗн-мӗн тумалла пулласи çинчен
шӑхӑшлӑма тутӑнчӗ. Кун пек пысӑк ёс анӑ пӗрремӗш
хут лекнӗ вӗт-xa: никам пӗлмен çынсем кӗçӗр магазин
ҫаратнӑ, анӑ сӑхлакан ӑхуралӗсы те çухалнӑ! Тӗн, ни-
мӗнле свидетель те ан юлтӑр тесе, анӑ хӑйӗн те вӗлӗр-
не? Вӗлӗрнӗ те, вилинӗ тӑста аяккӑла илсе кайса, ни-
cам тупмалла мар çӗрӗ пӑрахнӑ?

Анчах вӑлнӗ çитичченех Квасов хӑй пӗртте кӗт-
мен япала пулса тухрӗ: Мӑнкӑспӑ Юманлӑхӑ хушпин-
чи çырмara лавкӑ хӑралӑсы тупӑнчӗ! Ку питӗ авӑн- xa,
анчах старик-ӑхуралӑ нимӗн те курман, никама та
палласи юлайман, хӑйӗн илсе пынӑ вӑрӑсен машини
ӑйтӑлла кайнинӗ те пӗлмест. çул çинчи Ыёрсем мачин-
на, кӗпер урлӑ каҫса, Шупашкӑра енелӗле кайнинӗ
палӑртаҫҫӗ, аплӑ пулин те, халӗ Квасовӑн çӑв Ыёрсем
tӑрӑх кайма мӑй килмӗст, мӗншӗн тесен чӑн мӑлтӑн
преступлени пулса иртнӗ çӗрӗ çитсе курмалла, унтӑ
tӗрӗслӗмӗлле, çынсемӗ калаҫмалла...

Кӗпер патӗнчен тӑпранса кайсӑн тӑвӑт-пилӗк ми-
нутранӑх хӗрлӗ пишиххиллӗ хура кӑвӑк ӑзӑк, Юман-
лӑхӑн тури вӗҫне тухса, самаях пысӑк çӗнӗ лавкка ñур-
чӗ умне çитсӗ чарӑнчӗ. Ñабина çӱречӗ витӗрех лейте-
nант Квасов лавкка патӗнче халӑх нумай пухӑнса тӑ-
nине асӑрхӑрӗ,—кӗҫӗр âна çаратни çинчен ялта пурте
пӗлнӗ ёнтӗ,— ун пек усал хыпар пит час саравӑлать.
Милице машинине ял çыннисем пур енчен те сырса
илчӗц — арсынсем, хӗрӑрӑмсем, ватти-вӗтти мӗнӗпех.
Машинӑран тухсанах Квасов аллине çӗкчӗсес вӗсene
турпе те хӑмӑллӑн саламларӗ, çав самантрах ун патне
ял Соввечӗне колхоз председателӗсем—Кумковпа Ярат-
кин — пӗри çӱллӗ те самӑртарах, сулахӑй алӑсӑр, çӱçӗ
кӑвакарма пуҫланӑ çын, тепри лутра та тишӗм, чикан
сӑнлӑ, кӑкri çине темице орден планкki çӑкӑскер,
алӑ пырса пачӗц.
— Тахҫанах кӗтетпӗр сире...
Квасов вӗсene иккӗнче те лайӑх паллать. Вӗсенчен
вӑл тӱрех:
— Лавккин хуӹи пур-и? Аҫта вӑл, хӑшӗ? — тесе
ййӳтрӗ.
— Хуӹи çук-ха çав, ёнер каӑсах арӑмӗпе иккӗнче
Ильинкӑри тӑвӑнӗсем патне сӑра ёчме кайнӑ,— терӗ
Кумков.— Анчах эпир âна çӗнме ятӑмӑр ёнтӗ, ӳвӑлӑ
паҫӑрах велосипет بدا вӗҫтерчӗ. Кӗҫех çитет те пule... 
Өтти енчен эпир мӗн хушнине пӗтӗмпеp турӑмӑр: çын-
sene лавккана кӗртмӗн, çывӑхӑ та яман...
— Хуралӗци те çук вӗт-ха, ниӹта та тупаймастӑр,
йӗп пекех çухалнӑ,— кalaҫӑва хутшӑнчӗ Яраткин,—
ун çинчен эп сана паҫӑр телефонпӑ калаpӑм... 
— Хуралӗци пирки ан хыпӑнӑр,— терӗ Квасов,—
avӑ вӑл, пирӗн машинӑра ларать. Анчах урисем суҫӑр-
ланӑ пулмалла-хӑ унӑн.
Ку хыпар ялти пуҫлӑхсене те, çывӑхӑрах тӑрарак
Өтти çынсene те тӗлӗнтерсе ячӗ, вӗсен пӗр-пӗрne пӳлсӗх
ватӑ Улатимӗрӗ ерӑ, епле тупни çинчен ййӳтma
пикенчӗц, анчах Квасов вӗсене хирӗч аллӑпе суltür
кӑнӑ:
— Кайран, ун çинчен кайран калаҫӑпӑр! Вилмен
сирӗн мучи, хӑех пит лайӑх каласа пӑма пултарать...—
Вӑл хӑйпе юнашар пырса тӑйӑ — Панькова пуҫӗпе сул-
чӗ.— Старике çавӑтса кӑлӑр, малтан унтӑн ййӹтҫа пӗлӗс
пулать...
Паньковпа колхоз председателӗ Улатимӗр мучие
машинӑран тухма пулӑшрӗц. Йӗрi-таврах çынсем пу-
хӑнса тӑйине курсан, кӗҫӗр темтепӗр тўснӗ стариk пӗчӗк ачаллах хуранса мӑкӑрса ячӗ:
— Халӑх!.. Тӑвансем! Туршӑн-хӗвелшӗн те айӑплӑ мар эпӗ! Хутӗ те ҫакӑнта ҫапса пӑрахӑр...
— Сана никам та айӑплӑмасӑт, мучи,— терӗ Квасов.— Эсӗ пире ху ћаста ларнинӗ кӑтартса пар, тата вӑр-
рисем хӑш енчен пычӗҫ сан патна?
— Ак ҫакӑнта ларсаттӑм эпӗ...
Стариk лавкка крылӑнис сылтӑм енчи пӗчӗк сак си-
нӗ кӑтартрӗ.
— Акӑ, манӑн туий те кунтах выртать-ха, эпӗ ун
ɕине тайӑйсаттӑм пулмалла...
— Хурана эсӗ мӗсӗ сехетре тухрӑн?
— Лавкка хуӑнсӑнама, пӗр сӑкар-тӑхӑр сехетре
пулӗ...
— Миҫеччен лартӑн вара?
— Автансем авӑтличен...
— Вӑррисем сан патна хӑш енчен пынине сиссе
котӑн-и?
— Ана лайӑхах астӑвӑтӑп. Пӗри сӑк кӗтӗс хыҫӗн-
чен тухса кӗҫкӗ пӑшалла тӗллӗрӗ. Сӑс кӑлӑрсӑнӑх вӗ-
лӗретӗп, терӗ. Тӗприсем хӑсӑлтӑн пӗчӗҫ пулмалла —
куса хуплӑрӗч, ğӑвара пӑкӑлӑрӗч, урӑх ним тӗ пӗлмӗ-
стӗп...
— Унччен малтан нимӗнле сасӑсем те илтмерӗн-и?
Машинӑ сassi е тата мӗн те пулин пулмарӗ-и?
— Ав сӑв енче машина кӗрлӗсе илни пулчӗ, анчах
ӗнӗ хамӑр шофӗрсӗнчен хӑшӗ тӗ пулин тӑстӑн тавракӑчӗ
пул, терӗм...
— Сана хӑш еннелле сӗтӗрсе кӑйрӗч вӗсем?
— Ģырманалла антарнинӗ туйрӑм.
— Машинӗ хӑш вырӑнта тӑйине пӗлмӗстӗн-и?
— Ара, мӑн куҫсенӗ хуплӑрӗҫ-ӗке!
Стариk тӗкӗх нимӗнле усӑллӑ хӑзӑр та каласа па-
ма пултарас ӗчкӑнӗ чухласа, Квасов ӑна халӗх ялти
фӗльдшӗр пункте илӗс кӑйма хушрӗ.
— Суранӗсенӗ эмӗллӗчӗр, ҫӃхӑр, выртса кӑнтӑр,
унпа эпир кӑйран тa тӗл пулӑнӑр-ха!
Ҫӑкӑн хыҫҫӑн вӗсем Пӑнкӑвпӑ иккӗшӗ лавкка йӗ-
ри-тавра пӑхса ҫурӗмӗ тӗтӑйчӗс, анчӑх куҫа куранӑм
пултаракан нимӗнӗ йӗр таврашӗ те тупӑнмарӗ. Унタン
кайлӑла, лавкка алӑкӗ патне пычӗҫ. Ċӑраҫҫинӗ ӑмлӑ
хирӗ сӗмӗрнӗ иккен, ӑна уҫма тӑрӑшса, алӑк хӑмине
те шайёрса пётёрнё. Сав пур палласене те вёсем фотоапаратпа юкерсе илчё, алăк синчи шайрăксене, плателин съныастварса, слепок турĕч. Ы indefine вёсертселе илс, хутпа чёркесе чикрĕч.

Сынсем вёсем єслени синчен питё тёлёнсеп пăхса тайчё... — Ну, хать ёнётё шала кёрсе кураш пулать,— терё Квасов ял Совечёнпе колхоз председателёсемен.- Понятсов сел пултаăр. Сирёнсёр пущне тата колхозниксенчен кама та пулин илес пулать. Усăр юрамать.

— Тен, Зайкин хай киличчен таъттааар? — иккёненнё пек пулчё колхоз председателĕ.— Хуси вăл-чке-ха, ответне те чан малтан унан тытымалла...

Сак калаçава илтнё пекех, халăх хушшинчен таха-шë хыттăн кăшкăрчĕ:
— Килет, хай килет!...
— Пăхăр-ха, ав епле вёсттерет!— терё тепри те.

Чăнах та, уй тыпинчи армансеем енчен, тин сеч шăтнă син-симён калчă хушшине авкаланакан сукмак тăрах, ял патнелле велосипедист ыткănса килет иккен. Вăл çарпа пусчăн, пиншакнё йулле янă та унăн аркисем сунатсем пек саркаланса пырраççĕ, сукмакĕ лупашкалла та тумхăхлă пирки çын пĕрмай сиккеленет, анчах хай çапах та питё хăвăрт çывхарать. Тепĕр темиçе минутранах вăл халăх хушшине вăркăнса пърса кечĕ...

Лавкка заведующий Прокопий Зайкин — кушкёрех пит-куслă, йаваш, никампа нихцăn харкашман, питĕ турĕ кăмăллă, алла сулсеме чыннĕ çын, çавăнпа āна ялта пурте хисеплеççĕ, ваттывёёттипе "Прокопи Васильч" тесе чёнечеч, çавăн пиркиех ялти лавккара вăл вунпилĕк çула яхăн пĕр уллăнмасăр єслет те ёнётë. Тирпейлĕ, ялан урă пущпа єсленĕрен, унăн пĕр ревизири те укаса-тенкĕ çитмемни пулман. Лавккаран мĕн те пулин çухални синчен те нихцăn та çĕмах-юмах тухман.

Анчах кёçёр акă...

Кёçёр йттăн та хăрушă, кётмĕн єç пулнă.

Велосипед синчен сиксе ансанаах, āна яаккалла пăрахса, Зайкин лавкка крълчис çине чупса хăпарчĕ те антахса каяс пек, кĕç макăрсă ярасла, çав тери ÿпкевлен калаçма титăнчĕ:
— Кам шуйттанё килсе кёнĕ-ши?.. Вунтăватаă çул хушшинче пĕр шăрпăк та çухалманччĕ!.. Юрьех турĕч
ёнӗ, курайманнипех, хамӑр ялсемех тӗллетерчӗ пуль... А-ах, тытӑттӑм эп вӑл эсрелӗ!

— Кӗрер, Зайкин,— терӗ Квасов.

Лавккана чӑн малтан Квасовпа Паньков, вӗсем хыҫҫӑн Зайкин, унтӑн Кумковпа Яраткин тата тепӗр понятой кӗрсе тӑчӗҫ. Чӑречесене шал енчен сӗтел пек сӑрлака хӑмасемпе картланӑ пирки лавккара çёрлеки пекех тӗтӗм. Зайкин кӗрсенех электричество çутса ячӑ, анчах Квасов анӑ чӑречесем çинчи хӑмасене вӗ- çєртсӗ илме хушрӗ.

Пире кун çути кирлӗ,— терӗ вӑл.— Тата эӗ урӑйне ытлашши йӗр туса ан çуре, малтан пирӗн пӗ- тӗмпе пӑхса тухас пӗлӗм. Зайкин кӗрсенех электричество сутса ячӗ, анчах Квасов анӑ чӑречесем çинчи хӑмасене вӗ- çєртсӗ илме хушрӗ.

Виҫӗ сӑрлака чӑречерен йӑваш хӗвел çути шутса кӗр- сӗн, çынсен куҫӗ умне питех те хӑруша картин тухса тӑчӗ.


Анчах аслӑ оперуполномоченнӑй Василий Квасов ку мӗне пӗлтернине тӳрех ӑнланса илӑчӗ: кунӑ вӑрӑсем йӗр йӗрлекен ытӑсенчен сыхланса тунӑ. Преступлени пулсӑ иртӗ вырӑна эрех, табак, пӑрӑҫ е дуст сапсан, нимӗнле йытӑ та «йӗр илӗймӗст»...

«Опытлӑ вӑрӑсем ёҫленӗ,— шухӑшларӗ Квасов.— Кунсӑр йӑпӑр-янӑрах тытаяс ҫук, чылӑй тӑрмӑшмалла пулать...»

Урӑйӗнче, эрехпе, махоркӑпа хутӑш, йӑнӗ йышӗш пусма-тавар, ситӑ тӗркисем, «бумажцӑй» костюмсем урлӑ та пирлӑ йӑваланса вырӑтӑцӗ. Паллӑх ёнтӗ, вӑрӑсем ӑхӑлӑрах япаласем шӳранӑ, йӑнӗ япаласем кирлӗ пулман вӗсене.

— Лайӑхрах тӗрӗсле ёнтӗ хӑл, мӗн-мӗн илсе ӗйӑхӑнӑ санӑннӗ? — терӗ Квасов анран тухса ӑйӑхӑнӑ пек тӑра- кан лавкка заведующине. Хӑй çӑв хушӑрӑх урӑйӗнче сапаланса выртакан таварсене фотоаппаратпа ик-виҫӗ кут ѕӗрсе илӗч, унтӑн, лавкка урӑйӗнчи махоркӑна
пёр чёптём пухса илсе, ёна хутпа тирпейлён чёркерё
tе сумкни хуёч, ванчак эрех кёленчисенен пёрне илс
cе чикрё. Аслӑ сержант Паньков пур кётекесене, прила
воксем хысёнен ваксамасӑр, кашни утӑмрах чарӑнса
cӑнӑса çȗрӗрӗ.
— Сехетсем! — сасартӑк кӑмкӑрса ячӗ Зайкин су
лахайры витрина патӗнчен.— Пёр сехет те хӑварман!
— Миӑ пулнӑ вӗсем санӑн?— ыйтрӗ урайӗнчен тӑ
нӑ Квасов.
— Кӗсӗнӗ чикмеллисем пиллӗкчӗ, алла ҫыхмал-
лисем — ултӑ, вӗсенчен вицӑшӗ — ылтӑн! Кӗмӗл кӑ-
шӑксем... çӗрӗсем çuk! Сахалтан та пилӗк пинлӗх пу-
лать вӑл! *
Квасов сехетсем выртнӑ витрина кантӑкӗ çине шу-
рӑ порошок сапса сӑтӑркаларӗ те, унта пӑрне йӗрӗсем
палӑрса тухсан, икӑ хутчен ñекӗрӗк тусӑ илӗч.
Зайкин лавкка тӑрӑх пёр çӗртен тепӗр çӗре ыткӑн-
ма пусларӗ. Вӑл прилавоксем çумӗнчи ешӗксенӗ турта-
tурта кӑлӑрчӗ, вӗсен айне кӗрсе пӑхрӗ, тавар хунӑ çУ-
лӗксем çине хӑпарса кӑйрӗ. Лавккӑра халь пёр унӑн
сасси çӗч илтӗнчӗ:
— Фотоаппаратсем те илсе кайнӑ! Вицӑшӗ пулнӑччӗ
вӗсем... Ак кунта мӑнӑн пусламан пурӑн тӗркисем ик-
кӗчӗ, кунта крӗпдешин, штӑпель... Дран та çuk, кӑвӑк
dран, пальто валли... О-о, пӗтерчӗс, пуҫа çирӗч мӑнӑнӗ!
— Тата мӗн çухалнӑ, лайӑхрах, тӗплӗрех тӗрӗслӗ, пӗр
код событи пурне те кӗрӗс пулать,—терӗ Квасов.—
Пӗтӗмпӗх аса илме тӑрӑш!
— Пурне те тӳрӗх аӑстӑн аса илем-ха эпӗ? Тем те
пулнӑ мӑн лавккӑра, ахӑльтен мар тавар сӑвӑрӑнӑш енӗ-
пе пилӗк çул хушшӗ пӗтӗм районӗнӗ пӗрремӗш вырӑн-
ta тӑнӑ! Халӑ ёнтӗ сӑвӑншӑн тӗрменӗ кӑйса лӑратӑп...
Вӑл прилавок çинчен сиксе анчӗ те, урайӗнче ёй-
валанса выртакан хулӑн пустав тӗркӗ çине лӑк! ларса
пуҫӗн икӗ аллипе пӑчӑртасӑ тытӗрӗ.
— Туӑрӑсӑм, мӗн пулать ёнтӗ хӑлӑ мӑнӑпа? Пӗтрӗм
вӗт! Пӗтрӗм! Пуҫ кӑйрӗ!..
Ҫав вӑхӑтра тепӗр енчи прилавок хысёнчен аслӑ
сержант Паньков сӑмса тутри çине хунӑ çутӑ япала
йӑтса тухрӗ те Квасов патӗ пычӗ.

* Кунта кивӗ укҫа хисепӗпе калӑнӑ.
— Кур-ха, лейтенант, мӗн тупрӑм элӗ...— тӗрӗ вӑл шӑппӑн.
— Мӗн?
— Акӑ — хуҫмалли çеçӗ. Унӑн-ши вӑл? — пуҫӗпе Зайкин еннелле сулса илчӗ Пӑнӗкӑв.
Квасов хӑйӗн помощникӗн аллинчи çеçӗ тутӑр çин-чен илмӗсӗрӗх çӑвӑркӑласа пӑхма тытӑнчӗ. Ана кивӗ çӑваран тунӑ пулмалла, аври çутӑ алюминирен, унӑн пӗр енне, темле шӗвӗр япалапа тире-тире, виҫӗ саспалли çырӑнӑ: «И. И. И.» Вӗсем тавра чечек евӗрлӗ ерешӗм тунӑ.
— Хитре япала... Хӑш тӗлте тупрӑн? — ӳйтӗ Квасов.
— Ав çӑвӑнта, пиӑр-авӑр выртнӑ тӗлте, урайӗнче. Ак ку та çӑбавӑнта выртать. «Прибой» пиӑрӑн мунд-
штукӗ. Туртса тӑ пӗртермен...
Квасов урайӗнче ларакӑн Зайкин еннелле çаврӑнчӗ.
— Итле-ха, хуҫи, еӗс çӗлӗм туртатаң-и?
— Емӗрне те çӑвара шӑршлантарман,— тӗрӗ заве-
дуыщи.
— Тата... ак çӑк çеçӗ сӑнӑн хӑвӑн-и?
— Мӗнле çеçӗ? Ман лавккара çеçӗсем тем тӗрли те
пур,— ёнланаймасӑр пӑхрӗ ун çине заведующи.
— Ñу, лавккарисем мар, ак çӑкӑ, килте тунӑ-
скер...
Вӑл çутӑ авӑрлӑ çеçӗ Зайкина илсӗ пӳрсӑ кӑтарт-
рӗ. Лӗшӗ ун çине пӗрре пӑхсанӑх куҫӗсӗне мӑч-
мӑч-мӑч тутарса илчӗ, унтӑн темле шухӑша кайнӑ пек пулчӗ. Пӗр çур минут хушши нимӗн те çӗннерӗ, унтӑн Квас-
сов çинелле тӗлӗннӗрӗх пӑхрӗ те хулле кӑнӑ:
— Сӗҫӗ цӑн мар ку, анчӑх эп ёнӑ тӑста курнӑ пек
tуйӑнать,— тӗрӗ.
— Аҫта курнӑ, аса ил-ха.
— Чим-чим...— Зайкин çеçӗ аври çинчи саспалли-
sенӗ вулӑрӗ.— «И. И. И.»
— Кӑм пулма пултарать вӑл «И. И. И.»? Шухӑш-
ласӑ пӑх-ха лайӑхрах,— тӗрӗ Пӑнӗкӑв.
— Тӑхта, тӑхта,— куҫӗсӗмпе каллех çеçӗ çине тӑ-
рӑнчӗ Зайкин.— Ан васкӑр, тӑнран кӑларса ан ярӑр
мана...
Квасовпа Пӑнӗкӑв чӗнмесӗр тӑчӗс. Çур минут ирт-
рӗ, пӗр минут...
— Эпӗ ку çӗcce... темиҫӗ кун кайлла çакӑнтах, хӑ-
Мӑн лавккарах курнӑ!—терӗ унтан Зайкин сасартӑк.—Курнӑ щӗри те мар, хӑм алӑпах тытса пӑхнӑ. Питӗ лайӑх астӑваташ!

Зайкин яшт! сиксе тӑчӗ.
— Аҫта тупӑнчӗ вӑл? — Унӑн сасси тӑруках темле ширӗплӗнӗсӗ, хӑйӑранса кӑйрӗ, куҫӗсӗмӗ тӗ пёртте мӑлтӑнхи пӗк мар, хӑйӑллӑн ҫуталса илӗчӗ.
— Щакӑнтах ара, лавккарах,— терӗ Паньков.
— Бӑрӑ щӗcci вӑл! — кӑшкӑрчӗ Зайкин.
— Мӗнле вӑрӑ? Эсӗ ку щӗcci ӑхӑсине паллӑтӑн-им?
— Хамӑр ялсӗнӗ ешпе паллӑмастан-ха? Акӑ, кунта «И. И. И.» тӗсе щырӑн, вӑл Илья Ильич Ивуков тӗни пулӑтӑ, ялӑта щӑна Йюк теҫӗ. Њамӑрӑ кӑнӑ качӑ. Нумай пулмасть тӗрмерен тухса кӗлчӗ, тӗрминче вӑл хӑлӑп ш فإнасемӗ пӗрле мӑгазӑнӗ ҫurarлӑнӑшӑн лӑрчӗ. Хӑй ёнтӗ пӗтӗмпех паллӑ, юлташ милиционӗрсем, ним шуӑхӑшласӑ тӑмалли те ѕуккӑ, ѓак тискер єӗҫ урӑх никӑм тӑ мар, ѕӑв єҫрӗлӗ тутӑранӑ! — Зайкин хӑрӗленӗсӗ пӗрсӑ, ӑхӑнӑн ӑхӗтӑ калаҫма пуҫлӑре.— Йилӑр аӑкӑ: єтлӑр-кун-и, юнкун-и,— вӑл мӑн лавкканӑ килсе кӗчӗ те пӗр ѕур сӗхӗ пул йӑрӑшласӑ ѕурӗрӗ, анчӑх хйй пӗтӗмпе те икӗр ӑрӑммӗ прӗмӗк вистӗрӗчӗ те пӗр пӑчӑк «Прибой» кӑнӑ илӗчӗ, хӑлӑхӗ пекӗх астӑваташ... Лавккара ун чух нӗк йӗн пурччӗ, тӑцтисӗмӗ, вӗсӗнӗ паллӑмастан, иртен-щурӗнӗсӗ пулмалла, вӗсӗм пӗр чӗрӗк илӗчӗ те закускӑлӑх «кильки» кӗнсӗрӑ туйӑнчӗ, нимпе уӗсӑ ѕуккӑнӗ мӑнӑн ѕӗрӗ ййтӗрӗ, эпӗ: ѕӗрӗ ѕук, терӗм, вӑра ѕӑв Йюк тӗни вӗсӗнӗ хййӗн ѓак ѕӗрӗсӗ кӑлӑрса пачӗ. Џӗсӗ сӑмайӑн хитре пӗк туйӑнчӗ те, эп њӑна кӑйран хӑм ййтсӑх тытса паҫӑмӑ. Њатӑн туйӑнтӑн кун пӗк япалӑ, тӗсе ййтӗсан, вӑл мӑна: хӑм турӑм, терӗ. Єписӑ мӑна .hyӗ тӗм кӑлӑр, анчӑх ѕӑв ѕӗрӗсӗ вӑл! Њапатӑнӑ чух васканипе кӑлӑрса ѕӗрӗнӗ ёнтӗ, ййтӑ...
— Њилья Ильич Ивуков тетӗн-и?—сӑмкินчен блӗк-нот кӑлӑрса ѕырӑма хатӗрӗлӗнӗ Квасов.— Њак ялсӗмӗх? Хӑй йӑста-ши вӑл? Килтӗх-ши? Пӗлместӗн-и?
— Њана пӗлме пултарӑймастан,— пушӗнӗ пӑркӑласӑ илӗчӗ Зайкин.— Ќӑм пӗлет, тӗн, йittӗ вӑр crapӗмӗ пӗрле килтӗн тухса вӗчӗнӗ-и? Пӗччен пулман ёнтӗ вӑл кунта. Пӗччен ѕын еплӗ-ха ѕӑкӑн чухлӗ тавар Њаратӑнӑ чух вӑсканипе кӑлӑрса ѕӗрӗнӗ ёнтӗ, ййтӑ...
— Њачӗн пулманни паллӑ-ха.
— Амӑшӗ килтӗх пул. Ачи ѕук пулсан, унтан
ыйтса пёлёр... Тупас пулать âна епле пульсан та! Çаваң-тан пущлас пулать йёр йёрлеме. Тытса лайахрах пяр-кӑчлас пулать те, калатех вара хӑй кампа пульнике, ман таварсенье âста кайса чикнине...
Зайкин пётём кёлеткиме чётрерё.
Квасовпа Паньков лавкка заведуючий каланисенье ним чёнмесёр итлесе тӑчӗч. Вёсенье те ёнтеп паянхи çарата çав Илья Ильич Ивуковсӑр пулман пек туйӑнма пущларё. Пур енчен илсень те çавӑн пек пульса тухать,— вӑл нумай та пулмасть тӗрмерен таврӑннӑ, тӗрмине âна магазин çаратнӑшӑн лартнӑ, темче кун каялла лавккана хӑй килсе пӑхнӑ, лавккари тупӑннӑ çӗчӗ та унӑннах, çак лавккарах вӑл «Прибой» пирус илнӗ... — Чӑн малтан çак йёкӗте тупас пулать, эппин! — терӗ Квасов.
Çак вӑхӑтра тулта машина моторӗ кёрлени ил-тӗнӗчё. Квасов çурече витӗр пӑхрӗ те алӑк умне хӗрлӗ «пицииххиллӗ» кӑвӑк «Победа» çитсе тӑнинче, ун ашёнчен пӗрин хырӑчӑн тепри Шупашкарди милици официерӗсем тухнике, вӗсем хушшинче хӑйӗн начальникӗ Светлов майор та пулнине курчӗ. Саманранах маши-на çунение мотоцикл çитсе тӑчё, унӑн çӑпкинче кашкӑр пек тӗреклӗ йытӑ ларать.
— «Амура» илсе килнӗ-ҫке,— палласа илчӗ âна Квасов.—Ку питӗ аван вара! «Амуртӑн» пытанаймӑн!
Йёр йёрлекен йытӑсем хушшинче «Амур» чӑнах та чи пултарулли, чи âсли пулнӑ...
кин сылтăм енне пысăк çĕвĕ кассă анса куç хулаххи патнеш çитнê. Виççĕмешê вара вĕсенчен нумай çамрăк, вунультă-вунуччиçенчен çеç, çăнран илемлĕсексер: çаврăка питлĕ, тутисем хĕрĕнни пек тирпеилĕ, калаçнă-кулнă çух тикĕс шăлĕсем шап-шуррăн курăнаççĕ.

Пăрахут çине вĕсем Хусантан çылай тăварахра, пĕр пысăках мар пристаньре, каç пулсан тин кĕчĕç те тûрех буфет патênче чарânсă тачëç. Шатра питли, халăх хушшине черетсëрех кĕрсе кайса, çур липр эрехпе йӳнĕрех пула, пируспа спичка илчĕ, унтан вĕсем пурте пăрахут хури еннелле утрĕс.

Тăвăттăмĕш класра вăл вăхăтра пĕр пушă вырăн та çукçĕ, çынсем саксем çинче кăна мар, пичкесем, тимĕр куписем, хут рунёшем, тем тĕрлеş ешĕкем çинче те выртсă-ларса пыратаçĕç. Анчах çак виç çын часах вырнаçрĕç. Шатра питли кĕтесри саксем патне пычĕ те чи-пер çывăрахан çынсенех, унтан-кунтан тĕккелесе, вăратма тытăнчĕ.

— Извиняйте, мадама, пардон, муци! Пăрахут çинче пурин те правасем пĕрешкел, çавăнпа та пĕрисен авалхи графсем пек саркаланса çыма, теприсен вĕсем умёнче чĕрне вĕççен тăрсă çыма саккун çук... Эпир те сирĕнтен кая мар ӳвăннă çынсем, инçетрен килетпĕр, тата унтан та инçерех кайма ёмётленетпĕр, çăвăнпа та сирĕн кăштах сикес, пирĕн ларса кана пулать. Эхер те сирĕн хăвăрăн тăма вăй çук пулсан — эпир мăнкăмăллă çынсем мар, хамăрах çеклесе тăратма, кирлех пулсан, яяккахă кайса хума та пултаратпăр!

Çалпа пакăлтатнă хушăрах хай çурече умёнчи сêтел патне пырса ларчĕ те юлташĕсене:

— Вырнаçăр, тăвансем, хăвăрах вырнаçăр, ату вĕт куратăр, пире валли пушă вырăн хăварма никамăn та ñс çитмĕн,— терĕ.

Çывăрахан çынсем йăшалана-йăшаланах, кăмăлсăр màкăртатса, тăра-тăра ларчĕç, яяккахă сикрĕç. Кĕтмĕн çёртên пырса кĕнисенчен пĕри сêтел çине крук-ка кăларса лартрĕ, пулă хуçчĕ те хутпа чĕркенĕ çур липр кăлехшине тĕпĕнчен пĕрре çапсăх усçĕ. Малтан вăл хай тультарса ёсрĕ, унтан çĕвĕк çамкаллине ярса пачĕ, юлашкинчен çамрăккисе те çĕме сёнчĕ.

— Êçес килмест манăн,— пуçне пărкаларפ лешĕ.

— Ан ухмахланса лarp!— терĕ шатра питли.—Мĕн эс... Пĕррĕ те чуптуса курман жĕр пек пуласшăн-и?
Ача садёнчен таврӑнмастан вӗт, арҫын пулмалӑх вӑхӑт пулнӑ санӑн!

— Ёҫсе парсам! — терӗ тепри, çӗвӗклӗ çамкалли те, çамрӑккине чӑвсапа аякенчӗн тӗртсӗ.— Тӑусма пултараймӑстӑн ҫакӑн пӗк чӑхӑмлакансене!

— Калатӑп-ҫке, манӑн пӗртӗ ёҫес килмест, эсир хӑвӑрах ёҫӗр! — тытӑнса тӑчӗ йӗкӗт.

— Тӗн, ёҫӗ сӑ çак черккешӗн хӑвӑнтан укӑца илеԥен хӑрапӑн? — йӗкӗлӗсӗ илчӗ шатра питли.— Аӑн хӑра, юлташсене эпир ахалӗх хӑна тӑвапӑр! Тыт тавӑй! Ну! Кӑма калатӑп эпӗ?!

— Çамрӑк ачана ма ян пӗк пусмӑрласа ёҫтересшӗн вӑра эсир? — терӗ çӑв вӑхӑтра çылти сӑк çинчен пӑхса ларӑкӑн вӑтӑ хӗрӑпаӑм.— Ыынна пӑсни кӑна-иӑц вӑл!

— Мӗнле турӑмӑш сасси тата ку? — çылелле пӑхрӗ шатра питли.

— Турамӑш мар эпӗ, ырӑ çыynnӑм, анчӑх тӑ хӑм пурӑнӑкра пилӗк ӑвӑл пӑхса çӗтӗнӗртӗм, вӗсенчен пӗри те пӑянчuk пулмарӗч-ӑха, тӑв турра. Эсир пур, çамрӑк йӗкӗте хӑласа вӑлӑхӗ вӗрentesшӗн...

— Тӗрӗс мар калатӑн, кинемӗй,—терӗ карчӑка хирӗç шатра питли,— усала тӑ вӗрentesпӗр эпир ӑна, пӑсма тӑ шутламаҫтӑп, унтӑн çын тӑвӑс тӗтпӗр кӑна. Паттӑрлантӑр пӑртӑк, санӑн ӑвӑлусем пӗк йӗпе сӑмсӑлӑ арҫын ан пултӑр. Аӑнлантӑн-ӑ?

— Тӑйфу сана куншӑн!— çилленсе кайрӗ карчӑк.— Чӗлхӳ çинӗ юпӗне çӑпӑн тухтӑрах мӑн ӑвӑлсӗм çинчен çапла калаӑнӑшӑн! Манӑн ӑвӑлсӗнчен вӗрӗшӗ вӑрӑшӑрӑн таврӑнмӑрӗч, иккӗшӗ хӑлӗ ятла ҫын—пӗри шӗкӑл директорӗ, тепри кӗлхӗс предсӗдателӗ! Шӑпана пуль эсӗ, çынсем çинчен ним пӗмӗмӗсӗр ҫакӑн пӗк палкӑтӑн пулсӑн, чисти лапра çӑвӑр!

— Хуллентерех, хуллентерех, кинемӗй, асту, çӑтӑн парашютсӑр вӗҫсе анмӑлла ан пултӑр,— асыӑрӑттарӑн пӗк турӑй ӑна çӗвӗк çамкалли, ёсӑин-єсӑен хӗрме пуслӑнӑскӗр.

— Ан чӑр, янратӑр-иӑц! — алӑппӗ сулчӗ шатра питли.— Старикӗпе ятлаҫмӑнни нӗмӑй пулӑтӑ пулӗ, чӗлхӗ кӗстет унӑн...

— Эп хӑман старикпе хӗрӗх пилӗк ҫул пурӑнса тӑ ятлаҫса курман-ӑхӑ! Эҫӗ вӑт хӑвӑн арӑмӑпӑ мӗнле пурӑнӑтӑн-ӑшӑ? Кашки ёсӗмесӗрӗнӗх тӑнккетӗн пулӗ-ӑхӑ, на-мӑссӑр! — парӑнмӑрӗ карчӑк.
— Хусах-ха ҫав эпӗ, кинемей, ниепле те хама юрӑхлӑ мӑшӑр тупаймастӑп мар-и? Виҫҫӗшӗ ма-на хӑйсем пӑрахса кайрӗҫ, иккӗшне хӑм хӑва-ласа ятӑм. Хӑл акӑ каллех авланас пулать. Са-нӑн хӑвӑн мӑн валли за-пас хӗр ҫук-и? Тавай, тӑ-вӑнлӑшатпӑр!

Шатра питли тӑрук ахӑлтатса, темле ухмӑхлӑрах, йӗрӗнмелле кулса ячӗ. Карчӑк ун ҫине ци-лӗпе пӑхса:
— Тьфу, чӑнах та этем мар иккен эсӗ! — терӗ те, стена еннелле ҫаврӑнса выртрӗ.

Унтӑн шатра питли кружкӑри эрехе каллех ҫамрӑккine сӗнчӗ:
— Ёҫ тата, анчӑк ҫури! Сана аслисем хисеп тӑвац-ҫӗ, а эсӗ... асту! — Вӑл хӑйӗн хӗсӗк куҫӗсене тата ытла-рах хӗссе лартӗ. Кӑу ёнтӗ вӑл циленеме пусланине пӗл-терчӗ.— Ну? Тата нумай кӗттеретӗн-и?

Ҫамрӑккi ёҫме пикенчӗ, анчах ӑшт сыпсанах чӗ-хӑнса кайрӗ те, ўсӗрӗ май кружкӑна аллинчен ўкерсе эрехе тӑксӑ ячӗ.

— Упӑте! — тӑрук кӑшкӑрчӗ вара ун ҫине цӗвӗк ҫамкӑлли.— Шӑршлӑ кӑмпа, арӑшын мар!

— Эп куншӑн сӑн чунна кӑларса илетӗ,— чаш-кӑрсӑ чышкисене чӑмӑртарӗ шатра питли те.— Халех илсе пар уншӑн... пӗр литр!

— Илӗр ара, укӑш илӗ мар мана...— чӑнласах ӑрӑс кӑйрӗ те ҫамрӑккi, тӑстан хӗвӗнчӗн аллӑ тӗнкӗлӗх хут укҫа кӑларса тӑттарчӗ.— Анчах та, тӑрхасшӑн, хама ан ёctestӗр. Пултараймastӑп эпӗ!

— Ну, мӗнӗх ара? Кама хӑрататӑн эсӗ унпа! Пире хӑмӑра ытлаrah лекет!

Тепӗр пилӗк минутранах шатра питли татах эрех яйтса ычӗ те, цӗвӗк ҫамкӑллипе иккӗшӗ каллех ёҫме ытӑнчӗҫ. Часах вӗсем самаях ўсӗрӗлсе кайрӗҫ, юна-
шар ларакан сынсемпе тем çинчен те лӑпӑртатма тытӑнчӗс. Савна пулла, урӑх çӗрте пущӑ вырӑнсем пулман пултин те, ик-виҫӗ хӗрӑрӑм хӑйсен вырӑнӗсенчен тӑрса кайрӗс. Унтӑн çӑк ытла та хавасланса кайнӑ туссе пӗ-тӗм вӑйран кӑшкӑрса юрлама тытӑнчӗс:

Эх!.. Здравствуй, моя Любка, Любка дорогая, Здравствуй моя Любка — и прощай... 
Ты зашущарила всю нашу малину, 
А теперь за это получай!

Ҫамрапӑки ним чӑнмесӗр, пуҫӗпе стена çумне тайӑнса, пӗрмай çурӗче витӗр тулалла пӑхса пычӗ. Тулта пӗтӗм çутсӑнталӑка хуп-хурӑ сӑрла сӑрласа лартӑн пекех тӗтӗм, сӑйра хутра çӗч çурӗче тӗлӗпе шурӑ, хӗрлӗ бакен çутисем шуسا иртеӗсӗ те, хушӑпӑн-хушӑшӑн туран килекен пӑрахутсем, кӗскен-кӗскен кӑшкӑрса, юмахри вут-хӗмлӗ кайӑксем пек ялкӑшса анса каячӗ.

Ҫамрӑк йӗкӗтӗн шухӑшӗсем çӑк вӑхӑтра пӗртте кунта мар, тӑстӑ иҫсетре пуљчӗ çулмаалла. Хӑйпе пӗрле пӑракан аслӑрах юлташӗсем мӗн хӑтлӑннисене вӑл çӑврӑнса та пӑхмарӗ.


— Эп нимӗнле начальник те мар кунта, ахӑл со- вет гражданинӗ çӗч, анчах та сирӗ йӗркӗлӗ пуљма ыйтатӑп,— терӗ лӗшӗ.— Хӑйпе çӗрле, çынсем çывӑрацӗ, кунта хӗрӑрӑмсемпе ачаш нумай, ӗсир пур, ирсӗр юрӑсем юрлаҫӑ,— епле намӑс мар сире? Ӗрӗр пуљ-сан — вӑртӑр та çывӑрӑр.

— Санӑн укҫупа ёсмен, санӑн ёс те çук пирӗнпе! 
Ҫак вӑхӑтра, кӗтмен çӗртен, вӗсем патне пӑрахут капитанӗн помощникӗ пырса тӑчӗ.

— Мӗн пирки шавлатӑр? — ыйтӗ вӑл çирӗн сӑ- сӑпа.

— Ак çӑк юлташӗм çынсеме кӑнӑç памаӑцӑ, ху- лигӑнла юрӑсем юрлаҫӑ,— терӗ шлепкӗлӗ çын.— 
Эпир вӗсене лӑплӑнма ыйтӑмӑр, анчах вӗсем тата ӳтлӑрах...
— Тӗрӗс мар, тӗрӗс мар! — кӑшкӑрчӗҫ вара çын- сем пур енчен те.— Ку гражданин нимӗн те каламарӗ вӗсене, лӑпланма çӗç бййтрӗ!
— Фулюгансем!
— Антарса хӑвӑрмалла çӗç вӗсемене!
— Эсир ћуҫӗр, сирӗн выртса канас пулать,— терӗ капитан помошникӗ.— Лӑпланмасан, эпир сире çитӗс пристаньрӗх антарса хӑвӑртпӑр. Унтӑн та йӗлӑрах пулма пултарӑть — милицӗ аллинӗ паратпӑр.
— Ним чухлӗ те ћуҫӗр мар эпир! — илемӗрӗ ӑна шатра питли.— Ёҫнӗ пулсан та, апат анмалӑх çӗç Лӑ- нӗ. Тӗпӗр тӗсен, эпир кунта заключнӑйсем мар вӗт, ирӗклӗ çынсем, гражданин начальник!
— Ну-ка, кӑтартӑр-ха хӑвӑрӑн документӑрсеме, пур-и вӗсӗм сирӗн? — бййтрӗ вара капитан помошникӗ, хӑйне лӗш升温 «юлтӑш» вырӑнӗн «гражданин» тӗсен.
— Тӑрхӑсӑн ара, тӑрхӑ-асӑн! — сӑмахӗсене тӑсса кӑшкӑрчӗ каллӗх шатра питли.— Документсем мировой пирӗн, алӑ та пуснӑ, пичет те пур! Пирӗн пек документсемпе тӗнчӗ хӗрринӗ те çитӑмӗ пулать...
Капитан помошникӗ вӗсӗм кӑлӑрса пӑнӑ хутсене тӗтсӑ хӑвӑрт кӑнӑ вуласӑ тух rp. Унтӑ ҫак çынсем Уголовнӑй кодексӑн çӑв-сав статйисемпе айӑпланҫа пилӗкшӗр çул колонирӗ лӑрнӑ, халӑ, сроk тухӑн май- па, вӗсӗнӗ ирӗке кӑлӑрнӑ çынчӗн çырӑнӑ иккӗн...
— Ну, мӗнле, гражданин начальник, ' фальшивӑй мар-и пирӗн документсем?
— Мӑр,— терӗ капитан помошникӗ, хутсене кӑлӑр- лӑ парса.— Анчӑх çапӑх та эсир Ыӗркӗлӗ пулӑр, хӑ- вӑрӑ хӑвӑр тӗтмӑ пӗлӗр!
Вӑл урӑх нимӗн те каламарӗ, тӑрӗх çӑвらくчӗ те вицӗмӗш класс еннӗлӗ утса кайрӗ.
Усӗрсем çӑкӑн хӑуҫӑн лӑплӑнӑнӑ пӗк пулса хӑйсен вырӑнӗсеме тӑсӑлӑсӑ вырӑрӗсӑ. Вӗсӗм çывӑрса кайсан, çамӑрӑкки ерипӗн кӑнӑ палубӑ çинӗ, уҫӑ çывлӑшӑ тух- сӑ тӑчӗ. Пӗчӗн çӗрте, нинӑм канӗрлӗмен чух, ирӑн çынчӗн те, пулӑсӑ çынчӗн те шухӑшлӑма çӑв тӗри лӑ- йӑх...
Ҫапла ҫав, вӗсем колонирен таврӑннӑ...
Аслӑраххисем, хальWebpack: 4 8, яккӑш ерӑ-рӑй-еллӑй хӑрлӑмаса, сӑшал мар мӑзӑзин, хватӑр ҫатӑнӑ вӗсем, уйӑрӑм сынсынӗ тапӑнсӑ, тӗрӗр чӑх ӑхӑнӑшалӑн хӑрӑсӑ, тӑмтыврӗсҫӗ, укӑ-тенкисӗ, хӑлӑ япалисӗнӗ турта-турта илнӗ.

«Шатрипе» «Чалӑшшин» пӗтӗм пурнӑҫӗ тӗрместӗмпе колонисӗнче иртнӗ темеллӗ, мӗншӗн тесен вӗсем тӳрлӗнӗ, тӗрӗс пурнӑҫпӑ пурӑнӑма шутламан. Ларса тухнӑ вӑл и кӑллех вӑрлӑма тытӑннӑ, унтӑн кӑллӗх лӗкнӗ, темиҫӗ султӑн ирӗкӗ тухсан татӑх «сӑмӑл пурнӑҫ» илӗртнӗ вӗсенӗ... Ахӑ халӗ те, колонисӗ пилӗк ҫул ларсӑ ирттернӗ пулӑн те, ытти пӗтӗм халӑх пӗк эӗлӗсӗ тӗри кӑмӑлла пурӑнӑс шут пурри палӑрмӑстӑ вӗсен. Ана сӑмӑрӑкки вӗсем ҫул ҫинче мӗнлӗрӗх калаҫса килнинчӗнӗ пӗт лайӑх чухлӑрӗ.

— Мӑн ёмӗре сынсем ёслӗсӗ ёслӗсӗ тунӗ те єтӗт! — терӗ пӗррӗхинче Шатри, киле таврӑнсан мӗнле пурӑнӑсси ҫинчен сӑмӑх хускӑтсан.— Колонисӗ ёслӗсӗ тӗм мӑй тӑранӑ тӑраннӑннӑ...

— А эӗ пӗр-ӗр пуянтарӑх хусах матка ҫунаттӗ айне ѓалӑхӑм шутлӑтӑн! Ун ёнинӗ те ѕӑватаӑн вӑра, хӑйне те! — ахӑрса илчӗ Чалӑшши.

Анчӑх сӑмӑрӑкки мalaшнӗхӗ пурнӑҫ ҫинчен пӗртӗ вӗсем пӗк шухӑшламан, унӑн пӗсӗнӗ пачӑх уӑрӑхла ёмӗтӗсӗ пулнӑ. Тин ѓӗч вунӗщӗчӗ ҫине пусӑнӗссӗ, вӑл лӗшӗсӗ пӗк пӑсӑк яслӑ пулмӑн.

«Анне патне ѓитсен кӑштах канатӑп та, ҫӗрӗн-кунӗн, ырми-канми ёслӗме тытӑнатӑн... Хӑмӑн нӑмӑса ёслӗ тӗсататӑн... Никӑм тӑ мӑнӑ вӑрӑ темӗ пултараймӗ. Тӗкӗх эп ниӑхӑн та вӑрӑ пулӑс ҫук!» — тӗрӗ вӑл хӑй яшение пӗрмӑйах.

...Кунта ёнтӗ ѓӑч сӑмӑрӑк йӗкӗт Илья Ивуков коло-

ние мӗнле лӗкнӗ ҫинчен каласа памалла пулӗ.

Тӑвӑтӑ ҫул хушши пынӑх хӑрӑшӑ вӑрӑш нумӑй ача-

сенӗ тӑлӑха хӑварчӗ. Илюкӑн ашшӑ те, Тӑван сӗрхӑ-

вӑ хӑрӑшлӗсӗ, вӑрӑсӑ ра пӑсӗ хунӑ. Ана Илюк асту-

масть — вӑл вӑрӑш пӗсӑнӑчӗн вӗсӗ уйӑх малтах-

ран ѓӗч ѕурӑлӑннӑ. 1943 ҫултӑ, кӗр енӗ, унӑн ашшӗ
пирки «вилнё хут» килнё,— вӑл хут халь те усранать-ха амӑшӗн чӑланти арчинче,— унта «Сержант Илья Иванович Ивуков погиб смертью храбрых при форсированном Днепра под городом Лоевым», теse çырнё. Нумай макӑрчӗ ун чух амӑшӗ, вӑл ёсӗклесе выртнине Илюк çӗр варринче те пӗрре кӑна мар вӑрана-вӑрана кайнӑ. Пӗчӗк пуҫӗпех лӑплантарма тӑрашатчӗ вӑл амӑшне:

— Ан макӑй, анне! Ан макӑй!
Амӑшӗ ёсӗклеме чарӑнмасан, Илюк чӑнӑх та унпа пӗрле йӗме тытӑнатчӗ...

Пурӑна киле амӑшӗ лӑплантӑ пек пуљчӗ, саира хутра çӗс, хӑй пекех тӑлӑхӑ юлнӑ хӗрӑрӑмсӗм пырса ларса уӑрӑкисӗм çинчен сӑмах тӑпрантӑн, куҫӗсӗм шывланатчӗч уӑнӑ, унтӑн вӑра кун кӑɕипӗх салху çӑретӗ. Ана пӑлхатса ярас мар тесе, Илюк та чӗнмес-

чӗ вӑра.

Колхозра, халӑх хушшинче, Илюк амӑшӗ яланах ырӑ ятлӑччӗ. Ёҫре вӑл хӑй пек хӗрӑрӑмсӗнчен кӑна мар, арсынсӗнчен те юлмӑстчӗ ҫӑв — уй-хирте те, вӑр-

манта та; çӑх-чӗн фермине ун аллинӗ парсӑн та, унтӗ ёсӗсӗм ик-виҫӗ уйӑх хушшинчӗк лайӑхланчӗч. Колхоз правленине те темиҫе хутчен суйлӑрӗчӗ Ёна, унтӑ та ыттисӗнчен кӑй мар ёслӗрӗ.

Ҫул хыҫҫӑн ҫул иртрӗ. Илюк пысӑклансӑх ычӗ, шкулта вӗренме пуҫлӑрӗ, клӑспӑн клӑса çӑмӑллӑнӑх куҫӑр, пӗвӗпе те çӑмӑллӑкӑх тӑсӑлса кӑйрӗ, вунукике çитсен амӑшӗнӗ тӑнлӑшпӗ, ёҫпре те Ёна мӑн ҫын пекех пуӑлӑшакӑн пуљчӗ.

— Маттур каччӑ ѕысет сӑн, Анюк, хӑвӑ пулӑшак-

ӑн та, хӑйтӗлекен те пулать, тин нимӗншӗн те пӑшӑр-

хӕнмалӑч ҫук,— тетчӗс кӑрӑш кӑрӑмсӗм.

— Щысет-ха, ѕысет, ашшӗ пекех ёсӗнчен те ѕӑпайлӑ ҫын пулать пулмӑлла-ха,— хӑвӑслӑнса кӑятчӗ Илюк амӑшӗ ун пӗк чух.

Бывӑлӗ ҫынӗ пӑхса савӑнмалӑ пулнах ҫӑв амӑшӗн! 

Ку тарахи çитсе те вӑл хӑйӗн ачи çинчен кӑрӑш-пӑс-

кисӗнчен кӗрӗнмӗлӗ сӑмах илтмӗн. Теприсӗн ач-

сӗм, авӑ, урӑм тӑрӑх «йытӑ хӑваласӑ» чупӑщӗ, ашкӑ-

нассӑ, çӑмисӗм кӑтӑличчӗнӗх ҫапӑщасӑссӑ, ҫын пӑхчи-

се кӗрӗс сӑтӑр тӑвӑсӑссӑ, ун пӗккисӗм шӑлӑтӑ та яӑх вӗренӗчӗ. Хӑшӗсен ачисӗм чӑрӑсӑр пулӑнӑ пирӗ пӗр-

пӗринпе куҫран ўкмӗлле те пулӑкалать...
Илюк пёрре те ун пек ача пулман. Вӑл шкулта та авӑн вёрреннӗ — яла­нах «тӑваттӑ» та «пил­лӗк» пулнӑ унӑн. Учителсем каҫса кайсах мухтанӑ ёна. Тӑваттӑ­мӗш класса «похвальнӑй грамотӑпа» пӗтернӗ, пил­лӗкмӗшне куҫсан, ҫам­рӑк натуралистсен кру­жокне ертсе пымӑ тытӑн­нӑ. Пуринчен ытла сад ёсне юратнӑ вӑл... Кол­хоз садовоҫӗ, сӑҫ пек ҫем­се те шап-шур сухаллӑ Пушмак Михали, Илюк пӗрмай хӑй патне кӗрсе ёна пулӑшнӑшӑн, улма­сырла йывӑщисенӗ епле майпа лайӑхӑх пӑхса юстер­мellинӗ пӗлемӗ тӑрӑшнӑшӑн, ёна «манӑн мичуринец», «манӑн заместитель» тese шӑттенӗ. Илюк пѩсӑрсӑ яни­пе ҫамрӑк натуралистсе колхоз сачӗн пӗр кӗтессинче нумай йывӑҫ лартса юстерме тытӑннӑ. Ырӑ ёс мар-и вӑл?!

Тата Илюк юкерчӗксем тума юратнӑ, пит хитре юкернӗ, ҫавӑн пирки ёна пӗрмай шкулти стена хаҫа­чӗн редколлегинӗ суйланӑ. Пысӑк уявсем умӗн шкул валли плакатсем ҫирнӑ, класс пӗлёмӗсеме илемлетнӗ. Килте, малти стена ҫинче, Илюк хӑйӗн ашшӗн салтак­ран ярса паӑнӑ пӗчӑк сӑнӑкерчӗкне пӗсӑклатса, сӑр­семпе хитрелетсе тунӑ портрӗчӗ сӑканаса тӑран. Унӑн рамкине те хӑех тунӑ, ёна та илемӗ сӑрпа сӑрласа хунӑ, кантӑкне те хӑех касса кӗртсе лартнӑ.

— Пирӗн художник,— тенӗ ёна учителсем,— сич­чӗмӗш класс ӑхӗҫӑн унӑн епле пулсан та художество училищинӗ ӑкаш пулать!

Хортӑ та юрланӑ Илюк, спектаклӗсенӗ те выля­нӑ, спорт вӑййисенӗ те никамран та юлман.

Амӑшӗпе епле кӑмӑллӑ пулни ҫинчен каламалли те ҫук. Нихӑсен та кӗрентерь курман вӑл амӑшнӗ. Чӑс-часах ашшӗ ҫинчен каласа памӑ бӑйтнӑ, унӑн вӑр­ҫӑран яӑнӑ ҫырӑвӗсенӗ кӑлara-кӑлara вуланӑ.
Питë хитре пурӑннӑ вӗсем амӑшӗпе иккӗшӗ,—лӑй-
кӑн, шӑкӑл-шӑкӑл, килӗштерсе,— пурне те кӑмӑла
каянӑ вӗсем пурнӑҫӗ.

Амӑшӗ тепӗр хут каччӑ кайма пултарасси çинчен
Илюк нихӑсӑн та шухӑшламан. Вӑрӑса вӑхӑтёнче тӑлӑ-
ха юлнӑ жӗрӑрамсӗнчӗ, хӑшпӗрисем таԥса нӑйхӗм
валӑ мӑшӑрсӗм тупрӗҫ, çӗнӗрӗн ачӑлӑ-пӑчӑлӑ пул-
чӗҫ, анчас та Илюква амӑшӗ иккӗшӗх пурӑнчӗҫ, вӗсем
патӗ нӗхӑсӑн та пӗр арӑсын та пӗрхӗ кӗмӗрӗ. Чӑнах та,
пӗрпе, çулла, ирхине ирӗх, лупас айӗнчӗ чатӑр айӗнче
сыӑвӑракансӗр, Илюк хӑйсӗмпе юнашӑр пурӑнӑкан
Праски инке унӑп кalaҫнине илтрӗ.

— Арҫын тупмаллах санӑн, Анюк, ахаль те миҫе
cул ёнтӗ хӑраххӑн пурӑнатӑн... Нивушлӗ варӑ ёмӗре
cӑкӑн пӗк пӗр-пӗчченӗх ирттерес тӗтӗн? Вӑтӑ мӑр вӗт-
хӑ всӗ...— пӑкӑллахӗр ҫав Праски инке.

— Ћук ёнтӗ, халӑ тин пулмасть пуль. Илюк та пы-
сӑклӑнчӗ, пурӑнапӑр мӑйӗпе... Тата пӗлле çук-ҫке,
темле ҫын лекет! Киле кӗрекенсем вӗсем ырах пула-
кан мӑр...— терӗ анӑ хирӗҫ амӑшӗ.

Илюк тӑрса тухнине курсан, вӗсем кalaҫмӑ çарӑн-
чӗҫ. Њавӑнтӑн варӑ Илюк нимӗн те илтмӗнчӗ. Анчас
вӑл çиччӗмӗш клаҫра вӗрӗнӗ пӗтӑнӑн, кӗркунӗ, 
Октябрь уяӑвӗ ячӗпе тунӑ вӗчертӑн таврӑнӑн, тӗлӗн-
сӗк кӑйрӗ: вӗсем патӗнче, мӑлтӑ кӗтӗсӗрӗ сӗтел хуш-
шингӗ, темле ют ытӑсем лӑрӑҫҫӗ — виҫӗ арӑсын, икӗ
хӗрӑрӑм. Сӗтел ҫинче ӗрӗх кӗленчием, çимӗллӗсем,
шӑç витрӗпе сӑра Ёса лартнӑ. Ҫыннисем пурте сама-
ӑх хӗрӗ, Илюк амӑшӗн питӑсӑмартӗсем та хӗрӗлӗ.
Тӗмшӗн-ҫке вӑл ытӗн чухнехи пӗк мӑр кӑлӑр тumlӑ-
нӑ, хитре сӑппун ҫакнӑ, çӗнӗ тутӑр çӑхнӑ...
лӑ, кӑштах кукшаланма пуҫланӑ сарӑрах ҹын ҹумне кӗртсе лартрӗч.
— Ачунӑ ярса пар ёнтӗ, Анюк! — терӗ йӑпӑлти сaslӑ ют хӗрӑрӑм.— Празник вӗт пӑян!
— Ёсмест вӑл манӑн,— терӗ Илюк амӑшӗ.
— Ёпле ёсмест пулат? Чӗчӗ ачи мар-ӑке ёнтӗ, авлантармалли ڪачӑ пӗкӗх юссе кайнӑ-иӑч! Пӗрчерккешӗн ним те пулмасть ӑна!

Илюка хупӑрлӑса илсӗх пӗр ҹур стакан ӗрех ёчтерчӗч. Унӑн ӑшчикки вутпа ҹунтарӑх пӗкӗх пӗчӗрӗсӗ илчӗ, сывлӑшӗ те пӳлӗнсе ларнӑ пӗк пулчӗ.
— Ћырт часрах, акӑ, кукӑль ҹи!

Ун умне хӑрӑсах ик-виҫӗ касӑк кукӑль илсе хучӗч. Йӑпӑлти сaslӑ хӗрӑрӑм ӑв вӑхӑтрах сӗтел хушшинчен тухрӗ те хӑлхӑна ҹуракан ҹинӗ сасӑпа вырӑсла юрласа яче, мӑйӗнчи шӳлкемине чӑнкӑртаттарса, урисемпе тӑпӑртаттарса илчӗ:

Икраї, кармонь,
Весели, кармонь!
Улица широкая,
Кармонист веселая...

Ют ҹынсен купӑс тӑ пур иккен. Ҝил хушши енчи чӗречӗ патӗнчӗ ларакан хураrah ҹын, ҹуҫне ҹамки ҹи-

нелле тураса антарӑськер, ӑна сак айӗнчен туртса ڪӑ-

ларчӗ те ташӑ кӗвви янратма пуҫларӗ. Ӗттисем алӑ ҹуп-

ма тытӑнчӗч... Малтан ют хӗрӑрӑмсемпе пӗр арӑх ӑшнӑ урране тухрӗ те, алисемпе пилӗкӗнчен тытса, пуҫне каҫӑртса, урисенӗ ява-явах ташлӑмӑ ты-

тӑнчӗ. Пӗрре Илюк амӑшӗ умнелле тӗпӗртетсе ԥырать,

8. Л. Агаков.
Теперь кайлла чакса каять, хулпушсисене вылyatать, кукленсне илет, аллисемпе атӑ кунчисене цапать.

Пляши, Матвей,
Не шалей лаптей,
То супоты тоштивём,
Новы лапти нашивём! —

Сухӑрчӗ те цинсе саслӑ хӗрӑрӑм, каллех ташлама сиксе тухса, хулпушсисине чётретсе, тенкисене чӑнкӑртаттарма тапратрӗ. Ун пек сикекенни те пулмарӑ вара, иртӗнсех кайрӗ вӑл, аллисемпе хӑлаҫланчӗ, хуҫкалӑнчӗ...

Часах Илюкӑн пуҫӗ кашлама пуҫларӗ, ашчикки пӑтранма тапратрӗ. У рай варринче тӗпӗртетекен цынсем цине вӑл ним ёнланмаҫӑр пӑхса ларчӗ. Мӗнле цынсем кусем? Илюк вӗсене ёмӗрне те курман-ӗсӗ! Мӗн тума килнӗ вӗсем Илюксем патне? Мӗн сӑлтавӑпа ёӗҫӗ-ӗҫӗ? Кун пекки вӗсем патӗнчӗ нихӗн тӑ пулман...

Ташлама чӑрӑннӑ амӑшӗ ун цинме пырса ларчӗ те:
— Ма пит кичем эс паян, ачӑм? — тӗсӗ ыйтӑрӗ йӑвашшӑн.— Цывӑрас килет-им? Хӑпарса вӗрт, эппин, центре цине ...
— Ку цынсем касем? — пуҫӗпе ташлакансем еннелле сулчӗ Илюк.
— Вӗсем-и? — Амӑшӗ самантлӑха тытӑнса тӑчӗ.— Лайӑх цынсем вӗсем...— Унтӑн ӗвӑлнӗ тӑрук ыталаса илчӗ те цӑмкенчӗн чуптурӗ.— Эх, Илюк, тӑлӑхсем вӗт эпир санпа, никам тӑ сӑк пирӗн...

Илюк хӑйӗн амӑшӗн хӗрӗлнӗ куҫӗсем шывланнине асӑрхӑрӗ. Ку тӑ тӗлӗнте(e) чӑнӗ: тин цӗс ташлӑтчӗ хӑй, хӑл тата макӑрашшӑн тӑ пулас... Мӗншӗн ун пек пулнӑ вӑл?

Тепрerase сӗхет пӗр ларсӑн, ёнӑркӑнӗ Илюк центре цине хӑпарса вырӗтӗ. Аянӑ сӑлап тӗпӗртетрӗс, юрлӑрӗс, пӗр-пӗрӗ пӗлӗс калӑрӗрӗс. Бӗтӗ сӑсаӗсем хушшӑнче Илюк уйрӑмӑх лӗш вырӑслӑ такмаклӑма ӳранӑн шӑлкемеллӗ вӗҫӗнрӗх хӗрӑрӑм сассине илтӗрӗ:
— Эх, Анюк, чунӑм, ёмӗр-ӗмӗр тӑв тӑвас пулать сӑн мана! Телев цӑк ӗрӗлнӗ телӗв тупсӑ патӑм вӗт! Кӑ чухне кашнинех лекмӗст кун пӗк телӗв, цу-ук!..

Мӗнле телӗв цинчен калаҫӗ ӗҫӑк хӗрӑрӑм — анӑ Илюк чулӑймӑрӗ: «Пӗр-пӗр лайӑх япалӑ тӑянтарӑнӑ пулинӗх...» — шӑхӑшлӑрӑ вӑл.
Ирхине вӑрансан вӑра пӑчӑрте тахӑшӗ харлаатарса ӗшвӑрнине илтӑр. Сентре ҫинчен аяла­ла пӑхрӗ те тӗлӗнсех кайрӗ: хайхи тачка сӑм­сӑлла ҫын унӑн амӑшӗн вырӑнӗ ҫинче месерле выртат, аллисене ик ен­нелле сарса пӑрахӑнӑ, хӑ­рӑх ури çӗрелле усӑнса анӑ, харлаатарнине хулӑн тутисем илемсӗр сиккелеҫҫӗ. Темшӗн Илю­­كاف вӑл месерле çӑвӑрса пӑрахӑнӑ вил шапа пӗк туйӑнса кайрӗ.

Амӑшӗ пӑчӑрте сӑлкӑч, кил хушшине, выльӑхсем пат­­не тухӑн пулмалла. Илюк сентре ҫинчен анса питне çурӗ, шкула кайма хатӗрленчӗ. Амӑшӗ тин çӗç суӑнӑ çӗте витрӗпӗ чӑланӑ йӑтса кӗрсен, Илюк тӳсеймерӗ, ӳйtrer:

— Ку ҫын ма пирӗн патра ҫывӑрать?
— Бӑл... ӑцхине ћӗртерех пулчӗ те, ыттисемпе пӗрле тухса кайимарӗ,— тӗрӗ амӑшӗ, Илюк ҫине пӑх­­масӑр.

— Кам вӑл?
— Аӑцун тусӗ пулӑскер... Кантӑрварӗсем, пром­­артельте агентра єслет, ҫынсене чӑпта çаптарать. Аӑц пур чухне час­­часах килкелетчӗ пирӗн пата...
— Мӗн іӗски пулчӗ çӗркаç пирӗн патра?
— Ара, çӑксем килсе кӗчӗс те... Пӗрисем тем су­­таҫҫӗ пулмалла, теприсем илеҫҫӗ. Мӑкрichi турӗч.

Илюк амӑшне ёненчӗ. Ҫикелѐрӗ те, сумкине ӑксака шкула тухса кайрӗ. Анчах ӑкаçалапа, киле таврӑннӑ чух, унӑн кӗтмен çӗртенех ӑв тери тӗлӗнмelle хыпар илтмelle пулчӗ... Ӂукӑр урам вӗчӗнчи ҫӑл кутӗнче пӗр хӗрарӑм, ял тӑрӑх ҫамах вӗцтерме юратахӑн Хура Хветли, шив ӑссӑ тӑратчӗ. Илюк ун тӗлне ӗцтсен, вӑл аллинчи тулли вит­­рине çӗре лартрӗ те, темшӗн тутине пӗр еннелле пӑра­­­пара, йӑл тӑ йӑл кулса ӳйtrer:

— Мӗнле пурӑнатӑр, Илюк?
— Чиперех-ха,— терё ку, ним çинчен те шухӑшламасӑр.
— Епле, çӗнӗ аçу кӑмӑла каять-и, юратмалла пек-и?
— Мӗнле «аçу»? — ñнланаймарӗ Илюк.—Мӗн кирлӗ мара калаҫатӑн эс, пирӗн никам тӑ çuk!
— Епле çук пулать вара? — сӑйра шӑйлӗсӗне йӗрчӗ Хветли.—Ма тунатӑн? Ай çынсенчен вӑртӑн усрас тӗтӗр-и? Ћу-ук, ун пек япалӑ ял çинче пытанаймасть çав вӑл, ñтла пысӑк...
— Мӗн лӗпӗртетӗн эс? — тӑрӑхма пусларӗ Илюк.
— Ара, сирӗн патра каҫхине туй пулнӑ-ис! Айнӑ хӑй валли упӑшка туйнӑ, вӑл санӑн çӗнӗ аçу пулать єнтӗ! Ай сана нимӗн те каламарӗ-ҫке? Систермерӗç те-и?
Илюка такам вӗри вӗшкӑ пӗпӑг пек туйӑнса кайрӗ, унӑн пӗтӗм çӑнӑрӑмӗ темле йӗпленӗ лӗчӗ.
«Авӑ мӗн иккӗн! Ав мӗншӗн єҫкӗ пулчӗ...»
Ним тума, ним калама пӗлменнипе, вӑл Хветли çине хӑйрӑн, çисе ярӑс пек пӑхса илчӗ те:
— Лӗпӗрти эсӗ, çӗм-ухмах! — тесе хӑварчӗ.
Анчах хӑйӗн чӗри кӑкӑртӑн сиксе тухӑс пекех тӑпма тытӑнчӗ. Килелӗ вӑл чупсӑх кайрӗ.
«Епле-ха капла? Анне нимӗн те каламарӗ-ҫке мана? Нивушлӗ... нивушлӗ тӗрӗсӗх ку? Сӑв çын... паҫӑр анне вырӑнӗ çинче çывӑраканни... пирӗн патра пурӑнатӑ-шӗ вара? Атте?! Ñсӑк, çук, ниӷӑн тӑ, ним тусӑн тӑ ун пек калас çук эп ёна!... Мӗнле килӗшӗмӗ пултарнӑ-ха вӑл аннӗнӗ? Тата мӗн тума кирлӗ вӑл пирӗ? Хамӑрах лайӑх пурӑнаттӑмӑр-ҫке!...»
Илюк çенӗк алӑкне хӑнт-хант уҫса-хупсӑ пȗрте кӗрсӗ тӑчӗ те, сумкине йӑпӑр-япӑр хӑвансӑ ҫакрӗ, йывӑрӑн сывласа, çурӗчӗ умӗнче тем çӗлӗсе лӑракӑн амӑшӗ çине куҫӗсемпе тӑрӑнчӗ.
— Анне!
— Мӗн, syscall лӑм? — ун çине йӑвашшӑн, темле хӑрӑнӑ пӗкрех пӑхрӑ амӑшӗ. Илюк çав тери пӑлхансӑ кӑйнӑнӗ тӑрӗх аҫӑрхӑнӑ пулӑс вӑл.
— Анне, мана хӑль Хура Хветли пӗр сӑмӑх кӑлӑрӗ...
— Вӑл тем те лӑпӑртӑтӗ. Курайманипе калаҫать, пӗлӗр эп ёна фӗрмӑран колхоз чӑххисӗне вӑрлӑнӑ чӑх тутӑм тӑ, çавӑнтӑнӑх ҫиллӗнӗ пурӑнатӑ... Анчах Илюк ёна итлӗсӗ тӑмarpӗ, ун çывӑхнерӗх пычӗ те:
— Эсӗ... эсӗ çав сынна качча кайрӑн-и? Кала мана тӗрӗссипе! — терӗ.

Амӑшӗ тӑруках нимӗн те калаймарӗ, хӗрелсе кайрӗ. Унтӑн ӳзвӑлӗ çине хӑранӑ пӗкрӗ пӑхса, чӗтреме пуҫла-нӑ сасӑпа хуравларӗ:
— Илюк... Мӗн тӑвас-ха ёнтӗ? Тӗрӗссинач калатӑп сана... Эсӗ хӑлӑ пӗчӗк ача мар ёнтӗ, ёнланма пултарат-
тан. Кансӗр-cke пирӗ тӑлӑххӑн пурӑнма... Пӑрчӗ те ки-
велчӗ, никӗсӗсем пӗтӗмпе хӗрӑн, хӑпхи те чалӑшса кайрӗ ав, саравне те хӑҫантапӑх витмен... Мӗнле пу-
рӑнӑс? Вӑй çитереиместпӗр-cke иксӗмӗр... Килте арӗсӑр нипӗпе те мӑй килмӗст...
— Çӑк сын вара пирӗ пурне те туса парать-им? Унӑн хӑйӗн те килӗ пур пулӗ, хӑйӗн ачисем те пур пуль?
— Лайӑх сын, терӗч ёна... Ћӗрӗ сын, промартельти агенттӑ, шалу та илет, çӗмӗй те çук хӑлӑ унӑн. Кил-çур-
та пӗтӗмпе çенетӗп, ӳзвӑлӗ хутӗ те мӗн чухлӗ кӳрӗс килме пултаратӑн, терӗ... Сӑвӑн пирки çӗч килӗшрӗм энӑ. Кӑмӑлсӑр ан пул, ӳзвӑлӑм, хӑмшӑн мар, санӑн тӑрӑшатап...

Амӑшӗн тутисем сиккелеме тытӑнчӗчӗ, путӑкрах пит-
çӑмартисем тӑрӑх кушӗчӗл юхса анчӗ.
— Каҫар, сана тӑруках калама халӑм çитмерӗ...
— Вӑл мана пӗрте килӗшмест, темле... çӑнсӑр
сын,— терӗ Илюк, çӗрӗлле пӑхса.— Аtte темӗ пултар-
раймастӑп энӗ ёна... нихӑн ta!
— Ун пек ан кала,ара, Матви пичче, те...
— Пичче тесе те чӗнӗс килмӗст. Юратмастӑп! Ан
пурантӑр вӑл пирӗн патра!
— Ах, Илюк, ӑшчикике ан çунтар-ха... Тин ёнтӗ мӗн
tӑвас-ха. Эпир уnpа хut та уйӑрттӑрӑмӑр та... Пурӑн-
сан, тен, килӗштерӗн...

...Çук, килӗштерӗймерӗ Илюк хӑйсем патне кӗтмен çӗртен пырса кӗнӗ сынна. Чун туртмарӗ ун патне. Мал-
tӑнах «Матви пичче», Илюк кӑмӑлне хӑй еннелӗ çавӑ-
рас теӗс пулӑс, унӑа йӑпӑлтатӑхӑ пӗк те турӗ, пӗр-ик
ӗрӗрӗнӗх ёна шуӑл ачисем тӑхӑнӑкӑн форма — кӑр-
tус, костوء, çутӑ пряжкӑлӑ сарлака чӗн пиҫиххи,
пушмак илсе парӗ.
— Тӑхӑн, сынок, хӑлӑ эсӗ тӑлӑх-турат мар ёнтӗ, са-
нӑн хӑлӗ аҫу пур! — терӗ вӑл самаах хӗрӗнкӗсекӗр, çӑк
япаласенӗ амӑшӗ умӗнчӗх Илюка тыттарса.
«Сынок» тени Илюка сав тери кӑмӑла каймарӗ, чӗрелен чӗпӗтсе илнӗ пекех туйӑнчӗ. Сапах та, амӑшӗ те çине тӑнӑ пирки, хӑйне панӑ фомӑна тӑхӑнчӗ.

— Енерал, маршал! — кӑшкӑрса ячӗ «Матви пичче».— Урӑх кам пур ёнтӗ ялта сан пекки! Тӑхта акӑ, ку кӑна мар пулӗ... Велосипед илсе паратӑк ак санӑ! Тен, мотоциклӗнӗх туянӑпӑр! Пӗтёмпӗх хӑвӑнӑн килет... эс мана хисеплеме пӗлнинчен...

Анчах ун вырӑнне «Матви пичче» Илюк ашшӗн пур япалисенпе те усӑ курма тытӑнчӗ. Унӑн костюмне те тӑхӑнчӗ, атти-пушмахӗн та ураран паӑхмарӗ, хурӑ пусӑт тӑрӑлла(629,231),(994,240) сӗлӗкне те пӗрмӑй сӗ-тӗрчӗ. Амӑшӗ вӗсене пурне те «Илюк валли пулать», тӗсе кӗлетӗ мӑн арчара усратчӗ. Хӑй акӑ пӗтӗмпӗх хӑйӗн çӗнӗ уӑпӑшкine кӑларса пана!

Ҫынни тата питӗ èçекенскер-мӗн. Хӑйӗн промартель èçӗсемпе ялсем тӑрӑх çурет-çурет те кашнинчек ћсӗр таврапӑнать. Ћтӗмнине пӗччен те мар тата, хӑйӗн ћотлашӗсене, хӑй пекех темле шанмалла мар сӑйлӑ çынсене илсе пырать. çӗрӗпӗх шӑвлаҫҫӗ вӑра, юрлаҫҫӗ, ураран ћукчишене ћӗпӗртетӗсӗ, унтӑн ирхине тӑрӑса мухӑрӑр усӑçӗ те кӗлхӗх тухса ӗкачӗ. Хӑл иртсӗ кӑйрӗ, анчӑх «Матви пичче» кил таврашӗнче пӗр турӑсӑ тӑ тӗтӗсӗ пӑхмарӗ, пӗр пӗлӗнке вутӑ тӑ çурмарӗ, пӗр кӗрӗсе ћур та хӑрса паӑхмарӗ. Килет, ћӗсет, çиет, лӑша тулхӑрӑ пӗк карлааттӑрса çӗр кӑсаҫ тӗе кӗллӗх темиҫӗ кунлӑхӑ çухалать, тепӗр чух эрнипе те кӗлӗ пӗмӑст. Пӗрӗте çӗнӗтессӗ, ћӗтӗ çурт-йӗрсене јусӑсӑ çиңчи çeӑвӑр уще те пулмарӗ, вӑл кил пирки калаҫнине Илюк пӗрӑр та илтӗрӗ. Кӗ шӑхӑш «Матви пичче» пусӗн пӗрсӑ тӑ кӗмӗн пулмалла çӑв. Вӑл пӗр хӑйӗн ырлӑхӗшӗн кӑна пурӑнӑнӑ.

Амӑшӗ сӑнран улӑшӑнса, шуралса, начарланса, час тӑ часӑх ассӑн сывлӑкӑн пулӑсӑ кайрӗ. Кусӗсем çумӗнче, янах çиңче пӗркелӗнчӗксӗм ћышланчӗсӗ, пӗсӑк кӑвӑк кусӗсем пӗтӗсӑ анчӗҫ. Хӑй ашӗнчӗ вӑл хытӑ хуйхӑр-чӗ курӑнать, анчӑх ӑна Илюка пӗртте систӗрӗшӗн пулмарӗ.

Ҫуркуннӗхи каникул вӑхӑтӗнче Илюк куккӑшӗсем патне — хӑйсен ялӗнчӗн улт-сӗч ҫӑхӑмӑ кӑйса, пӗр пӗлӗк кун пурӑнчӗ. «Матви пичче» тӗнине кӑши кун курӑс килменнипӗх кӑйрӗ вӑл унта. Килӗ таврапӑнан амӑшӗ çине пӑхсан хӑрасах ћкрӗ — унӑн сulaхӑй куҫӗ
шыҫса кӑвакарса ларнӑ, питҫамартћ ҫинчи ŋчӗ ик-виҫ ҫёртен шӑйрӑлса кайнӑ...
— Мӗн пулчӗ капла, анне? — чӗтренӗ сасӑла ӳйт­рӗ Илюк.— Сана лешӗ ҫапмӑрӗ пулӗ те?
— Ҫук, ҫук,— пуҫне пӑркӑласа илчӗ амӑшӗ.— Хам ҫапӑнтӑм, ҫӗрле чӑлана тухсӑттӑм та...
Илюкӑн ӑна ѓененес килмерӗ.
«Ҫав шуйттанах ҫапнӑ ӑна, урӑх нимрен те пулма пултарайман ку кӑвак»,— шухӑшларӗ вӑл, анчӑх, амӑшне кӳрентерес мар тӗсе, урӑх нимӗн те шарламар­рӗ. Ҫав кунран пуҫласа «Matви пичченӗ» тата ытларах, пӗтӗм чӗрӗрен куранӑмӗ пулчӗ.
«Ну, тӑхта эп сана, хӑҫан та пулин тавӑратӑпӑх куншӑн...»
...Пӗррехинче, шкулта ҫурхи экзаменсем пуҫланас умӗн, Илюк ирхине ирех вӑранса кайрӗ те амӑшӗпе «Matви пичче» ҫав тери пӑлханса пӑшӑлтатнине илтрӗ.
МАТВИ. Пӗлмӗстӗп ҫав, пӗлмӗстӗп, темле пулса тух­нӑ, тӑстӑ кайса кӗнӗ вӑл укҫа, тахӑш тӗлте улталаннӑ эпӗ,— миҫе хут каларӑм ѓнтӗ сана ун ҫинчен!
АМАШӖ. Тӗрӗссинпе, миҫе пин тухмасть вӑра санӑн?
МАТВИ. Пӗр пилӗк пине яхӑн ѓнтӗмӗ пулмалла. Хам ҫапла шутлӑтӑн. Тен, ытларах тӑ-и. Ревизи пуҫла­ниччен манӑн ҫав укҫана — хут те пუҫхӗрлӗ тӑр тӑ — тупса парасах пуласа, унсӑрӑн мана рас-рас тӑлӑтӑн тӗн хӑй! Питӗрсе лартӑссӗ. Ҫав кунран ҫав укҫана — хут те пуҫхӗрлӗ тӑр тӑ — тупса парасах пулать, унсӑрӑн мана рас-рас тӑлӑтӑн тӗн хӑй!
АМАШӖ. Ана ӑнланатӑп‑ха. Авӑ пӗлтӗр Кураккас­синги артель агенттине икӗ пиншӗнӗх вӗс укӑнӑ, те­рӗс. Анчӑх ун чухлӗ укҫа хӑй ӑҫтӑн тупӑнӑр‑хӑ эпир? Пилӗк пин вӗт‑хӑ, пилӗкҫӗр те мар.
МАТВИ. Вӑскасах мӗн те пулин сутас пулать, урӑх ӑҫтӑн тупатӑн!
АМАШӖ. Мӗн сутас? Пирӗн сутмалли нимӗн те ҫук.
Ахӑй те ҫара ҫӗрсӗсем пӗк тупӑнӑтпӑр...
МАТВИ. Шӗрӑсӑн тупӑнӑтӑй!
АМАШӖ. Ну, мӗн, мӗн сутатӑн?
МАТВИ. Бӑйӑн сутатпӑр.
АМАШӖ. Уй, бӑйӑн пирки ҫӑвӑр уӑмалли те ҫук! Ана ашӑщӗ ятарлӑсаса Илюк вӑлли илнӗ, Илюкӗ ун ҫин­чен хӑй те пит лайӑх пӗлет. Бӑйӑна сутсан, макӑрсах вилет вӑра вӑл, мана хама та ёмӗрне те ڪӑрӑс ҫук уншӑн!
МАТВИ. Мён вара, ачаранах хӑраса тамалла-и пи-рён? Кайран илсе паратпӑр, теме юрамасть-им āна?

АМАШЁ. Ĉук, Матви, баян пирки шарлӑс мар...

МАТВИ. Ан āйсла кирлӗ марӑ! Анча баян укӑси те çитмест-ха мана. Уншӑн парсан парӗч пин сурӑ. Пахчӑ-ри кӗлете сутма тивет. Бӑл пёр-ик пин тӑратех. Ėнине тӗ хӗрхене тамалла пулмасть.

АМАШЁ. Апла ытла та нимсёр тӑрса юлатпӑр-с佩服

МАТВИ. Нимех те мар, кайран пӗтӗмпех туннатпӑр, ан хӑра! Халлӗхе пирӗн тӗрмерен ĕпле хӑтӑлӑ юлӑсса чӳнчен çӗч шуѩӑшлӑс пулать. Е санӑн мана хуптарас килет-и? Хуптар, Ėппин, хуптар, çӑк кивӗ кармуныле çӗрӗк кӗлетне хӗрхенетӗн пулсан!

АМАШЁ. Ах, Матви, ун пӗк ан калаҫ-ха, тӑрхас-шӑн! Пирӗн вӗт... хӑвӑх пӗлетӗн... пӗрле пурӑнса, хамӑ-рӑн пулӑс ачана çитӗнтермellite...

МАТВИ. Мӗн нӗшексе выртатаӑн, Ėппин? Тӑр та апат пӗсӗр, мӑнӑн паян вӑскасах хӑмӑн ёcceмпе унта-кунта кӑйса килес пулать!

Ҫӑк калаҫӑва Илюк кӑвар çинче выртнӑ пӗк выртса итлерӗ. Унӑн пӗтӗм çӑнсурӑмӗ тарласа кӑйрӗ. Пӗтӗмпех ĕнланчӗ вӑл, пӗтӗмпех!.. Ėмӑшӗн ӗнӗ уӑпӑшки, çӑк пун-сӗртен те путсӗр Матви, хӑй ёћӗлекен промартельте пӗсӑк растрата тунӑ иккен, пӗлӗк пин тӗнкӗ ытла халӑх укӑсине салатнӑ. Урӑхла каласан — вӑрланӑ! Ёcce янӑ ёнтӗ хӑйӗн тусӗсемпе пӗрле—ахалтен кашнинчӗх ѕӗр таврӑпатӑш-ӗм? Киле вӑл хӑй нихӑн та пӗр пус илӗ килмӗн. Анне аллинче атешӗн килекен пӗнси çӗч пулнӑ... Анчӑх халӗ, тӗрмене лӑрас мар тӗсе, пирӗн пурӑнӑ-ха сутасшӑн! Баян, кӗлет, ёне... Ирӗсӗр, ѕӑнхӑнӑ ѕын! Ĉук, çук, темле пулсан та пӑмӑстӑп ун пӗк тума! Кол-хоз правлени, ял Советне кӑйса калаӑтӑп... Бӑяпӑн хӑлӑх кӑм патӑн та пулӑн кӑйса пӗтпӑратӑн, мӗншӗн тесен вӑл мӑнӑн, мӑнӑн, аtte āна мӑн ятпа илнӗ! Никама та пӑмӑстӑп āна!

Илюк центре çинче сиксӗх чӗрӗсӗ выртӗ, анчӑх пӗр сӑс та пӑмарӑ. Ėмӑшӗпе «Матви пичче» тӑрсан ӗллӑй-ран тӗн çӗрӗ анчӗ те, вӑскамасӑр тумланса кӗнекесе кӑлӑра-кӑлӑра уӑҫалама тӑтӑнчӗ. Хӑй сӑв хушӑрах куҫ хӑршисем айӗн «Матви пичче» çине пӑха-пӑха ил-чӗ. Мӗн тери кураймарӗ āна вӑл сӑв вӑхӑтра!..

Акӑ, Илюк Ėмӑшӗ āна апат антарса пачӗ те, вӑл ӗнсы пӗк чаплӑттарса çимӗ тӗгӑнчӗ, мӑтӑ шӑлӗсӗмпе
чӑмланӑ май (кайрисем ҫук унӑн) сарлаха сӑмсин ҫунаттинчӗ сӑв тери нӗрсӗррӗн сиккелесе илеҫҫӗ. Ăинӗ вӑхӑтрах пусӗн сӗ-
телтен кӑшт кӑна пӑрчӗ те сӑмсine шӑйнартса пӑрахӑр. Ăӑн тӑ, сынчӑх ёнтӗ, урӑх нимӗн те кӑ-
лаимӑн!

— Ăп кайрӑм, каҫсӑр кил-
местӗп,— терӗ вӑл ҫисе тӑранса-
нӑх тутулсӑнма тутӑнӑнса.

«Нихӑн килмесен тата аван-
tарахчӗ! — ун ҫине ҫилӗпе пӑх-
са шӑхӑшларӑ Илюк.— Вӑрӑ!
Халӑх укӑсине сӑратакан!»

«簖ви пичче» калинккерен
тухса кайсан вара Илюк кӗнеки-
сене пустарса чикрӗ те чӑлӑнтӑ
тармашакан амӑшӗ патне пырса
тӑчӗ.

— Анне...
— Мӗн, ыӑлӑм?
— Эпӗ паян эсир мӗн калаҫнине пӗтӗмпе илтрӗм!
Амӑшӗ картahas сиксе илчӗ те ун ҫине чараӗлса кӑйӑ
куҫӗсемпе пӑхрӗ, анча нимӗн тӗ калаймарӗ. Ӗӑлӑм ҫа-
вӑн пӗк пӗлтерни унӑн ытӑла тӑ кӗтмен япала пулчӗ
пулмалла ҫав.

— Мӗншӗн эсӗ ҫав эсрелӗ ҫӑлма хамӑрӑн пурлӑхӑ
сутма килӗшетӗн? — ҫирӗп саксӑпа ыйтӑ Илюк.

— Ара, вӑл халӑ хамӑр ҫын-ҫке...
— Нимӗяле хамӑр ҫын тӑ мар! Шулӗк вӑл, халӑх
укҫине пӗлӗк пиш вӑрланӑскер! — кӑшкӑрнӑн пӗкӗ
ка-
лӑрӗ Илюк. Унӑн куҫӗсем хайрӑн ялкӑшса илчӗс.—
Ана ҫӑлма мар, часрах хуптарас пулать! Вӑрӑсене яла-
нӑх хупасӑчӗ!...

— Ах, Илюк, тӑхтӑ-ха...

— Тӑхтамастӑп! Нимӗн тӗ суттармӑстӑп! Пирӗн
килте пӗтӗмпе атте тунӑ пурлӑхӑ, ҫав кукшӑ шуйтӑнӑ
кунта нимӗн те ҫук, нимӗн тӗ! Тухса кайтӑр вӑл кун-
tӑн, кураймастӑп эп ӑна!..

Илюк сасартӑк ҫав тери хурланса, кӑшкӑрса макӑр-
сӑ ячӗ. Ӗӑн кура амӑшӗн те ҹуҫсӑлӑ шӑйпӑртатса анчӗ.
— Мӗн тӑвас-ха ёнтӗ, ыӑлӑм...
— Эс те ун майлӑ! Эсир иксёр те пĕрешкел! — куҫ-ҫулыпе чыхӑнса кӑшкӑрчӗ Илюк.— Памастӑн сире ни-мӗн те! Пирӗн килте пӗтӗмпех манӑн, āна ҫынсем те ҫаплах калаҫҫӗ!..

Амӑшӗ тепре ҫӑвар уҫиччен Илюк, тата хытӑрах макӑрса ячӗ, пуртран сиксе тухрӗ, чӑлантӗ арчӑра тӑ-ракан баӑна йӑлӑ-йӑлӑ туртса кӑлӑрса, хӑл хушишӗ хӗстәрчӗ те анкартисем хыҫӗпе анаталла чупрӗ. Амӑшӗ āна сисе те юлаймарӗ...

Ҫур сехетрен Илюк, киле таврӑнса, сумки āшне кӗ- некесемпе пӗрле кукӑлӑ сӑмси чикрӗ те шкула тухса кайрӗ. Шкулта вӑл кун каҫипех никампа та калаҫмарӗ, перемӗсем вӑхӑтӗнче те ачасенчен уйрӑм ҫӳредӗ, вы- лямарӗ, чупмарӗ. Ӗтӗ чухне яланах хавасла ача пайӑн ҫӑв тери салху ларнине асӑрхаса, класс руковоNavigationBar灯火никелё Нина Васильевна, урок вӑхӑтӗнчӗн хӑй ҫынсем те каламарӗ. Амӑшӗ āна сисе āча пулӑнӑ ҫав вӑл...

Ҫирӗп кӑмӑллӑ ача пулӑнӑ ҫав вӑл! Уроксем пӗтсен те Илюкӑн киле каяс килмерӗ. Пӗр енчен, унӑн ăлӑпӗн «лешне» курас кӑмӑл пулмарӗ (кам пӗлет, тен, вӑл таврӑнӑ та-и?), тепӗр енчен, ӳрхине амӑшӗ тӑрук кӑрнӑрсе тӑкнӑшӑн та аван мар пулчӗ. Чӑнах та, мӗнрен айӑплӑ-ха амӑшӗ? Илюка юрата вӑл, ун-шӑн пӗтӗм чунне парса пурӑнать, ӗттӗ ачасен амӑшӗ- сӗм пӗк āна нихӑн та ҫапман, хӗненем, улан ачашланӑ ҫӗс. Ҫак кӗтмен ҫӗртен пӗрлӑ кӗнӗ тӑрӑшӑн тӑк кӑмӑл пулчӗ унӑн. Пурге пит лайӑх ешереҫҫӗ иккӗн, ҫав тери илемлӗ... Савӑнсах
пӑхса тӑч Илюк вӗсем ҫине. Мӗн тери ырӑ ёҫ иккен вӑн ҫырла йывӑаҫсисем лартса ўстересси! Акӑ, халь ҫак чиесем пӗчӗккӗ-ха, анчах вӑс-ӑтӑватӑ ӑхаланӑх пысӑк-ланса каяҫчӗ, кашни ҫуркунне ӑш-шурӑ чӗчексемпе витӗнещӑ, ущӑт, пӗр-ик ущӑхран, чӗчексем ӗфӗнх хӗп-хӗрлӗ, сёткенлӗ тутлӑ ҫырласем пулаҫҫӗ. Улма-ҫырла этемшӗн питӗ ущеӑллӑ, вӗсенче витамин нумай, тӗт Нина Васильевна.

Илюк ӑй ӑртӑнӑ кашни йывӑаҫа пӑхса тухрӗ.
— Ӱсӗр, ҫитӗнӗр ӑсӑрах! — ӗсе кӑлӑс килӗ ӗнӑн вӗсене.

Ҫӑк вӑхӑтра, сасартӑк, хӗчалӑ темле хӗрарӑмӑн тӑ-кӑскӑ сасси ӳлтӗнчӗ:
— Ай-уй, Илюк, мӗн туса ҫӳретӗн эс кунта?
Илюк каялла ҫаврӑнса ӑхӑн ийывӑса кӑдӑшки йывӑсем хушшиинчӗн тухса тӑнӑ Хура Хветлене курах кайрӗ. Ку хӗрарӑма вӑн питӗ юртмасть. Хӑйӗн амӑшӗ ют ҫынна киле кӗртни ҫинчен пӗлтӗр чӑн мӑлтӑн никам тӑ мар, ҫак нӗрсӗр хӗрӑрӑм пӗлтернӗччӗ. Ҫитменнине, питӗ тӑрӑхласа, юри мӑшкӑлламалла каларӑ вӑн ун ӗн/gif_321.png

— Ним те тумастанӑп, ахалӑ килтӗм! — ӗсе чӗрӗ Хветлене хирӗҫ.
— Сумкипех тата! — ӑхӑн ийывӑсем ӑхӑн хӗрарӑм.— Ӱлте тем пулман пулӗ-ҫке? Шкултан тухсан ачасем киле ӑякӑнчӑчӗ...
— Пулман! — хӑлӑ ӗнтӗ Илюк Хветле ҫине пӑхма-рӗ, ун єннӗлле ҫурӑмӗнӗ ӑхӑнрӑса ларчӗ.
— Тӗ тӗрӗс, те суй, ӑна-кӑна пӗлместӗн, анчах сӑн аҫуна суда парӑсӑ темест-ӗ ҫав?
— Сана мӗн ёҫ, парӗҫин! — «аҫуна» тенӗшӗн ҫаГ тери тӑрӑхса сиксе тӑчӗ Илюк.— Сана хӑш тӗлтен ыраттарать вӑл?..
— Ара, сирӗн аннӑпе иксӗрӗн каллӗх тӑлӑха юл-малла пулать ӗсе юрлӗсем-ҫке...— юрлӑса илчӗ Хветле.
— Ан ҫыпӑҫ мӑн ҫума! — тӑта ӑятлӑрах тӑрӑхса кайрӗ Илюк.
— Ай-уй, ӗтӑла та ӑяр-ҫке эсӗ... Аҫунтан вӗрӗн-ӗн ӑна кунӑ? Вӑл сирӗн час-ӑсӑрах аннӑпе ӗслӗтӗ теҫҫӗ.
Илюк унпа тек калацса тамаре, чие йывыйысем патёнчен варт! пярьнса, турех сад хапхи патнелле утреп.

Анчах халё те кипе касл килмерё-ха унан. Сырмараан хапарсан, колхоз правленйён суәртёнчө вурнааче хәрлә көтесе кёрсә, тулта төәттәмлениченксий көвве журналсен курса ларчё, унтан пёр хуша шашкәлла сапә-сакансең сине пахса тааче. Татах та тахтатчё пуль те вал, анчах хырәмө питё выйреп, чабанна та спрәсәрех килье кайма тиврә.

Хайсене патне әйтесең пёр чёр метр пек юлсан, йана күршә хәрәчә, Илюкпа пёр класра вөренекен, унна яланах питё килештерепе пурканан Натали тёл пульчё.

— Итле-ха, Илюк,— тереп вал вакаса, тәлханна санапа,— сирён килте темскар ётла хытта шавләцчё, ним майсәр төәреттәчә.

— Каллек ечкә пүлласа янә пуль ёнтә леш эсьрелә,— тереп йана хирек Илюк.— Тахсан шапли тулә...

— Чүк, чүк,— пүсне пәркалласа илчё Натали,— ечкә пек туйымареп-ха мана, элә сан аннү темицә хут та шариеҳ кашкәрса янине илтрәәм. Кёрсә пахашаянчче те—хәрәрам... Хөнемест-шши леш йана? Ёск кай-ха часрах!

Натали сапла каларә кана — Илюк турех тавалла вәркәнчә. Те чүүрә вал, те вәрәп — йана хай те асту-масть. Хайсен килә төлне әитсен амашә шарл! кашкәрпә насә хәлхана көрсә кайни ѣчә каштах асрә юлчә унан. Малтан калинккене, унтан ыендәк алакке, унтан пурт алакне шәлт-шалт ууца пурте сиксе кёчә те юпа пек хытса таачә.

...«Матви пичче» тени унан амашәнш ѓивәтне сулахә аллипә явлаласа илнә те пүсне каңртаса ларпнә, ёчә ѣытнә сылтәм аллинә унан чөри төлнеш илсе пына, хайән санә-пичә картинкасем џинчи кашкәрсәнен юк — сәвәрпе карнә, шәләсене ёйрәә.

Илюк тәруках чёлхесәр пулса ларчә, вырйнтан та куналла пултараймарә, унан алли-урине такам сасар-так ҹыха лартрә, теңән.

— Юлашкә хут быйгатән! Кала, сучка, баанна айла пытарса хутан, айта-а?! — кашкәрчә Матви.— Тупса памасан халех пусатән! Чикетеп! ҹакәнтах вилле выртатаң!

Сак хәрүшә сәмәхсем Илюка тәрук тана көәртрөш.

— А-а-а! — вәрәммән кашкәрса ячә те вал, самантранах Матвин ѣеә ѣытнә аллинчен уртәнса, йана витёр
шӑтарас пекех ҫыртса лартрӗ. Вара лешин сӗсси шӑ-кӑртак урӑйне ӳкрӗ, алли ыратнипе вӑл Илюк амӑшӗн QueryableNameHERE сивӗтне те вӗҫертсе ячӗ.

— Аха-а, эс те кунта-и, йытӑ ҫури?! Эппин, аннӑлӗ пӗрле сана та ҫапса пӑрахатӑн, яксӗр те пӗрле вилӗр! — мӗкӗрсе илчӗ те Матви, Илюк синелле ӳкӑнӑчӗ. Илюк вӑрт кӑна сӗтел хушшинелле тарса кӗчӗ. Матви ун патнелле кармашрӗ, анчӑх хӑй бӑкӑршӑ иле пул-ǹие анӑ сӑлӑ илмӗ ёлкӗрйемерӗ — Илюк, сӑв сӑмант-рӑх сӗтелӗн тепӗр пуҫӗпе пӑрӑнса, тухса тарчӗ. Ачӑна тӗгӑймӑншӑн тӑрӑхӑн Матви ёна мӗнпе те пулин пӗмӗ шут тытгӗ куранать, анчӑх ал айӗнче нимӗн те пулма-рӗ, вара вӑл стена ҫинче сӑкӑнса тӑрахӑн Илюк ашӗннӗ портреоте пӗррӑх туртса антарчӗ те — Илюка печӗ. Илюк пӑрӑнса илмӗ ёлкӗрчӗ, портречӗ, алаӑка пырӑсӑ са-пӑнса, чӑнкӑрр! турӗ...

Илюкшӑн ку темрен те ћтларах ӑурӑмӗллӗ, тӑрӑх-маллӑ япӑла пуљчӗ. Ешле тӑрӑхӑс мар-хӑл.. Темле ћап-каланчӑк, сичӗ ютран килсе кӗнӗ эсремет ёна, Илюка, уӑнӑн ашӗннӗ портречӗпе, Илюк хӑй аллипе тӑрӑшӑ ӳкерӗнӗ портретпа персе, ним юлмӗн, пӑрккип ӑркӑтӑв! Кӑм кӑрӑрма пултарӑп ёнтӗ сӑкӑнӑн!?

Астӑнне ҫухатас патне сӑтнӗ Илюк, куҫӗсӗнӗ чарса пӑрахса, Матви еннӗлле ӳкӑнӑчӗ.

— Йытӑ! Тискӗр ӑйӑк! Мӗн туса хутӑн эсӗ, мӑйра-кӑлла шуйттан?! — кӑшкӑрса ячӗ вӑл.— Мӗншӗн илсӗ петӗн эс фронтовик портреоте, шулӗк, растратчи, тӗрмӗрӗ ҫӗрмӗлли ӑын!

— А-а, тата сӑтмӗрӗ-и? Сиччас хушقا парӑн эп сана, навус мукӑлӑкшӅ! — Илюкӑ хирӗс ҫухӑрчӗ лӗшӗ, сӗтел хушшинчен тайкӑланса тухса. Вӑл Илюкӑ сӑцӗн-чен ярса илӗсӗн пуљчӗ, анчӑх сӑв сӑмантӑх Илюк пӗтӗм шӑнӑрсӗнӗ хытарса, пур вӑйне пухса, ёна ик чӑнкипе пӗр хӑрӑсах хӳрӑмӗнчен Ӄӗрӗрве...

Усӗр Матви талӑт! талӑт! чӑксӑ кӑйӗрӗ те кӗмӗрӗт! ӑянлӑ кӑйса ӳксе, пуҫӗпӗ кӑмӑка кӗтесӗнӗ сӑв тӗрӗ Ӄӗтӑ ҫапӑнчӗ.

— Бӑ-ӑх! — терӗ кӑна вӑл, унтӑн сӑвӑнтӑх тӑнсӑр пулса вӑртрӗ. Уӑнӑн пуҫӗнчен ӑыра ӳн палкасӑ тухса урӑйне сӑрӑлӑма тӑтӑнчӗ...

— Мӗн турӑй эс, шуйттан ачи! Ҫӳнӗн вӗлӗртӗн вӗт! — ӑйӑкӑрчӗ тахӑшӗ, Илюкӑ хулпустҧӗнчен ярса тӗтсӑ.

45
Илюк картах сикрĕ: пĕртре тата тепер çын пулнă иккен, āна вăл ку таранччен асăрхаман тал! Кам пĕлет, āştan килсе лекнĕ вăл кунта? Хăш вăхăтра? Кам вăл? Ахăртнех, Матвине пĕрле килнĕ пулё...

Илюк пĕр хушă ним чухласа илеймерĕ. Унăн куӳ- sûмем чаралса кайрĕç, сăнĕ-пичĕ кĕл тĕслĕ пулса тăчĕ. Унран кая мар хăраса ӳкнĕ амăшĕ, Мавти халă кăна хăйне чиксе паăхма тăннă çинчен манса кайса, леш палламан çынпа пĕрле, урайёнче ним хускалмасăр выртакан кăлетке патне пушкемле, унăн пушне алшăл- липе яваласа çыхма тытăнчĕ, анчăх Матвин юн юхма чарăнмăрĕ, пушне темиçе хут çеркесен те, алшăлли çерелсех пыçе.

— Туp çырлатăрах! Мĕн пулса тухрĕ каплă, мĕн туса хутăмăр? — ниçтă кайса кĕмĕ пĕлмĕсĕр ñаштанчăн амăшĕ, сурана çыхма тепер алшăлли тупса.

— Хвершăл таврашĕ пур-и сирĕн ялта? Çавна кай- са çенес пулать чараш! — тĕрē çун — Унсăр ним те тăваймастпăр эпир!

— Пуrччĕ те-хă, хай çирленĕ-çке, больницăра...

— Ну, аппа пулсан — вилет сан уăлăшку, алшăлли- пе çеркенипех çăлаймастăн ес āна. Кунта лекарçă кир- лĕ, уколла тпĕрмelle. Унсăрăн пурпĕрех капут пулать! — аллĕпе сулчĕ çун çын.

— Ах, ан хăрат-хă, хăта, тен чиpерех пуллĕ! — ун çине çăв тери шиклĕн пăхса илчĕ Илюк амăшĕ.

— Иртсе кайсан ырлăхчĕ-хă, иртсе каймасан мĕн тăвас? — чарăнмăрĕ лешĕ.— Тĕрмĕ вĕт. Лартаççĕ санăн маăттур ыăллă пĕр сакăр çуллăхă е унтăн та ытлăрах пама пултараççĕ. Вăл вĕлĕрчĕ, хам куşпа хам курса тăтăм.— Ют çын патрачăк куӵĕсемпе Илюк çине тă- ранчĕ те тăурăн кăшкăрса яçе: — Çын вĕлĕртĕн-иç эșĕ, потлăçă! Ху паççĕ халă санă, хош-некош кирпĕч шут- латтараççĕ!

Илюкăn урисем авăнса анчĕç...

Паллах, ют çын тĕрĕç калать. Çын вĕлĕрнешĕн суд тăваççĕ те хуpаççĕ — āна вăл хай те лайăх пĕлет. Ой, епле хăрушă ку, епле хăрушă! Тĕрмĕ... Анчăх та мĕн тумалла-хă ёнтë? Нивушлă ниппле те хăтăлма пул- масть-ши?

— Тăрас... Тухăс та тăрас! Хут те аçтăлла! Малтан Шупашкăра, унтан — üнçĕрехе... ишкам тумалла мар çерë! Кĕнекесенче çыраççĕ-çке çавăн пек килтен тухса
тарнӑ ачасем сӑнчен... Аҫта та пулин сӑтсе ёче вырна-
сӑс, пурӑнӑс вара никама паллӑттӑрмӑсӑр...

Ҫак шуҳӑшсем Илюка ӑшенькӗрсӗх илчӗч.

«Ирхине мана пурпӗр тытса кӗлӗч... Щук, щук,
унччен тӑхтаса тӑма юрамасты! Халӗх, ӗщӑк самантрах
тукса шӑвӑнӑс пулать!»

Илюк тӑруках вырӑнтан хускалчӗ те, алӑк патнӗлле
пат! пат! утса пырса, пӑтара ҫакӑнса тӑракан ваткӑлла
пишшӑкӗпе карттусне илсе тӑхӑнчӗ. Халӗ те Матви
кӗлетки умӗнче кукуленӗ тӑракан амӑшӗ аӑн аҫӑрхӑрӗ:
— Эс ёчӑ кайтӑн тата капла?
— Ниҫтӑ та каймастӑп, хвершӑл патне ситсе килес
tетӗп, тен, вӑл таврӑнӑн? — тӗрӗ Илюк, пӗр самантлӑхӑ
та шухӑлӑ каймаҫӑр.
— Чӑнах та, кайса пӑх-ѩ, ӗппин, хвершӑлӗ пур
пулсан, аӑн чӑсрах илсе кил! — тӗрӗ амӑшӗ.

Илюк крыльца ҫине сиксе тукса ӗшӑт тӑрӑсӑн, уҫӑ
сывлӑшӑра унӑн пуҫӗнчи ӑхӑвӑрт сикекен шуҳӑшсем
кӑштах йӗркенӗ кӗнӗ пӗк пулчӗс.

— Њелӗ-ѩ капла... Ӗяссӑ — кайтӑп, анчӑх менӗле
пуриӑнӑн-ѩ ӗппӗ. Малтанлӑхӑ, ёчӑ та пулин вырначи-
чен мӗн сӑйӗп? Укӑсӑр кам мӗн парать мана ют
ҫӗрте?..

Амӑшӗ хӑйӗн укӑсине Матви ёчӗс ярасран ёчӑ пы-
тарса уҫранине лайӑх пӗлнӗ вӑл — унӑн укӗси кӗлетре,
суBOOT тӑм енчи пӗлне вӗсӗнче, ӑйраш ӑшӗнче. Илюк ҫӑ-
вӑнтах, кил хӗшпи урлӑ чупса каҫса, кӗлетӗ уҫӑ кӗчӗ
те, алини ӑйраш ӑшӗн чӑсва тӑран пӗр-ӑнӑк кӗчӗ
ясранӑх, амӑшӗ укҫа чӗркӗсе хунӑ тутӑра туртса кӑлӑрчӗ,
Тӗтӗмӗре нимӗн те курӑнмарӗ — темле Ыйшшӑ укӑсӗм
пулӑн унта. Илюк пӗчӗкҫӗ ҫӑн Хуӑлӑ тӑрӑх мӑн
ҫын пӗк пӗсӑк утӑмӗпӗ вӑл — унӑн укӑсине тӑк-
тах мӑн илӗс тӑрӑх ӗнтӗ вӑл. Унтан кӗлет алӑкне
менӗле шӑппӑн уҫнӑ, ҫӑван пӗксӗ ним сӑссӑр х羼рӗ те
урама тухӑрӗ... Пӗртӗр сӑв вӑхӑтра нимӗнле сӑса та
илтӗнмерӗ, Кӑм пӗлет, тен, «Матви пиҫчӗ» хӑлӑчӗн вилӗс та
кӗйнӑ? Тӗн, унӑн ирӗр кӗлетӗ хѫтма та пуҫланӑ?
— Э, пурӗпӗр мар-ӗн ёчӗ хӑлӑ тин!..

Илюк юлӑшкӗ хут тӑвӑн килӗ ҫине пӑхса илчӗ те
тӗтӗм урам тӑрӑх мӑн ҫын пӗк пысӑк утӑмӗсемӗ ана-
тӑлла утса кӑйрӗ.

— Тӗл пулас марчӗ ӑхӑт ӑнкӑма та...
Унӑн чӗри сиксе тухас пек тапрӗ. Чӗри мӗн тери хытӑ тапни ёна хӑйне те илтӗннӗн туйӑнчӗ.
Сӑв каҫхине вара Илюк хӑйӗн пурнаҫӗнче нимӗннӗ тӗрлӗтмелле мар пысӑк йӑйӑш туса хuchӗ. Сӑв каҫхине никакма калаҫмасӑр, никакма систермесӗр, хӑй йӑсӗнӗк килтен тухса кайӑн пирки, унӑн кайран темӗн те пӗр курса пӗтмӗлле пулчӗ...

5

Уйра пӑч-тӗтӗм пулин те, ял ҫумӗнчи тарӑн ҫырӑм урлӑ каҫса лӑшӑ сулӗ ҫине тухсан, Илюк ним хӑрама-
сӑр утӗр. Мӗнрен хӑрас? Кашкӑрсем синчен ку тӑрӑхра пӑчах аҫӑнмаҫӗ, ҫын-мӗн тӗл пулсан — ёна тивӗс ҫук. Чи хӑрушиш уншӑн кӑйра, хӑйсен ялӗнче, тӑбан ки-
ленче.
«Ҫын вӗлӗртӗн вӗт эҫӗ! Хупаҫҫӗ халь сана, хош-
хӗш кирпӗч шутлаResizableёт!...»
«Матви пиччепе» пынӑ ӳсёртерех ҫьга пӑтранчӑк
куҫӗсемпе Илюк ҫине пӑхса хӑярӑн кӑшкӑрни хӑлхӑ-
ран тухма пӗлмерӗ, янрасах тӑчӗ.
«Пӗр сакӑр ҫул е унтӑн тӑ йӑтларак пама пулта-
раҫҫӗ...»
Анчах кунта, тӗтӗм уйра, Илюка никам та тӗтса
хупас ҫук. Вӑл ирӗкрӗ. Хӑран та ӑлаваламаҫҫӗ-ха, мӗн-
шӗн тесен кӗҫӗр Илюксем патӗнче мӗнле хӑрушӑ ёҫ
пулса иртнине, вӗсен урайӗнче лӗш йӗксӗк Матвин сыв-
ламан кӗлетки выртнине ӑхӑхӗ кӗлӗпӗл сӑхӑ ӗҫ
пулса иртнине, вёсен урайӗнче тӑван ки-
лӗнче.
«Ҫын вӗлӗртӗн вӗт эҫӗ! Хупаҫҫӗ халь сана, хош-
хӗш кирпӗч шутлаResizableёт!...»
Анчах кунта, тӗтӗм уйра, Илюка никам та тӗтса
хупас ҫук. Вӑл ирӗкрӗ. Хӑран та ӑлаваламаҫҫӗ-ха, мӗн-
шӗн тесен кӗҫӗр Илюксем патӗнче мӗнле хӑрушӑ ёҫ
пулса иртнине, вӗсен урайӗнче лӗш йӗксӗк Матвин сыв-
ламан кӗлетки выртнине ӑхӑхӗ кӗлӗпӗл сӑхӑ ӗҫ
пулса иртнине, вёсен урайӗнче тӑван ки-
лӗнче.
Анчах кунта, тӗтӗм уйра, Илюка никам та тӗтса
хупас ҫук. Вӑл ирӗкрӗ. Хӑран та ӑлаваламаҫҫӗ-ха, мӗн-
шӗн тесен кӗҫӗр Илюксем патӗнче мӗнле хӑрушӑ ёҫ
пулса иртнине, вӗсен урайӗнче лӗш йӗксӗк Матвин сыв-
ламан кӗлетки выртнине ӑхӑхӗ кӗлӗпӗл сӑхӑ ӗҫ
пулса иртнине, вёсен урайӗнче тӑван ки-
лӗнче.
«Ҫын вӗлӗртӗн вӗт эҫӗ! Хупаҫҫӗ халь сана, хош-
хӗш кирпӗч шутлаResizableёт!...»
Анчах кунта, тӗтӗм уйра, Илюка никам та тӗтса
хупас ҫук. Вӑл ирӗкрӗ. Хӑран та ӑлаваламаҫҫӗ-ха, мӗн-
шӗн тесен кӗҫӗр Илюксем патӗнче мӗнле хӑрушӑ ёҫ
пулса иртнине, вӗсен урайӗнче лӗш йӗксӗк Матвин сыв-
ламан кӗлетки выртнине ӑхӑхӗ кӗлӗпӗл сӑхӑ ӗҫ
пулса иртнине, вёсен урайӗнче тӑван ки-
лӗнче.
вал вахата? Тата... ирччен ун хьыссан йёрлесе килсен, мён тавас? Матвие вёлерсе парагхи синчен пёлёс (ун синчен Илюксем патёнче юлнà унан юлташеш кайса калама пултарать), Илюк килте суккине курёс те—лапасем сине утланса тёпёртетерсэ килёс. «Ээ, тарса къаталма шут тъырён-и, сын вёлерекен?!»

...Шапартатса сымар сума пусларе. Илюк шоссе урла кашрё те темле сарай сымне йапшанчё,— шоссе ку тёлте ял пусёпех иртсе каять. Кайстах тарсан ана йях пусма пусларё, вал малтан кукленсе, унтан урисене таасах сёре ларчё.

«Тен, тарса утас? Шоссе синче сухалса каяс сук, ун тарах таства та сэтоме пулать... Ирччен чылай кайма пултаратэн. Машинасем сёрөме пусласан ларса каяс вара...» шухышларё Илюк, анчах та хай выррантан хускалаймарё, сапла шухышланнà сётёх сывёрса кайрё. Ана турех харыш тёлексем куръяна пусларёс. Матви хайнé сёрепе хывалать пек, «эс мана вёлертён, халь ёнте эп санна хавна вёлертёп!» тесе кашкарат, Илюк укран тарса юкесшен, анчах ун умне Хура Хвётле сиксе тухать те унан сулне пулет, хай каасса кайса кулать...

Акай, вал ана хулпуссинчен тытса силлеме тапратрё:

4. Л. Агаков.
«Лекрён-и, усал ача?! Санӑн аннӥ манӑ чӑх вӑр-
ланӑшӑнах чут суда partenarchӗ, ӑлӑк хӑвӑр пӗтетӗр!
Сакӑр сул параçҫӗ сана е унтӑн тӑ ѣтларак! Ҫав кирлӗ,
ҫавӑ чух сирӗ!..»

Илюк хӑйӗн куҫӗсенчен 廋узӑ шапнипе вӑранса кайрӗ
те тӑпӑл-тӑпӑл сиксе тӑчӗ. Ун ҫумӗнче икӗ качӑча тӑрац-
ҫӗ, пӗри кӗсӗрӗчике чӑхӑе ҫӱремелӗ электричество хуна-
рӗпе ҫутатать.

«Пӗтрӗм! Килсе тыӯрӗс!»—чӗри яштах турӗ Илюкӑн.
— Мӗнле ача эҫӗ, ма кунта ҫywӑрӑтӑң?— уйтӗр
пӗри. Анчӑх хӑйӗн сасси пӗртӗ хӑяр пӗк туйӑнмарӗ.
— Эпӗ-и? Эпӗ мӗн...— ним калама тӑ пӗлмерӗ ҫав
твер хӑрӑса Ӯкнӗ Илюк.
— Эҫӗ ҫав, ҫӑм тата?
— Эпӗ ҫав... Хулана кӑйма тухсатӑм тӑ, ҫӑкӑхине
машинасем пулмарӗҫ тӗ канма лартӑм...
— Аҫтииӗм эҫӗ?
— Эпӗ-и? Эпӗ мӗн... Курааккасисем!—суйрӗ Илюк,
ку ҫынсем чӑна тӑ хӑйне тӯтӑм килнӗ пулӑ, тӗсе.
— Хулана ҫӑм ӑтӑн кӑялӑн?
— Унтӑ пирӗн тӑвансем пур... Кукка...— каллех
суйрӗ Илюк.
— Аҫта ӗҫлет?
— Бӑл-и? Бӑл ҫӑм...— Илюк тӑрукӑх нимӗн те шу-
хӑшласа кӑлӑрӑймарӗ.— Мӗнлечӗ-ха ҫӑв, мӑнтӑм...—
Унтӑн тӑруж персе ячӗ: — Ӯӑча ҫӑппӑ ӳрте ӗҫлет!
— Типографинче-и?
— Ийӑ, Ӯйӑ! Типографинче. Манӑ тӑ вырнаӑстара-
тӑп, тӗрӗ те...
— Арӑв ӗҫ ӗнӗв вӑл,— тӗрӗ хунарли.
— Э, тӑсӑм, эҫӗ шӑнса хытӑнӑ иккен, сиксех чӗтре-
тӗн!— тӗрӗ тӗпӗри.— Атӑ пирӗнпе, правлеԓӗнӗ кӗрӗс
ӑшӑн, кунта љӑнӑрахӑн пирӗн правлеԓӗн.
— Ҫук, ҫук, пӗртӗ шӑнман эпӗ!— пуҫнӗ пӑркӑлӑса
иԓӗ Илюк.
— Мӗншӗн чӗтреԓӗн, эппин?
— Ахӑл вӑл, ҫywӑрӑран... Хӑм эп ним чухӑл тӑ
шӑнман. Ӗӑм мар-хӑ ниҫта тӑ, часӑх машинасем ӑпула
пуслӑҫӗ пулӑ ӗнтӗ...
— Ну, хӑйӑн ирӗк. Чипӗр лӑрса кӑй!

Ку качӑчӗсем ҫӑкӑх хурачӑсӗм пулӑнӑ иккен. Ӑл
вӗчӗ тухсӑн вӗсӗм сӑрӑй ҫyumӗнче тӑкам хӑрлӑтӑрӑсӑх
ҫywӑрӑнӑне илӑтӗ тӗ ѕӗриӗ пырӑ пӑхӑн. Анчӑх Илюк,
вёсепе хаё кыччан йёрлесе килнё цынсем вырънне хур­
са, чёлхи ышхаласа ларичченых ха́раса укър. Каччаңе
хайёнчен уйра́лса кайча вара курана тех пёр минут та
татьаса тамаре, шо́ссе сине тухрё те васкасаах Шупаш­
кар еннелле утре.

"Пёрысе тупрёш пулсан, теприсем те наччасах кил­
сё тупма пултара̀сче... Юрая-ха кусем хама хӑвалакан­
сем пулман! — савансаах шухӑшларӑ Илюк.— Тул çута­
личчен аяккарах каяс...»

Çав вӑхӑтра хыҫа юлнӑ ялта автан авӑтса ячӗ. Ун­
tан тепри, тата тепри... Тацта йута вёрни илтёнчё —
ахӑртнех, автансен сассипе бйхӑран вӑранчё пулё. Шу­
пашкар енчи пёлёт хёрри те çуталма пулсарӗ.

Илюк тарӑн çырма урлӑ кацса çӕр çине хӑпарсан
чараңса тӑчӗ те каылла пӑхрӗ. Инӗтре, темице çёрте,
питӗ хӑвӑрт шӑвакан çутӑсем курӑнчӗс.

— Ак хайхи, ман валли машинсем те килеԥӗ...

Шупашкарта шофёр Илюка почта тёлёнче антарса хӑварчё. Хӑйне лартса килнёшён тўлес теес, Илюк
шалти кёсйинчен укҫа кӑларма тӑчӗ, анчах шофёрё
аллин сулчӑ кӑна:

— Кирлӗ мар! Премёк илсе çи луччӑ!

Хӑй ашёнче Илюк çак йрӑ кӑмӑллӑ çынна тем пе­
кех таб турӗ. Унӑн укҫи акалӑп те питӗ сахал; вунӑлӑх
хутсем иккӗ те, пёрре пиллӗклӗх. Тёттӗм çёрте хӑйён
аллин мӗнле укҫасем лекнине курман çав вӑл. Мӗн
tумалӑх пур ку укҫа?..

Машина тапранса кайсанаах, Илюк урам урлӑ кацса
почта çурчӗ çиччи сехете пӑхса илчӗ. Çиччӗ те çитмен
иккен-ха. Ним шухӑшламасӑрах, вӑл пасар еннелле
утрӗ. Пасар умёнчӗ тухтӑрсем пек шура халатлӑ, шура
cалла кӑлла хит ре вӗри çукальсемпе тӑлӑрч икерчи-
сем сутса тӑниче курсан, унӑн çав тери çие кисле кай­
rӗ те, çавӑнтах виҫӗ пёчӗ çукальлы икӗ икерчӑ илсе
çирӗ. Унтан пасаралла кӗрӗс кайса ним тёлсӑр çурӗмӗ
тытӑнчӗ. Ыывӑс ураллӑ ватӑрӑх фотограф хӑмӗ çине
cаларса çакнӑ укерчӗксем умёнчӗ чараңса тӑчӗ, кӗнеке
киоскӗн кантӑкӗ витӗр ышлаиччен пӑхрӗ, сӗт-ҫу сутакан
павильона кӗрӗс кайрӗ. Унтан тухнӑ чух, алӑкра, са-
сартӑк икӗ милиценора курчӗ те картах сикрӗ. Чӗри те талма чарӑнчӗ пулӑс унӑн...

«Мана шырамаӑсӑ-ӗши кусем?.. Џук, манӑн вӗсене курӑнса ӑӮ雷斯 пулмасть... Тытаӑсӗ!»

Вӑл вара, вӑсасах пасарӑн ӑшалты хӑхӑшӗ тухса, Атӑл еннӗлле кайрӗ. Унччен мӑлтаӑ вӑл Шупашкарта аchasемпе пӗрле ик-ӑынг хутчен те экскурсинче пулнӑ та, хӑш урам аӑсталла кайнине самӑах чӑхлаৎ.

Ӗнтӗ вӑхӑт чылӑй иртӗ, хӗвел те хӗртме тытӑнчӗ, хула урамӗсӗчӗн вӗчӗ-хӗрӑссӗр ӗнӗсем каллӗ-маллӗ кумма пуслӑрӗч. Атӑл хӗрричӗ те халӑх тем чухлӗх утать. Таҫта ӑянӑсӗ, таҫта вӑскаӑсӗ... Ҫыран хӗрричӗ эрӗшлӗ чул карлӑк ӑине чӑвӑлӑнӑса Йиюк Атӑл ӑине пӑхма тытӑнчӗ. ИлемӗĂ мӗкк кунта! Шывӗ таҫта ӑгиӑех, тӗнӗс пӗкӗх сарӑлнӑ, леш енчи вӗт вӑрмӑсьӗм те, улӑхӗсем те шӑва пунӑ... Анатран тем пӗсӗӑкӑш ӑӑра-
хӑрӑватӑ моторлӑ кимӗсем лӑпкӑ шӑва ӗрлӑ та пирлӗ ӗурсӑ ишӗщӗ, Атӑл вӑррипе пӗсӗӑк сулаӑ аӑнатӑ, унӑн тӑрӑщӗشعر ӑՖӑрӑм та пулӗ, ӑна туртаӑнӑ сӑрӑ бӑксӑр пӗр вӗрӑнта тӑнӑ пӗкӗх туйӑнать... Эх, ӗзван ӑине лӑрӑсӑ тӗнӗс-ӗнӗсӗ Касии тӗнӗсӗе ӑгиӑех ӑянӑсӗ! Унта еӗцӗ вырӑнаӑсӑчӗ... Вара Йӳюка ӗккӑм та, нӑхӑн та тӗпӑйӑн пулӗчӗчӗ... Ҫурӑмран хӗвел ӑшӗ вӑмӑнӑ кӗнӗпе Йиюкӑн ӑывӑ-
рӑссӗ килӗ тайӑрӗ, кӑчӗсем хупӑнмах пуслӑрӗч. Вӑл, чул карлӑк пӑтӗнӗн пӑранса, Константин Иванов пӑ-
лӑкӑ тӑраӑкан скверӑ кӗчӗ. Кунты ӑхӑлӑ сӑкксӑм ӑинче шӑв ӗнӗсӗм лӑрӑсӑӑ иккен — пӗрӗсӗм ӑхӑсӑтҫӗм пӑхӑка-
лӑсӑ, темӗсӗм кӗнӗке вулаӑсӗ, вӗчӗмӗшӗсӗм аӑхӑл 
ӑлаӑса лӑрӑсӑӗ. Поӑт пӑлӑкӗ умӗнӗ пионӗрсӗм пухӑннӑ, пӗр вӑтӑр-хӗрӗх ҫын та пулӗ: вӗсенӗ кӑвӑк плаӑшӑ ки-
vӗрҽх шӗлӗшӗ тӑхӑнӑ кӑхӑлӑлӑ арӗсӑ пӗркӗлӗсӗ тӑрӑ-
тӑтӑ — пӗсӗӑкӑхӑсинӗ кӑйӑрах, пӗчӗкӗрхӑсинӗ мӑла-
рах, ӑхӗйӗн алӑпӑнӗ фӗтӑпӑра. Ахӑртӗх, ӗнӗсем пӗр-пӗр ялтӑ шӑкӑтӑн экӑсӑрӑсӗ килӗнӗсӗрсем пулӑм-
лах, ятӑрлӑса «Нарспи» авӑторӗ умӗнӗчӗ ѕӗкӗрӗнӗшӗн... Ҫылӑй шӑвлӑкӑланӑ ӑхӑлӑнӑ ӑчаӑсӗм пӗркӗленӗсӗ ӑыр-
рӗс те, кӑхӑлӑлӑ ҫын вӗсенӗ аппӑраӑчӗпӗ тӗлӗсӗ темӗи-
че хутчен чӑкӑлатӑрӑса илечӗ. Йӳюкӑн ҫӑв тӗри ӗкӑм ӑчаӑс-
ӗмӗ ӑӑра килӗчӗ: акӑнмӑлӑх мӗн тӗри лайӑх пулнӑ пулӗ-
чӗчӗ ӑӑлӑпӑ поӗт умӗнӗчӗ ѕӗкӗрни! Ун пӗк ѕӗкӗрӗчӗ ялтӑ 
ниӑмӑн та ҫук вӗт-хӑх. Анчӑх ѕот ӑчаӑсӗм ҫумӗнӗ мӗнӗ 
пӗрсӑ ӗullyӑхӑтӑй? 52
— Халь ашта каятпӑр, Николай Фомич?
— Музее кӗретпӗр-и?
— Типографие хаҫан кайса куратпӑр? — шавласа кайрӗч ачасем, хаҫсен учительне сырса илсе.
— Малтан музее, унтӑн картинасен галерейине, кӑнтӑрла иртсен типографине,— терӗ лешӗ.
«Таҫта та читешӗн-ӗке кусем...— шухӑшларӗ Илюк.— Манӑн та вӗсемпе пӗрле каяс мар-ӑш? Ахалӗн мӗн туса ћурӗс хула тӑрӑх? Кӑпла хутӗ тӗмӗн тӗ пӗр куратӑп, усси пулать...»
Ҫапла турӗ тӗ вара,— кунӗпех сӑв палламан ачасен-чӗн уйрӑлмарӗ, вӗсем ашта кайӑшӗ — вӑл та хыҫӑнӑх утре. Анчӑх лӗшӗнӑн ана аҫӑрхамарӗс тӗ, мӗншӗн тесен таҫта пырсан та курмаллисем, каласа панисене итлемеллисем питӗ нумай пулучӗс.
Хӑҫат-журнал, кӗнекӗ вӑллӑ ашхалӗн курса тухсӑн, куҫлӑхлӑ учитель хӑйӗн ачисене пӗр столовӑй апат читемӗ кӗртсе лартрӗ тӗ, хаҫ кассӑ умӗн талонсем саптарма кайса тӑчӗ. Вӗсемпе пӗрле кӑнӗ Илюк та касса патне пычӗ, уӑнӑн та кӗрӑмӗ паҫӑрах выӑчӑнчӗ ёнтӗ.
«Кусем кӗчӗрӗх кйӑмаҫҫӗ пулас-хӑ, тӗп, чӗр кӑсма та вӗсемпе пӗрлех выӑрнаӑп-ӑй»,— шухӑшларӗ Илюк сӑв кушӑрӑх.
Касса умӗнчи черет майӗпӗн кӗҫелӗсех пычӗ, кӗҫех акӑ Илюкӑн, хаҫ менӗ илӗс démarchӗн каласа, укҫа тУлемелле пулать. Вӑл ёнтӗ укӑсинӗ тӗ кӑлӑрса янтӑларӗ, анчӑх сӑв самантара пачах та кӗтмен япалӑ пулӗчӗ: урамалла тухмалли алӑк яриӗх уӑҫлӑхӗ тӗ столовӑй пӗр тӗрӗклӗ, пысӑк уссиллӗ милиционер кӗрсе тӑчӗ. Пиҫиххиӗ ӑянчӗ пистолет, аллинче пӗчӗк сӑран сومка. ӑхӑ тата нимӗх те марчӗ-хӑ,— Шупашкарта милиционер сӑхӑл-ӑй?— анчӑх ун хуҫӑнӑх алӑкран Илюксен колхозӗн председателӗ Василь Васильч Яраткин кӗчӗ! Вӗсем алӑкран ик-виҫӗ утӑм маларах иртӗрӗ тӗ уӑнӑн кӑнӑн пӑхкалама тытӑнчӗс.
Илюкӑн малтӑн чӗри йӑппӗ чикнӗ пӗк ӑянчӑм ӑлчӗ, унтӑн тӑруках сывлашӗ пӗлӗнсӗ лarParams... Паллӑх ёнтӗ, милиционерла колхоз председателӗ ӑна, Илюкӑ, шыраҫ-ӗче, уӑрӑх никамӑ тӑ мар! ӑхӑ пирки нимӗн икӗкӗлӗпӗлли тӗ ӑсӑк, вӗсем Илюкӑ тытӑсӑнӑн!.. Эппин, лӗш «Матви пичӗ» тӗнӗ чӑнах та вилӗс кайӑнӑ, ун ӑянчӗн правлӗнӗнӗ тӗ, ял Советне те пӗлтерӗнӗ, сийӗнчӗ Илюксен патне сынсем пырса тулӑнӑ, унтӑн Илюк килӗн тухса
тарнине пёлнӗ те āна шырама тытӑнӑ... Колхоз председательне ятарласа Щупашкara янӑ, вӑл кунта милицине нӑтсӗ калаӑнӑ, хӑлӗ, ав, милиционерпа пӗрле Илюка шырӑсы çурӗт... Самантырӑх акӑ Яраткин āна асӑрхӑть те, юн патне чупса пырсӑ, хулӗнчӗн ярсӑ тытӑть:

«Аха-а, лекрӗн-и, таркӑн?!—кӑшкӑрса ярать вӑл.— Милиционер култалӑ, сӑкӑ ёнтӗ вӑл пирӗн ялта ҫын вӗлерекенни! Илсе кайӑр āna! Тытса хулӑр!..»

Илюкӑн пӗтӗм чӑнӑрӑмӗ сӴ! туса илчӗ. Яраткина епле те пулин курӑнӑс мар теse, вӑл пичӗпе теpӗр еннелле ҫӑвранса тӑчӗ те хытнӑ пӗк пулчӗ.

— Каласӑм тата мӗн илӗс тений! Ҫынсене чарса тӑратаӑ вӗт! — тӗрӗ çӑв вӑхӑтра черетри ҫынсенчӗн пӗри. Анчӑх Илюк хӑй вӑлли апӑт ӑйтӑс вырӑннӗ тӑрӑк кӑssa патӗнчӗн пӑрӑнса тӑрӗх ӑлаӑк еннелле тӑпӑса сикӗпе те, āna шӑлт-шӑлт уҫса хупса, урама чупса тухрӗ.

— Мӗн пулчӗ ку ачана?

— Ма тытмӑчӗ пӗль ҫӑв шӑпӑнасенӗ!
Илюк çӑв вӑхӑтра урам тӑрӑх анаталаӑ шӑтӑнӑсӑ пычӗ, каялла тӑ çӑвранса пӑхмарӗ. Пӗр тӑкӑрлӑкала пӑрӑнса ҫырмана чупса анчӗ, унта ансӑр кӗпер ырлӑ кӑssa хӑйтлӑ мӑнӑн тӑнч чупма чӑранчӗ вӑл. Хӑй антӑхса кӑясла хӑшкӑрӗ.

— Лектӗтӗм вӗт, чутӑх лекетӗтӗм! Юрать-ха, Яраткинӗ курмарӗ...

Вӑл пӗр хӗрме ҫӑмӗнчи сӑк ҫине ларчӗ.

«Мӗн тӑвӑс пулать-ха ёнтӗ? Тем тесӗн те, урамӑ курӑнса çурӗмӗ юрамасть. Ятарласа āна шырӑма килӗсӗк, Яраткин Щупашкара ятла тӑрӑкӑх тухса кӑяс çук, āna вӑл ёансӑртӑн тӑ пулин ӑлӑркӑх тӑлӑ пулмӑ пултарать. Вара... пӗтрӗм! Пытӑнӑс пулать йӑстӑ тӑ пулин ӗ пӑрахут ҫине ларсӑ кӑяс...»

Юлашкӑ шухӑшӑ āna пуринчен те тӗрӗсӗрех пӗк тӑйӑнчӗ те, вӑсӑкӑсӑх Ӑтӑл хӗрӗннӗлле утӗрӗ. Пристань ҫӑмӗнче шӑлӑх пӑрахут тӑрать-мӗн. āна курсӑн, Илюк вӑрӑм пӗсӑма тӑрӑх ӑлӑркӑх чупса анчӗ, анчӑх ӗлкӗрӗймӗрӗ — пӑрахут юлашкӑ Ӵут ши! ши! шӑхӑртса чӗ те пристанӗрӗн Ӵурӑлӑс тӑ кӑйӗр. Илюкӑн вӑрӑ ирӗкӗрӗх кӑялла ҫырана тухмалла пулчӗ.

Кунта, ҫыранра, ҫимӗллисӗм нӑмӑй сутӑаҫӗ иккӗн,
Ҫӱллӗ те вӑрӑм саксем сӑнче тем те пур: кукӑлӗ, икерчи, сӗчӗ, çӑвӗ, пӗҫернӑ çӑмартит, какайӗ... Паҫӑр столо- вӑйӗнчен сӑмӗсӗрӗх тухсӑ тармалла пулнӑ пирки, Илюк халӗ ик-виҫ икерчӗ илсе сӑмӗ шут турӗ, анчӑх вӗсем- шӗн тӗлӗмӗ тӑрсан, унӑн шӑлтӑ кӗсйинче укҫа тупӑн- марӗ. Ку ёна тӑруках хӑратса пӑрахрӗ: аҫта кӑйса кӗ- ме пултарнӑ унӑн укҫи? Вӑскасаx шӑрӑма тӗтӑнчӗ — тӑлӑ кӗсйине, йӗм кӗсйине, хӗвне ухтарчӗ, анчӑх усси пулмӑра. Укҫи сӑхалнӑ уӑнӑ! Те такӑм кӑлӑрса илнӗ- ха, те паҫӑр урӑмӑхӑ хӑрӑ пӑхӑнӑ чух хӑнӑртран кӑлӑрса укӗрсӗ хӑвӑрнӑ — кам пӗлӗт! Мӗн пулса тухрӗ-хӑ кап- ла? Мӗн тумалла ёнтӗ хӑль? Килтен тухсӑ тарнӑ-тар- мӑн вӑрса вӗлӗс пулать-иҫ? Кунта, Шупашкарта, ёна никам тӑ пӗлмӗст, палламасть, сӑвӑнпа никам тӑ пӗр чӗлӗ сӑкӑр парӑс сӑк... 

Ачӑн аллӑ-урисем те чӗтеремӗ тӗтӑнчӗҫ, вӑл кӗҫ-вӗч мӑкӑрӑ ярас пӗк тӑчӗ.


— Укҫа сӑхалнӑ мӑнӑн...— куҫӗсене час-час мӑч- латтарсӑ хуравлӑрӗ Илюк, уӑн сӑнӗ хурлӑхлӑн пӑхӑ.

— Йӑкӑртнӑ кӑм тӑ пулин, кунта шӑнӑнасем сӑхал мар сӑуӗсӗ, аҫӑрхансӑх тӑрӑс пулать.

— Ак сӑкӑнтах, шалӑх чихсӗтӗм...

— И-и, ачӑм, вӗсем тӑстӑн тӑ кӑлӑрса илӗҫ!

Илюк шӑлтӑ ӑнран кӑйнӑ пӗк пулчӗ. Чӑнӑх тӑ, мӗн тумалла-хӑ уӑнӑн хӑљ? Сӗис кӗлет-ҫке-хӑ... Сӗри пин- шӑкӑ сутӑс пулать-и? Хӑлӗ сӑнтӑлӑкӗ ытла сивӗх мар, шӑнсӑх вӗлӗс сӑк... 


— Ху мӗнпе юлатаӑн-ха тата? — тӗлӗнӗ пӗк пулчӗ алкӑлӑ хӗрӑрӑм, пирushortӑ сӑвӑрӗнчӗн сурсӑ парӑхса.

— Эпӗ мӗн... эп аптрамӑстӑп, мӑнӑн кӗпе хулӑн,— мӑкӑртатса илӗҫ Илюк.

— Мӗн чухлӗ илӗс тетӗн вӑрӑ?

— Пӗлмӗстӗп. Ирӑнӗ кӗркунӗ анне ёна сӑтӑмӗл тен- кӗ парса илнӗчӗ. Нунӑй тӑ тӑхӑнман, ҫӗннипӗх-хӑ вӑл... Пӗр алла тӗнкӗ паратӑн пӑ’y?

— Хӑ! — сӑрӑхӑнӑ шултӗра шӑлӗсӗнӗ кӑтартса кулӑс илӗҫ алкӑлӑ хӗрӑрӑм.— Ачӗ ухмах мар иккӗн эсӗ!
Алла тенкён! Лавккара халв ун пек паравхло-сем вёр-сёнисем те ватар тенкён сеч тарас-чё, хуть те вакунёне тие!
— Ху мён чухлё парас тетён, эппин? — ыйтрё Илюк, сак хёра-рён ун пиншакне вусех те илмесерен хараса.
— Ме ак вуппилён тенкён!
— Ой, инке, ытла та йүн-ёче...
— Айван ача, унтан ытла никам та памасть сана сак кивё паравхлошён! — Хёра-рён ҫавантах ӗвӗнчен пилён тенкёнё висё укса ӗларчё.— Ывӑн ныкса ҫакхине чёрёк илсе ечес тесеттём те, юрё ёнё, сана хёркенипех кирлён мар расхута кёрегён. Ме, тыт!
Илюк хёрарёнё хирёч нимён те ӑлаймарён, ун аллинци укҫана илчё те пиншакне хывса тяттарчё. Лешё ана йӑлӑр-ялӑр хутлатса хай айне персе чикрё, унтан, хурлӑха лекнё ачана ҫав тери ёста улталанӑшён савӑннипе пулас, ємӑлне ємӗсенё пек турё:
— Ме сана єцилтен икё кукӑль, є! Эпё кьтӑ єсы мар...
Илюк вӑл панӑ кукӑлсеме илчё те чылай аякка кайса, ҫыраны пёр пысӑк чул ӑран ларса чирё. Ҫав хушлара каҫ та пулма пусларӗ, Атӑл ӗлеш ёнчен ҫумӑр чашлаттарса килчё. Шыв хёрринги єнсенчен пёрисем часах тӑвалла, хураналла утре, теприсем пристан ҫинелле туртӑнчё. Ҫумӑрпа пёрле ҫил вёрме пусларӗ, тӑруках сисё пулса кайрё, вара Илюк та пристан ҫине пырса халӑхпа пёрле ҫулты хута, єнсенем паравхут килиссе кётсе ларакан пысӑк пӑёме кёче. Урӑх аҫта кайма пултарнӑ-ха вӑл?
Кӗтмелли пӑём пысӑк пулин те, ҫунти саксене пурне те йышӑнса пётернё иккен, чылайӑшё урайӗнчеч
лараццӗ, хашӗсем харлаттарсӑх çывӑраццӗ. Илюк пӗр кӗтесе, такамӑн миххисем çумне ѣйӑшӑнчӗ. Ñумӑр çап-лах çарӑнмӑрӗ, пӑллӗме çӗнӗрен çӗнӗ çынсем пьурса кӗ-чӗс, шавлӑн калаҫрӗс, унтӑн майӗпен вырнаҫрӗс те шапланчӗс. Халӗ ёнтӗ урӑйӗнче те вырӑн юлмарӗ, çыв-лама те Ыывӑр, пӑчӑ пулчӗ.

Лӗш каҫ тӑ çывӑрманнипе, пӑян кун каҫ нуакчӑй çӳ-ренипе, темиҫӗ хут тӑ çав тери хӑрӑса, пӑлханса пӗтни-пе Ыывӑнса çитнӗсӗ, Илюк хытӑ çывӑрса кӑйрӗ. Анчӑх ыйхи лӑпкӑ пулмарӗ унӑн — каллех темӗн тӗрлӗ хӑру-шӑ тӗлӗксем аташтарчӗс ёна. «Матви пичче» милици тумне тӗхӑнӑ та, тем кӑшкӑрса, ёна тытасшӑн чупать, амӑшӗ çав вӑхӑтрах бӑян каласа юрлӑт, унччен те пулмӑст — Илюк тин çӗ сутнӑ пӗншӑ пирӗк макӑра-макӑра вӑрӗм тӑтӑнать: «Ҫын вӗлӗрчӗ çитмесӗ сана, халӗ япаласӗм сутма тытӑнтӑн-и, экрӗлӗ çури?! Чӑнах та тӗрмене хупмалла сана, катӑрӑшнӑя!»

Унтӑн Илюк тӑстӑн татаҫлӑс аналӑ ñе пӗҫӗпе хютӑ çӗре пьурса çапӑнать. Ýрӑтнипе вӑл вӑрансӑх кӑят... Тахӑшӗ ун айӗнчи миххӗ туртса кӑлӑрнӑ иккен, çавӑн пӗрӗ пӗрӗ урӑйне ѕӗкӗ çапӑнӑнӑ. Кӗтмӗлӗ пӗллӗм-ре халӗ çынсем сахалланса юлӑн, çӗрӗде пӑрахутсем çинӗ лӑра-лӑра кӑйӑн пӗллӗм пӑрӑмла ёнтӗ, хашӗсӗм халӗ те япалисенӗ Ыятса тухӑщӗ. Пристӑнӑ çумӗнӗ çӑрахут тӑратӑ-мӗн, вӗсем ун çинӗ ларма васкаҫҫӗ.


Анчӑх тӑ çывӑрӑссӗ пулмарӗ. Пӑрахут кӑйсан пӗл-лӗм пушӑнсӑх юлӗчӗ те, унтӑ вӑрӑм авӑрлӑ, канат çип-писенчӗн тунӑ милӗк Ыятӑ вӑтӑрӑх матрос пьурса кӗчӗ.

— А ну, халӗх пурте тухса кӑйӑр кунӑн! Урӑй çӑ-вас пулать! — кӑшкӑрчӗ вӑл малалла иртӗ. — Хӑвӑрт-рах тасалӑр, кунта сирӗ вӑлӑ кӗпӗнчица мар!

Илюк љырана никамран малтан тухӑрӗ. Ъурӗ те си-вӗрех сывлӑш ёна турӗх çướцӗрӗсӗ илӗчӗ. Ыӗри-тавра пӑч-тӗтӗм, пристӑнӑ умӗнӗн икӗ çуԓӗ юла çиԥии лӑм-почкӑсем çӗс љырана тухмалла сарлӑка пусмӑпа — траппа ун ырӑхӑнчӗ темӗле тавар куписенӗ хӑюсӑр çу-татаҫҫӗ. Аҫтӑ кӑяс? Ыывӑрӑс тӑ килет, анчӑх çӗр çинӗ вырӑтса уҫӑ çӗрӗ çывӑрӑймастан ёнтӗ... Çак япаласӗнӗ
витнё брезент айне кёрсе выртсан мёнле-ши? Ытла си-вёх пулмасть пуль унта?

Нумай щухӑшласа тӑмарӗ Илюк: сӑв тавар купи патне тепӗр енчен пычӗ тӗн ӑнин йӑпӑр-улӑр хӑпарса, брезент кӗрипе ухса кёрсе выртрӗ. Ку вӑл утӑ тӗрки-сӗн купи пулӑнӑ-мӗн,— ҫӗмӗ, ырӑ шӑршлӑ, ӑшӑ! Вунӑ минут та иртмерӗ пуль, ача ҫывӑрӑса та кӑйрӗ.

Анчӑх тул љутӑлӑнӑ-љутӑлманӑх вӑл сӑв тери шӑнса хӑтинпе вӑранчӗ. Брезент айӗнчӗ ун пӗк тӗн, кун пӗк тӗн ҫӑрӑнкалӑрӗ, мӗн май килнӗ тӑран хутланчӗ, кӗпе тӗмисене вӗсӗртсӗ хӗвнелле ҫывлӑрӗ, анчӑх ку та пулӑш-маре. Илюк ҫӑв-ҫӑвӑх чӗртремӗ чӑрӑнймарӗ.

«Каппа эпӗ чирлӗсӗ ӳкме тӗ пултаратӑп, вӑра— пӗтӗрӗм!» — хӑраса шухӑшлӑрӗ вӑл.

Тахӑш енчен  salarié килчӗ пулмалла — ирхи уҫӑ сывлӑща љурса вӑрӑммӑн, хӑватлӑн кӑшкӑртса ячӗ, сӑв вӑхӑтрах пристӑнӑ таврашӗнӑ ҫынсӗм шӑвлӑн калаӑнӑ, унтӑлла-кунтӑлла уткӑланӑ илтӗнчӗ. Текех пурӗпӗр ҫывӑраяс љуккине йӑланса, Илюк хӑйӗн «лупас айӗнчӗ» тухса калӑх пристӑн патне пычӗ. Пӑрахут ҫынсӗм тухма та пуслӑнӑ-мӗн. Чӑматансӗмӗпе, љуккӑсемӗпе, кӗрӗнкӑсемӗпе, хӑшӗсемӗ ачисене ӗҫклӗнӗ.

«Аҫта каят-шӗ кун чухлӗ хӑлӑк?» — тӗлӗнчӗ Илюк.

Акӑ трап хӗррипе, карлӑк ҫунӗн хӗсӗнӗ, сӗнӗк пӑлтӑлла илемлӗ майра тухать. Хулӑпӑсийӗ урлӑ вӑл икӗ ҫыхӑ ҫакса янӑ, хӑрӑх алӑпӑ пӗр вӗс ҫулхи сӑп-сӑр ҫӱӑлӗ хӗрӑчинӗ ӗҫклӗнӗ, тепӗр алӑнчӗ — љытла пы-ҫӑках мар чӑматан. Ачи антӑхса ӑянӑлӑх макӑратӑ, те хӑранӑ вӑл, те тата темскӗр пулӑнӑ ӑнӑ. Ҫак майра сы-рана тухӗ тӗн, ӑшӗ кӑшкӑрӑйӑ пӑранӑсӑ, чӑматаннӗ лара-рӗ, ачinee ӗҫӗ анӑртӑчӗ, унтӑн хулӑпӑсӗ ҫынчӗн љуккӑсемӗне илсе пӑрахрӗ тӗн, ачи умне кукленӗсӑ яӑна йӑпӑтма пикенчӗ. Чӑматанӗ унӑн ҫурӑмӗ хӗӑшерӗк тӑрӑса юлчӗ. Тӗмӗнӗ-ске, Илюк ӑнӑ тимлӗсӗх сӑнӑсӑ тӑчӑ. Анчӑх минут та иртмерӗ пуль — Илюк вӗртҫӑ сӗр кӑнӑн утӑ купи ӗхӗрӗнчӗ ун пӗкех вунӑвӑс-вунӑтӑват ҫулхи кӑвӑк кӗпӗлле арӗсӗн ача йӑпӑнӑсӑ тухӗ тӗн, унтӑлла-кунтӑл-ла вӑш-ӑшӑ пӑхӑлӑсӑ илсе, пӗрӗрӗх ҫӑв майра чӑматан-не йӑтса ӑянлӑ, утӑ купи ӗхӗрӗлле тӑпса сикрӗ. Йӑлансӗ Илюк — ҫӑв ача чӑматанӑ вӑрласӑ тарчӗ, кун ҫутӗнчӗх ҫаратӗ ҫынна!

— Чӑматан! Вӑрлӑрӗч! — кӑшкӑрса ячӗ Илюк, иккӗ сиксӗх майра патне сӗтӗсӗ тӑрӑс. 
Лешё каялла ҫавӑнса пӑхрӗ те, чӑматахе ҫуккйне курса, ёнран тухса кайна пӗк ҫухӑрса ячӗ:
— Милици! Милици! Ҫаратрӗч!...— Унтӑн Илюка ҫӑнниычӗн ҫулса тытрӗ:—Эс куртӑн-и? Куртӑн-и? Кам вӑрларӗ? Ачӑтала тарчӗ?..
— Пӗр ача, ҫавӑнтала тарчӗ...— тӗллӗсе кӑтартрӗ Илюк.
— Чҧп, эпписан, часрах ун хыҫчӑн! Гражданӗсем, пу-
лӑшӑр! Унта манӑн пӗтӗм документсем, укҫа... А-ах, ҫаратрӗ-ӗч!..
Майра патне хӑрӑса темице арӑсыпӑ хӗрӑрӑм ӑчуп-
са пӗчӗч, анчӑх Илюк вӗсем ҫине пӑхмарӗ те — вӑрӑ
тарӑн еннелле ыткӑнчӗ. Ăнӑ вӑл утӑ куписем ӑхӑрӗнен
синке тухсанӑх аҫӑрхӑрӗ,— кӑвӑк кӗпӗлӗ ача шыв хӗр-
рипе, мӑла курӑнакан пӗрене куписем патнелле чӑма-
тӑн Ыӑвӑрӑшне пулӑ пӗр еннелле тайӑнса чупать...
— Сто-ой!... Тытӑ-ӑр... Вӑрӑ-ӑ! — мӗн вӑй ҫитнӗ та-
ран кӑшкӑрчӗ Илюк, аллипе малӑлла сула-сулӑ.
Вӑл кӑшкӑрнине Атӑл хӗррине ир-ирех кӗпе чӑхӑмӗ
килнӗ икӗ хӗрӑрӑм йалтсе, мӗн пулинӗн тӗрӗх тӑвӑрӑсӑ
илӗчӗс пулмалла, аллисенчи йӗпе кӗпӗсеме пӑрахсах ӑлав
ача ҫулу пӗлмемелле чупрӗч. Ачи ӗзван тӗрӗх аҫӑрхӑрӗ,
vara, чӑматахе вӗтӗ чул ҫине пӑрахса, сылтӑмалла
tапса сирӗ те пӗрене куписем хуӑшпичӗ ҫухалчӗ.
— Камӑн чӑматахӗ ку? Сӑнӑн-и? Мӗнле вӑрлӑттар-
тӑн-ха эс Ăна? — пӗр-пӗрне пӗлмӗскӗ тӗпчӗме тыҭӑнчӗч
хӗрӑрӑмсем, Илюк вӗсем патне хӑшкӑса ӑчупса ҫитсен.
Илюк ӗҫ мӗнле пулӑса ӑртнине ӑрӑса пӑма тыҭӑн-
сан, ӑхӑйталла тата ик-виҫ ӑрӑсын ӑчупса ҫитрӗч.
— Хӑй тарчӗ-и? Тытымӑрӑр-и?
— Тарчӗ ҫав...— Шел! Пӗрре лайӑх кӑхӑ пӗсетмӗллечӗ те ми-
лицӗчӗ ҫайса памаллачӗ ӗсрӗд ҫурине!
— Эп кӑштӑх паллӑтӑп вӑл ачӑнӑ,— терӗ хӗрӑрӑм-
сенчен ӗрӗ, аҫлӑрах курӑнаканни.— Хӑрӑх куӑлӑскер
вӑл, ачасем Ăна темӗнӗ Хӑчӑ, тӗцӗ. Пӗр-икӗ ҫул ӑча-
каланса ҫӳрет ёнтӗ ӑкӑн пӗк. Милициӗчӗ ҫирӗм хут та
пулӑ пӑлӑ.
— Ашшӗ-ӑмӑшӗ ҫук-им уӑнӑ?
— Пурри пур та... ҫук пекӗх ҫӑв. Ашшӗ тӑвӑн мар,
питӗ ёҫет, ёҫсен урсӑх кӑяћӗ, тӗцӗ, ӑмӑшӗ те ёҫес енпе
ӑлӑшӑкӗ вӑхӑтра унтӑн юлсӑх ӑймаҫтӑ пулӑс, ачи
ҫине вӑл пӗчӗккӗ чухӗчӗн ҫӑвӑрӑнсӑ пӑхмӑн... Ку вӑра
пӑсӑлсах пынӑ, темле аван мар ӗнсемпе ҫыкханнӑ, шкултан та ӑлӑрсӑ янӑ ӑна, ӑлӑл авӑ вӑрлама та ты-тӑннӑ куранат. Ышӑл те ёнӑ, мен ӗн вӑвӑн? Никам та мар, амӑшӗ айӑплӑ...

Ҫак ӑласӑвӑ атлесе тӑнӑ чух Илюк тарласах кайрӗ, унӑн чӗри ӷӷтӑн-ӷӷтӑн тапма тӑтӑнчӗ.

«Мӑн ҫинчен калаӑн пекех... Ашӑш тӑбан мар, ёчӗт, килгӗн тухса тарнӑ...»

Унтан Илюк чӑмата нӑн тӗк вӑл, пристань патнелле утӑр. Ӗхӑл ҫӗҫ иллӗс тӑнӑ чух Илюк тарласах кайрӗ, унӑн чӗри хыттӑн-хыттӑн тапма тӑтӑнчӗ.

«Ҫук, ҫук...— тӗрӗ вӑл ҫав вӑхӑтрах хӑйне хӑй.—
Килгӗн тухса тарнӑ пулин те, ёпӗ ун пӗк пулмастӑн. Ӗпӗ тӗрӗ пурнаҫнӑ пурӗнатӑн, вӑрӑ та, хулиган та пул-
мастӑн, никӑн тӑ!.. Лӗш Матви вилле кайнӑ пулсан та, ӗп айӑплӑ мар уншӑн, єп юри тумӑн ӑна, вӑл хӑй мана
ҫанса пӑрахма тапӑнчӗ... Аtte портетет перӗсӗ аркать-
рӗ... Аннӗнӗ пусма тӑчӗ... Хӑма тытсӑ суд тӑвас пулсан
ta сӑплах калаӑтӑн...»

Ҫав вӑхӑтра утӑ куписем ӷхӗнчен Ӗхӑй майра
тухрӗ — паҫӑрхи пекех ачинӗ йӑтӑн, Ӗхӑхисенӗ хул-
pусӑ урлӑ ҫакнӑ, хӑй унтӑлла та кунтӑлла пӑхать, ҫав
тери васкӑт. Ӗнӑ курсан, Илюк ун патнелле чупсӑх
кайрӗ вӑра.

— Ах, тавтапуҫах сана, ачӑм! Тавтапуҫах!— тӗрӗ
майра ниста кайса кӗрӗйми, вӗсем пӗр-пӗрин патне ӑсы-
хӑрсан.— Ес асӑрхаман пулсан, паспортсӑр, пӗр укӑс-
саҫ тӑрса юлаттӑм вӗт! Пин хут спӑсӑнӑ сана!

— Мӗнӗх пур вӑра тӑв тумалли...— именчӗ Илюк,
— Эпле-ха тата? Ара, эс пулман пулсан...— Хӗра-
рӑм чӑмата нӑн уҫса пӗчӗк ӷӗрлӗ сӑмкӑрӑн вунӑ тӗнкӗ-
лӗх укӑс кӑлӑрчӗ.

— Акӑ, тыт-ха ҫакна... мана ыр тунӑшӑн! Тӷӷт, кан-
fет те пулин илле си хутӑ!

— Ҫук, ҫук, мӗн эс... Кирлӗ мар! — пуще пӗркала-
sӑ аллӑпе суљӗ Илюк.— Ӗп укӑшӑн мар вӗт... Вӑрӑ
ҫын япалисенӗ вӑрланине курсан — кам ӑна тытмасӑр
тӷӷсӗ тӑтӑр?..

Майра ӑйӑ кӑлӑрнӑ ӷӷсинӗ Илюк кӗсйӗнӗ вӑйпӑх
чисе хуӑма тӑчӗ, анчӑх Илюк ӑна пурҫӗр илмӗрӗ. Унт-
tӑн вӑл хӗрӑрӑмӑн чӑмата нӑн ӗчӗрӗ те ӑна Атӑл
хӗрре Илюк Кӑдыков урӑмне сӗтӗх аҫатса ячӗ,—
майра ҫавӑнтӑ пурӑнать-мӗн. Ӗилӗнӗ сӗтӗсен вӑра ҫав
хёрарӑм Илюка тутлӑ кукӑльпе чей ёстерьмесёр ниепле те кӑларса ямарӗ, вӑйпах лартрӗ сётел хушшине.

— Эсӗ ўлёмрен те пирӗн пата кӗрсӗ тух, манӑн сан-
ла пёр цулсенчи шӑллӑм пур, унпа туслашӑр, цулла пулла кайӑр, шыӑва кӗрӗ,— терӗ юлашкынчен самӑк хёрарӑм.— Эс килнӗшӗн эпир яланах хавӑс пулӑлӑйӑр!

«Мӗн тери лайӑх сыңсем пур иккен тёнчере!..— шу-
хӑшларӗ Илюк ун патӗнчен тухса урамла утнӑ чух.—
Анчӑх эпӗ кам-хӑ халь?.. Таркӑн... Манӑн пытанса пу-
ранӑс пулать... Сӑк ырӑ хёрарӑма та суйма тӑр килчӗ:
ялтан пиччӗнӗн курма килнӗ имӗш эпӗ... Мӗн пулать-хӑ малашнӗ? Нимӗн те паллӑ мар, ним шуҳӑшласӑ тупма
ta ҫук...»

Кун каҫипех Илюк Шупашкар урамӗсем тӑрӑх ним
tӗлсӗр ҫӳрӗ. Ҫитменнине, пӗрмай асӑрханса, унталла-
куントалла пӑхкалласа: хӑйсен колхоз председателӗпӗ
леш мӑн усиллӗ милиционер тӗл пулмаӑсӑ-и? Вӗсӗм
ӑна шӑрӑмӑ пӑрахман пулӗ-ха...

Ҡаҫалла сулӑнсан, темшӗн унӑн пуҫӗ кашилама пуц-
ларӗ, шӑмшакӗ йывӑрланса кайӑрӗ, ал-ура сыпписем
туртма тӗтӑнчӗчӗ, вӑртӑс килекен пулучӗ. Хӗвел йӑлӑм-
ри вӑрманӗсем цинӗ анма пуҫласан, вӑл каллӗх Атӑл
хӗррине пырса тухрӗ. Пуҫӗнчӗ унӑн пӗрмай пӗр шуӑхӑш
пулучӗ: «Мӗн тӑвас-ха ёнӗ, ћӑта кӑяс? Пӑрахут цине
ларса тӑцӑта инӗсӗтӗ кайӗма тӑ хӑрамалла...»

Ҫырап хӑрӑнчи эрешӗ кӑрлӑк цинӗ тайӑнса пӗр
хушӑ Атӑл лӗш енnelle пӑхса тӑнӑ хӑйӗн вӑл ёнерхӗ
пекех пристӑнӑ патне анчӗ. Ҡунта вара, цимӗллисем
сутса лӑракансен тӗлӗпе ирпӗн чух, вӑл каллӗх ёнер
унӑн пӑхкалӑнӗ ҫав тери Ыӑнӑ хӑка пӗр шуӑхӑш
хӗррӑмӑ тӗл пулчӗ. Лӗшӗ хӑй те паллӑса илчӗ ӑна:
— Э, ывӑл ача! Эс хӑлӗ те кунтӑх ҫуретӗн тем? Эп
сана ёнерех ларса кайӑнӑ тӗсӗ...
— Ҡаѩпӑрӑм-хӑ ҫав,— тӗрӗ Илюк, ун умӗнӗче चа-
ранӑсӗ тӑрӑс.
— Ӆусунӑ каллӗх ҫухатмарӑн пулӗ те?
— Ӯӑсӑ пур-хӑ...
— Тӗн, сӑн кӑймалӑ тӗлӗ-выранӗ ҫук? Хӑш чух ун
пӗк те пулкалӑтӗ теприсен...— Алкӑлӑ хӗрӑрӑм тӑрӑ-

62
— Шупашкартах пурӑннатӑн-и эсӗ, ачам?
— Ыч, ялтан килтӗм,— тӗрӗссине каларӗ Илюк.
— Тӑвансем, палланӑ щынсем пур-и санӑн кунта?
— Ыч, эпӗ аӶта та пулин ё çe вырнаасшӑнчӗ. . . . Шыранӑм та, тупаймарӑм-хӑ...
— Ыртнӗ каӶ аӶта вырткаларӑн вара?
— Ак ҫакӑнтӑх, пристаньрех. Анчах ҫур çӗр иртсен жӑваласа кӑларчӗ,— тунмарӗ Илюк.
— Ак япала!— тӗлӗннӗ пек пулса, пӗрҫине ҫартӑх ҫанса илчӗ хӗрӑрӑм.— Ёнерех ма каламарӑн эс манӑ ун щынчен?!
— Эп йӗмӗн та... ҫырӑм та, тупаймарӑм-хӑ... Шыранӑм та, тупаймарӑм-хӑ...
— Иртнӗ каӶ аӶта вырткаларӑн вара?
— Ак ҫакӑнтӑх, пристаньрех. Анчах ҫур çӗр иртсен жӑваласа кӑларчӗ,— тунмарӗ Илюк.
— Ак япала!— тӗлӗннӗ пек пулса, пӗрҫине ҫартӑх ҫанса илчӗ хӑрӑрӑм.— Ёнерех ма каламарӑн эс манӑ ун щынчен?!
— Ак япала! — тӗлӗннӗ пек пулса, пӗрҫине шӑрпӑн-и эсӗ, ачам?
— Ыч, ялтан килтӗм,— тӗрӗссине каларӗ Илюк.
— Тӑвансем, палланӑ щынсем пур-и санӑн кунта?
— Ыч, эпӗ аӶта та пулин ё çe вырнаасшӑнчӗ... . . . Шыранӑм та, тупаймарӑм-хӑ...
— Ыртнӗ каӶ аӶта вырткаларӑн вара?
— Ак ҫакӑнтӑх, пристаньрех. Анчах ҫур çӗр иртсен жӑваласа кӑларчӗ,— тунмарӗ Илюк.
— Ак япала!— тӗлӗннӗ пек пулса, пӗрҫине ҫартӑх ҫанса илчӗ хӗрӑрӑм.— Ёнерех ма каламарӑн эс манӑ ун щынчен?!
— Ак япала! — тӗлӗннӗ пек пулса, пӗрҫине шӑрпӑн-и эсӗ, ачам?
— Ыч, ялтан килтӗм,— тӗрӗссине каларӗ Илюк.
— Тӑвансем, палланӑ щынсем пур-и санӑн кунта?
— Ыч, эпӗ аӶта та пулин ё çe вырнаасшӑнчӗ... . . . Шыранӑм та, тупаймарӑм-хӑ... . . .
не санааса тачё. Калама сук хытӑ вӑркӑнацӑчӗ-чӗк лӗшем, тӗлӗнсӗ каймалла! Шыва сӑв терӗ хӑвӑтлӑн сурса пырса, темӗн ҫуллӗш хумсем тӑвацӑч, вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе сӑв хумсем хушшинче хӑйсем те куранми пулацӑчё.

«Эх, сӑвӑн пек кимӗпӗ ярӑңса курасчӗ пӗрре!» — йӑмсанса илчӗ Илюк хӑй ашӗнче.

Шыв ҫинче кайӑксым пек ыткӑнса ҫурӗсен-ҫурӗсен, кимӗсем пӗрин хыҫсан тепри сӑран хӗррине тавранчӗч. Вӗсем ҫинчен мӑн ҫынсем мар, Илюк пекӗх шӗкул ачи-сӗкем сике-синке анчӗч, — кимӗсемпе сӑв тери хӑвӑрт ҫурӗни пуринне те кӑмӑлӗсемӗн цӗклеңтерсе янӑ куранчать,— хавасӑн, сӑвӑнӑслӑн калацацӑч, ахӑттатса кулацӑч... «Епле телейлӗ вӗсем, мӗн тери телейлӗ! Нимӗнле хутӑ-суйӑ та сук вӗсен!...» — ассӑн сывласа илчӗ те Илюк, кукӑлӑ суҭакан хӗрӑрам патне тавранчӗ. Лешӗ хӑйӗн хатӗр-хӗтӗрӗсене пуҫтарса тӑран-мӗн. Илюка курсан, вӑл кӑмӑллӑн кулуса илчӗ пӗк турӗ.

— Эп сана килмӗстӗ пӗлӑ, тесеттӗм... Ме-хӑ, ҫакна йӑтса пыр эсӗ,— Илюк пуш карҫинка тӗттарчӑ вӑл.

Шыв хӗррине тӑвалла кайса, вӗсем большинца тӗлӗнчи вӑрӑм пусма тӑрӑх хӑпарчӗч, ߗнӑн, сылтӑмалла пӑрӑнса, кукӑр-макӑр ҫырмана анчӗч, ик-виҫӗ хутчен питӗ ансӑр тӑкӑрлӑксене пӑрӑнчӗч, ӑнтӑн татӑх тепӗр тӑрӑн ҫырмана анса тӑвалла утранӗ. ӗнӑн мӑйӑм цуртсем ялтинчен те пӗчӗкрех иккен, хӑшӗсенӗн хӑмасенчен цӗч ҫапкаласа тунӑ. Самах тӑтӑмленӗн пулин те, Илюк цурт ҫӑмкисем, хӑхӑ кӗписан ҫине «Трубный овраг» тӗсе ҫырса ҫапнисенӗ вулӑма пултарчӗ.

«Кунта пуранма та хӑрамалла пул...» — шухӑшларӗ вӑл, хӗрӑрам ӑхӑцӑн ансӑр тротуар тӑрӑх утса.

Кӑйсан-кӑйсан вӗсем пӗчӗкӗчӗ калӑнккериен кӗрсе тӑчӗч. Ӗнӑн хушшинче лутра кӑна вӑрӑмрах пӗрт, ӑнтӑн малти пайӗ ҫурӗсе тӑранах ҫӗр ӑшне путса ларӑ, ҫӗрне витнӗ хӑмисем те шӑлалла авӑнса кӗнӗ. Чӑн та, кун пек япӑх цурт Илюксен ялӗнчӗ те сук ҫӑв! Мӗнле пуранацӑчӗ пӗрт кунта?

Хӗрӑрам yrıӗк алӑкӗ ҫинчи ҫӑрӑнӗ уӗрӗ те, пуҫӗ пӗксе шӑлалла кӗрӗ кӑйрӗ, Илюк та ӑнтӑн юлмарӗ. Пӑрӑ пӗртен-пӗр пӗчӗк лӑмпочка ӑшнуать, вӑл та шӑлалла кӗрӗ ларипӗ вӑрӑданса пӗтӗнӗ те ӑнтӑн ҫутӗ краҫӗн лӑмпичӗн те вӑйсӑртарах.

— Цитрӗмӗр,— терӗ те хӗрӑрам, алӑнчӗ япалисене алӑк ӑхӑцӗ пӑрахса малалла утӑрӗ.
— Ытла пёчченек темелле мар. Йӑмӑк пур. Фабри-
кӑра ёчлет, анчах халӗ курорта-ха вӑл, канать, унсӑр
пушӗ тата хваттирантсем пулкалаҫҫӗ хӑш чух,— тӗрӗ
ӑна хирӗч хӗрараҫ.— Килсем кунталла, мӗн эӗч алӑк
хӑлӑпӗнчен кӑкарнӑ пӗк тӑратӑн?
— Манӑн пӗр курка шыв ёcceсч,— пӑрӗх хӑпаш-
ласа илчӗ Илюк, сӗтел пуҫӗнчи хыӑсӑр пуҫӑн ӗчӗ
ларса.
— Ћисеҫӑ килмӗст-и?
— Ćук, ёcce килет кӑна, темшӗн авӑ ҫунач-хи, пур
та типӗ ларчӗ. Пуҫ та ыратӑн пӗк...
— Аҫӑртран чирлесӗ каймарӑн-и эӗ?
— Эп нихҫӑн та чирлемен, унӑхӑн хӑрамастӑп,— те-
пӗ Илюк, анчӑх сӑв вӑхӑтрах хӑйӗн алŀисем чӗртреине,
сурӑмӗ ҫуҫӗнче илнине туйрӗ.
Ѳӗрӑмӑ витрӗрен сӑра кружкипе ӑҫса пӑнӑ шывӑ
вӑл пӗр сывламасӑр ёcce ячӑ те татах џитрӗ.
— Ћешӗнӑ курӑнать эӑ,— тӗрӗ ѓӗрӑрӑм, ӑп ӗчӗ
хӗрхӗнӗ пӗкрӗх пӑхса.— Ав, кӑмака хӑцӗнче вырӑн
пур, кӗрӗсӗ вырт ӑсӑянта, кирӗ пулсан — витӗнмӗлли
tӗ пӗтӗнчӗх. Мӑнӑн Ыйӑпӑртлӑхӑ курӑшӗсем патӗ пӑйса
килмӗлли пур-ха. Эп сана тӑл ӗнчӗн питӗрӗсӗ хӑварӑп...
— Спаҫҫипӑ санса, ипке...
Илюк хӑйӗн кӑтӑртса пӑнӑ ѕӗрӗ кӗрӗсӗ вырӑрӗ те ӗн
пӗтӗм кӗлӗтеки лӗнчӗрӗх кайрӗ. Пӗр вӑй та ӗлман ик-
кӗн. Сывлӑма та бывӑр. Тӑнлавсем тӗлӗнчи ӗн  trebuie-
рӗсӗм тӑлӑ та тӑлӑ сикӗсӗ. Чӗри те пӗтӗ ӑхӑтӑ тапӑт. 
Ӗӑмӗ кӗн сӑр тухрӗ...
«Мӗне пӗлӗрет-шӗ ку? Нивушлӗ ӑнӑхӑ та чирлӗтӗп
пулӑ эӗп? — куҫӗсенӗ хупсӑ шухӑшлӑма тӑтьӑнчӗ
Илюк.— Ћук, ҫук, чирлеме юрӑмӑстӑ мӑнӑн. Чирлӗсӗн
пӗтӗм вӑра эӗп. Йурӑт-ха, кӗҫӗр ҫӑк ѓӗрӑрӑм хӑй пат-
не илсе килӑчӗ, тӑвтапуҫӑхӑ ӑна.... Унсаӑрӑн ћӑт-
тӑм-ха эӗп? Пуӑхӑн икӗн ҫӗр ҫинче ӑрӑ ӑцуﻠӑ ӗчӗнсем.
Унӑхӑн эӗп ӑнӑхӑн курман-паллӑман ҫӗн вӗт-ха. Хӗр-
хӗннӗ хӑй чӗнӗс илсе килӑчӗ мӑнӑ...»
...Анчӑх Илюкӑн ҫӑк шухӑшӗсем пӗрӗtte тӗрӗс пул-
ман. Бӑрӑ кӑмӑлӑ, нушӑна лӗкӑнӗ пӗчӗнен ачӑна пула-
шӑс тӗсе илсе ӑпман ӑна Атӑл хӗр렁ӗчӗ сутӑ тусӑ ла-
ракӑн алӑлӑлӑ хӗрӑрӑм. Пӑчӑх урӑхӑла, ҫӑв тӗри тисӗр
шухӑшӗсем пулуӑн ӑнӑн Илюк пиӌӗ. 5.
Л. Атӑкӑв.
65
Нумаях та выртмарӗ Илюк — унӑн каллех ёҫесси килчӗ, вӗри чёлхи çавар маччи çумне çылӑъса ларма пуҫларӗ. Вӑл ерипен тӑчӗ те витрерӗн тата тепӗр курка шыв щӗса лӑнкӑртаттарчӗ. Вырӑн çинӗ каялла пынӑ чух вара унӑн чӗркӗҫҫӗм чутӑх авӑйса анатчӗч, пуҫӗ çаврӑнса кайӑн пӗк пулчӗ, ћӗш пӑтранчӗ, куҫӗсем ху- ралсах килчӗч.

Ҫурӑм çинӗ выртса куҫӗсене хупсанах, ёна хӑйӗн амӑшӗ, çӗр çинчи пур çынсенчен те ћӑтларах юратнӑ амӑшӗ аса килчӗ...

«Мӗн тӑвать-ши вӑл çак самантра? Эп çасартӑк çу- халнӑшӑн хуйхӑрсӑх вилет пуль ёнтӗ... Лӗш сӑр шуйт- тӑнӗн чунӗ тухрӗх пулсан, унӑнӑн айӑплама тӗтӑнчӗч пуль-ха ћӑна... Анча айӑплӑ анне мар-ӗcke, айӑплӗ — ћӗпе, ћӗпе! Матви ман аtte портретне персе аркӑтсаан ћӗп пӗрсӗ хырӑмӗнчен чышрӑм ћӑна, çавӑн пирки кӑмака хӗсӑкane пӗрсӑ çапӑннӑ вӑл...

Ах, анне, анне! Аҫтан йӑтӑнса анчӗ ку хурлӑх пир-ӗн пӗрсӗ çинӗ?.. Питӗ лайӑх пурӑнантӑмӑр-ӗcke эпир сан-па, эс колхозра чип-чипер ёҫлеттӗн, ћӗпе те шкулта нача- рӑх вӗренместӗм, сана та пулӑшаттӑм, єҫме-ɕимӗ те пурччӗ пирӗн... Кӑҫал ћӗпе класс пӗтереттӗм, унтан тракториста е комбаинаре вӗренме кӑяс ѓӗмӗт пурччӗ, вара тата лайӑхланатчӗ пирӗн пурнӑс... Пӗтӗмӗх çав кукшӑ аҫрӗл пӗрсӗ кӗнӑ пӗтерчӗ, çӑв пулман пулсӑнӑх нимӗнӗ хуӑрлӑх та куӑрӑстӑмӑр...»

Ҫавӑн пек пӑлхансӑн шꙋхӑшласа выртнӑ çӗртех Илюк темле тӗпсӗр те тӗтӗм çырманӑ анса кайӑн пӗк пулчӗ...  

Унтӑн ача атаашма тӗтӑнчӗ. Чирлӗскӗр, вӑл ѕӑлла та хӑрушӑ тӗлӗкӗсен курчӗ пулмалла çӑв. Йӗп-йӗпе те тӑрӑ уӑксе хӑшкӑса выртӑнкӑнс, Илюк вӑхӑтран вӑхӑтӑ карт! сикӗ кӑшкӑра-кӑшкӑра ячӗ. Таҫта çурӗнӗ хӑсьсӑн çур çӗр çитӗспӗ тӗн темле пуклӑк кӗлӗткӗлӗ çӑмӑк хӗрӑрӑмӑ таврӑннӑ кил хӑш — Илюка хӗрхӑннӑ пӗк пулса хӑй патне илсе килни—вӑл атаашӑн чух кӑшкӑр- нӑ уйрӑм сӑмӑхсенӗ пит лайӑх астуса юлчӗ.

— Анне! Анне! Пӗтӑн чӑрӑхӑ, ав, милицӗ килӗт! Асту, асту, вӑл сӑна çӗчӗпе!...— атаашӗ Илюк.— Мӗн-шӗн киле кӗртӮнӗ эс ћӑна? Хуӑра Хветле калӑрӗ... Аӑх тивӗр мӑна, эп вӗлермӗ!... Ахх, анне... Аӑн мӑкаӑр-ӑхӑ, ан мӑкаӑр, тӗтӗп! Тӑрмасӑн хупӑцӗ-ӗcke мӑна, сӑкӑр çул пӑрацӗ, тӗрмерӗх çӗртеӗҫӗ... Мӑн ирӗкӗ курӑнӑс килӗт!
Эс... эс ху та тухса тар, ан пурӑн сӑв шуйттанпа, пусать вӑл сана... Ав, каллех çӗçӗ тытԥ... Ахх...

Кил хуҫипе ют хӗрӑрам ача сӑвӑн пек аташsa выртнине шӑӑпӑн, ним чӗнмесӗр итлӗсе тӑчӗç-тӑчӗç те пӗр-
печи ӑшне пӗлнӗнӑ иӑхӗнлӗсӗ сӑвӑнпа илчӗс. Унӑн кил хуҫи хӑ-
рах кусне хӗссе пусӗнӗ ача еннӗлле сулчӗ.

— Анланӑтӑн-и?
Ют хӗрӑрам та пусӗнӗ сулсӑ илчӗ.

— Килӗнче темскӗр пулнӑ вӗсен... Амӑшӗпе иккӗшӗ
такама тирпӗлӗсе хунӑ пулмалла. Кӗ вӑрӑ хӑйine тыта-
часран тухса тарӑн курӑнӑт, џӑвӑнпа хулӑра ним тӗл-
ли-паллӗсӗр ҫапкалансӑ ҫурӗт. Выҫса çитнипе ёнер çи-
йӗнчи пиншӑкӑн те манс сутрӗ. Кӗ питӗ лайӑх пул-
чӗ-хӑ.

— Мӗн лайӑх пулчӗ?
— Йянлантӑн-и?
Ют хӗрӑрам та пусӗпе сулса илчӗ.

— Арӑ, ун çинчен ӑшнӑтах та пулин пӗлнӗ! Хӑл
ӑпир ёна милициӗ тӗтӗс парасипе ӑхӑтӑцах ӑхӑмӑр
майлӑ ҫӑвӑрмӑ пултаратӑвӑр. Хӑл вӑл пӗтӗмпӗх пирӗн
алӑра.

Кил хуҫи алиниче чышӑйлӑсӑ кӑтӑртӗ.

— Ак сӑкӑнта вӑл хӑль пирӗн! Мӗн хушатӑвӑр —
ҫавна тӑвакӑн пулать. Ним туртӑланӑмӑсӑр, пире хире-
ӗч пӗр сӑмӑх чӗнӗймӗсӗр! — хӗрӑрам куҫӗсӗм сиввӗн
胢ӑлсӑ илчӗс.

— Анчӑх та ёна турӗх «ӗҫӗ» яма çuk вӗт-хӑ, малӑн
хӑнӑхтарас пулать,— терӗ пӗчӗк хӗрӑрӑмӗ.

— Артинет наччасӑх вӗрӗнтӗт, ан кулыӑн! Ун алини-
чӗ гӑл лексен, ёна та ик кунтӑнӑх ташлӑттарӑв вӑл. Хӑрӑксӗне вӗрӗнтӗс енчен Матрос та унтӑн юлсӑх кӑй-
масть... Артӑкӑйӑксӗм мӑр-и!

— Хӑлӑ аҫта вӗсӗм, пӗлмӗстӗн-и?

— Тӑхӑш районта ёслӗцӗ пулӑс-хӑ. — Кил хуҫи
каллех хӑрӑх кусне хӗссе илчӗ. — Тӗн, кӗҫӗрӗм килсе
ҫилӗсӗ-и. Џӑвӑнпа хӑтӑрлӗрӗм-хӑ мӗн кирлине. Сана та
ҫӑвӑнӑх чӗнтӗм. Мӑнӑк та килет. Хӗрӑрӑмӑр ӗҫкӗ-
сӑкӗ вӗҫҫолӑй пулмасть вӑл, хӑӑхӑ пӗлетӗн...

Кил хуҫи пасара ћурӗмӗлӗлӗ ҫӑран сумӑрӑн сӗтел
чине çур литри ӑлӑрӑсӑ лӑртӗ те ћуртмӗлӗсӗм ӑлӑр-
са хуҫче.

— Хӑллӗхӗ пӗрӗр лӑмпӑдӑкӑ хураp-хӑ, Катюк, ӑвшӑн-
тӑм эп пянн...

Енчен те Илюк ҫӑк калаҫӑвӑа илтӑнӑ пулсан, Атӑл
хёрринче тёл пулнӑ пирус туртакан хёрараӑм малашне Илюка вӑрӑ тӑвас ёмёптӗ илсе килнине пёлнӗ пулсан, вӑл ун патӗнчӗн тӑватаӑ уран упалӗнӗсӗ те пулин тухса тарнӑ пулёччӗ, ҫав хёрараӑм ѡна тытӑса чарма тӑрас пулсан — унпа пёр тулмӑл вӑй юлмиччен ҫапӑсчӗчӗ, шӑлпа ӑшлӑччӗ, ҫапах та хӑйне хӑрӑвшлахран хӑтарнӑ пулёччӗ! Анчӑх Илюк нимӗнӗ те илтмерӗ, нимӗн те пёлмерӗ ҫав, пӗҫертсе пӑрахнине лачкам шӑв пулса, йывӑрӑн сывласа, типче кайӑ тутисене ҫула-ҫула, хӑрӑш тӗлӗксем курса аташса выртрӗ... дикшер-виҫшер черкке ӗҫнӗ хыҫҫӑн самаях хӗрсен, кил хуҫипе унӑн юлтӑшӗ, Илюк ҫаплах аташма чарӑн-маннине илтсе, татах ун патне пычӗс. — Алпранӑ ку, Малани, мӗн те пулин тӑвас пулать пуль,— терӗ Кӑтюк.— Вилсе кйсан, хӑвнах канӗр пулма пултарать, такам шуйтӑн ачишӗнӗ айӑпласа тӑкӗс тӑта. Эҫӗ вӑл камне те пӗлмествӗн вӗт-хӑ... — Халӗх ӗп ѡна лекарциӑ ѓҫтерӗтӗп,— терӗ варӑ Малани,— ҫurarунӗ хама ҫавӑн пӗр пӗҫертсе пӑрахсан илни пурччӗ-хӑ мӑнӑн... Нишашто вӗлӗрмӗшӗр, мӗнӗнӗн тӗсен вӑл пирӗ питӗ кирлӗ пулать! *Ӗҫет-хӑ* вӑл пирӗншӗн!

Усёрӗлме пушланӑ икӗ хӗрарӑм ним пӗлмесӗр выртакан ачана тӑратса лартрӗсӗ те темле порошоксӗнӗ стаканри шӑвӑна хутӑштарса ҫӑвӑрӗсӗн ячӗс, унтӑн пусӗ ҫинӗ йӗпе алӑшӑн хӗрӑш. Тӗпӗр вӑнӑ минутран Илюк самаях лӑпланса ҫывӑрса кйрӑе, анчӑх ир енне ѡна каллӗх хӑрӑш тӗлӗксем курӑнма пулӑрӑс. Вӗсӗн кийнӗнӗ туй шӑвалать, чарӑнма пӗлмесӗр купӑс нӑйкӑшӑ, ӳсӗр хӑлӑх тӗпӗртетет... Акӑ амӑшӗ, урай варринӗн тухса тӑрӑса, выӑрӑсла лакмаксем ӳрлӑсӑ, ташламӑ тапышӗ...

— Анне, мӗн хӑтланатӑн эҫӗ?! — кӑшкӑрса ячӗ те Илюк, вӑранса тӑна кенӗ пек пулчӗ. Мӗн ку? Тӗлӗкре-и е тӗлӗкӗ мар? Пӑйӗрчӗ чӑнӑх та купӑс каласӗч, темле хӗрарӑм хӑлхӑна ҫурса ямалла ҫухӑрса юрла RTS, такамсем ташлаҫҫӗ... Анӑ-кӑнӑ ним чухламасӑрӑх, Илюк вырӑн ҫиндӗн сиксе тӑчӗ те кӑмака хыҫҫӑнчен тухрӗ. Кӗрӗх тӗтре пӗк сӑра чӗлӗм тӗтӗмӗ витӗр ѡна сӗтел хушшинче хӑйне илсе килнӗ алкӑллӑ хӗрарӑм курӑнса кйрӑе, унпа юнашар темӗнӗле паллӑман арӑшсымен, хӗрӑрӑмсем... Сӗтел ҫиндӗн темӗсӗ эфф кӗленчи, стакансем, турӑлкӗсем... Кӗске ҫанӑлла кӑвӑк кӗпиине
йӱле янӑ, вӑрӑм сарӑ ѓӱчӗсем сапаланса кайнӑ йӗкӗт урине тапса купӑс калать, тепӗр çамрӑк арҹынпа темле пуклак хӗрӑрӑм кӑҫса кайсах ташлаҫҫӗ, тахӑшӗсем ала ѓӱпаҫҫӗ...

Илюк, йывӑррӑн сывласа, кӑмака ӂысакӗнчен тытса пӑксӑ тӑчӗ. Мӗнле ӂынсем кусем? Туй тӑваҫҫӗ-ӗ? Акӑ, пуклак хӗрӑрӑм ун умӗпе тӗнӗртетсе иртӗ, ун ӊыҫӑн матроссен йӑрӑм-йӑрӑм кӗпине тӑхӑнӑ хура арҹын куклене-куклене ташласа пӗрӗч. Уччӗн чӗн пулмарӗ, сӗтел хушшинчен кил хуҫи сиксе тухса, çӑварӗнчӗ пирүсне паӑрахмасӑрав ташлома тутӑнчӗ...

Илюкава никам та асӑрхамарӗ пулас. Е юриех ун ӗче- ӂӑврӑнса та пӑхас темерӗ㏄? Темиҫе минут хушши пӑхса тӑчӗ вӑл чӑк ӳӗч ӂынсем акӑш-макӑш тӗнӗртет-нине. Унтӑн сасартӑк унӑн пуҫӗ ӂӑврӑнса кайрӗ, вӑйӗ пӗтӗс килчӗ те, хӑй сисмесӗрех урӑйне тӑсӑлӑсӑ ӳкӑрӗ. Тинех асӑрхарӗҫ вара ӑна. Кил хуҫипе пуклак хӗрӑ- рӑм — пӗрӗ хул айӗнчен, тепӗр урисенчен йӑтрӗҫ те кӑмака ӻӲчӗнчӗ вырӑн ɕине кӗртсе пӑхӑрӗч.

Никам та хӗрхенмерӗ ӑна, никам та пырса пӑхмарӗ ун ɕине. Самантран каллех пҫҫӑрӗ купӑс ҹухӑрма ты- тӑнчӗ, ӳӗч ӂынсем тӑваттӑн-пиллӗкӗн пӗр хӑрӑс сик- нипе кантӑаксем чӗтресе тӑчӗҫ.

Анчӑх ӑксӗнӗ Илюк хӑль нимӗн чухлӗ те туймарӗ...
нá... Атӑл хӗрри... куcáлъ сутакан хӗрарӑм... Ќёрле пристань ҹинчӗн хӑваласа кӑларачӗ, вӑл утӑ куши ҹинче, брезнӗт айӗнче ҹывӑрать... Ўнтӑн ачалла çамӑк хӗрарӑмӑн чӑматаань вӑрлӑса таракӑн арсын ача хьыч-ҹӑн чупать... Кӑс пуллӑспа алкӑллӑ хӗрарӑмӗ пӗрле ун патне кать, ёна кӑмака хьыче вӗрттарачӗ... Такам купӑс калать, ѕӗчӗр ҹынсем ташлачӗ... Кайран мӗн пулнӑ? Ҫук, Илюк урӑх нимӗн те, пачӑх та астумасть, хӱт те вӗлӗр!..

Чылӑй вӗртӑ вӑл тата мӗн те пулин аса илме тӑрӑшса, анчӑх та ку кӑлӑхӑх пулчӗ. Пуҫа урӑх нимӗн те пӗрра кӗмерӗ. Ўнтӑн унӑн шухӑшӗсем кил ҹине, амӑшӗ ҹине кӗҫрӗч. Мӗн пулса иртӗ-шӗнӗ ёнтӗ унта вӑл тухса тарӑн хьычӑн? Амӑшӗ еплӗрех асапланать пулы! Тӗн, ёна тӑстаса хупнӑ-и?.. Сӑв вӑхӑтра хуллен кӑна чӗриклетсе алӑк Ӱӑлчӗ те палатӑнӑ шурӑ халатлӑ ватӑрӑх хӗрарӑм кӗчӗ. Чӗмӗ цӗшиӑкӑпӗ ним сассӑр утса, вӑл чирлисем ҹине пӑхапӑха илӗч, унтӑн Илюк умне пӗрра чӑрӑнчӗ. Илюк ун ҹинӗ тёлӗнӗнӗ пӗк пӑхса вӗртӗ.

— Э, чунӑм, тинех ҹут тӗнче ҹине пӑхакан пултӑн-и? — тӗрӗ хӗрарӑм йӑвашшӑн.;— Ар-ай, хӑйтӑ хӑрӑт-
ранӗ эс пирӗ...

— Епле хӑрӑтӑм? — ѕӑнӑнӑ тӰӑнӑ Илюк.

— Ара, санӑ ним пӗлмӗ илӗсӗ кӑлӑхӑ вӗт! Тӑватӑ кун йӑтла тӑнӑ кӗмерӗн, кунӗн-ҫӗрӗн лартӑмӑр сан пуҫ вӗҫӗнче...

— Мӗн пулин вӑра мана?
— УпкӰ ик енчӗн те ҹычӑмӑ пуслӑнӑ-ҫке санӑн. Воспӑлӗнӗ легкӑх пулнӑ, эппис. Таҫта ӰӰтӑ шӑиӑнӑ эсӗ.

— Шӑннӑ та пуль сӑв,— тӗрӗ Илюк, хӑйт Атӑл хӗр-
ринче кӗпе вӗчӗнӗ Ӱӑвӑрнинӗ аса илӗс.

Хӗрарӑм аланчи шурӑ кипкӗпе Илюк ҝӑравӑчӗ ҹу-
мӗнчи тӑмбочкӑна шӑлӑкалӑса илӗч те хьычӑр пуҫкӑн ҹине лӑрчӗ. Унӑн майлӗпе сывӑлмӑ пуслӑнӑ ача патӗн-
чен тухса ҝӑяс килмерӗ пуслӑлла.

— Аннӗ икӗ хутчен те килӗс кӑйрӗ санӑн, анчӑх эсӗ ним пӗлмӗ вӗртӑн ԥирки эппис ёна сан пата кӗртме-
рӗмӗр, юрамӑст, — тӗрӗ вӑл унтӑн.

— Анне?! Мӗнле анне? — вӑйӗ ҹук пуслӑн та тӑру-
кӑх чӑвсисем ҹине 婕ӗкленчӗ Илюк. Вӑл сӑв сӑманта-
хӑвакарса кӑйрӗ, чӗри мӑлатукпа шӑккӑнӑ пӗк тӑпма
пуслӑрӗ.
— Мёнле анъы пултӑр, хӑвӑн ёнтӗ! — ача пӑлханса кайнине сисмесӗрех малала каларӗ хӗрӑрӑм.— Акӑ, ҫимеллисем те хӑварчӗ сан валли...— Вӑл тумбочка аลาดӑн уӑца пӑхрӗ.— Пӗчӗк кукӑльцем илсе килнӗ, якерчӗсем, сӗт... Типсе те кайрӗҫ пуль ёнтӗ халиччен, сӗчӗ те йӳҫрӗ пуль...

— Ёпле шыраса тупнӑ-ха вӑл мана? — куҫёсене час-час мӑчлатгарса, ытларах та ытларах пӑлханса ййтӗ Илюк.— Килтен ӑхӑсӑн килнӗ вӑл? Хӑйл вӑра мана курамсӑрах таврӑнса кайрӗ-ши? Ах, кайман пул-

тӑрчӗ-ӗке! Курсчӗ ана!..

— Больницӑра ҫынна тупмӑ йывӑр мар-ха, ҫыннӑн ячӗпе хушмататне ӗчӗ каламалла,— малтанхи пекех лӑпкӑн калаҫса ларчӗ ватӑ санитарка.— Пӗрре килнӗ-

скер, курамсӑрах каймаств пулӗ-ха, уншӑн ан пӑшӑр-

хӑн. Тен, паянах та килсе пӑхӗ, атту-тӑк ӑран ирсенче ӗсӑт... Ватӑ хӗрӑрӑм тухса кайсан, Илюк нумайччен лӑп-

ланаймарӗ. Амӑшӗ килнӗ вӗт-ха ун патне, пӗртен-пӗр юранӑм амӑшӗ!.. Мӗн чухлӗ хуйхӑрӑн пуль вӑл ун пир-

ки ҫак ӗлӑшкӗ купсӑнчӗ, мӑнтарӑн! Џӗр ӗывӑрмасӑр шухӑшларӗ пульт, куҫҫулӗ тӑкман кун та пулмӑрӑ ёнтӗ Илюк ҫужалӑн хыҫӑн... Ҫапах та килсе шыраса тупнӑ-

хӑ вӑл ана, больницӑна икӗ хут килчӗ, тӗт. Камран пӗлнӗ-шӗ эп кунта выргӑнине? Тен, Илюк чирли ҫинчен больницӑран ҫырса пӗлтернӗ? Тӗпӗр тесен, ҫырса яма... арӗс та пулман-ӗке уӑнӑн? Питӗ тӗлӗнмеле! Ах, пӗр-

не-пӗри тӗл пулса калаҫмасӑр киле таврӑнӑн ан пул-

тӑрӑх!..

Кун каҫа сестрасем темиҫе хут та Илюк патне пыр-

са аӑна уколнӗм турӗч, тӗрлӗ эмел якӑрчӗс. Кашнинчӗх Илюк вӗсенчен:

— Мӑн пата никам та килмен-и? Пӗлместӗр-и? —

тесе ййтӗрё. — Курӑнмасть, илтӗнмӗст,— терӗч лешсем.

Ҫӑв тери пӑлханса кайнӑсӑр, Илюк ҫӗрле ӗывӑрӑнӑ чух та пӗрмӑй амӑшӗ курӗч. Вӑл паҫӑр санитарка ларӑн пуksam ӗнчӗ ларать пӗк. Хуйхӑрӑнӑ хӑй начар-

ланса, шуранса кайнӑ. Илюк ҫине пӑхса шӑппӑн макӑ-

рать... Анчах хӑй нимӗн те калаҫмӑст: пӗр сӑмӑх та чӗнмӗст. Пӗрмӑй макӑрать...

Темиҫе хут та шӑрт! Сиксе вӑрана-вӑрана кайрӗ Илюк. Кашнинчӗх тахӑсанччен ӗывӑрса кайвинӗсӑр
выртрё. Савна сиссе, ёрлежи сестра āна юриех сывӑра-такан эмел пырса ёистерчё.

Тепёр ирхине вара Илюк хӑйӗн амӑшӗ пырса кӗрессе нисӑта кайса кӗрейми кӗтрӗ.
— Мӑн аннӗ халь те килмен-и унта? Тен, кӗтсе лӑрать, пӑхӑр-ха! — ййтрӗ палатӑнӑ пыракан санитаркӑ-сенчен.
— Ћук-ха, ачам, щук... Килет пулӗ-ха, кӗт пӑртак!— лӑплантарчӗс āна ялан.

Ирхӗ апат хыҫҫӑн «обход» пулчӗ — икӑ тухтӑрпа сестрасем кашни чирлӗ сынна пӑхса, тӗрӗслесе тухрӗч. Ћиччӗмӗш палатӑра вӗсӗм пуринчен йтла Илюк патӗнче чарӑнса тӑчӗс. Āна тухтӑрсем иккӗшӗ те тӗплӗн итлерӗч, хӑйне хӑй мӗнлерех туйни ɕинчен ййтса пӗлчӗч.
— Нимех те йратмасть, вӑй кӑна щук,— тӗрӗ Илюк.
— Мӑтﺕуڕ эӗс, часӑх сывалса киле каятӑн акӑ,— пуҫӗнчен ачапласа илчӗ āна хӗрараӑм-тухтӑр.

Илюка ку савӑнтарчӗ, анчах тухтӑрсем тухса кайса-нач амӑшӗ ɕинчен аса илсе, вӑл каллах пӑшӑрхӑнма тытӑнчӗ. Килет-шӗ, килмест-шӗ ёнтӗ? Кӑнтӑрлӑхи апат тa иртсе кӑйрӗ, чирлӗсӗнӗ лӑплӑнса выртсӑ сывӑрмӑ хушрӗч. Паллах, ку вӑхӑтра больнициӑна никама тa кӗртмеӗсӗ. Илюк сывӑрмарӑ, кӗтрӗ...

Пилӗк сехетре, коридор тӑрӑх сынсем утни илтӗнме пуҫласан, палатӑнӑ ёнерхи ватӑ санитарка пырса кӗчӗ.
— Ну, вӑйлӑм, савӑн! — тӗрӗ вӑл Илюка кӑмӑллӑн.— Килчӗ сан аннӑ,— Халӗх āна халат тупса параҫҫӗ тӗ — кӗрет...

Ҫапла каларӗ те, хӑй, койкӑоем хушпинче хӑвӑрт шӑлкалаласа, каялла тухса кӑйрӗ. Илюк тӑусӗймесӗр тӑр-са ларчӗ, ларма меллӗрех пултӑр тесӗ, чӗркӑвӑлӑсене йталаса тытӃӗ.

Ак ёнтӗ, халӗх алӑк уҫӑлать те...

Ҫӑнӑх тa ик минут тa иртмерӗ пуль, алӑк уҫӑлчӗ те, палатӑнӑ хура пиншӑк ɕинчен шуӑрӑ халат тӑхӑннӑ, пӗр аллане пысӑках мар сумка тытӑнӑ хӗрарӑм кӗрсе тӑчӗ, анчах вӑл пӗртте Илюк амӑшӗ пулмарӗ...

Пӗтӗм чунтан пӑлханса пӗр талӑк йтӑла кӗтнӗ амӑшӗ вырӑнне Илюк хӑйхи пристаньре кукӑлӑнс сутӑ тӑвӑ-кан алӑклӑ хӗрӑрӑма курчӗ. Лӗшӗн, Илюк чирлӗсӗ юкес умӗн āна хӑйӗн хваттерне илсе кайнине, ёрле
Илюка тăрахах ӳексă ернĕ пек пулчĕ, унăн пырнетемле чăмăркă пырса ларчĕ... «Мĕн тума килнĕ ку хĕрарӑм? Мĕн еç пур унăн манпа? Кам вăл маншăn? Пĕр каăлăх хваттере пырса кĕнни ниме те пĕлтермест вĕт-хă, уышăн çавах укça тӳлемелле?..»

Анчăх Илюк çапла шухранлăса илнĕ вăхăтра алкалăх хĕрарăм, хăвăрă кăна малалла иртсе, пукан çине ларчĕ те ачана ик хулуусăнчен пытса кăмаллах пăчăртанчис турĕ.

— Ах, мошельник! Чун кĕчĕ пулать? Сăнаççипах çулти турра...— Вăл хурланнă пек пулсă, ти pérd куçĕсенетутăр вĕçĕпе шăлкалăса илчĕ.— Мĕн чухлĕ хуйхăртăм пуль, мен чухлĕ тăрашрăм пуль саншăn, шуçче те çук çав! Эс чирлесе ўксенеж скорый помошă звонить турăм, вĕсен машини çемĕрлĕссе кайнă, терĕç, вара çер хурах такси пытас те пулмарă, усси пулмарă, унтан, аптраса çитнинпе, пĕр палланă шохвера вырăн çинченех тăратса тухрăм... Тархасшăn, шăллăм вилет, тетĕн. Çур лиртлăх памалла пулчĕ мурă! Бийтă пулсан лиррĕпех параттăм! Мĕн çабас тетĕн, шаллкă пулчĕ санă, вилмех тапратрăн та ара...

— Эпӳин, больницăна мана эсê леçнĕ? — бийтрĕ Илюк.

— Эпĕ çав, эпĕ, кам пултар-хă тата?

— Спаççипă сана, инке...

— Вăл тарам-хă! — Малани вăшт кăна палатăри койкăсем çине пăхса илчĕ. Алăк патĕнчи койкă çинче хутран-ситрен йынăшса илекен çынсăр пуçне урăх никам та пулман пулин те, вăл, Илюк çывăхнерех кусса ларсă, питĕ вăрттăн пашăллăтта пытăнчĕ: — Илсе килесси чиперех илсе килтем санă, анчăх хам çав тери хăрăрăм...

— Мёншĕн? — анланаймарĕ Илюк.

— Ара, пĕлетĕн-се-хă...— Хĕрарăм тата шăллăнтарах калăсма пусларе.— Эс ялтан мёншĕн тарса килинне те, санă милициесем шыранине те пĕлетĕп! Вĕсем больниçăра та тупма пултараççĕ... Çавăнпа та санă кунта хамăн хушхаматла, Хведоров тесе çуртартăм. Халь уш вĕсем санă виçĕ çул шырасан та тупаймаççĕ, шанчăкă пытартăм!

— Эс... эс ман çинчен аçтăн пĕлетĕн вара? — турех
тарласа кайса, чётренек саса ны бийтрё Илюк. Саак вырӑсла-чӑвашила хёрарам хӑй пири кӗлнисем синчен каласан, Илюкӑн пӗр вӑхӑтлӑха чӗри те тапма чарӑнчӗ пулӑс. Чӑнах та, актӑн, епле майпа пӗлме пултарнӑ-ха вӑл Илюк сӑнчен?!

— Пӗлетӗп сӑв, пӗтӗмпе пӗлетӗп, акчӑм... — кулнӑ

...

— Пӗлетӗп ҫав, пӗтӗмпех пӗлетӗп, акчӑм... — кулнӑ

...

...Чӑнах та, кам, мӗнле сын пулнӑ-ха сӑк Малани тенӗскер?
Pитӗ путсӗр, вӑрӑсемпе сыхланса кайнӑскер пулнӑ вӑл. Темисӗ сӑл каялла спеқулиция ћӗтланӑнӑ-шӑн тӗрмере ларнӑ, унтӑн таврӑнсӑн, пӗр-пӗр фӑбрикӑ-на, заводӑ е стройкӑна єҫе вӑрнаҫса йёркеллӗ пурӑнак вырӑнне, пасарта сын сутма паракан кивӗ йӑпӑр-тапӑрсҽнӗ сутса тӑнӑ, сӑв вӑхӑтрак пирӗн хулана тӑщӑн урӑх ёртӗн килсе тухнӑ икӗ вӑрӑ-рӗцидивистӑ паллӑшнӑ тӑ, вӗсем унтӑ-кунта вӑрланӑ япаласенӗ вӑрттӑн «вӑрнаҫтарма» тытӑннӑ. Анакӑн ытла ним єҫлемӗсӗр, сӑвӑсла пурӑнакан сын пӗк курӑнаҫран (ун пӗккисенӗ хӑй хуларӑ усрамаҫҫӗ-ҫке...) вӑл хулӑри пӗр столовӑ-йӗнче єҫленӗ тунӑ — унтӑ пӗҫерекен вӗри кукӑлӑ-икерчӗсӗнӗ урама илӗ тупхӑ сутнӑ. Суллахи вӑхӑтра вӑл ялахӑх Атӑл хӗрринче тӑнӑ. Сӑкӑн пӗк «лоточни-

75
цӑра» ёчлени уншӑн хӑйне майлӑ вӑрттӑнлӑх пулнӑ. Вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе чире персе, вӑй ёче тухман, хӑй ҫав хушӑра вӑрӑсем хушнипе аякривырӑнсене «командировкӑсене» кайса килнӗ...


Икӗ сул хушшинче ҫапла майпа вӗсем темиҫе ҫамрӑка пӗтерсе хунӑ. Маланин хӑйӗн йӑмӑкӗ те вӗсем пиркиех тӗрмӗре лӑрнӑ. Сӗлествинче, судра ҫамӑксем Матроспа Артист ҫинчен нимӗн те кӑламан, ма тесесӗн лӗспӗм вӗсем мӑлтанӑх ҫав тӗри ӑхӑра юнӑса асӑрхаттарнӑ:

— Лексӗ-тӑвас пулсӑсӑн, айӑпне пӗтӗмпӗх хӑвӑр ҫингӗ илетӗр. Никама та курман эсир, никама та палла-мастӑр! Пӗрре те пулӗн пирӗн ята асӑнсан — мӑлтанӑх пӗлсе тӑрӑр — вӗлӗретпӗр, нисҫӑ та тӑрса хӑйӑллӑймастӑр! Пирӗн хутӗ тӗрӑхӑрӑн ҫынсӗм пур—ирӗкрӗ тӗр, тӗрмӗре те. Ăсӑр айӗнчӗн чӑваласа ӑлӑрӑтӑрӑп та — пурпӗр амӑба тӑваталӑп!..

Хӑлӗ ёнтӗ Илюкӑ та ҫавӑн пек шӑпа кӗтнӗ. Малани ӑна вӑрӑсен аллинӗ парас тӗсех илсе кӑйнӑ хӑй патне. Большӗнӑхӑ та ҫавӑнӑхӑх ҫуручӑ, сывалсан вӗҫертӗ ярас мар, тӗнӗ. Чиӑрлӗнчи атӑшса выртнӑ чух Илюк хӑй ҫинчен ӑлӑка пансӗ пущӗхӗн авӑн пулнӑ уншӑн: Илюк турӑнкаласа тӑрас пулсӑн, Маланин унӑн тусӗсӗм халӗ ёнтӗ тем тӗрлӗ ӑхӑратах илӗтертӗмӗ пултарнӑ! Аԥӑхӑ Илюк кун ҫинчен ӑхӑрӗхӗ нимӗн те пӗлмен-ха, пӗлмӗ тӑ пултарайман. Малани хӑйӑпе ытла тӑ «кӑмӑллӑ» пулни ҫӗч тӗлӗнӗрнӗ ёна. Тата ўн ҫинчен «пӗтӗмпӗх пӗлӗтӗп» тӗни шиклӗнӗрнӗ...

Виҫӗ кунта Малани Илюк патне каллӑх пычӗ. Илюк ўн чухӗн сывалма пушланӑчӗ ёнтӗ. Хӗрӑрӑм,
иртнинчи пекех, ҫимеллисем кӑларса хучӗ, питӗ йӑваш-шӑн кӑласчӗ.
— Нумаях выртмастан пулӗ-ха, часах тухатӑн пуль... Бӑй кӗртме эп сана кашни кун автан тукмаакки çитерӗп. Ятарласах пасартан пилӗк пуҫ илсе ятӑм...
— Больниципӑран тухсан эпӗ тӳрех килӗ каятӑп,— терӗ Илюк, ун ҫине сиввӑнтерех пӑхса.
— Килӗ-ӗ?! — тӗлӑннӗ пек пулчӗ Малани.— Эй, ача-ам, ухмаха ертӗн-им эс? Ара, унта сана тӳрех ху-паҫӗ-ӗц!— Пулин. Пурпӗрех суд умне тӑрас пулать хӑҫан та пулин... Тӳррипе, ним пытармасӑр каласа парсан, хытӑх айӑпламӗч-ха, тен. Мӑнӑн айӑпӗ те пысӑкӑх мар, малтан вӑл хӑй мана вӗлерьӗ тӑчӗ...
— Пӗр ҫын. Пирӗн пата килӗ пырса кӗнӗсекер...
— Бӑра эс анӑ хӑйне вӗлерьӗ пӑрахӑн-ӗ? Мӗнӑп? Мӗнле майпа?
— Эп вӗлерьӗ темен...
Хӑй сисмесӗрех, тӑван килӗнче мӗн пулса иртни çинчен Малани пӗтӗмпех каласа пачӗ. Питӗ чӗн, Илюк чӗрине çёлен пӗк шуҫа кӗрсе, ыйтса пӗлчӗ çав вӑрӑсен тусӗ Малани. Илюк хӑш ялсем пулнине те, вӗсем патне мӗнле каймаллинӗ те пӗлмесӗр юлмарӗ. Юлашкынчен Илюка çӑв тери хӗрхенӗ пӗк пулса ассӑн сывлӑса илчӗ те:
— çук, ачӑм, кил çинчен сӑнӑн хӑль шуӑхӑшламал-ли те çук,— терӗ.— Ку вӑл пуҫа тӗрмене кайса чикни çӗҫ пулать.— Малани пӗр хушӑ шуӑхӑша кайса ларнӑ пӗк пулчӗ.— Эпир луччӑ сӑпла çапла тӑвӑлӑр,— терӗ вӑл унтӑн,— мӑнӑн сирӗн енче питӗ лайӑх палланӑ хӗрӑпам пур... Вӑтӑр-хӗрӗх тӗнкӗ укӑсӑма шӗллӗместӗрех, эп çӑвӑн патне кӑлӑ-хӑ, пӗлӗс килем, мӗн пулса пӗтнӗ сирӗн патра эс тӗхса тӑрӑн хӑйӑрӑн... Чӑнӑх!
Малани çапла каланине тасӑ чӗрӗлӗл Илюк тӳрех ѓӗнӗсӗ лартрӗ.
— Ой, тем пӗкех лайӑх пулӗччӗ-ҫке ку! Анчӑх вӑ-хӑт тупӑнӗ-ши сӑнӑн унтӑ çити кӑйма?.. Аннӗнӗ мили-цинӗм тивмен пулсан, анӑ тӑхӑпӑ пӗрлӗх илсе ки-лечӗ!— Тупас пулать ёнтӗ вӑхӑтне, мӗн тӑвассу пур...
Сана хӗрхеннипӗх кайса килӗп.
— Хӑҫан кайма пултаратӑн эс?
— Ыранах каятӑн. Пӗр-икӗ кун хушишнче сӑврӑн-
са та килетӗн пулӗ. Эс уччен чипер лӑпланса вырт,
часрах сыывалма тӑрӑш, пӑнӑ эмделсene пурсе те ёҫ, тух-
тӑрсene итле. Аслӑ ача вӗт эсӗ!
Малани Илюка хуллен кӑна ҫурӑмӗнчен лӑлкӑсӑ
илчӗ те палатӑран кушак пек шӑллаӑн тухса кайрӗ.

...Питӗ хытӑ кӗт𝓻ӗ āна Илюк. Анчӑх Малани час
пымарӗ. Икӗ кун ӳрӑп, вице, тӑватӑ. Илюк ёнтӗ Ма-
лани ун патне тепӗр хут пырасса шанма та пӑрахрӗ,
ултalarӗ ӑу мана, терӗ, анчӑх пиллӗкмӗш кунӗнчӗ,
ҫапах та, Малани пыrsa ҫирӗ.
хӗрӑра мӑн патне сыывхаричченех тӑрса ларса ӑйтӗса
пӗлмӗ пикенчӗ Илюк.
— Пултӑм, ачам, пултӑм, мӗн пӗлмӗллинӗ пӗтӗм-
лех пӗлсе килтӗм,— терӗ Малани, питӗ ӳвӑнӑнӑ пек
хӑш! сывлӑса ярҫа.
— Ну, кала, кала ёнтӗ часрах!
— Япӑх...
— Мӗн япӑх?
— Леш ҫынни — виљӗнӗ, аннӑ — тӗрмере, сана хӑв-
на шураҫӑ... 
Илюк тӑруках чӗлхесӗр пулса ларчё, унӑн куҫӗсем
хуралиса килчӗ.
— Санӑн киле таврӑнакси ҫинчен шуӑшӑллама та
юрамасть,— каллех ассӑн сывлӑса илчӗ Малани.
— Аҫта ӗкӑс-ха вара манӑн? — Илюк тутисем чӗнтер-
ремӗ тӗтӑнчӗс, куҫӗсем шуӑвлӑнчӗс,
— Пӗркунӑх калӑрӑм-ӗке сана, малтанлӑха мӑн
патра пурахатӑн, унтӑн куҫ курач... Эпӗ ёнтӗ тухтӑрӑ
калаҫрӑм, ӳран-виҫминесем сана больницӑран кӑлӑрӑ
пултаратӑп, терӗ...
Илюк ҫӗрелле пӑхса ларса шуӑшӑ кайрӗ.
Акӑ епле сӑврӑнса тухрӗ иккен унӑн пурӑнаҫӗ!..
«Матви пичче» тени виљӗнӗ. Анӑ вӗлӗрекенни вӑл,
Илюк. Амӑшнӗ тӗрмене хуҧӑнӑ. Вӑл ёнтӗ уншӑн ларать,
уншӑн асӑп курач. Хӑйӗн, Илюкӑн, хаљӗ килнӗ кайма
мар, ҫынсӗн куҫӗ умне те курӑнма юрамасть, ёнӑ шу-
раҫӗ, ма тесесӗн вӑл — ҫын вӗлӑренӑ! Анчӑх та, тен...
Ӄран больницӑран тухас тӑ, ним иккӗленмесӗрӗх мили-
цинӗ кӑйса калаҫ:
— Мӑн анне айӑплӑ мар, кӑлӑрса ярӑрӑ āна, ун вы-
рӑнне мӑна хупӑр, мӗншӗн тесен айӑпли — эпӗ, Илья Ивуков!

Ах, пӗлмен ҫав Илюк нимӗн те!..

Малани ёна ним намӑса пӗлмесӗр улталанинӗ те, вӑл Илюксен ялне кайса килме мар — ҫак кунсемче ӑхӑран тухманнинӗ те пӗлмен! Илюк пирки вӑл хӑйӗн тусӗсемпе, «Матрос» тата «Артисӗ» тенӗ вӑрӑсемпе кӑнашласа илнӗ те, ачана алӑран вӗҫерте мар тесе, анӑ хӑрушка суйса пӑна...

Ҫав вӑхӑтра хӑйсен килӗнче мӗн пулса иртнинӗ те пӗлмен Илюк. ƶилти пурнӑҫ пӗртте Малани лӑпӑртатса пӑнӑ пек пулман ун чух.

Анчах мӗн тӑвас пулнӑ-ха ёнтӗ хӑль Илюкӑн?..

Тепӗр кунне, кӑнтӑрла иртсен, Малани каллех боль-


никӑнӑ пычӑ ҫенӗ те ёна хӑй патне илсе кӑйрӗ, Илюк пӗр сӑмӑхсӑрах килӗшtextarea not supported...
— Мёнле пурӑнатӑн ку тӗнчере? — ыйтрӗ усиллӗ тепӗр йӗкӗчӗ.
— Чиперех-ха, хӑвӑр мӗнле?
— Йӳҫӗ кваспа хура сухари ҫисе пурӑнатпӑр. Нух- рат ҫукки ӑкстарать, Мӑлӑша!
— Ыйкӗчӗ те Мӑлани, аялти кӗпи ҫйӗнчен ула-чӑла халат тӑхӑнса ячӗ.— Чӑнӑх та, нумайранпа килмерӗр ман пата, манса кайрӑр...
— Хӑмӑрӑн ӳкӗннӗ пек, каҫару ыйтнӑ пек тӑмалла пулчӗ. Атту-тӑк чип-чиперех 74-мӗшpei сӑкытахӑн ӑнсӑртран вилсе выртман-и, тese тӗрӗслӗсе пӑхӑс терӗмӗр. Йышӑнатӑн-и?
— Килӗрех, иртӗр, иртӗр! — терӗ те Мӑлани, аялти кӗпи ҫйӗнчен ула-чӑла халат тӑхӑнса ячӗ.— Чӑнӑх та, нумайранпа килмерӗр ман пата, манса кайрӑр...

Вӑл темле йӗкӗлтенӗ, сассине юри вылӑнтӑрса ка- каҫрӗ, милӗк пек арпашса кайнӑ ҫӳҫӗсенӗ тӗрӗслӗсе илчӗ.
— Тӑхӑнса ячӗ. — Чӑнах та, нумайранпа килмерӗр ман пата, манса кайрӑр...

— Мӑлани, юри вылӑнтӑрса кӑммине килӗрех-ха, хӑвӑр мӗнле?
— Йӳҫӗ кваспа хура сухари ҫисе пурӑнатпӑр. Нух- рать илчӗ?
— Ыйкӗчӗ те Мӑлани, аялти кӗпи ҫйӗнчен ула-чӑла халат тӑхӑнса ячӗ.— Чӑнӑх та, нумайранпа килмерӗр ман пата, манса кайрӑр...
— Мӗнле пурӑнатӑн ку тӗнчере? — ыйтрӗ усиллӗ тепӗр йӗкӗчӗ.
— Чиперех-ха, хӑвӑр мӗнле?
— Йӳҫӗ кваспа хура сухари ҫисе пурӑнатпӑр. Нух- рать илчӗ?
— Ыйкӗчӗ те Мӑлани, аялти кӗпи ҫйӗнчен ула-чӑла халат тӑхӑнса ячӗ.— Чӑнӑх та, нумайранпа килмерӗр ман пата, манса кайрӑр...

,** Уголовнӑй кодекс статьи. Вӑл статьяпа ун чух чарусӑр ху- лигансенӗ еҫлӗсе юсанмалли колонисенӗ 5 ҫуллӑха яма пултарнӑ.
— Ай-ай, ытла та... асӑрханмастӑр-ҫке! — пуҫне паъркаласа илчӗ Малани. Анчах симӗс пиншакли ун сӑ-мажӗсене илтмӗн пӗк пуличӗ.
— Кӗҫӗр ҫӗ таврӑнтӑмӑр. Чӑмлас та, пыра чӳхес те килет. Пулӑш! Санаъ яланах пулаканчӑчӗ.
— Сӑк самантара нимех те ҫук ҫав...
— Эс ан хӑра, Малашӑ-Парашӑ,—сӑман хушрӗ кӗ-рентерех пиншакли, ку таранччен шарламасӑр ларнӑ-скер.— Ахалӑ тумастпӑр ӗнтӗ сана, ют ҫынсем мар! Акӑ, ҫаксем валлӑ хусӑ туп ыран...

Кӑмакапа чӑлӑн хушшинчи ҫурӑк витӗр пӑхса тӑнӑ Илюк тӗлӗнсе хутсах кайрӗ: ҫав йӗкӗт, кӑкри умӗнчи шалли кӗсьйинчен пӗр ӑвӑк пӗчӗк сехет кӑларса, Малани умне шӑкӑр! хучӗ.
— Ҫашнине ҫӗршер тенкӗпе ярӑнтӑсӑн та тӑват-ҫӗр тенкӗ пулать,— терӗ уссисӗрри, сӗхечӗсене сӗтел ҫи-не сараара хурса.— Пурте на полном ходу!
— Ах, тем тумалла ӗнтӗ сирӗнпе... Пӗрре-пӗрре пуҫ яратӑр та-хӑ эсир манӑнне! — иккӗленсе тӑнӑ пек турё Малани, анчах хӑйӗн куҫӗсем ҫаткӑннӑн суталма тӑ-тӑнчӗс. Ун умӗнче пуянлӑх-ҫке-хӑ, сехетсене сутсан вӑл хӑй валли пысӑк тупавӑ илле пултарать!

— Ну, мӗнле?— ҫытрӗ симӗс пиншакли.— Пур-и санӑн пире валли мӗн те пулин? Ҫук пулсан, укҫа пар пӑртак, пристаньри бушета каятпӑр, мӗн пулать-килет!
— Тупасах пулать ӗнтӗ, мӗн тӑвас тетӗн сирӗнпе!— Малани сӗтел ҫинчи сехетсене пуҫтараса илчӗ.— Анчах кусене ытла тӑрӑках ясатаймӑстӑп. Палланӑ маӑстӑр сирӗн пӗкӗк курорта кайнӑ, анчах унӑн срӗк вӑрӑм-рах. Пилӗк ҫул. Вырнаҫтармалли урӑх шӑтӑк шырас пулать, ҫавӑнпа та укҫишӗн тӗрех пыртӑн ярса ан илӗр...

Унтӑн вӑл ҫенӗке тухрӗ.
Тепӗр ҫур сехетрен ҫӗмлӑмас пуҫлӑ та ансӑр йӗмлӗ йӗкӗтсем ӳҫӗрӗлӗс е кӑйрӗс, хӑйӗсем виҫӗ талӑка мӗнле ларса ирттерине аса илсе ахӑлтатрӗс. Малани кӑрт туптарса, ҫирӗм пӗрреилле вылима тӑтӑнчӗс.
Вӗсем хӑҫанччен аташса ларнине Илюк пӗлеймерӗ, ҫывӑрчӗ. Ирхине вӑрансан вӗсем пӗрӗ те ҫукчӗ ӗнтӗ, тухса кӑйнӑчӗ.
— Мӗнле йӗкӗтсем пулчӗс сан патра каҫхине?— пӗлес килнӗпӗ тӗсӗймесӗр ӑйтӖӗ вӑл Маланирен.
— Пит лайӑх ачаҫем,— терӗ лешӗ.

6. Л. Агаков.
81
— Ашшӑ-амӑшӗсем пур-и вӗсӗн?
— Пулмасӑр! Пӗрин амӑшӗ — прохвессор, тет.
— Профессор? — тӗлӗнсӗ кайрӗ Илюк.— Хӑшин?
— Симӗч пиншаклин.
— Вӗрӗнӗсӗ-и вара вӗсӗм, єҫлеҫӗ-и?
— Ћӑван пӗлсӗк çитӗмӗстӗп вара.— Малани ун çине сиввӗнрӗх пӑхса илчӗ.— Мӗн тума ун пек çине тӑр-
сӑх ӑйтӑтӑн ӗс вӗсӗм çинчен, мӗне кирлӗ вӑл санӑ?
— Ахалех ара... Виҫшӗр талӑк лӑрса тухрӑмӑр, тепӗсӗ те...
— Вӑл ниме те пӗлтермӗст,— тутине мӑкӑртса ал сулыч Малани.— Унта кӑшинӗх лӗкмӗ пултаратӑй!
Илюка ку тата ӳтлӑрах тӗлӗнчӗрӑ: мӗнле-хӑ «ни-
ме те пӗлтермӗст» вара? Виҫӗ талӑк нумай мар пулсан
tӑ, çапах та тӗрӗм вӗт-хи вӑл! çитмӗннӗн ашшӑ-амӑ-
шӗсем те пур иккӗн, пӗрӗн, ав, профессор, тет, мӗн тума
кирлӗ вӗсӗнӗ çавӑн пек çапкӑланӑсӑ çӱрӗни? Эх, эп хӑм
вӗсӗн выӑрӑйӗнчӗ пулнӑ пулсан... мӗн тери йӗркӗлӗ пу-
рӑнӑ пулӑтӑм-шӑ!
Кӑшт ӑйӑрӑс вӑл татах йӑйтӗ:
— Ун чухлӗ сехӗт ӑståн тупнӑ-хи вӗсӗм?
— Эп ӑståн пӗлем? — тӗрӗ Малани.— Хӑйсенӗх
пуль. Тен, пӑрахутла килӗн чух картла выясӑ тӑнӗ, картла пит маҫтӑр вӗсӗм...
*Kартла...— шухӑшлӑрӗ Илюк.— Пит усал вӑйӑ
вӗт-хи вӑл, ӗчӗнна пуҫӗпӗх пӗтерсе хума пултаратӑй...
Ҫук, ку йӗкӗтсӗм тӗрӗс пурӑнмаҫӗ. Мӗншӗн-шӗ?
Ҫакӑн пек шухӑшӗсӗ ӑна вӑрахчен ҫывӑрса ӑйма
палӑрӗс...
нӑ, пӑрахутпа Атӑл тӑрӑх ҫӱренӗ. Виҫҫӗшӗ те пысӑк укҫа илекен ҫынсен ачисем пулнине пӗлсе, милицире ӗҫлекенем вӗсем пирки питех иккӗленмен — ашшӗ-амӑшӗн укҫине иртӗхӗсӗ, тесе шутланӑ.

Маланипе «капӑр каччӑсем» пӗлтӗр ҫуркунне Атӑл хӗрринче паллашнӑ. Ун чух вӗсем, вӑтӑм шӑлӑтле аран-аран вӗрӗнкелесе тухӑнӑсӗрсем, «ирӗкљӗ пурӑнӑц-па» пурӑнма пулӑсӑшӑн пулнӑ. Пӗр вырсӑрникун ҫаксем, хӗрсемпе Атӑл лӗш енне ӑйӑса, «жӗм пӑма» — еҫме-ашкӑнӑма хатӗрленӗ-мӗн, анчӑх ун вӑлли хӑйсӗн укҫи сахалтарах пулнӑ. Вара хӗрӑрӑм-профессор ывӑлӗ Жорӑ, ним шухӑшласа тӑмасӑрах, амӑшӗ нумай та пулмӑсть илсе пӑнӑ тӑватҫӗр тӗнӗ тӗрӑкан ӗҫхӗтӗ пӗр вырсарникун ҫаксем, хӑйсӗнӗ кӗррӗнмӗн, анчӑх ун валли хӑйсен укҫи сахалтарах пулнӑ. Вара хӑйсӗнӗ профессор ывӑлӗ Жорӑ, ним шухӑшласа тӑмасӑрах, амӑшӑ нумай та пулмӑсть илсе пӑнӑ тӑватҫӗр тӗнӗ тӑрӑган вӗрӗнкелесе сӑмхӗн ӗтӗллӑннӑ:

— Туянӑр, йӳнӗх сутатӑп! Магазинра тӑватҫӗр тӑрӑтать — эпӗ икӗрпӗх паратӑп...

Пӗр юлтӑшӗ, Сержик тӗнӗ, анӑча чарма тӑнӑ:
— Сутса ярсан, анӑйнӗ мӗн калатӑн?

Ана хирӗҫ ку шӑл хушшипе чӑрт! сурса илнӗ ҫӗҫ:
— Вӑрманта ҫӱренӗ чух сехет ӑнсӑртран вӗсӗрӗнсӗ ѓкӑмӗ пултараймасӑт-и-мӗн?

Унӑн сехетне никамах та илесшӗн пулман, анчӑх Малани тӗтӗн читсӗ тӑрӑсан — вӑл Жорӑпа чылай хушӑ кӗлӗшнӗ, йӗкӗт укӑшӑнӑ ҫуннине кура юри питӗ йӳнӗ пӑнӑ, вуншара тӗнӗкӑн хушса пынӑ, юлашкӗнчӗн вӑра тӑрӑхса ҫитнӗ профессор ывӑлӗ чӗрӗк ӑхӑкӑх сутса янӑ...

Ик-виҫ кунтан вӗсем те пӗр юлтӑшӗн сехетне те ун патнӗх илсе пырӑсӑ сӗннӗ.

— Ăҫурӑ укҫа ҫук ҫав хӑл, сутасах тӗтӗр пулсӑн — ӑкӑхӑнӗ килӗ илсе пырӑр,— тӗнӗ те хӑлӑхинче Малани, хӑйӗн адресне пӑнӑ.

Пӗр вунӑ сехетре Жорӑпа Сержик — халӗ кӗрӗнте-рех пиншӑкӑпа ҫӱрӗкенни — чӑнӑх та ун патне пырса тухӑнӑ. Вӑл вӑхӑтра Малани патӗнчӗн Матросса Артист пулнӑ. Вӗсем майӗпе паллашнӑ, вӑрӑсем хӑйсӗнӗ аян-ран килӗ «оргнабор уполномоченнӗйӗсем» тӗнӗ, кӑлаӑкӑласа лӑрӑн-лӑрӑн ҫӑмӑкӑсӗнӗ эрӗх єстернӗ, ун-тӑш, вӗсӗмӗ картла вырӑсӑ пулӑсӑ, пӗтӗм укҫине нач-

чӑрса вырӑсӑ илнӗ, анчӑх кайран, хӑйсӗнӗ ӗрӑ кӑмӑл-

лӑ, ҫынсенӗ хӗрхӗнекен ӗтемӗсӗм пӗк кӑтӑртса, пӗр пус-

6* 88
не те илмен, пëтёмпех каалла панӑ, хӑйсеме татах пырсӑ ларма чённӗ:
— Ан манӑр пирӑн адреса...
Чӑк «чӗмӗ чӑмӑллӑ ҫынсем» Жорӑпа Сержика киљӗнӗ, тепринче вара вӗсем патне тепӗр юлташӑ — хӑйне Макӑцӑм вырӑнӑ «Макс» тесе чӗнтерекен тӑслӑнкӑ йёкӗте — илсе ӑйнӑ. Ун чух вӑрӑсем патӗнчӗ хӗрсем те пулнӑ...
Ҫапла пуслӑннӑ вӗсӗн «туслӑхӗ».
Темиҫӗ хут «кӑкӑриччен» хӑналаннӑ хыҫҫӑн татах пырсӑн, «оргнабор уполномоченнӑйӗсем» йӗкӗтсӗнӗ кӑшӑ йӗкӗтлӗтемелӗх ёҫтернӗ те:
— Пирӗн укҫӑ пётрӗ, халь ёнтӗ сирӗнтен тухать,— тенӗ.
Кусен кӗйсисенче пӗтӗмпе те  الصحيح ӗткӗ тӗнкӗ ӗҫ тупӑннӑ. Вара «уполномоченнӑйӗсенчӗн» пӗри, Артисӗ тӗнӗ, вӗсӗнӗ турӗхӗ, ним тытӑнса тӑмасӑрах ҫапла ӑнаӑн ӑнӑ:
— Тӗтӗрмӗрӗ урама кӑйӑр тӑ кӑмран тӑ пулнӑ кивӗн Ыйӑтар. Укӑ чук пулсан, сехетне пӑрса янипе те ӗрӗлӑхӑма пулать.— Хӑй ҫӑвӑнҭӑн кӗсӗйӗнчен хирте кӑна ӗҫӗ кӑлӑрса кӑтӑрӑнӑ.— Ун пӗк чух ҫӑкӑн Ыйӑшӑн ыллӑмалли тӗтӗ питӗ пулӑшать...
Тутисем ҫинче амӑш ӗҫӗ ҫӗрӗ тӗпӗсӗм йӗкӗтсӗм пӗр-пӗрин ҫине тӑн-тӑн пӑхкалӑсӑ илнӗ.
Унӑн тепӗр юлташӗ те, унӑп пӗрле Малани те ахӑлтатсӑх кулсы яӑнӑ.
— Ним те хӑрамастпӑр! — тӑрук персе яӑнӑ ӑна хирӗч Жора, мӗн пӗчӗкренпӗх хӑйӗнӗ Ытисӗнчен мӑнӑн хума хӑнӑхӑнӑ пӗрӗк хӑйӗнчен кулнинӗ тӗҫме пулта-
raleмансӗр. Ҫӑвӑнҭӑн юлташӗсӗм ҫине хӑяррӑн пӑхса, команда пӑнӑ пӗкӗх кӑшкӑрӑнӑ: — Кӑйӑрӑмӑр!
Вӑл вӑрӑ аллинчи ӗҫӗ ҫӗсӗ кӗсӗйӗн чӗчӑнке те алӑк пат-
нелле утӑнӑ. Йулташӗсӗм те унран юлман...
Тепӗр икӗ сехетрен вӗсем каалла таврӑннӑ. Сӑнӗсем хӑйсӗн кӑвакӑрса кӑйӑнӑ, куҫӗсем уянӑ-кунӑн сиккӗлӗсе Йӑлтӑртӑнӑ, пӑтӗ хӑранӑ пулмалла Ынтӗ, анчах Жора, юриӗх патӑр пӗк куранӑма тӑрӑшса, сӗтел патне ҫынӑ тӑр*
лаrsa хунӑ:
— Мӗйӗр!
— О-о, тухӑҫлӑ пулна-ҫке сирӗн экспедици! Маттур! Маттур! — муҳтаса илнӗ вӑрӑсем.— Кун пӗк эсир часах аслӑ щул щине тухма пултаратӑр, тупатӑ! Калаҫа парӑр-ха, ёсе мӗнлӗрӗх майлаштаратӑр? Камран кивӗсен илтӗр ку сехетсем, э? Калаҫма пырӗсен типсе ларчӗч пулсан, чӳхӗсе илӗр...

— Чылай çӳремелле пулчӗ,— терӗ Жора, пӗр черк-ке ёсӗн хӳсӑн пирӗс пашлацтарса,— хӑш çӗрте халӑх нумай, тепӗр çӗрте тата никам та ѓук, пуш-пушах. Џӗн урама тухсан ик хӗрӑпаӑ чӑрса тӑратӑмӑр — вӗсен нимӗн те пулмарӑ, ни сехет, ни укӑ... Унтӑн Етӗрне çу-лӗпе тӑвалла хӑпартӑмӑр. Пӑхатпӑр, пӗр хӑмӗ патӗнче хӗрӗче качӑ тӑраҫҫӗ. Вӗсем патне ситсенех эпӗ каччине:


Ҫӗҫӗч курсанах, хӗрӗ каччи ѓумне йӑпшӑнса, ёна ыталаҫа илчӗ, анчах кӑшкӑрмарӗ, чӗлхӗсӗр пулсах лар-чӗ пулмаля, каччи ун ытамӗнчӗ вӗсӗрӗнчӗ те ура ѓине тӑчӗ.

— Ну? — терӗм эпӗ, алӑри ђӗсӗче выљатса илсе.— Эпир кунта сирӗнпе юрату ѓинчен калаҫма килмӗн!

— Џук пирӗн нимӗн те,— терӗ хӑйхисӗр аран-аран.

— Ухтарӑр! — команда патӑм Сержикпа Макса.

Кусем качӑ каллисене пӗррӗх каялла пӑрса хучӗс. Укӑч чӑнӑх та виҫӗ тенкӗ кӑна пулнӑ мӗскӗнӗн, анчах аллинче сехет тупӑнчӗ. Ёна салтса илсен, хӗрне тӗрӗс-лерӗмӗр. Унӑн та сехет пур иккӗн... Унтӑн каччине r-рас! ѓупса ятӑм та çӑвӑнтӑх кӑкринчен тытса питӗ хѫтӑ асӑрхаттарӑм:

— Енчен те эсир пӗр ѓур сехет хушпи çӑвара шӑв шыпнӑ пӗк лармасан — халӗх тӑвӑннатӑр та икӑрӗ те аслаӑсем патне лӗш тӗнченӗ âсатӑпӑр! Пӗлсӗх тӑрӑр çӑвна!..— Вӗсем, паллах, нимӗн те чӗнмӗрӗс. Эпир вара унӑн-кунӑн çӑвӑнчса каялла килтӗмӗр. Пирӗ никам та курмарӗ... Пӗр Ытӑ та!

* Çӗҫӗ.
Кăштах хĕрме пусланăскер, Жора хайсем темле пите паттар та чаплă ес тунă пекех тулли кăмалпа кала каратанă. Жорапа унăн тусĕсене ытларах хавхалантарма вăрăсем юриех мухтанă:

— Эпир сире йĕпе ӳсрисем кăна пуль, тенĕччĕ, анчах эсир амăрткайăк чĕпписемех иккен! Çын пулать сирёнтен, пулать!..

Çав вăхăтра калаçăва Малани хутшânнă.


— Э, пустуй кăна, тëттĕмре ансăртаран хĕме кĕтессине пырса тăрăнтам! — ал сулнă Жора.— Ак, ачасем те курчĕч...

— Çапла, çапла,— тенĕ Макспа Сержик.— Сире нумай кĕттерес мар тесе чупсах килтĕмĕр те...

— Ну-ка, манса кайиччен эс мана çеççe каялла тавăрсă пар-ха, эппин, урăх кирлĕ мар вăл санаш,— тенĕ Артист.

Жора кăсйисене ухтарма тытăннă, анчах çеçĕ тупăнман.

— Пĕрре укрĕм эпĕ... Çавăн чух çухалса юлнă пул-малла, каçaраp...— айăпа êнĕр ĕйтă хайĕн хуци çине пăхнă пек пăхса илнĕ Жора.

— Апла-тăк, сирён пĕр сехечĕ — манăн,— татса хунар Авриста.

— Тархасшăn ара, шел-им вал маншăn...

Унтан вăрăсем вĕсене виççĕшне те каллех êçтерсе ûçёртнĕ.

...Анчах та, тĕрĕссипе, Жора калласа пани петĕмпех суя пулнă. Вĕсен çак каçхи «похочĕ» пĕрте ун пек пул-са иртмен. Чăн та, вĕсен хула хĕрринчи пĕр тĕтĕм урамра хĕрпе каччăна çаратма тăнă. Паттарсем пекех пынă вĕсен патне. Анчах хайне йитисенчен хастарлăрах тесе шутлакан Жора çак кăччăна хĕрпе çеçе кăтартса сехетсемпе укса кăларса пама хушсанах, каччи çак çинчен тăрса: «Халех паратăп», тенĕ те, пĕррē куç хупса илнĕ хушăрах Жорант çеçĕллĕ аллине тăрук тытса пăрсă лартнă, тенĕр аллипе çав самантрах āна икĕ куç хушшинчен питĕ хытă туттарса янă. Пĕррех каялла вăркăнса кайна профессор ывăлĕ, ун аллинчи çеççi тухса ūкнĕ. Çав хушăрах Сержикпа Макс каччăна пĕр харасах çапма пикенĕн, анчах каччи пуçне пёксе илме
ёлкёрнё, пёшкённё хушёра вёл Жора чёрё укрёрнё чёцце ярса тытнё.
— Килёр, эппин,  сывёхарак, каман вилес килет! — кашкёрсса янё вёл, чёццинё чулеллё чёклес. Унтан, маллла пёр увём туса, Сержика хырёменчен тапса укрёрнё, Максне  хаёха чиккнichen тахёнтарса янё... Тен, чав каччв вёсенье сүслениченех хёнесе тённё пулёччё, анччах калама щук хараса ўкнё ёрё ун хулёнчен уртённё:
— Коля, Коля, тетёй, чарён, тархасшан, темрен тем пулё! Ан сышлан вёсемпе, хявна вёлерсе пярахё, тарар часрах кунтан!...
— Халех пурсарапа та вёлеретён! — халэрён кашкёрнё Коля тени, щаплак-ха маллла туртэнса. Хурахсен чёццин хай аллинче пулнипе, вёсенчен вёл нимён чухлё те хаараман. Халё лешсем ёлларах хараса ўкнё, вёсен епле те пулсан тарса хатёллалла пулнё. Ой, хытё тарнё та вёсем!... Хайсенье никам та хаваламаннине туйсан тин, пёр улак кётесре чарёнса тённё та маллла мен тёнвасси щинчен канаашласа илнё.
— Сапах та пирён хамёрён туссем патнё пуш алён па тарёнмма юрамасть,— тенё Жора, ыратаакан щамкйнё сётёркалаласа.— Чёццине те парса хавартёмёр ак... Кун пек вёсем пире малашнё ыён вырённё те шутлаамаццё... Атьёп, тупатпёр менё те пулнё!
Урамсем тёрах чылайчен сулланса ѱуренё хьыццён, вёсен ѱансартаан икё ватарах хёпарёма тёл пулнё та, хайсенье сёкёнтэах вёлерессине хааратса, сехечёсэнё тёпёлларса илнё. Маланнё патнё тарэнгён, ырё ятелё пулас тесе, пит хитрё суйса катаарнё.
Сёкёнтан вара Жорёпа унан тусёсем — ёцсёр аптаран вицё щамрён ача хурт, сак таранччен никама та пёр пуслах усё кёмен тата кёме те шухёшлман, сёвас пек пурёнкан вицё ѱамёнттён, ыён эрэшмен картине лённё пек, вёрасен танатине пусёнёх лённё. Лешсем вёсенье тёрёх щапла каланё:
— Пирён хушша кёме ѱамён, анчча пирётнен уйралэса ыймаллэ щул щук. Эпир кашкёр щаккунёнсемпё пурёнатпёр: кам пире хчаан та пулнё пярахса ыйима тёрахь — вёл пётет, амбё! Тата щака та астёёр, шёлламёрсем: пирён хушёра пёр-пёрне сутакан щук, ун пеккисем тупэнсэн — вёсем сёвнытах аслапшёсен аслапшёсем патнё ысанаццё!
Чунӗсем мулкачӑннинчен те хаӑравсӑрах пулнипе, «канӑр йӗкӗтсем» хӑйсен çенӗ «тусӗсем» мӗн хушшине пӗр сӑмӑх хирӗч каламасӑрах туса пыма тытӑнӑ вара. Кунран-кун уйларах пӑсӑлнӑ вӗсем, кунран-кун хӑйсен пурнӑйӗсӗн çулне уйларах вараласа, картласа пынӑ.

...«Туслашнӑ» хыҫҫӑн пӗр-икӗ уйӑхран, пӗррӗхинче, вӗсем Атӑл лӗш енчи илемлӗ уҫланӑра, ешӗл Ыывӑйӑсӗн ємӗлӗнче пӗтӗм ушкӑнӑпӗх сӑра-ӗрӗх сыпкаласа выртӑн чуӑх, Артист, кахаллӑн кӑрӑнса илсе, Жора енӗлле çӑврӑнчӗ те ёна ылылаиичӗн куҫӗсенчен тилмӗрӗ пӑхрӗ.

— Ытле-ха, учонӑй... (Профессор Ывӑйлӗ пулнипе Жорӑна вӑрӑсем хӑйсен хушшинче хӑл «учонӑй» тӗнӗ.)

— Мӗн? — сас пачӗ Жора.

— Сволочь эсӗ. Чӑн-чӑн подлец, паразит, пӗлетӗн-и çавна?

— Мӗншӗн? — тӑруках шикленчӗ Жора. Мухмӑрлӑ чухне Артист пушшӗн усӑл, ним сӑлтавсӑрах тута урлӑ ћӑстӗрсе яма та пултарать.

— Акӑ мӗншӗн. Сирӗн çуртӑра çӑв тери пуян халӑх пурӑнать. Профессорсем, тӗрлӗ доцентсем, темсем... Укӑсана вӗсем кӗрӗсӗпӗ хyrса илеҫӗ. Вӗсен, паллах, пурин те хӑлӑ япаласем — ћӗлӑн-кӗмӗл, ӗрӑкӑл те чернобурка — лавӗ-лавӗпе. Ё? Тӗрӗс калатӑн-и эпӗ е йӑнӑ-шатӑн?

— Япалисем пурин те пур ёнтӗ,— килӗшрӗ Жора.

— А мӗншӗн-ха, эпип, эсӗ пире пӗрре те вӗсем патне хӑнана илсе каймастаи, ё? Нивушлӗ вӑра эпӗр профессорсем мӗнӗ пурӑннине кӗрӗс курма тiviӗсӗр? Унти пӗр лӑйӑхрак хваттӗре «илсенӗх» çулталӑк шӑхӑрсӑ пурӑнма пулать, темелле, анчӑх эпир теӑр чуӑх кашта çине çуca çӑкӑн шӗтӗк Ывӑсемӗпе аппланатӑнӑп! Мӗнле йӗрке ку, кала-ха эс мана! Ё?

Жора ёна хирӗч пӗр вӑхӑт ним калама алпранаса ларчӗ.

— Мӑн глобус çапла шутлать,— çӑмкӑнӗ шӑкӑтӑса илӗч Артист.— Хӑлхи вӑхӑтра профессор таврӑшӗсен — каникул, вӗсем курортсӗнчӗ çӳреҫӗ, ћӑта та пулин Хура тинӗрӗ чӑпӑл кӗрӗҫӗ. Килӗсӗнчӗ вӗсӗн вилме мӑнӑ кӑрӑкӑсем е тӗрлӗ Дӑшӑй-Машкӑсем, хუси-сем çук чуӑх Атӑл хӗрринче хӗвелҫӑвӑнӑш шӗкӗлчӗсе лӑракӑн нянӑкӑсем çӗс юлӑнӑ. Ку Ыыши тӑшмӑнсем
— Анланма пусларым,— терё Жора, аңча хайёр тутисем кавакарса чётрреме тытнчёч.
— Аплатаёк сан котелокунта каштах тан пур ик-кен-ха, они пулуна пултаратан! — тутине парса илчё Артист каланисене мөсирле вюртса итлене Матрос.
— Халь малалла танла,— терё Артист, тарса ларса.— Ак сана задача: с->{$iindex}тес ик-вис кун хушшинчек эсё пите тёплё разведка таватан — кам килте унта сирён, кам сук, кам кайма хатёрленет... Аңча та пётёмпех тёп-тёрес пултар, аптећари пек! Килте сёрсе шарма кам юлать? Йытё сук-и тата, профессор майрисем йытасе-не пите юратацё. Аљаксене мёнле майна питёрецё?
Жора чённерё.
Битисем та шарламарё.
— Кун синчён амашё пёлсен, хайне чечё пама парахран харат вёл,— тарахларё Матрос, хырёмё си-не саврапса вюртса.
— Асту, учонай, сак ече тумасан, пирён санна урёхла калацмалла пулать. Эпир ача ваййи вылякан синсем мар, ана ху пёлетён. Кьунсар пусче, санан кесйї та пуш-пушах вёт-ха, укса аёстан тупас тетён? Э?
— Укса тума вёл вербовкапа Курил утравсеем сине кайтап тет-ха, унта укса ана сёре кепе сёрецё,— каллех тарахласа илчё Матрос.
— Ницти утрав сине та каймактён эпё! — сасартак вёттён каласа хучё вёсеке хирёч чылайчён чёнмен Жора. Унтан сиксе тачё та Матрос умёнчи чёлёнче тёп-не юлна эрехе хаёх стакан сине тултарса, пёр сывламасёр ечче ячё.
...Тепёр арнерен хулара пурне та тёлёнтерекен хы-пар саралё: темле бандитсем Разумовский профессор хваттерне саратён, пёр хаклла япала та хаварман, алаже усси юрттараса кёнё, кил пахма юлна карчакне, алуринчен сыхса, кивё тумтирсем айне паракха хаварна. Хваттерте вёрасем пулнине синсем вицёмеш кунёнче тин пёлнё, мёншён тесен карчакё сас парайман, вёл пётре та тухса суренменине нура, куршёсем пашлыханса укнине пудра уссаан тин пётёмпех палла пулна вара.
90
Вӑррисен йӗрӗ тупӑнман. Жора тӗллеттернипе, вӑл пулӑшнипе профессор хваттерне тасатса тухнӑ хыҫҫӑн Артиста Матрос хулара нумайччен 까요ӑнмарӗҫ, шӑвӑшав лӑпланиччен аяккарах Ӗйӑсӑна пурӑнӑс, терӗч пулмалла. Амӑшӗн ёӗри юлташӗн, хӑйӗн ӗзӗйин сывӑх түсӗ пулнӑ хисеплӗ ученӑйӑн пӗтӗм пурлахӗн ӑпараттарӑшӑн Жорӑнӑ хӑйне нимӗн те — пӗр пус укӑча, тӑрӑ туплӑм ӗрӗх те лекmere,ӗн вӑрӑсем ахалех тӑрӑллаrsa хӑварчӗч. Сӑкӑншӑн Жора хытӑ таԥӑрӗп, ӑсанӑх тӑмӗн тӑвӑтӑн-хӑта Матроспа Артиста? Таӑта вӗсем?

Кӗр енне амӑшӗ, Жорӑнӑ Горькичче пӗр института кӗртӗс тӗсе, экзамен тӑйтма ячӗ, анчӑх шкулта тӑ нӑчар вӗреньӗн тата мӗн вӗреньӗнин те ҫу ڪӑца пӗтӗмӗпӗн мансӑ пӗтӗн йӗкӗтӗн пирвӑхӑн чӗмӗрӑях предпоч предмӗптӑх «провал» пулчӗ. Аплӑ пулин те, амӑшӗнчӗн икӗ хутчен телеграфпа укҫа ӑйтӗсӑ илӗсе, вӑл Горькими пӗр уйӑхӑ яхӑн ӑспӑкӑлӑнса пурӑнӑчӗ. Юлашкинформ вӑра кӑлӗн тӑвӑрӑнчӗ чӗ, амӑшӗн ним хӗрелмесӗрӗх суйма пултарчӗ: «Пур предпоч предмӗптӗмӗпӗ те чиперах тӑтӑрӑм, анчӑх икӗ бӑлӑл ӗщимӗн Ӗиӗрӗмӗп...»

Унӑн юлташӗсем те — Сержикпа Макс — ӑ챮ӑн пӗкӗх унта-кунта кӑйса килнӑ, анчӑх вӗсен те вӗрӗнӗм кӗрессӗ пулман. Уншӑн вӑра хӑйсӗм мӑн хулӑсемчӗ Ԛӑпӑна хӗрӗнчӗн те «капӑртӑрах» тӑмланӑнӑ — кӗписӗм кӑса йӑмӑхтарса ямӑлла ула-ӑљӑла, йӗмӗсӗм тата кӗкӗрекӗ тӑнӑрӑтӑрах, пушмакӗсен тӗпӗсӗм икӗ пӑрӑнӑсӑн... Вӑрӑсем — ёӗсӗр апранӑ виҫӗ услап — ӑлӑкӗч пӗрӗ кӗрӗ ѕӗрӗмӗ тӗтӑйӑнчӗч. Ќинорӑ, ташӑра, Атӑл хӗрринчӗ — пӗр ӗҫӗрӗ тӗсе те, пӗр чух тӑ. Ћӑтимӗнчӗ яланӑх кӑш хӗрӗнкӗ,— час-часӑх ресторанта пулӑсӑчӗ, хӑлах хушӑшчӗн хӑйсӗнӗ тивӗҫӗр тӗткаласӑчӗ, хӗрсӗнӗ кӑрӗнетӗрӗчӗ, љӑнсӗмӗп хӑр-хӑр кӑлаӑсӑчӗ, хирӗч чӗнсен ѕӗнӑсӑ хӑрӑтма тӑ пӑхӑсӑчӗ.

Анчӑх пирӗн тӳрӗ кӑмӑлӑ 鳙ӗн ӗщимӗн ӑсп№ынӑсӑнӗ юратмаҫҫӗ, тӳсӗмӗ пултараймаҫҫӗ вӗсенӗ! ӗзванӗпа тӑ часӑх сӑк «капӑр кӑчӗсӗм» пирӗк мӗнӗчӗ темӗҫӗн алӑ пусӑнӑ хут пӗнӑ: паразитла пурӑначӗ, ӗщласӗ шӑлӑшӗ йӗрӗнӗчӗӗ, хӑйсӗм пур чухӗнӗ те уӑкӑлӑлӑ, тӗрӗслӗсе пӑхӑлӑлӑ мар-ӗх вӗсенӗ? Сӑкӑн хӗҫҫӑн «капӑр кӑчӑсӗнӗ» сӑнӑма тӗтӑйӑнӑ, анчӑх вӗсенӗ хӑлӑхӗ хӑрӑрӗ тӑрӑрӗн авӑлла, закон тӑрӑх ответ тӗтӗрӑма ѷтла’уҫӑмӑлӑ ӑлӑтӑвӑх пулман-хӑ ӑрав. Мат-
роспа Артист вёртнё пек, вёсем питё асӑрханса «ӗҫле-нё», нихӑн та пёŕ вырӑнта икё преступлени туман,— кӗҫёп пёŕ çёрте, пёŕ вуна кунтап тепёр çёрте çаратнӑ, яланах тата улӑх вырӑнта, миллици посчёсенчен аякка-рах, тёттём кӗтесенче. Камӑнне — сехет, камӑнне — ука, хӑшӗсенне ӳлтӑн çёрӗ тӑпӑлтарса илнӗ, пиншӑк, жакет е кофта лайӑхрах пулсан, вӗсене те тиркесе тӑм-ман, Маланисёрг пуҫне, вӑрлӑнӑ япаласене «йышӑна-казанисем» вӗсен тата тулнӑ...

Ик-виҫӗ хут вёсем чут çeҫ лекмен, вӗсене хытӑ хӑваланӑ, анчах çӑмраӑ ката патварскерсем, хӑйсеме хӑвалакансенчен вӗсем ним те мар тарса ÿкме пултарнӑ. Хӑйсем пек каласан, çакнашкӑл «кроссем» хыҫҫӑн вӑра пёŕ хушӑ лӑпланса пурӑннӑ пек пулнӑ.

Анчах, хӑй калараӑщ, вӑрӑ тем пек Ёста вӑрласа пурӑнсан та, унӑн шӑпи тулать çав, лекетех вӑл...

Капӑр каччӑсем» çёрле пырса тёпёртетнӗ хыҫҫӑн пёŕ эрне пек иртсен, Малани тӑста кайма хатӗрленчӗ. Каҫ пулсанах вӑл çенёкрен икӗ пысӑк чӑматах йӑтса кёкрӗ, çӑнӑртран уҫӑлса кансам вӗсеме чӗнсемпе хӑ-реслесе çыхӑр. Тепёр кунне вара, хӗвел тин çец хӗрелсе тухма пуҫланӑ вӑхӑтра, ирхи тутлӑ ӳйхӑпа ҫывӑракан Илюка хулпуҫҫинчен силлӗсе вӑрахарә:
— Мана пристане çиличен асатса яр-ха...
— Эс аҫта каятӑн? — Йӑпӑр-япӑр тӑрса ларчӗ Илюк.

— Атӑл тӑрӑх анаталла кайса килмелли пур-ха. Мӑнаппа чирленӗ тет, çавӑн патне çитмелле. Нумайлӑ-ха мар, ик-виҫ кунлӑха кӑна.
— Эп пӗчченех юлатӑп-и?
— А мӗн, эс пӗчӗк ача мар вӗт! Çимеллисем пурсан вӑллӗ. Сӗтӗлте ик пуханккӑ çӑкӑр, селӗдка, чӗй ÿӗ-ме «подушки». Асту, килтӗх лар, ниҫта та ан кай, кӗт-мен çёртенех хӑвӑна шӑяранансен куҫӗ тёлле пулӑн тата. Варӑ пропал эсӗ!— асӑрхӑттарчӗ Малани.— Киле ника-ма та ан кӗрт, хуҫи çук, кӗртме хушман, тесе кала та— ёҫӗ пӗтрӗ... Анчах пӗрре-пӗрре икӗ каччӑ килсе шакка-ма пултараӑçӗ, вӗсеме кӗртесех пулать.
— Мӗнле уйӑрса илес-ха мӑнӑн? Те кӗртме юрани-

— Çыннисем — камсем вара вёсем?
— Питӗ шанчӑклӑскерсем. Вербовкӑпа ёҫлеме яма районсем тӑрӑх рабочисем пухса çӱреҫҫӗ те хулана тав-рӑнсӑн яланах мӑн пата кӗрӗсӗ. Õкчӗн ийӑх тӳ-леҫҫӗ...

Илюк унӑн çамакхӗсене пӗтӗмпе克斯 ёненчӗ.

Часах вёсем пӗрӗр çӑматан çӗклӗрӗч те, çӗнӗк алӑк-не питӗрсӗ тухса, ансӑр пралуксем тӑрӑх Атӑл еннелле утӑрӗс. Хӑлӑ çӗч вырӑн çинчен тӑрӑ тухнӑ Илюка мал-тӑн ирхи сулӑхӑн çӱцентерсех илӗ, анчӑх кивӗ больни-ца тӗлнелле çитнӗ çӗре унӑн çамки çине шултӑра тӑр тӑпса тухрӗ, çурӑмӗ те нӳрленчӗ: çӑматанӑ питӗ йывӑр иккен. Мӗн чикнӗ-шӑ унта Малани? Илюк ёна пӗлмест. Анчӑх çӑматана вӑрланӑ япаласем чыхса тултарнине, халӑ Малани вӗсеме «вырнаҫтарма» кайнине пӗлнӗ пулсан, Илюк пӗр утӑм та туман пулӗччӗ ҫав...

Вӗсем пристане çитсе билет сутакан касса патне пырсан, унтӑ сасартӑк, пачӑх кӗтмӗн çӗрӗ-ха! — терӗ каччӑ.

— Кунта мӗн тума килтӗр тата ирех? Таҫта каймӑ шут тытӑрӑ-им?
— Шут пур-ха çав. Кӑштӑх уҫӑлса çӱреҫ килет.
— Анааталла-ӗ, тӑвалла-ӗ?
— Пурӗпӗр. Алӑкран пӑрахут малтантарӑх пу-лать... Эсё ху хӑш еннелле ярӑнтаратӑн тата?
— Мӑнаппӑна курмӑнни нумӑй пулать-ха,— терӗ те Малани, йӑл кулса илӗчӗ.— Кӑштӑх кучченӗ çайса парас тетӗп...
— Анланатăп! — куçeче кëссе илçë Жора.
Çав вӑхӑтра дебаркадерăн кайри пайёнчен висçен—
лайӑх костюмсемпе шлепкесем таъаннă икă çамраăк ар-
çынпа пĕр илемлĕ, сап-сар ҹуслë, кĕрен плащ таъаннăх
хĕр утса тухрӳч. Вĕсем касса патёнче калацса тăракан
«канлăр каччăсемпе» Малани тĕлне çитсен çарăнчĕç те,
арçынсечĕн пĕри хуллен çана:
— Чăрмантарнӑшӑн кăсаарăр, анчах та сирĕн, çам-
раăк çынсем, халех пирĕнпе пĕрле пымалла пулать,—
терӗ.
Хай çавӑнташ шалти кĕсийнчен хёрлĕ хуплашкаллӑ
пĕчĕк кенеке кăларса кăтартрӗ. Вăл унӑн службари
dокуменчӗ имӗш.
— Мӗн тума? — шлекеллӗ çын çине куç çархи-
сем айӗн пӑхса йитрӗ Жора.
— Õç пур,— терӗ леще малтанхи пекех лăпкăн.
— Мӗнле ёç?
— Анă вырӑна çитсен пёлме пултаратар.
Жора шуралса кайрӗ. Макспа Сержик сӑнӗсем те
улшӑнчӗç. Тавсӑрса илçӗç ёнтё вĕсем хайсене ыт-
ахаллент чёнменинне...
Малани те кунта ӳрӑ пулас çуккисе анланчӗ пулас.
Вăл, чӑматаанне хӑвӑрт кӑна стена çумнерех сиктерсе,
ӑна урисемпе картласа тачӗ.
«Уголовнӑй розыск агенчӗсем кусем, урӑх никам та
мар...— шухӑшларӗ вӑл.— Хама та çаклаташ каймасан
хурать-ха... Вара — пётрӗ пуç! Тӗрмерен хӑтӑласси пул-
лас çук...»
Çав самантрах вĕсем патне тата икӗ милиционер
пырса тачӗç.
— Ну, кайрӑмӑр,— терӗ шлекелли, пуҫӗпе çыран
енелле сулса илсе.
«Канлăр каччăсен» ним тумалли те юлмарӑ. Висçен-
шӗ те, сиксе çетреме тытӑннӑскерсем, милици çынни-
семпе пёрле пристань çинчен çыраналла утрӗч.
— Тур çырлах, тур çырлах, мӗн пулич капла, мён-
шӗн тытса кайрӗç ку ачасене? — пӑшӑлтатса илçӗ Мал-
ани.— Каҫхине пӗريسемпе тытӑssa илтӗмӗр терӗç, çа-
вӑншӑн пулиненх... Ай-ай, шалккӑ-/tcp! Мӗн тери лайӑх
ачасемччӗ!..
Илюк Малани çине пӑхрӗ те çав тери телёнчӗ: унӑн
tа çын çӑнӗ юлмӑн, ахаль çуч анис пек хӗп-хёрлӗ пит-
çȁмартисем кён тёслӗ пулса кайнӑ, тутисем те кӑн-кӑ-
вак, чётреҫҫӗ, куҫӗсем кӗс-вӗс çамки çине сиксе тухас пек чарӑлнӑ.
— Эсрелсем мар-и, ара, вӗсем...— терӗ Малани хул-
лен, милицисем качӑсеме хӑвӑрт кӑна машина çине 
лартса илсе кайнине пӑхса.
— Камсем? — ӟйтрӗ Илюк.
— Камсем пултӑр, милицисем! Вӗсем çынна ним 
сӑлтавсӑрах тýtсӑ хупса тӗрмӗре çӗртме пултараҫҫӗ! 
Куҫӑм нихӑчӑн та ан куртӑрчӗ вӗсӗнӗ!
— Тен, ку ачисем çӑнах та айӑпа кӗнӗ?— иккӗлен-
нӗ пекрӗх ӟйтрӗ Илюк.
— Ан лӑпӑртат кирилӗ мара! — ун çыне хаарӑн 
pӑхса илчӗ Малани.— Мӗнле айӑп пулма пултӑрӑр çӑ-
кӑн пек культурнӑй ачасен?
— Пӗри куҫне çыхса лартнӑ...
— Вӑл ниме те пӗлтермӗст! Пӗр-пӗр юлташӗпе хӗр 
пирки т>Typeлешӗ илнӗ пуль-ха. Ун пекки сахал пу-
лӑтӑ-и качӑсем хушшинче? Самӑк-ха эсӗ, ӑнланай-
мастан анӑ!
Илюк тӗкӗх чӗнмерӗ. Кам пёлет, тен, Малани çӑнах 
та тӗрӗссине калать?
Анчач Малани хӑй те çав «культурнӑй» ачасене 
милицисем ним сӑлтавсӑр тýtсӑ кайманнине пӗтӗ ла-
йӑх ӑнланӑх, анӑ пӗтӗм чун-чӗрипе туйнӑ. Темӗкӗр тур-
нӑх çав качӑсем кӗҫӗр, ахалћӗн ма-ха Жорӑн куҫне 
сӗхмалла пулнӑ? Мӗншӗн унӑн пичӗ тӑрмалансӑ пӗт-
нӗ? Мӗн пирki виҫӗшӗ те хӗвел тухӑн-тухманӑх при-
стане персе çитнӗ? Аҫталла пӑрахут мӑларак пулӑт, 
сӑвӑнтӑ кӑятӑр, тӗрӗс? Эппис, вӗсӗм хӑлӑран чӑрах 
тухӑс шӑвӑнма ёмӗттӗннӗ!
Темӗӗсӗ сул хушши вӑрӑсемпе çыхлансӑ пурӑннӑ 
Малани йӑнӑшман: иртнӗ каҫхине «капӑр качӑсем» 
пӗр тӗттӗм урамра виҫӗ хӗрӗ хурахла тапӑнса ҫаратнӑ.
Вӗсӗм хӑйсен тискер ёҫне мӗнле тунине никам та кур-
мӑн, илт démarch, анчач...

...Ҫур ҫӗр иртсен пӗр сехет те вӑтӑр минутра милици 
уйрӑмне сӑп-сӑрӑ çӱҫлӗ, илемлӗ кӗлеткӗллӗ хӗр чупса 
пурса кӗнӗ. Унӑн хитре кӑвӑк кофти икӗ çӗртӗн çурӑл-
са анӑ, сулахӑй аллин пუҫ пӑрнинчен юн сӑрӑннӑ, 
ҫара мӑйӗ çинче те хӗрлӗ йӗр палӑрнӑ. Хӑй иначӗрен 
чупса килнӗ пулмалла — антӑхса ӗѩс пӗк хашкӑнӑ,
ка сывлӑш ҫавӑрса илме те йывӑр пулнӑ. Вӑл ура ҫинче те аран тӑнӑ.

Миллици уйрӑмӗнчи дежурнӑй, хурарак сӑнлӑ, яштака пӑллӗ çамрӑк лейтенант, сӑкна курса часрах сӗтӗл хушшинчен сиксе тухнӑ та, сар çӳслӗ хӗре диван ҫине лартсӑ, графинран шыв ярса панӑ. Хӗр анӑ лӑнкӑрттӑрсӑх ёcce янӑ.

— Мӗн пулнӑ сире, юлташ? — йытнӑ унтӑн лейтенант.

— Çаратрӗcí!...— йывӑррӑн сывласа илнӗ хӗр.

— Хӑҫан? Аҫта? Камсем?

— Вунпилӗк-ҫирӗм минут каялла, Нагорнӑй урам пусламӑшӗнче,— васкаса каласа пама тутӑннӑ хӗр,— виҫӗн тапӑйчӗ... Эпир те виҫӗнчӗ, виҫӗ хӗр-тантӑш. Малтан кинора, кайран ташӑ площадкисӗнче пултӑмӑр, унтӑн перекет касси патӗнчен пӑрӑнса тухса, Нагорнӑй урамӗ тӑрӑх хӑмӑр ӑхӑтӑр инелле устрӑмӑр...

Хӗр калаӑсма пусласанах, тахӑш пўлӗмрен тата икӗ миллици ҫынни тухса анӑ итлеме тутӑннӑ.

— Эпир васкамасӑр, хуллен кӑна юрласа пытӑмӑр, мӗншӗн тесен ыран — ну, хӑль пӑян пулать ёнтӗ,—

— Хӑвӑр ӑҫта ёсете эсир?

— Эпир ёсете пӗрёпӗр-хӑ, Шупашкара Хусанти меди- институтран уйӑх ҫурӑлӑха практикӑна килтӗмӗр, ик эрне ёс пурӑнатпӑр-хӑ кунтӑ.

— Унтӑн мӗн пулчё? — васкатнӑ дежурнӑй.

— Хамӑр пурӑнакан урампа кӑшт кайсассӑнӑх, пӗр пӗчӗк пралукран пирӗн ума сасартӑк виҫӗн тухса тӑчӗ. Виҫӗшӗ те маскӑсем тӑхӑннӑ, сӑмсисемӗ пунтӗсем ёс палӑраҫӗ, авалхи романсӗнчи хурахсем пекех! «Стоп, хитре пикесем!» — терӗ пӗри. Ирёксӗрех чарӑнтӑмӑр. Ман хӗр-тантӑшӗн вӑмӑракӑра тӑ, тӗрӗх ман су- рӑм ѭсне чаксӑ тӑчӗ. Хам тӑ хӑрӑрӑм, тӑхӑннӑ сӑмсисемӗ тӑхӑннӑ, авалхи романсӗнчи хурахсем пекех! «Мораль вуласа ан тӑр, бӑрӑш Giấy, хӑвӑр булӑху, шыв часрах сехетнӗ,
унсӑрӑн сунас ерме пултарать! Кӑшкӑрашма ан шутлӑр тата, вара пушшӗх сывлӑх пӑсӑлать!»— терӗ темле жӑ- рӑлтатакан сасӑпа. Ҫавӑнтах мана сулахай ал тунин- чен сатӑр! ярса тыт砕. Унӑн тусӗсӗм ман юлтӑшсене ѩ- вӑрса тыт砕. Лешсем хирӗcce тӑмӑрӗс те пуллас, кӗрӗш- нӗмӗн пулмарӗ вӗсен, анчӑх вӑпӗ тӑрӑках парӑнмарӑм. «Ірсӗр, выльӑх!» терӗм те, бандит ман сулахай алла пӑрма пушлӑсанах, эп йӑна сылтӑм алӑпа питӗ ӳыта су- тӑлтарса ятӑм. Вара вӑл, киревӗр сӑмӑхсем каласа, мана чыпша ӳкерчӗ те, хӑй ман ӳсine ӳксӗ пӑвма пикен- чӗ. Ман алӑсем ирӗклечӗ, ҫав тери тарӑхса, бандита питӗнчен ҫапма, тӑрмалама тытӑнтӑм, маскине ҫурса антартӑм, ман пурне ун кУсӗнӗ кӗрӗ пуйрӗ пулмалла, анчӑх унчен те пулмарӗ — юлтӑшӗсем чупса пычӗҫ те — алаӑри Ылтӑн сехетӗ тӑпӑлтарса илчӗс, унтан вара пӗр секунд та тытӑнса тӑмӑрӗс, тӗтӗм пралукалла тӑп- сӑк сиксе куҫран ҫухалчӗс... Эп сӗртен тӑрса хӗр-тантыӑсем патне чупса пытӑм, вӗсем ни вилӗ, ни чӗрӗччӗ... «Часрах милицие пӗлтерес, атӑр телефонна шӑнкӑравлӑпӑр!»— терӗм вӗсене, ан- чӑх ҫывӑхра ӑҫта телефон пуррине пӗлмерӗмӗр, ҫавӑн- па та эп сирӗн пата чупрӑм... Хӗр калама чарӑннӑ та, хальхиаче сӗтел ɕинчи гра- финран хӑех шыв ярса ёчсе, ҫав тери кӳреннӗ сасӑпа хушиб кунӑ:

— Ылтӑна та тарӑхмалла-ҫке, юлтӑшзем! Ман аtte Совет Ҫарӗн командирӗ, кадровӑй офицер пуленӑ, Мус- кав патӗнче ҫапӑҫса пуҫне кунӑ. Ылтӑн сехетӗ вӑл вӑр- сӑ пулланас умӗн эп ӳуранас ятарлӑсӑ илнӗ, ун ɕинӗ ман ята ҫыртарнӑ, вӑрса ҝайӑнӑ чуч та аннӗнӗ асӑрхат- тарса хӑвӑрнӑ: пурӑнӑҫра темле Ыывӑр килӗс пулсан та, Светлана сехетӗ ан сут, вӑл ӳуруччӗнӗ усра, тенӗ... Аннӗнӗ чӑнӑх та упрӑса усранӑ ӑна. Анчӑх халь акӑ...— Хӗр сасартӑк пӗчӗк ача пек хурланса макӑрса яНА.— Тӑ- кам шуйттанӗ... хура юнлӑ бандит... ман пурнӑҫри чи ӑхӑлӑ япаланӑ, аттвер ялнӑ пӗртен-пӗр парнене... сутса ёчсе яратӑ...— Лӑпланӑр, юлтӑш... Светлана, ытлӑшши пӑлхӑн- ма кирлӗ мар,— тенӗ ӑна дежурнӑй, ун ɕинӗ кӑмӑллӑн пӑхса.
— Ѓпле пӑлхӑнӑс мар-ха...— Тупӑнать сирӗн сехет, тавӑрса паратпӑр эпир йӑна сире.

7. Л. Агаков.
— Ой, мён тери тав тунӑ пулӑттӑм эпӗ сире уншӑн, лейтенант юлтӑш!..

Дежурнӑй сӗтел ешӗкёнчен хут кӑлӑр-са Светлана халь цӗс каланисенӗ ҫырма ты-тӑнӑ.


— Пурне те мар, анчах ӑхӑмпа цапӑҫ- каннипе пӗтӗ лайӑх астуса юлтӑм,— тӗнӗ хӗр,— эп ӑна çӗр сын хушшинче те тӗрех палласа илме пултаратӑп пулӗ! Унӑн тӑрӑх-ла пичӗ те, курпунта-рах сӑмси те, хулӑн тутисем те куҫ умӗнчӗх. Ун пек нӗрсӗр каччӑ ёмӗрне те курман эпӗ...

— Вӑл мӗнлерех тумланнине та астӑватӑр-и?
— Астӑватӑп.

— Ку питӗ аван.— Офицӗр пӗр хушӑ темле шу- хаӑша кайӑп пӗк пулса ларӑ, унтан каллӗх ыйтнӑ:
— Эсир ирхине пирӗн патӑ килме пултаратӑр-и?
— Пултаратӑп. Кирлӗ пулсан...
— Кирлӗ пулать ҫав. Халӑ эсир киле кайса кӑштах канӑр, ирхине вара, ну, пӗр пиллӗк ҫурӑ—улӑ сехе- сенче эпир сире кунта кӗтетпӗр. Юрать-и?
— Тархасшӑн!
— Эппин, калаҫса татӑлтӑмӑр?
— Тӗп-тӗрӗс... Халлӗке сывӑ пулӑр, эппин.
— Сывӑ пулӑр!

Хӗр тухса кайсаҫах дежурнӑй милици уйрӑмӗн начальникӗ патне телефонпа шӑнкӑравласа, кӗсӗр хулара мӗн пулса иртни ҫинчен каласа кӑтартнӑ. Хӑй каласа
пётерсен, чылайччен итлесе тӑнӑ; вӑхӑтран вӑхӑта çєç:
«Анланатӑп... çапла, çапла...» тӗкелесе илнӗ. Начальник аӑна кӑтартусем пӑнӑ ѓӗнӑ.

...Ирхине ирех, Атӑлӑн анат енчи кӑвӑккӑн курӑнӑкӑн вӑрмансем ӗхӗнчӗн хӗвӗл тин çӗç тухма пуҫланӑ вӑхӑтра, Роза Люксембург урамӗпе висҫӗн утса ӗнӑ: лайӑх костюмсем, шлепкесем тӑхӑнӑнӑ, хитре галстуксем ҫыхнӑ икӗ çӑмӑк арӑцы тата кӗрен плаҫ тӑхӑнӑнӑ сӑп-сӑарӑ çуҫӗлӗ те пысӑк сенкер куҫлӑ хӗр. Арӑцынӗсем аӑна ик енчен хулӗсенчен тытнӑ, хӑйсем пӗрмӑй хавас-
сӑн калаҫнӑ, кула-кула илнӗ.

Атӑл хӗррине çитсен, вӗсем йӑпӑртлӑха чарӑнса пӗрре анаталла, тепре тӑвалла пӑхса илнӗ, унтӑн при-
стань патнӗлӗ анса ӑйнӑ. Ӗнӑ тӗсем пӗр-икӗ хутчен
dебаркадер тавра çӑванӑнӑ, унтӑн çуӑтли хута хӑпарса уткӑланӑса çуремӗ тӗтӑнӑ.

Ҫак çӑмӑк ҫынсем — иккӗшӗ те мӗлицӗ лӗйтӗнан-
чӗсем, хӗрӗ — кӗҫӗр ылтӑн сӗхӗтсӗр тӑрса юлнӑ Хусӑн студентки пулнӑ. Аякран пӑхсан, ڗу арӑцынӗсем ҫак сӑр
cуҫӗлӗ хӗр юратса пӑрахӑнӑ «кӑвалерсем» пӗк курӑнӑнӑ, вӗсене никам те мӗлицӗре єҫлӗкеңсем тӗсе шутлама
пултарайман.

Палуба тӑрӑх ик-виҫ минут пек çуҫӗкелӗсен, вӗсем аялти мостки тӗлӗнчӗ чарӑнса тӑрса çыран çинчен пӗр
cамантлӑх та ƙуҫ илмӗн. Лӗйтӗнантсемте пӗрле сӑр суҫ-
лӗ студентка та пристань çинелӗ пӗрикӑн кашни çын-
на сӑнӑса, çӗрле хӑйне çӑратаканӑ шӑранӑ...

Ҫасӑх хӗвӗл тухса Атӑл çине ылтӑн тӗс ўкнӗ, при-
стань таврашӗнӗ халӑх ӳшлӑнӑсӑ калӗ-малӗ кӗмма
tӑйӑнӑнӑ, халӑх хушшинче уйрӑм çынсеме палланӑш-
кӑн кансӗр пулнӑ, çавӑнӑ та лӗйтӗнантсем студенткӑ-
на çырана тухма чӗннӗ, Ӗнӑ тавра вӗсем мостки вӗчне
ҫырана карлӑк çине тӑйӑнса тӑнӑ. Нӑмӑй çынсем یرӑн
вӗсем тӗлӗпӗ, мӗншӗн тӗсен кӗҫӗх туран та, анаҭӑн та
пӑрахутсем килмӗлӗ пулнӑ, анчӑх мӗлицисем «кирлӗ
ҫынсем» курӑнмӑн. Паллах ѓӗнтӗ, çав «кирлӗ çынсем»
пристань çине пӗмӑсан та пултарӑнӑ — çӗрле çӑрататӑх
хуҫҫӑн вӑрӑ тем шухӑш тытӑтӑ, тем тӑвӑтӑ, тӑста кӑ-
ять — аҫтан пӗлетӗн аӑна? Мӗлицӗ çыннӗсем кӗҫӗр сту-
денткӑсеме çӑрататӑ хурахсене єнсӑрӑнӑ тӗл пулласа
шансы ко килнеш кунта, менешен тесен ывамашкал «телеўле таллпулусем» пёрре кана мар пулнӑ.  
...Сасартак студентка ӑйайненч йылтым енчӗ тӑрӑкан лейтената ӑхлӑнчӗн тьйте тывӑ Йӑптӑртанӑ.  
— Пӑхӑр! — пӑшӑлтатса илӗ вӑл.  
Вӗсен тӗлӗпе пӗр куҫне марлӑпа ҫынӑ нимӗс пиншаклӑ лутrparrӑх йӗкӗт ӳртсӗ пулнӑ. Вӑл ҫара пуҫӑн ӑхлӑн пулнӑ, аллисене пиншак кӗсйисӗнӗ чикнӗ, шӑнса кайнӑ ҫын пек купрунӗн кӑлӑрнӑ, хӑй ӗрелле пӑхӑр.  
— Йӑнӑшмасӑтӑр-и? — шӑлӑн ыйtnӑ лейтенант.  
— Џук, Йӑнӑшмасӑтӑп! — тенӗ студента ҫирӗп-пӗн.  
— Ҫавах вӑл, ӗцавах!  
Вӗсен вара куҫне ҫынӑ нимӗ пӗр ӑхлӑн чӑкӑн ӑхӑрлӑн иккӗмӗш хутнӑ пӗр куҫне ӑхлӑн пулнӑ, аллисене пиншак кӗсйисӗнӗ чикнӗ, шӑнса кайнӑ ҫын пек купрунӗн кӑлӑрнӑ, хӑй ӗрелле пӑхӑр.  
— Йӑнӑшмасӑтӑр-и? — шӑлӑн ыйtnӑ лейтенант.  
— Џук, Йӑнӑшмасӑтӑп! — тенӗ студента ҫирӗп-пӗн.  
— Ҫавах вӑл, ӗцавах!  
Вӗсен вара куҫне ҫынӑ нимӗ пӗр ӑхлӑн чӑкӑн ӑхӑрлӑн иккӗмӗш хутнӑ пӗр куҫне ӑхлӑн пулнӑ, аллисене пиншак кӗсйисӗнӗ чикнӗ, шӑнса кайнӑ ҫын пек купрунӗн кӑлӑрнӑ, хӑй ӗрелле пӑхӑр.  
— Йӑнӑшмасӑтӑр-и? — шӑлӑн ыйtnӑ лейтенант.  
— Џук, Йӑнӑшмасӑтӑп! — тенӗ студента ҫирӗп-пӗн.  
— Ҫавах вӑл, ӗцавах!  
Вӗсен вара куҫне ҫынӑ нимӗ пӗр ӑхлӑн чӑкӑн ӑхӑрлӑн иккӗмӗш хутнӑ пӗр куҫне ӑхлӑн пулнӑ, аллисене пиншак кӗсйисӗнӗ чикнӗ, шӑнса кайнӑ ҫын пек купрунӗн кӑлӑрнӑ, хӑй ӗрелле пӑхӑр.  
— Йӑнӑшмасӑтӑр-и? — шӑлӑн ыйtnӑ лейтенант.  
— Џук, Йӑнӑшмасӑтӑп! — тенӗ студента ҫирӗп-пӗн.  
— Ҫавах вӑл, ӗцавах!  
Вӗсен вара куҫне ҫынӑ нимӗ пӗр ӑхлӑн чӑкӑн ӑхӑрлӑн иккӗмӗш хутнӑ пӗр куҫне ӑхлӑн пулнӑ, аллисене пиншак кӗсйисӗнӗ чикнӗ, шӑнса кайнӑ ҫын пек купрунӗн кӑлӑрнӑ, хӑй ӗрелле пӑхӑр.  
— Йӑнӑшмасӑтӑр-и? — шӑлӑн ыйtnӑ лейтенант.  
— Џук, Йӑнӑшмасӑтӑп! — тенӗ студента ҫирӗп-пӗн.  
— Ҫавах вӑл, ӗцавах!
менех трап тӑрах хӗсӗнкелесе иртрӗц те, пӑрахут хӑри еннелле кайса, чӑматанӗсене темле пысӑк ещӗксем хыҫне лартрӗц.

— Ухх! — тарӑннӑн сывласа ячӗ Малани, тарлӑнӑ питне-куҫне тутӑр вӗҫӗпе шӑлса.— Кӗриччен кӗрессӗн туйӑнмарӗ...

— Ма? — тӗлӗнрех пӑхрӗ ун ҫине Илюк.— Ара, эс билет илтӗн-иҫ, билетлисене пурне те лартааҫӗ пулӗ?
— Халӑхӗ ытла нумай та... Хӗстерсӗ вӗлӗрӗс-и, мостки ҫинчен шыва тӗксе ӑкӗрӗс-и... Тем те пулма пултарать кун пек сӗрте, хӑрарӑм.

Каллех суйӗрӑ Малани Илюка. Унӑн мар хӑранӑ вӑл. Унӑн чӑматанӗсенче йӑлтах вӑрлӑнӑ япаласем пулӑн-ӗс-ӗхӑ, цӑвӑнпа та леш «кӑпӑр качӑсӗнӗ» милици ҫыннисем илсе кайӑн чух Маланин кӗҫ-вӗҫ ӑййнӗ ярса тӗтӑсӑн чунӗ юлман. Цӑвӑнпа питӗ вӑсакӑн вӑл, цӑвӑнпа пӗрмай — вӑрӑсен яланхи йӑлипе — унӑн-кунӑн пӑхнӑ, таврара мӗн пулса иртнине пӗтӗмпех курнӑ. Цав вӑхӑтра хӑйӗшӗн хӑрушлӑх пуррӑнӗ кӑшт сисӗ пулӑсӑнӑнӑн, вӑл вӑмӑнан кӗтӗнӗ Илюка пӗр-ӗшӗнӗнӗ тӑртса хӑварса, хӑй яяккалла тапса сикиӗ пулӗччӗ, вӑрлӑнӑ япаласемпе лекӗ Илюка кӑйран хӑтӗ те мӗн тучӑр, мӗн хӗрхенмӗлли пур-ӑх Атӑл хӗррингӗн тӗл пулӑнӑ ют ачана?

Анчах ун пек-кун пекки нимӗн те пулмарӗ. Малани никам та тытмаркӑ, Илюк пулӑшнипе пӑрахут ҫине чиперех кӗрӗс вырнаҫрӗ вӑл. Часах акӑ пӑрахут пӗрпе, иккӗ, виҫҫӗ шӑхӑрать те тӑрӑнса ӑкӑтӗ, вара ним хӑрамалли те пулмасть унӑн...

Вӑл чӑматан ҫине ларса хӑвӑрӑ ӑйӑна пир האדם чӗртсе ячӗ, унтӑн, кӑшт лӑплӑнӑ пӗк пулсан, хӑй умӗнче тӑрӑкан Илюка ӑс пама тытӑнчӗ:

— Асту ёнтӗ, ачӑм, килтех лар, ниҫта та ан тух. Хӑвӑх куртӑн вӗт — епле тытӑ-тыта кӑяҫӗ. Эсӗ те ӑв ачасӗм пекех лекӗмӗ пуллӑратӑн. Хӑвӑх милициӗм шӑхӑринӗ ан мӑн,—ҫын вӗлӗрӗшӗн нӗхӑн та ӑкаҫармаҫ-ҫӗ, пӗлсех тӑр ӑѡӑн. Анчач мӑнӑн сӑн пурӑнӑнӑн сӑм-ӑрӑкӑх пӗтӗрсӗ хурӑс кӑлмӗст, хӑмӑн ача пекех хӗрхенӗтӗн сӑна, хӑм патра та цӑвӑн пиркиӗх усратӑп...

Ҫак самантра пӑрахут хӑлхана ҫурса ямалла кӑш-ӑрӑктса ячӗ.

— Ну, хӑл хӑй ёнтӗ,— терӗ Малани, ура ҫине тӑрса.— Хулана ан тух, кунтӑн шыв хӗррипе кайса леш
вӑрӑм пусма тӑрӑх хӑпар. Усал куҫ тӗлне пуласран тур хӑтартӑрах сана. Эп каланӑ вербовщиксемӗр пусӗн киле никама та ан кӗрт, вӗсем ӑҫтан пырса шаккӑссине астӑватӑн пуль?
— Астӑватӑп...
— Қай, эппин. Тӳрӗх киле чуп!
— Эсӗ ху хӑҫан таврӑнатӑн?
— Каларӑм-ҫке, нумай тӑмӑстӑп, ик-виҫ кунтан ытла иртмӗ...

Пӑрахут тата тепӗр хут кӑшкӑртрӗ. Кӑйакансене яҫатма ыҫнӑ йытти ҫынсемпе пӗрле Илюк вӑсакасaxe сырана тухрӗ те, Малани хушнӑ пек, ниҫталла пӑрӑнмӑсӑрах ун килнелле утӗ. Ҫиле љӗтсен вара калинккене шӑл енчен тӗкӗлӗрӗ, ҫенӗк алаӑкне урлуҫӑинӗ питӗрчӗ тӗ тӳрӗх кӑмака ҫумӗнчи ҫӗтӗк диван пӗкки ҫине месерле выртӗ. Темшӗн-ҫке, хӑй ҫав тери ӳвӑннӑ пек туйӑйчӗ ёна.

Пӗр сехет ҝаялла пристань ҫинче «кӑпӑр каччаӗсӗнӗ» милициисем тӳтӗнине курни унӑн пӗтӗм чун-чӗрине хускатӗр, калама ҫук пӑлхатӑсӑ ячӗ.

Тем тешӗн те, ҫав йӗкӗтсеме милици ахальтен арест-лемен ѓӗнӗ, темсӗр тунӑх вӗсем, пысӑк ӑйӑла кӗнӗ! Малани вӗсӗнӗ хӑтӗлӗсе калаҫрӗ пулин те, Илюк уӑнӑн сӑмакӗсӗнӗ ӗненсӗх каймарӑ. Каллӗх ёна ҫав йӗкӗтсеме пӗр ҝӑхӑхине Малани патне шӑвлӑн пурса кӗнӗ, хӑйӗсем Сӗнтӗрӑрӑрӳнче вӗсӗ тӑлӑк ларса туххи ҫинчӗн темле килӗшӳсӗнӗ вӑрӑнӑлӑ калаҫни, Малани пӗр вӑвӑч тӗрлӗ сехетсем ӑтӑртни, унтӑн вӗрӗх ӗрӗсе картла вӑсӑма тӴтӑнни аса килӗ. Ун чухнӗх килӗшмерӗч вӗсӗм Илюка. Пӑйӑн акӑ аӑ епле пулса тухрӗ тата...

Чӑнах та, мӗскӗр тунӑ-ши-ха вӑл ӑмӑрӑксем, мӗн-шӗн ылӗс ӑйӗрӗч вӗсӗнӗ? Унтӑн сисмесӗрех вӑл хӑй ҫинчӗн шухӑшлӑма тӴтӑнчӗ. Хӑҫанчӗн tӑсӑлӗ уӑн ҫӑкӑн пек вӑртӑн пурнӑҫ? Тӗрӗссӗп вӑл хӑй ӗрӗсеме лӗрӑн пӗкӗх пурӑнӑт, пӑшӑлӑлӑ хurarӑ кӑнӑ ҫук ун тавӑрӑшӗн предпри. Ниҫта ан тух, ниksamан ан куран... Ҫил хӑҫи Малани пӑйӑн та хӑйтарсах хӑйарчӗ: «Хӑвӑн милициисем шыранине ан мӑй... ҫын вӗлӗрнӗшӗн нихӑсан та каҫармаҫҫӗ...» Епле пурӑнмалла капла? Юрать-ха, хӑллӗхӗ аӑнӑ ҫак Малани усрӑт, ҫiterated-ӗҫтерет, анчӑх та ялан ун пӑтӗнчӗ пурӑнӑймастӑн вӗт-ха, Илюкшӑн пулсан Малани ниksam та мар, ҭу ҫын кӑнӑ! Мӗн ҫуҭӑп усрӑтӑр вӑл? Мӗн усси ӑнӑ Илюкрах? Ҫук, ҫук... Мӗн те пулин шу-
хӑшласа тупасах пулать. Юрамасть кун пек пурӑнса... Юрамасты!

Илюк пуҫне каллех (миҫемӗш хут ёнтӗ!) милиционе кайса хӑйне мӗн-мӗн пулни çинчен пӗтӗмӀех каласа па- рас шухӑш пырса кӗнӗ. Ак халех тӑрса тухас, Малани пӳртне-çуртне питӗрӗс те, урамра тӗл пулнӑ пӗр-пӗр милиционер патне хӑюллӑн пырса, юна тӑрех калас:

— Милиционер юлташ, эпӗ — пысӑк айӑпа кӗнӗ çын, илсе кайӑр мана хӑвӑр начальниксем патне...

Илюк куҫӗсене хупса вӑрахчен ним хускалмасӑр выртать, тӗлӑрсе кайӑн пӗк пулать, анчах хӑй уҫҫӑнах курать: акӑ, вӑл урӑм вӑрринче тӑрақан милиционера çапла каласа пачӗ, лӗшӗ малтан ун çине тӗлӗнӗрех пӑх- рӗ, унтӑн, хӑй умӗнӗч преступник тӑнине тавӑсӑрса ил- сӗ, ñӑвӑр-янӑвӑн кӑбӑрӗнӗн пистолет кӑлӑрӑн те: «Ут ман хӑсӑн!* терӗ хӑярӑн...

Вӗсем урӑм вӑрринче пы- раҫӗ, Илюк — малта, милиционер ун хӑсӑн, хӑй пис- толӗчӗпе Илюка çурӑмӗнӗн тӗллӗнӗ. Урӑмри пӗтӗм хӑ- лӑх вӗсӗм çине тӗлӗнӗ пӑхса юlatable... Мӗнле преступле- ни тунӑ-ши ку ача? Ах, путсӗр, çӑмӑклах милици ал- лине лекнӗ вӗт-ха!..

Сасартӑк халӑх хушшинчен хӑйсен ялӗнчи Хура Хветле сиксе тухӗ, чыышкипе юناسӑ кӑшкӑрма ты- тӑнчӗ:

— Аха-а, каттӑршни, тинех лӗкрӗн-и?.. Питӗ лайӑх- ха ку, шутсӑр лайӑх! Аннӳ те тахҫанах тӗрмӗре пӑнтӑ- хӑтӑ, хӑй ак сана тӑ ӑклатнӑ! Ҫав кирлӗ сире, ҫавӑ чух! Тинех сире ман ылхан пырса çитрӗ! Тура курать вӑл, кура-ату!..

Милиционе çитсен юна тӑрех тӗтӗм пӗлӗме тӗртӗс кӗртӗрӗ тӗл енчен шӑнкӑр-шӑнкӑр питӗрӗс илчӗ.

— Сакӑр çул ларатӑн çакӑнта, хош-нешот, сакӑр çул хушши стенасӗнчи кирпӗчӗсене шутлатӑн!— тӗрӗ пӗри, çасси çӗтсе ларнӑскер.

курса тӑчӗ вӗт-ха, свидетель пулатӑп, терӗ. Вӑл ёнтӗ, Илюка пусӗпех пӗтерсе хурасшӑнскер, пулманнин те пулнӑ тесе калама пултарать...

Илюк хӑрапине тӑрук вӑранса кайдӗ те вӑшт! тӑрса ларчӗ. Џамки йӗп-йӗпе, чӗрӗ сиксе тухас пек тапать, сывлама йывӑр.

— Бӑт, мур тӗлӗкӗ! Курӑнать те ћав пур кирлӗ-кирлӗ мар...

Унтан вӑл чылай хушӑа љӗрелле пӑхса ларчӗ. Пусӗнче унӑн малтанхи шуӑшсемех. Милицине кайсан лайӑх пулать-шӗ е каймасан авантарах?.. Паллах, ёна унта тывӗх хуӑпӑшӗ, кайран суд тӑваӑшӗ... «Ҫын вёлernoшӗн нихӑн та кӑсаԥмаӑшӗ!..» — каллех Малани сӑмӑхӗ аса килчӑ ёна. Капла пурӑнса та ыррине кӗтсе илме ӗч. Тӗрминче те ларас килмест, пусӗпех пӗтес пулать унта...

Иҫта та каймарӗ Илюк. Малани хушса хӑварнӑ пек, вӑл таврӑниччен килтех ларма шут турӗ. Џакӑ вӑра унӑн пурӑнӑшӗнче тата тепӗр йӑнӑш пулчӗ, мӗншӗн тесен...

Анчах мӗншӗнне кайрахпа калӑпӑр.

13

Виҫӗ талӑка яхӑн Илюк пӗр-пӗччен, читлӗхе хупса хунӑ кайӑк пек пурӑнчӗ. Малтанхи кунӗнче вӑл ним тума, ниҫта кайса кӗме пӗлмерӗ. Юратӑ-ха, иккӗмӗш кунӗнче, ҫӗрӗкӑрӑннӑ кунӗнче, ӑнсӑртран, ҫӗрӗкӑрӑннӑ кунӗнче пӗлмерӗ. Вёсенчӗн нӗрӗ саккӑрмӗш класс вӑллӑ кӑлӑрӑ вӗрӑслӑ «Тӑван литература» имӗш. Чӑн та, кӗнекен малтанхи страницисем те, кайрисем те ҫук (вӗсенӗ Малани Атӑл хӗрринче кукӑр ӗн манса кайрӗ, ун куҫӗ умӗнче хӑй вуланӑ Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь произведенийӗсен геройӗсем ҫӗҫ пулчӗҫ. Вӗсенӗ пӗрле савӑнчӗ вӑл, вӗсенӗ пӗрле хӑй вуланӑ Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь произведенийӗсен геройӗсем ҫӗҫ пулчӗҫ. Вӗсенӗ пӗрле савӑнчӗ вӑл, вӗсенӗ пӗрле хӑй вуланӑ Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь произведенийӗсен геройӗсем ҫӗҫ пулчӗҫ. Вӗсенӗ пӗрле савӑнчӗ вӑл, вӗсенӗ пӗрле хӑй вуланӑ Фонвизин, Пушкин, Лермонтов, Гоголь произведенийӗсен геройӗсем ҫӗҫ пулчӗҫ. Вӗсенӗ пӗрле савӑнчӗ вӑл, вӗсенӗ пӗрле хӑй вуланӑ Фонvizin, Pушкин, Лермонтов, Гоголь произведенийӗсен геройӗсем ҫӗҫ пулчӗҫ.
малти чӱречерен шӑкӑр-шӑкӑр-шӑкӑр тутарчӗч. Яла­нӑх сисӳмлӗ șывӑраракан Илюк șакна șийёнчӗк илтӗр.
— Ак хайхисем șитрӗс,— терӗ вӑл хӑй ӑшӗнче, Ма­лани каласа хӑварнисене астуса. Ҫапах та тӱрӗх алӑк уҫма каймарӗ, чӱрече патне пырса ӱйтӗ:
— Кӑм унта?
— Ӯç, эпир — вербовщиксем,— илтӗнчӗ ӑна хирӗч хуллен калани.
— Халех...
Пӱрте икӗ арҫын кӗрӗ тӑчӗч. Пӗри тӱрӗх șутӑ șут­са ячӗ. Килнӗ шӳнсем иккӗшӗ те хӑйсен сухалӗсенье чы­лайранпа хырман пулмалла, пичӗ-күçӗсем темле ха­ярӑн куранаç்சӗ. Кивӗрех кӗпкисене șамкисем șинех пусса лартнӑ, пӗри ӑвӑк плашпа, терӗ фуфайкӑпа. Пӗри лутрахаш, хулӑн туталлӑ, сарлаха питлӗ, самӑр, терӗ șӳллӗрех те лаша евӗрлӗрех — пичӗ ӑндӑр та тӑ­рӑхла.
— Пӗчченех. Ӯл хуҫи хӑйӗн мӑнапӑшӗ патне кайса килетӗп, терӗ. Тӑватӑмкун эп ӑна пӑрахут șине хамах лартса ятӑм.
— Час таврӑнать-и?
— Ҥумай тӑмӑстӑп, терӗ...
Арҫынсем, тӑван килне килсе кӗнӗ пекех, аллисен­чи чӑматашӗсенье уравне лартрӗс, хывӑнчӗс, пӗри, șул­лӗреххи, сӑвӑнтӑх șансисене тавӑрса șенӗке тухрӗ — пит șума шут тӱтӗр шунма пулмалла. Анчӑх самантрах унӑн кӑмӑлсӑр сасси илтӗнсе кайрӗ:
— Эй, упӑте șури, эсӗ мӗн, шыв ёчмесӗрех пурӑна­тӑн-им? Ниста пӗр тумлӑм шыв șук санӑн!
— Кил хуҫи мӑна ниста та тухма хушман та...— те­рӗ Илюк.
— Халех колонкӑна чуп, сиккӰпе!
«Колонкӑна» тенӗ сӑмана Ӯлюк ӑнланаймарӗ, șавӑнта та пӗр хушӑ ним тума пӗлмесӗр, унӑн-кунӑн пӑх­каласа тӑчӑ.
— Мӗн эс, тӑнран тухнӑ сурӑх пек пуҫна пӑркаласа тӑратӑн тата? Чуп часрах! — терӗ лутри, алӑк șинелле кӑтартса.
— Аҫта чупмалла? — хӑрӑма пуҫларӗ Илюк.
— Аҫта пулҭӑр? Шыв патне! Ай, хӑвӑн кашкӑрсем тытса șисӗрӗн хӑрӑтаӰн-и?
— Су-ук, хаармстап...
Илюк йайлап-япап витре ййтреп те урама сиксе тухреп. Сырма тёпепе тасалакан урамра, сапа сулцаллэ ман йыввясем айёнче питё тётём иккен, сута сёртен тухнав кыччан пушшеш нимён те куртнамасть. Чанах та хармаалла...

Куёсем тёттєме каштах ханахчар те, вал хапха юпи çумне сёвенсе тачё. Халь цец килсє кэће щынсем хайпе турех хар-хар калацма тытаннин ана сав тери килешмерэ, палхатасах яче. Пёри турех упьте сурї терэ, тэпри танран тухнав сурахпа танлавтарчэ... Мёншён? Кил хуц Малани те сывах щын мар, анчат вал Илюка пёрре те ун пек-кун пек каласа кўрентермен-ха... Мёнле усал щынсем вара вёнем? Малани каланнав тӑрах, хайсем тёрлэ выраңсене ёцлеме яма щынсем пухса ѣрещчэ. Щав щынсемпе те щаван пекех ним ѣёркесёр калацасчё-ши вёсем?

Илюк ассӑн сывласа илчё те сётёк тротуар тӑрах тавалла, водопровод- колонки патнелле утрє. Анчат шыв ёcca таврашсан та лешсем унпа кӑмӑллӑн калацмарёч.

— Ну, ачамккӑ, мещёлти иккен ёсё, сана вилём щырама цец ярас пулать! Сан аннӑ те ялти чи кахал ѣрарям пуль ёнтё, ахаллён ёсё варт-вартах щавранкаланав пулаттан! — терь лутри.— Е вӑл сана йтла сахал хёнеж-и?

Хайён амашне щаван пек тиркени Илюк чёринех пырса тиврё, унӑн щавантах: «Усалла ан асӑннав пултӑр ман аннене, вӑл ун пек мар, колхозра чи костар щынсенчен пӗри!» тӗсе каласси килчё, анча нимён те шарламарӗ, туссе ирттёрчӗ, тутисене пӑчӑртарӗ те кӑмака хыцне кёрсе вуртрӗ.

Халь ёна хӑй ѣак щынсене каштах палланӑ пек, вӗсене таста курнав пек туйӑњма пушларӗ. Анчат ѣстта кураннӑ-ши, хӑжан?..

Илюк ѱине тӑрсах аса илме тӑрӑшрӗ. Ялта щунче курма пултарайман вӗсене, ку — паллӑ, хулана килсё цӗц курнав ёнтё... Вӑрахчэн шухӑшласа вуртнав кычсян, ун умне темле тётре витёр куранакан картинӑ тухсӑ тӑма пушларӗ: ѱак пуртре, ёрремӗш хут килсе кёнӗ каҫ, темле щынсем вайлӑ ѣскӗ турӗч, хӑрушла юрларӗч, сикрӗч...

Ҫапла, ҫапла, щаван щунче асӑрхаса юлӑн Илюк ку
сынсене. Унтанпа курман. Питё килешүсёр сынсем иккен вёсем!

Ирхине сак сёрлехи ханасем нумай сывӑрчӗ, ёнер питё ӑвӑнса килнӗ пулмалла. Вёсем тӑриччен Илюк электроплитка çинче чей ашӑтрӗ те хытса кайнӑ сӑкӑра ра стакан ашӗнче Ыёпеткелесе, «подушкипе» сыртса çирӗ, унтан ёнерхи пекех кӗнеке тытса, каллех чурече умне ларчӗ.

«Пёреххут, Малани часрах тавранӑтӑрччӗ...» — шу-хӑшларӗ вӑл, кил хуҫи вы犴хӗ çинче сывӑракан сынсем çине пӑхса. Лутраххи, месерле выртнӑскер, питӗ хытӑ харлаттарать, сӑкӑ вара Илюка тӑрукӑх «Матви пи-чечшӗ» аса иltreчӗ,— лӗщӗ те шӑп çавӑн пек лакӑр-таттарса сывӑрчӗ...

Вунӑ сехет çитеспе ют сынсем иккӗшӗ те пӗр харӑ-сах вӑранчӗҫ. Лутри тўрех Илюка чӗнсе илӗче.
— Итле-ха, ачамккӑ, çӑмламалли мӗн пур санӑн?
— Мӗн?— Ынланаймарӗ Илюк.
— Çимелли мӗн пур, тетӗң! Сӑвна та çухлаймӑстӑн пулать? Кӑнхине эпир выҫах выртӑмӑр.
— Çимелли... нимех те çук сӑв. Кил хуҫи мана ик сӑкӑр парса хӑварчӗ те, вӑл пӗтнӗпе пӗрех ёнтӗ,— тӗрӗссине каларӗ Илюк.

— Апла пулсан, халех магазина чуп! — Лутра ар-ҫын, çӑмлӑ урисене кравать çинчен усса, пукан хуҫён-чен сӑкса ӑянӑ пиншак кӗсйинчен пӗр ӑвӑс çӗр тӗнкёлӗх укӑсем туртса кӑлачӗ.— Нимрен малтан, эҫӗ пире вӑл-ли пӗр виҫӗ батон илӗс килетӗн. Батон мӗнне пӗлӗтӗн-ӗ? Ак сӑкӑн пек тӑрӑхла шурӑ булӑксӗм вёсем...
— Хури те кирлӗ,— терӗ ун юлташӗ, выӑран çинче тутлан кӑрӑнса илӗс.
— Тӗрӗс, пӗр хура сӑкӑр илетӗн... Унтан илетӗн пӗр кило кӑлпасси, икӗ банка консервӑ — пулӑ консерви, судак пулать-ӗ унта, сазан-ӗ, лосось-ӗ,— пурӗпӗр.
— Сур литр,— хушса каларӗ çӑлла.
— Ӗӑна та илетӗн, анчӑх асту, московски тенине туп.
— Пасара кӗрсе çӗнӗ хӑяр илӗс тух пӗр кило. Щур-ла пусан, ӑнӑ та ил. Вара çитет те пулӗ.

Илюк нимӗн те чёнемӗрӗ... Сак сынсем ӑнӑ çимелли-ӗсмеллисем илме ярасси çинчен çӑвар уссанах вӑл хӑрӑсӑ пкрӗ те ним кӑлама аптраса тӑчӗ. Унӑн ниҫта та тухса çуреме юраман вӗт-ха, вӑл хӑйне милицисем ть-
тасран пытанса пурӑннӑ, ун пирки âна кил хуҫи Мала­
ни те хытӑрсах каласа хӑварчӗ, анчах кусем âка âна 
temтепӗр илме кӑларса яраçчӗ, унӑн магазинсеме те, 
пасара те свет пулать... Такам та курма пултарать âна 
сӑвӑн пек çӳренӗ чухран! Курӑщӗ те — алӑран кап! ярса 
тытаçчӗ:
— Аха-а, тинех тупрӑмӑр-и сана!..
Мӗн каласа, мӗнле сӑлтав тупса хӑтӑлас ку хурлӑх-
ран? Аҫтан мурӗнчӗн килсе тухрӗч пуль ку çынсым, вӗ-
семшӗнӗх пӗтмӗ тӳр килет ёнтӗ халл!..
Ҫакӑн пек хӑвӑрт-хӑвӑрт шухӑшласа тӑчӗ те Илюк 
лешӗ, сарӑ лутра çынни, «заказсем» пӑнӑ вӑхӑтра, 
хӑйӗн чут çӗç куҫҫулӗсем пӗрхӗнсе каятчӗ.
— Ну, ёнлӑнӗн-и? — тӗпӗр хут çасине хытарса 
ййтрӗ лутри, Илюк çине шӑтарасла пӑхса.— 
Манмас-
тӑн-и мӗн-мӗн илмӗллинӗ? Е, манаран, çамку çине 
çырса каятӑн?
Илюк каллӗх чӗнмерӗ. Ку вара леш çынна тарӑх-
tармӑх пӑçлӑрӗ.
— Мӗн тунката пек тӑратӑн тата? Чӗлхӑйне ёйӗкӗх-
ресем кӑшласа кайман пулӗ-ӗкӗ кӗчӗр?
— Эп... каймастӑн,— тӗрӗ Илюк вӑрахчен чӗнме-
сӗр тӑнӑ хӑрӑн.
— Мӗншӗн каймастӑн? — сиксе тӑрса ларчӗ çӳл-
ли.— Хӑвӑна те çитӗретпӗр, ухмах!
— Мана кил хуҫи ниҫтӑ та тухма хушман...
— Тата тепӗр хут ухмах! Вӑл сана килте никам та 
сӑк çуч тухма хушман, килне çаратасран хӑранӑ пуль-
ха, анчах ñпир кунта çучнев мӗн хӑрамалли пур?
— Пурпӗрех... Хӑвӑрхӑй кайса килӗр хӑшӗ те пулин.
— Ан лӑпӑртат! Êпир шутсӑр ӳвӑннӑ, ӑнер алӑ 
схӑрӑм ытла çурран утнипе пирӗн уrasем шӗсӗ тухнӑ, 
пӗлетӗн-и? Акӑ, пӑх-ха ӗсӗ! — Çӳлли сылтӑм урине 
ҫӗклӗ те Илюк пичӗ палӑх те сӑкхӗр хӑрӑнӑ пул?
— Ан лӑпӑртат! Эпир шутсӑр ӳвӑннӑ, ӑнер алӑ 
схӑрӑм ытла çурран утнипе пирӗн уrasем шӗсӗ тухнӑ, 
пӗлетӗн-и? Акӑ, пӑх-ха ӗсӗ! — Çӳлли сылтӑм урине 
ҫӗклӗ те Илюк пичӗ палӑх те сӑкхӗр хӑрӑнӑ пул?
— Пурпӗрех... Хӑвӑрхӑй кайса килӗр хӑшӗ те пулин.
— Ёнлӑнӗн-и? Эпир шутсӑр ӳвӑннӑ, ӑнер алӑ 
схӑрӑм ытла çурран утнипе пирӗн уrasем шӗсӗ тухнӑ, 
пӗлетӗн-и? Акӑ, пӑх-ха ӗсӗ! — Çӳлли сылтӑм урине 
ҫӗклӗ те Илюк пичӗ палӑх те сӑкхӗр хӑрӑнӑ пул?
— Пурпӗрех... Хӑвӑрхӑй кайса килӗр хӑшӗ те пулин.
— Ёнлӑнӗн-и? Эпир шутсӑр ӳвӑннӑ, ӑнер алӑ 
схӑрӑм ытла çурран утнипе пирӗн уrasем шӗсӗ тухнӑ, 
пӗлетӗн-и? Акӑ, пӑх-ха ӗсӗ! — Çӳлли сылтӑм урине 
ҫӗклӗ те Илюк пичӗ палӑх те сӑкхӗр хӑрӑнӑ пул?
Лутра сынни сав вӑхӑтра вырӑн ҫинчен сйксе анчӗ, цӗнӗкре темле кивӗ карҫинкка тупрӗ, ун тӗпне хаҫат сарчӗ те Илюк тӳттарчӗ:
— Мӗн илнисене пӗтӗмпех ҫакӑнта тултаратӑй...— Хӑй тата Илюка ҫурӑмӗнчен лӑпкаса илнӗ пек турӗ:— Выҫтарса ан вӗлӗр ӗнтӗ пирӗ, шӑнкӑрч, кайса кил часрах... Астуса юлтӑн-и мӗн-мӗн илмеллинӗ?
— Астурӑм,— терӗ Илюк.
— Ну, хӑвӑртарх, эппин! Ачи матащ курӑнать-ха эсӗ, наччас ҫапрӑнса килетӗн пуль, тетӗп...
Анчӑх Илюк тухса кайсан вӑл сурсах вӑрӗма тытӑнчӗ:
— Тьфу, шуйттан чӗппи, итлесшӗн те мар-ха! Тата кӑшт кутӑнланса тӑнӑ пулсанах ҫутӑлтарса яртӑмчӑ, тупата!
— Тивес мар,— терӗ йӑна хирӗч ҫулли,— кирлӗ кунта кирлӗ пулать-ха вӑл. Малашка йӑна мӗншӗн усранине пӗлетӗн пуль?
— Пӗтӗмпех пӗлетӗп. Йӑна мӗнле улталаса пурӑнни те пӗлетӗп.
— Йӑвӑнна та вӑл шӗпӗне пирӗн хамӑртӑн ютшӑнтармалла мар, хамӑра Ӄтлӑрак хӑнӑхтарса пымалла.
Вулакансем тавӗрса илӗчӗ те пуль: сӑк сынсен вӗсем Маланипе туслӑ пурӑнӑ вӑрӑ-рецидивистсем, лӗш «kapӑр качӑсене» хурахла пурӑнӑца пурӑнма вӗрент-нӗскерсем пулнӑ. Лутрааххи — Матрос, ҫуллӗреххи — Артист. Юлашки эрнесенче вӗсем тӑстӑ урӑх вырӑнсенче ҫуренӗ те хӑй Малани патне «канман» таврӑнӑ. Вӑрӑ хутӑ хӑҫан та ԝиклешӗс, яланах тискер кайӑк пӗк асӑрханса пурӑнать, вӑл сынсен кӗсӗ умӗнӗче сахалтарх пулма тӑрӑшӑ, євӑн пиркиех ӗнтӗ сӑв икӗ вӑрӑ хӑйсе вӑлли ҫимелли-ӗҫмели илме те кайма-рӗч, ирӗксӗрлесӗх Илюк кӑларса ячӗч...

14

Илюк питӗ васкана ҫӑрӗрӗ. Лӗш сынсене юрасшӑн, вӗсем кӑмӑлне тултарасшӑн мар тӑрӑшӗ вӑл, киле епле те пулин часрах таврӑнӑс килӗ унӑн. Юрать-ха, ку вӑхӑтра халӑх магазинсенче нумайӑх пулмарӗ, євӑн май ачана черетсенче тӑрса пиҫме тӑр килмерӗ, хӑйне илме хушса янисене вӑл пӗр ҫҽхет хушшинчӗк илӗ сӗтерчӗ. Унтӑн пасара чупрӗ, пахча ويمӗдӗсем сутакан рет-
ре малтан хӑяр туянчӗ, унтӑн тепӗр павильона крыла илме кайрӗ.

Ҫырлинӗ виҫ-тӑват çӗрте кӑна сутӑацӗ-мӗн, ӑвӑйӑп тӑ вӗсем патне сынӗсӗ нумай чыӑхӑнӑ. Илюк пӗр черет вӗчне тӑчӗ. Пуҫ пӳрнепӗн те шултӑрах, хӗп-хӗрлӗ тӗ сӗткенӗ çӗр ҫырлинчен сӑв тӗри тутлӑ шуршӑ кӗрет, аӑнӑ Ժӗлӗ килнӗпе Илюкӑн ӑвӑрар ӑшчири тӗ тӑвӑлӑнчӗ.

«Килте пулсан, ڭӑшнӑ кунах тӑранинчӗн ӑсӗттӗм ёнтӗ, пирӗн хамӑрӑн тӑ тӑват ёӑран...» — шуӑхӑшлӑсӑ илчӗ вӑл.

Ӗрипӗн пулсан тӑ, черет малаллах шуҫа пыӮӑ. Илюк умӗнче пурӗ те цич-саӑлӑр сӑв анчӑх илчӗ Ыӗнтӗ. Хыӑслӑссӗм ӑнӑ малалла тӗртӗрӗс. Анчӑх сӑ вӑхӑтра ҫырла сутӑакан хӗрсем сӑнӗ тинкерьӗрӗ пӑхрӗ тӗ — тӑрук йӑпа пӗк хытсӑ тӑчӗ. Ҫырлинӗ... Илюкӗн ялӗсӗм сутӑацӗ! Пӗр хӗрӗ — Илюкӑпа пӗрле, пӗр клӑспӑ вӗрӗнӗ Натали. Килтен тухса тӑрма тивнӗ хӑрушӑ каӑхинӗ «Матви пичче» тӗни Илюк амӑшинӗ хӗнӗмӗ тyteӑнӑнӑ сӑнӑнӑ аӗнӑ тӑвӑлӑ сӑв хӗрӑча каласа папӑнчӗ. Вӑл пӗлтӗрнӗпе чуп-ӗр тӗ ёнтӗ Илюк амӑшӗнӗ сӑлма... Тӗпɾӗ — кӗлӑхз пред-

сӗдетелӗн хӗрӗ Антони, вӑл пӗлтӗр вунӑ класс пӗтӗрчӗ те хӑљ кӗлӑхз сӑдӗнчӗ еӑслӗт...

Илюк нӗсӑта кӑйҫа кӗмӗ пӗлмерӗ. Ак халӗх сӑв хӗр-

сем ӑнӑ паллӑсӑ илеҫҫӗ; кунта никамӑ систӗрӑмӗ ёлкӗ-

рӗймӗсен тӗ, килӗ тӑвӑрансӑнӑ Илюкӑ хулӑри пасӑрта курӑнӑ сӑнӑнӑ предсӗдӗтӗлех каласа пapaҫҫӗ, лӗшӗ ми-

линиӗ пӗлтӗрет, вӑра ӑнӑ тата ӑхӑтӑрах шуӑрӑмӑ тytӑ-

наҫҫӗ... Малтӑн ӑнран тухӑса кӑяс пӗк тӗлӗннӗ, унтӑн каламӑ сӑк хӑрӑсӑ кӑйӑнӑ Илюк чӑҫрах черетрен хӗӗсӗнӗ тухӑрӗ те пасӑрта тӗк пӗр самӑнт тӑ тyeӑнӑсӑ тӑмӑрӗ, чӑҫрах Малани килӗ ӗннӗлӗ вӗҫтерчӗ.

— Мӗн ыҫӗ ҫичӗ ӑйӑтӑран тӑрӑнӑ пӗкӗх хӑшкӑтӑн, аӑчамккӑ? — Ыйӗтӗ Матрос, вӑл алӑкрах кӗрӗ тӑнӑ-

tӑмӑн. — Вӑскаӑм... Эсыр кӗтсе ӑйӑнӑтӑр пӗль, тӗрӗм...

— Маттур! Мӗн калаписенӗ пӗрне те илӗн-ӗ?

— Илӗм, анчӑх ҫырла тупӑймаӑм... — Ырӗ-ҫке, ҫырли ытла кирлех те мар.

Матросӑпа Артист ёӗсӗ-祺ӗме хӑтӗрӗмӗ тyeӑнчӗч. Илюк ӑвӑнтӑхӑ тӑла тухӑса, пӗр хӗрӗнчи ӑйӑвӑxCCем айӑнӗ, пӗр çӗрӗк тунӑкӑ сӑнӗ кӑйҫа лuncia. Хӑйӗсен ялӗн-

чи хӗрӑчасенӗ ӑнсӑртран тӗл пулӑнӑ ӑнӑ тӑусӗме сӑк пӑл-

110
хатса ячĕ, вӑл ниепле те лӑпланаймарĕ... Пур-хӑ ҫав ҫёр ҫинче телейлӗ ҫынсем! Ним хуйхи-суйхисӗр, савӑн-са кӑна пурӑнаҫҫӗ... Кўршӗ хӗрӗ Натали ҫиччӗмӗш класс пӗтерсе саккӑрмӗшне кусӑнӑ ёнтӗ,— вӑл яланах маттур вӗренетчӗ,— халӗ, щулла, колхозра ёслет, пушӑ вӑхӑтра кӗнекесем вулать, тантӑшӗсемпе пӗрле час-часах кино курать пулӗ... Паллах, Илюк тухса тарнӑ хысӑн вӗсен килӗнче мӗн-мӗн пулса иртнине Натали пит лайӑх пӗлет, вӑл āна тӗпӗ-йӗрӗpesan каласа панӑ пул-лӗчче, анчӑх... юрамасть-ске, пӗр палланӑ ҫынна та ку-рӑнма юрамасть!

Илюкӑн кӑмӑлӗ пӑтранса килчӗ, пуҫӗ пӗр-пӗччен ларнӑ çӗртех, чунӗ кӳтсе ҫитнӗскер, сав тери хурланса макӑр-ма тытӑнчӗ.

«Пӗтрӗ, пуҫӗпех пӗтрӗ ман пурӑнӑҫ...» — пӗртен-пӗр шухӑш ҫеҫ явӑнчӗ унӑн пуҫӗнче.

Вӑрахчен ларчӗ вӑл йывӑҫсем айӗнче. Тахӑш енчен тӑрук калланса килнӗ çӑра пӗлӗтсем çут хӗвеле хупласа лартнине те, çиçӗм çиçӗс аслати кӗмӗретнине те сис-мерӗ, шултӑра çумӑр çитсе çапсан тин Ћйӑхӑран вӑранна пек пулса сикис тӑчӗ те пӳрте кӗчӗ.

Матроспа Артист çисе-ӗҫсе тӑраннӑ та пирус туртса выртаҫҫӗ, пӗри Малани вырӑнӗ ѓинче, тепри кӑмака çу-мӗнчи çӗтӗк диван ѓинче.

— Хӑйӑму выҫӑ пулсан ҫи,— сӗтел ҫийчи апат юлашкисем çине кӑтартрӗ Матрос.
— Çисе килмӗст, — терӗ Илюк.
— Ай каллех кутӑнланатӑн?
— Пӗртте кутӑнланмӑстӑп...

Ашчикки вӑрканипе чӑнах та çисесс килмӗрӗ Илю-кӑн. Вӑл, пахчаналла тухакан чурӗче умне пырса, тул-та çумӑр епле чашлӑттарса çунине пӑхса, паҫӑрхӑ пӗкӗх салхуллӑн, ним çӗнмесӗр ларчӗ. Пасарта курнӑ Натали çӑнӗ пӗр самантӑхӑ та ун куҫӗ умӗнчен кӑйма пӗлмерӗ, çӑв кушӑрах вӑл тӑван килӗ çинчен, хӑйӑн юрӑнӑ амӑ-шӗ çинчен шухӑштарӗ...

— Итле-ха, ачамккӑ,— терӗ сасартӑк Матрос, Илюк еннелле çавранса,— пурҫӑсӑ мӗнлерех пырать хӑл санӑн?
— Чиперех,— терӗ Илюк хуллен.
— Сана милицисем шӱраҫҫӗ темӗст-и сӑв? Эсӗ вӗ-сенчен пытанса çӱретӗн, теҫҫӗ, çӑнах-и вӑл?
Ҫак сӑмахсене илтсен Илюк, хӑйне тӑрук пушран ҫапнӑ пекех сиксе илсе, ун еннелле ҫаврӑнса ларчӗ.
— Кам каларӗ? Суя вӑл!
— Илтрӗмӗр-ха эпир. Эсӗ аннӳн еркӗнне ҫапса пӑ- рахса килтен мӗнлерех тухса тарнине те пӗлетпӗр.
Илюкӑн чӗлхи szczęланса ларчӗ, сӑнӗ-пичӗ кӗл тӗслӗ пулса кайрӗ, алли-урисем чӗтреме тытӑнчӗц.
— Эпир ҫак командировкӑра ҫуренӗ чух сирӗн яла пырса лекрӗмӗр,— терӗ Матрос малалла.— Сирӗн ял Юманлӑх ятлӑ вӗт-ха? Колхоз председателӗ патӗнче ҫӗр выртӑмӑр тӑ, сӑв каласа пачӗ — Илюк ятлӑ арҫын ача тӑвӑн мар ашшӗнӗ вӗлӗрсе тухса тарчӗ, хӑлӑ ёна 뭥та шыраҫҫӗ, анчах ниепле те тупаймаҫҫӗ, тупсанах питӗ лайӑх лекет-ха, терӗ... Эпир тӗрех сӑмӑх сан ҫинчен пы- нине тӑвӑрса илтӗмӗр, мӗншӗн тесен Малашка больни- цӑна лӗсиччен эпир сана кунта кぺрре курнӑ-ӗке-ха.
— Бара... вара эпӗ кутниме каласа патӑр-и? — ту- тисене аран хускатса ӑйтрӗ Илюк.
— Мӗн тума? Эсӗ мӗн, пире сӑв териеш ухмах тесе шутлатӑн-и? — тӗлӗннӗ пек турӗ Матрос.— Чиぺр ача- на мӗншӗн пӗтерес? Эс пирӗн тӑшман мар пуль? Пӗ- терме мар, эпир сана пулӑшас, те тӗрӗх-ха. Эп хам та тӑлаххӑн ӳснӗ сын, ҫавӑнпа та тӑлахсене питӗ ӗлле- тӗп...
Матрос, тӑрса ларса, каллекс пирус чӗртсе ячӗ.
— Б伊拉 сын яланах тӑлахсене пулӑшма тивӗҫ!
— Мӗнле пулӑшма пултаратӑр-ха эпир манӑ? — кӑштах лӑпланнӑ пек пулса ӑйтрӗ Илюк.
— Акӑ, хӑмӑрӑн кунти служба ёрӗсӗнӗ туса чите- ретпӗр те, сана хӑмӑрпа пӗрле илсе кӑятпӑр. Эпир кам- не пӗлетӗн-ӗсӗ?
— Пӗлетӗп, вербовщиксем, мана кил хуҫи каларӗ...
— Тӗрӗс калахӑ. Ҫӑвӑнпа та эпир сана илсе кӑйса наччасрах ёсе вырнаҫтарма пултаратпӑр. Ҫапла вӗт?— Артист еннелле пӑхса илчӗ Матрос.
— Так точно,— терӗ лешӗ, тутлӑн карӑнса.— Пи- рӗншӗн ку ниме те тӑмасть.
Ҫакӑн пек калаҫнӑ хырӑн Илюк кӑмӑлӗ майӗпӗ вӗ- сен еннелле ҫаврӑнма пуштарӑ. Уншӑн хӑлӑхи вӑхӑтра кашни ёшӑ сӑмӑх ӑкӑлӑ ҫав! Ку тӑранчӗн никами та ульталамӑн, сынна суй сӑмӑх каласа курманскӗр, вӑл ӳтти ҫынсене те пӗтӗм чӗрепенӗ ӗнӗнӗ. Анчах ытла пур чух та ӗненме кирлӗ мар-мӗн... Ак халӗ те ёна пӗр
сӑмах та тӗрӗссине каламарӗç, ним намӑса пӗлмесӗр ул-
tаларӗç. Матроспа Артист — çак икӗ путсӗр ҫын, икӗ
вӑрӑ-хурах — Илюксен ялӗнче нихӗн та пулман, ун
пирки нимӗнле колхоз председателӗпе те калаҫман,
Илюк çиччен вӗсем хӑйсен тусӗ Малани каласа пӑнӑ тӑ-
рӑххӑн ҫӗр пӗлнӗ, халӗ вара, Илюка хӑйсен майла ҫавӑ-
рас шутпа, пӗр енчен хаӑратрӗç, тепӗр енчен йӑпатанӑtı
турӗç. Ана вӗсем нимӗн чухлӗ тӗ хӗрхенмӗн, нимӗнле
ӗӗ懂事 вӗрӑ-хурах ӑнӑсӑшӑра шутламан, вӗсем Илюка хӑйсемпе
пеӗрле вӑрра ертӗсшӗн, унӑа уҫӑ курасшӑн ҫӗр пулнӑ.
Паян, авӑ, вӗсене çимеллисем илӗ килсе пачӗ, кӑрахӑпа
урӑхла та пулӑшма пуҫлӗ-ха!

...Каҫалахта Малани таврӑнчӗ. Вӑл ахӑль те хӗрӗн-
кӗрӗх-мӗн, анчах хӑйпе пӗрле татах эрӗх илӗ пынӑ
икKEN. Вӗсем вишӗшӗ — Матроспа Артист тата Мала-
ни — сӗтел хушшине ларсанах, Илюк килкартине тух-
ре. Тӑусӑме пултарайман вӑл ҫынсем еӗҫе супса темтӗпӗр
pakӑттатса ларнине.

Чӑн малтан Малани вӑрӑсем умӗнче хӑй пӑрахутпа
питӗ ӑнӑҫлӑ кайса килнине мухтанса илӗ. —
Мӑнаппа эп илӗ пынӑ парнесене питӗ мухта-
rebbe, — терӗ вӑл туlli ӑмӑлӑпа.
— Куккириксене тӗл пулмарӑн-и ҫул çинче? — ку-
лӑрӑх вӑйтӗрӗ Артист.
— Ҫу-уК,— ал сулӑх Малани,— кам ҫулӑхтӑр ман
ҫумма? Ухмахӑх мар-хӑ эӗ, ҫул çӳресе куркаланӑ!
— Кӑ тӗрӗс ёнтӗ, сана хӑвӑх сапса панипех ултӑлас
ҫук.

Пӗр-пӗр çын аякран итлесе тӑрас пулсан, вӗсем мӗн
çиччен калаҫнине вуҫех те ӑянланас ҫук çав: «мӑнаппа»
teni вӑл — вӑрланӑн япаласене сутса параканни пулнӑ,
«куккириксӗм» тесӗ вӗсем милицин ҫыннисене калаҫӑн,
мӗншӗн тесен милицире ёҫлекенсен карттусӗсем хӗрлӗ
кӑшӑллӑ.

Унтӑн Малани тӑватӑ кун каялла лӗш «кӑйӑр ка-
чӑсӗм», Жорӑпа унӑн тусӗсӗм, сасартӑк лекни çиччен
кalaҫа пачӗ.
— Пристань çичченех кӑнтӑр-кӑптӑр пуштарса кай-
рӗс ачасене, çӑв тери хӗрхенсе юлтӑм!..
— Тӑм çамкӑсем! Сӑр тутасем, çуламӑн пӑру-
сем! — сура-сура вӑрҫса илӗчӗ Артист.— Щеллемӗ те
кирлӗ мар ун пеккисене! Еҫне тунӑ-туман пристань
ҫине пӗрса тӑрӑнӑ, — кам тункати çавӑн пек хӑтла-

8. Л. Агаӑков.
нать? Выртасчӗ килӗсенче мороженнӑй ёмсе! Курччӑр, эллин, хӑль мӗн курмаллина, тен, кайран ěслӑланӗч!

— Вӑл апли апла тӑ-ха, допросра ытлашши йӗпетсе тӑкмӗч-ши вӗсем, ҫавӑнтӑн хӑратӑп эпӗ, — терӗ Малани.
— Мӗн — ытлашши?
— Ара, сирӗн ҫинчен, ман ҫинчен... Лӗш прохвессӑр хваттерне камсем шӑлса тухнине, вӗсем хӑйсем тупса килнӗ япалисене хӑш чух эп вyrнӑстарнине каласа парсан...

— Ну, ун пирки шикленмӗллиех ҫук пулӗ,— терӗ Матрос.— Ыу енчен эп вӗсene хӑйтӑ вӗрентнӗ: иртнине нихӑн та ан асӑн, хӑвнах йывӑр килет, ёӗри тусусене сутсан — пӗч касӑлать, тенӗ.

— Чорт пӗлет вӗсene,— иккӗленсе илчӗ Артист,— интеллигенцӑ чӗпписем вӗт, пиҫмен чуста! «Учонӑйӗ» ҫирӗп-хӑ ёнтӗ, ԥшӑн хӑрамастӑп, пурӑна киле унтӑн маттур «урккӑ» * пулма пултарать, анчах лешсем, иккӗшӗ, ытӑрӑх хӑссен катӑлса кӑйса тухнӗнӗ, мӑрӑ пултаҫҫӗ!

Пӗр хушӑ вӗсем чӗнмесӗр ларчӗҫ. «Капӑр каччӑсем» сасартӑк милици аллинӗ лекнӑ вӑрӑсен кӑмӑлне самаях хӑсред курӑнать. Паллах ёнтӗ, ћӑв «сӑр тутасем» допроссенче хӑйсene хӑйсем «тытма пӗлмесен», Артистпа Матроса та, Малани те канӗр пулма пултарать.

— Тепӗр кӗленче илес пулать,— терӗ Малание Артист, вӑрахчен шухӑша кайса ларсан.— Аҫта ћӑв шӗпӗн, кала, чупса кайса килтӗр.

Малани Илюка тултан чӗнсӗ кӗртсе укҫа пачӗ. —
— Ан хӑра, каҫхине сана никам та паллас ҫук!
Илюк хӑлхишне хирӗҫсе тӑмарӗ. Вӑл тухса кайса-
нах, Малани, алӑк еннелле пуҫӗпе сулса, ӑчӗнxe вӗсем илчӗ: —
— Хӑнӑ PREFACE пуҫлас пулать куна, атысемӗр, ҫи-
тет кун чухлӗ ҫӑкӑр ҫитерсе пурӑннипе. Усси пултӑр!
— Вӑл пирӗн алӑра-хӑ,— терӗ Матрос.

15

Пуслӑрӗч вара вӗсем Илюка «ӗҫе хӑнӑхтарма»...
— Пӗрмай килте ларса йӳссе кайма пултаратӑн, атӑ мӑнпа, уӑлла ҫуpe пӗртак,— терӗ Ьӑна пӗр ӗаҫхине

* Вӑрӑ-хурах.
Артист, төкөр умёнчэ сухалне хырса пётернё ыхччӑн одеколонпа сапӑнса.

Илюк Малани çине пӑхрӗ.
«Юрать-ши?» — тесе йыйтрӗ ёнтӗ вӑл.
— Кай, кай, кӑххине никам та курмасть, хӑрамалли ӗчк,— терӗ лешӗ.

Вӗсем Артистпа иккӗш урама тухрӗҫ те (Матросӗ пёр сехет пек маларах тухса кайнӑччӗ), çырма тӑрӑх малалла утӗрч, унтӑн, вӑрӑм пусма тӑрӑх хӑпарса, спирт завоӗ патнелле пычӗҫ. Кунта эрек-сӑра сутакан киоск пур-мӗн, Артист унта сӑра илчӗ те унтӑлла-кунтӑлла пӑхкалласа вӑскамасӑр ёчсе тӑчӗ. Вӑхӑт нумай та иртмерӗ, сасартӑк, çӗр тӗпӗнчен сиксе тухнӑ пекех, киоск патне Матрос пырса тӑчӗ.

— Хa, ӗчке яраҫҫӗ! — шӳтленӗ пек турӗ те вӑл, çӑвӑнтӑх ӑйӑ те пӗр стакан ӑрӑхӗ ёрӑх илсе ёсрӗ, унтӑн Артистпа пёрле пирурс çёртсе ячӗ, вӑра вӗсем виҫҫӗшӗ те майӗнӗ тӑвӑлла утӗрч. Кӑшт кайсан, Артистпа Матрос хӑйсем хушиштине хуллен мӑкӑртатса калаҫма тыгӑнчӗ — Илюк нимӗн те Ёнланмарӗ. Промтоварсем сутакан магазин тӗнле çитсен, унӑн сарлака çурӗчисем умӗнче чарӑнса тӑчӗҫ,— витрина çинче хитре те хӑлӑ япаласем нумай. Пӗр виҫӗ минут пек иртсен, магазин çумӗнчӗ калинккерен аллӑ çулсенчи самӑртарӑх хӗрӑрӑм тухрӗ тӗ япаласене пӑхса тӑракансем патнелле хуллен кӑна утса пычӗ. Артист ун çине хулуусӗ юрӑла пӑхса:

— Эс хуралсӑ-им-ха кунта, инке? — тесе йыйтрӗ.
— Хуралсӑ çӑв,— терӗ лешӗ ёна хирӗч.
— Сыхлатӑн, эппин?
— Сыхлатӑн.

— Хӑвна вӑрласа каясран хӑрамастан-и? Пӗррӗпӗрре бандитсем магазинти япаласемпе пӗрле хӑвна та хурса кайма пултарӑсӗ вётек?..
— Э,— ал сулчӗ хӗрӑрӑм,— кама кирлӗ эпӗ, ват ӗчк, мӗн усси манран?
— Супӑнь тума пулать, вӑл та усӑ,— терӗ те Матрос, хӑй ахӑлтатсах кулса илчӗ.

Хӗрӑрӑмран çакӑн пек мӑшкӑллани Илюка питӗ килӗшмерӗ. Ма кӗрентерес-ха ёна? Вӑл хӑйӗн ёчне тӑвӑт, хӑлах пурлӑхне сыхлать... Анчах хӗрӑрӑм хӑй, темшӗн, пӗртте çилленмерӗ.

— Сӑв анчах ёнтӗ,— килӗшрӗ вӑл.
— Йытӑ та пулин пур-и хутӑ санӑн? — ыйтрӗ Артист.
— Џук, йытӑ памаҫҫӗ пире. Усрама хаклӑ, тӗҫҫӗ пулас,— ним пытармасӑр каласа хуча хуралчӑ.
— Џӗрле пӗр-пӗчченех ларатӑн-и вара?
— Пӗчченех.
— Ќам та пулин чӑнӑх килсе тапӑнсӑн, мӗн тӑва-
тӑн-ха? Вӗлересҫӗ вӗр!
— Ќын пур ѓӗрӗх кам килсе кӗтӗр? Тата ним айӑп-
сӑр ӑн кан кан алли ѓӗклӗтӗр?
— Ним чухлӗ те хӑрамастӑн, эппин?
— Џук.
— Питӗ паттӑр кинемей иккен эҫӗ! — ӑна чӑнласах мухтӑнӑ пек турӗ Артист.— Чисти салтак!
— А эп чӑнӑх та салтакра пулин,— хӑвасланчӗ
хӗрараӑм ун пек каласан.— Китлӗрсем хӗрӗх тӑвата-
мӗш ҫулта уӑпӑшкана вӗлесен, хӑм ирӗкпећ фронта
хӑйӑм. Шофертчӗ эп ун чух, ачӑм-ӑчӑм пулман...
Вара вӗсен Перлинне те ҫитсе кутӑм, вӑрӑ пӗтсен тин
tӑвӑнтӑм.
— О-о! — чӗлхине чаклӑттарса илчӗ Матрос.— Ап-
ла пулсан, сӑнӑ каласма та хӑрамаллӑ! Тытӑн та—
шаккӑса хурӑн... Хӑйӑм, атьсемӑр.
Вӗсем татах тӑвалла утӗрӗс. Хӗвелӑнӑч ӗчӗн пӗлӗт-
сем каланса килнипе хӑлла пачӑх тӗтӗмленӗс лӑрчӗ,
ҫил тухнӑ мӑй ҫанталӑк сулхӑнланчӗ. Урамсем пуш-
пушӑх, ниҫтӑ та пӗр ӑн та курӑмнасть.
Кайсан-кайсан, ӑшӑт маларахӑра утакан Матрос су-
лӑхӑйӗри пӗр ансӑр урамалла кӗчӗ, Артистпа Илюк та
ун хӑйӑсӑн утӗрӗс.
— Хӑ-ха! Салтак! — кулса илчӗ сасӑрӑк Матрос.
Вӑл халӗ те мӑгазин хуралчӑнӗ аҫа илнӗ пулмалла.—
Салтак мар, аш тултарӑнӑ ӑнӑтӑ вӑл! Вунӑ утӑм чупсӑ-
нах пӑс кӑлӑрӑ хӑшкӑн кулапать ёнтӗ... Маттур пирӗн
суту-илӑрӗ ѓӗслӗкенсем, ҫӑв тери лайӑх хуралӑсӑм тӑ-
нӑсӑхӑйӗрӑм вӑллӑ. Мужтӑнӑп!
— Ан та кӑла,— килӗшрӗ унпа Артист.
Урам тӑрук ҫывраналла пӑрӑнчӗ, унтӑн пусма пуҫ-
ланчӗ. Матрос малта утса пычӗ. Юлашӑкӑ кarpлашӑкӑ
ҫинчен сиксе ансан вӑл темшӗн тӑп! ӑрӑнса тӑчӗ те
скавӑнтах кулӗнсӗ лӑрчӗ.
— Ах, Иван Иванч, Иван Иванч! Џитӗймӗрӗн пул-
ать хӑвӑн сӑнӑй арӑму патне! — илӑнчӗ ун сӑсси.
Пусма вĕҫӗнче ӳсӗр  сын йӑваланса выртать-мӗн. Ним пӗлми, ним туйми, каска пек. Артистпа Илюк та ун патне пырса тӑрсан, Матрос вӗсене:
— Čалатпӑр пуль ку Иван Иванчӑ, шалккӑ вӗт ҫын-
на, э? — терӗ.— Пӗтет, нимсӗр тӑрса юłatӑ!
— Паллах, çaлас пуłat,— терӗ Артист.

Вӗсем ӗҫӑнтӑх ӳсӗр сын аллинчӗ сехетне вӗҫertasе илчӗч, унтӑн кӗсйисене ухтарма тытӑнчӗч, анчӑх кӗсйи-
сенче вак укӑсем анчӑх иккӗн.

— Эkkей, Иван Иванч, пӗтӗмпӗх ёче яӑн иккӗн ӗҫ, пире валли вуҫех хаӑвартӑн... Авӑн мар ун пек, авӑн
мар-ӑр, юлтӑшем ӗɕиңчӗн тӗш ухӑшӑмаллаччӗ сӑ-
нӑн!
— Хуллӗн пӑкалашtapӗ Матрос, кӑрӗнӗ пек пулса.
Унтӑн хӑвӑрт кӑнӑ спичка єутса пӑхӑ. Ӱсӗр ҫыннӑн
костюмӗ пӗртӗ хурламалла мар—хура-кӑвак коверкот.
— Костюмӗн тӗ ӑлас, атӑ хӑвӑсӑ кайма пултарӑç-
ҫӗ... Пушмакне тӗ шӗл... Ах, Иван Иванч, ҫакӑн пекех
персе лартма юрать-и вара!

Пӗр-икӗ минут хушшингчӗ Матроспа Артист ҫӑв
ҫынна ҫӑп-ҫӑра туша хаӑвартӗч — ун ҹинче майкӑпа
труссӗ ӗҫ Յулачӗ.

Илюк ним ӑнланмасӑр пӑхса тӑчӗ. Мӗн хӑтланаӑҫӗ
вӗсем? Ҫаратаӑҫӗ вӗт! Ѫӑйсем «пулашатпӑр», теҫҫӗ...
Анчӑх тӑн, тӗн, вӗсем ку ҫынна чӑнӑх тӑ паллааӑҫӗ? Пал-
лааӑҫӗ пуль ҫӑв, ахалтель ма-ха ӑна пӗрмӑй «Иван
Иванч» тӗсе калаччӑр?

Матрос ӳсӗр 下沉 япалисеме вӑр-вар пӗр ҫӗре чӗркем-
ӗрӗ, чӗн пиҫиххипе туртса ԝӑхӗрӗ тӗ Илюкӑ тывтарҫӗ.
— Вӗҫтер килӗ, Малашкӑна пар, пუҫтарса хутӑр.
Пирӗн пӗр ҫӗрӗ кӗрӗс тӑхӑмалла пур-ха.
— ԋу ҫыннии хӑйӗн япалисенӗ кӑм ӑлсӗ кайинӗ
ӑҫтан пӗлӗт-ха вара? — хӑӑраӑх ьйӑттӗ Илюк.
— Иван Иванч-ӑ? Ирхинӗ эypiр ӑна ӑмӑрахӑ кӑйӑ
паратпӑр. Вӑл ӑҫтӑ ӗҫлӗнӗнӗ пӗлетпӗр эypiр, ӑхӑтӑрӗ
тӗлӗн кӑнӑ пӗлместпӗр, пӗлнӗ пулсан хӑйӑнӗ тӗ халӗх
лӗҫӗ хӑваратӑмӑр... Ну, чуп! ԋу урӑм пирӗн ӑхӑтӑр
тӗлӗнӗ тухӑт.

Каллех ёненчӗ Илюк, каллех улталанчӗ. Ӑнӑ-ӑнӑ
ним чухламасӑрах, вӑл хӑль вӑрланӑ япаласенӗ ӗҫкӗ-
сӗ кӑйӑ Малани тывтарҫӗ тӗ васкаӑхӗ ӗҫ мӗнле пулны
ɕиңчен ӑлӑса кӑтӑртӑрӗ. Малани питӗ кӑмӑлачӑн итлеӗс
лӑрӑч, темиӑче хутӑнӗ тӗ Илюк сисмӗлле мар кула-кула
иличӗ.
— Э-эх, есме пёлменниех пётетет-сав хашпёр арсын-сene,— ассан сывласа ине пек туре хай,— вишине пёл-месёр хыпса лартацчё те урамрах тирёнсe каацчё... Мён чухлё хурллэ вэр ёскё пирки!
— Япалисене ёрнаах таварса парас пулать ёнтэ,— терё Илюк.— Тен, вар сыннан урэх таханмалли те сук?
— Паллах, ара, паллах таварса паратпёр, мён тума кирлё пире сын япали! — тутисене пARCHARаса илчё Malani.

...Çапла, хай сисмесёрех, Илюк вэр-хурахсен шайк-кин ирсёр, хӑрушӑ танатине лексе, вёсene пулӑшаканни пулсa тӑчё.

Малтанхи çарату хыцчӑн тепло виҫӗ кунтанах вӑрӑ-сем ана хула хыҫёнчи мӑн вӑрмана илсе кайрӗс,— вӑл кун унта юрӑ прасникӗ ирттerno те пӗтём республика-ран пин-пин сын пирса тулнӑ. Хавасла, çав тери савӑ-нӑслӑ уяв пулнӑ вӑл! Ешёл йывӑцссӗ айне пилӗк-ултӑ çӗре пыҫӑк эстрадӑсем туса лартнӑ, кашни çинчех пӗр-рин хыцчӑн теpri художествӑллӑ пултарулӑх коллективӗсем, уйрӑм-уйрӑм ñстасем туха-туха юрлаҫҫӗ, таш-лавсӑ, пур çӗре те кӑмӑла çеклекен музыка янарать, вӑрман хӗрринче карусельсем çавраси пек çаврӑнаҫҫӗ, ñйёркипе лартсӑ кайнӑ пӗчӗк лавккансенче темӗн тӗрлӑ таварсемпе сутӑ тӑвацчё. Пур çӗре те халах, вӗсӗ-хӗр-рисӗр халах... Илюкӑн күнта питӗ курса çӳрӗс килчӗ, мӗншӗн тесен вӑл кун пек çӗре нихӑн тӑ пулманчӗнхӑх, анчӑх Матроспа Артист аña хайсенчен пӗр утӑм тӑ уйӑрмӑрӗс. 

Хваттертен тухас умӗнӗх вёсем Илюка Маланин апасара çӱремелли сарӑ пысӑк сумкине тыттарса çапла çalarӗс:
— Уява лавккасем ну маи, унта хӑмӑра кирлӗ лӑйӑх япаласем пулма пултарасацчё, вёсене илсен хума вырӑн кирлӗ!

Кӑнтӑрлӑпа уява çитсен, Матроспа Артист эсрӑда çинче юрлахан-ташлакансемпе пёртте интереcленмерӗс, вёсем тӗрех çӑра-кӑвас, тӗрлӗрен шывсем сутнӑ çӗрелле çул тытърӗс. Кунта ñшша пӗнӗн халӑх кӗпӗрленет, каш-ниех мӗн те пулин илсе есме васкат.

Вӗсем пӗр çӗре пирса тӑчӗс, тепӗр çӗре... Унтан йёр-кипӗ ларса кайнӑ лавккасем патнелле пӑрӑнчӗс. Илюк та вӗсенчен юлмарӗ. Пӗр çиrӗм минутран, пачӑх тӑ кӗт-мен çӗртен, Матрос аña хулари хӗрараӑмсӗм яланӑх çӗк-
лесе ҫурекен пёчёк сумка — «ридикуль» тенине тыттарчӗ:
— Чиксе хур часрах!
Илюк Матрос ҫине ҫав тери тёлёнсę пӑхрӗ, анчах хӑй нимӗн те калаймарӗ, ридикюле сумка ӑшне чиксе хучӗ...
Лавккасем умӗнче тёркӗшeken халӑх хушшинче тата пӑртӑк хӗсенкелесе ҫуресен, Артист та Илюка вӑшт кӑна тепёр ридикюль пачӗ:
— Пытар!
Халӗ вӑра Илюк сӑк «вербовщиксем» уяври хӗрӑрӑмсӗнӗ цӑратма тытӑннинг йӑланса илчӗ те вилесле хӑрӑса кайрӗ. Алли чӗртеме тытӑннинг ридикюль кӗҫех вӗсӗрӗнӗ цӗре Ѵукӗчӗ.
— Пытар, теҫҫӗ! — куҫӗсенӗ цутӑлтарса, Илюка сурӑмӗнчен чышса илчӗ Артист.— Мӗн ҫӑварна карса тӑрата?" Тӑручӑх калаӑсайми пулнӑ Илюк вӑра иккӗмӗш ридикюле те сумкӗне вырнаҫтарчӗ... Ҫав санамтран Артист йӑна хуленчен хуҭӑн пӑчӑртаса мӑлӑлла туртӗ:
— Ут хӑвӑртрах! Ан юл!
Вӗсӗм икӗ пӗчӗк лавкка хушшине тухса, вӑкӑсаҳ вӑрманалла кӗрсе кайрӗ. Хӑль ёнтӗ, хӑй аллинчи сункӑра вӑрланӑ япаласем выртине пӗлсе, Илюк Матроспа Артистран юлма та хӑрӑрӗ. Тытсасӑн хӑйӗннӗ пӗтмӗлӗ пулать вӗт-ха!
Халӑх вӑрманта та пит нумай иккен. Кашни йывӑч, кашни тёмӗ айӗнче тенӗ пӗкӗн ушкӑн-ушкӑн ҫын лӑрать, хӑшӗсем ҫемйисемпе ҫынӑ куранать. Пурте хайсем умне тутӑрсем е хаҫатсем сарӑн та, вӗсӗм ҫине ҫимӗлли-ӗсмӗллисем вырнаҫтарӑ. Хӑшӗсем хӗрмӗ те ѭёлкӗрнӗ, шӑлӑн калаҫаҫҫӗ, унта-кунта юрланисем те илтӗнӗсӗ... Пурте хайсен тӑванӗсемпе, тусӗсемпе пӗрле тулли кӑмӑлла канса, сӑвӑнса ларнӑй май, Илюксем ҫине ҫавӑрӑнса пӑхакан никӑм та пулмарӗ.
Лавккасемен чылай инҫете кайсан, малӑ пыраӑн Матроспа Артист пӗр лапсӑрӑкка шӗшкӗ тӗми айне ларчӗс те Илюка та ларма хушрӗс. Артист сӑвӑнтах пиншӑк кӗсййинчен ҫур литр зӗрхӗ пӗр банка консервӑ туртса кӑларӗчӗ.
«Кусенӗ те вӑрланӑ пуль ёнтӗ, укҫа парсах илмен пуль...» — шухӑшлӑрӑ Илюк, Матроспа Артист ҫине чӑ-
рӑлса кайнӑ куҫӗсемпе пӑхса. Лешсем эрехпе консервӑ-на васкamasӑр, тирпеилӗн userService, черкке таврашӗ сукус-пе эрехне кёленче пырӗнченек черетлӗн ӗсӗрҽч, консервин-не çӗҫӗ вӗҫӗпе иле-иле çырткаларӗц. Çав хушӑра иккӗшӗ те пӗр säмӑх тӑ чӗнмерҽч. Эрехӗ сыпӑсем тӑрӑх кайма тытӑнсан тин Артис, пирус чӗртсе ярса хӑяккӑн вырт-ӗте, Илюк çине куҫ харшисем айӗн пӑхса, säмӑх пуҫ-ларӗ:

— Эсӗ мӗн, ачамккӑ, кирлӗ чух вӑр-вар çаврӑнкала-мастӑн? Э?

Вӑл мӗн çинчен каланине Илюк çӑнлӑнймарӗ те хи-рӗç çӗнмерӗ. Ача çӑнлӑнйманнине туйса, Артис тепӗр хут калараЕ:

— Эп сана тыттарӑн япалана сумкӑна мӗншӗн час хумарӑн, тетӗп! Сан аллусене йывӑҫран туман пулӗ вӗт? Э?

— Эп... эп хӑрараЕ...— тутисене аран хускатса илчӗ Илюк.

— Мӗнрен хӑрараЕ? Мӗн, эпир вӑл майра сумкисе-не вӑрлӑрӑмӑр тесе шутлӑран-и?

— Мана çавӑн пек туйӑнчӗ те...

— Хӑ-ха! — кулам пекки турӗ те Артис, пӗҫҫине шарт! çанса илчӗ.— Туйӑнчӗ пулатӑ сана! Анчах эсӗ ху мӗн те пулин куртӑн-и, сисрӗн-и? Э?

— Курман...

— Ма-ха, эппин, ун пек шутлӑран?

— Туйӑнчӗ те...

— Каллӗх туйӑнчӗ! Ухмах ача эсӗ, акӑ мӗн! Тӑм çамка. Эпир вӑл майра сумкисене çӗртен тупрӑмӑр, пӗ-летӗн-и? Темле çутӗксем кӑлӑрса юкерӗнӗ те — эпир туп-рӑмӑр. Çавӑн чухлӗ халӑх хушшинче япала çухатакӑн тӑмсайсем сахал тетӗн-и эсӗ? Пӗри ѕӗсӗрпе çухатать, тепри ула кураӑк пек çӑварне карса çӑренипе... çӑнлӑн-тӑн-и халӑ?

Илюк тӑруках нимӗн те каламарӗ, шухӑшласа лар-нӑ пек пулчӗ, унтан çӗрелӗ пӑхса, шӑппӑнтарӑхӑн:

— Тупнӑ япаласене хушине каялла тавӑрса параца-ҫӗ,— тесе хучӗ.

— О-о, ачи питӗ йӑслӑскер иккен эсӗ, анчах та шут-сӑр айван! — калаҫӑва тӑрук хутшӑнчӗ Матрос.— Ана эпир хамӑр та пӗлетпӗр. Анчах сӑк кӑткӑ пек йӑшӑлта-такӑн халӑх хушшинче вӑл япаласен хушинсе мӗнле тупатӑн-хӑ эсӗ?
— Милицине қайса памалла, эппин...
— Ну, шӑллӑм, милицишӗн эпир тарӑсӗм мар,— ал сутчӗ Артис.— Хӑйсе тупчӑр та хӑйсӗм тавӑрса паччӑр. Вӗсӗнӗ уншӑн шӑлу тӑ&type-че. 
— Кунсӑр пуҫне, ачамккӑ... мӗнле калас... санӑн милицисем ӗтӗн сӑхалтарах асӑнас пулать,— каллӗх хутшӑнчӗ Матрос.— Пӗлетӗн пуывать вӗт, вӗсӗм ҫухалнӑ япаласене цӗс мар, ҫухалнӑ ҫынсене те шыраҫҫӗ, сӑмӑх-ран каласан — сан пеккисене... Мантӑн-им ху мӗнле-рӗх сын пулнине?

Илюк чӗря яштах турӗ те, вӑл урӑх нимӗн ӑлӑмӑла пӑла пултараймарӗ.
— Сӑпла, Илюк шӑллӑм, хӑвӑн ӑкашӑнӑ лӑпӑрчӑк чухне ҫынсем таса мӑрри ӑцӗн кӑласӑн килӗшмӗст вӑл,— тутине чалӑштарса кулса илчӗ Матрос.
— Ирӗкӗ пурӑнӑссу килет пулсан, санӑн малашне эпир мӗн ӑхӑвӑнсӗнӗ тӗп-тӗрӗс туса пымалла цӗс,— хушҫа хучӗ Артис.— Ана санӑн хӑвӑнӑхӑ чухламалла, ӳтӗ пӗчӗк ачӑх мар. Пире итлӗсӗ пырсӑн, эпир те сана пӑрахмӑпӑр, санран чӑнах та ҫын тӑвӑрпа!

Вӑрӑсем кӗленчери юлӑшкӗ эрӗхӗ єчӗс ячӗч, унтӑн, кӑшт ларкӑланӑ ӑхӑцӑн, Матрос ура ҫине тӑчӗ те йӗри-тавӑрла пӑхса илчӗ.
— Ну, хӑлӑ атӑр-ха, вӑрманта уӑлӑсла ҫȗреп пӑр-так,— терӗ вӑл.— Ҫынсӗнӗ куӑрӑ, хӑмӑрӑ кӑтӑрӑр. Э-ӗх, сӑв тери юрататӑп вӑрманта єрӗме! Кайӑксӗм юрлаҫҫӗ, кашкӑрсем ѕӗлӗсҫӗ... Вӗсӗм васкӑмасӑр, енчен еннӗлле пӑхкӑласӑ утӗрӗ— кӑма та пулин ҫаратма ѕук-шӗ? Кӑмӑлӑнӗ эрӗхӗ ѕӗк-лӗнӗрнӗ ӑхӑцӑн Матрос, темӗле фокстрот ӗхӗннӗ шӑ-хӑркӑласӑ, малӑрахра пӗчӗ, час та часӑх ӑщӑрӑк йӑйвӑч тураттисӗнӗ хуӑс-хуӑсӑ илсӗ пӑрахрӗ. Пӗр тӗмӗ айӗнче ӗнсӑн лӑрахӑн вӗҪӗ хӗрӗ асӑрхасӑн, тӑуӗх вӗсӗм патне пӗчӗ те пӗтӗ ирӗр сӑмӑх кӑлӑрӗ пулмалла,— мӗн кӑлӑнине Илюк илтеймерӗ, аԥӑхӑ хӗрӗсӗ пӗр хӑрӑсӑх сик-се тӑрса уӑв кӗрӗлӗнӗ ѕӗрӗлӗ тӑрӑнчӑн Матрос вӗсӗнӗ кӗрӗнчӗрпӗнӗ лӑйӑх ѕӗлӑнчӗ.

Тӗпӗртӑк кӑйсан Матрос чӑɾӑнса тӑчӗ те, кӑрӑх утӑкан Артисӑп Илюк еннӗлле сӑвӑрӑсӑ, тем ҫинчен асӑрхӑттарӑнӑ пӗк, аллинӗ ѕӗклерӗ, сӑв вӑхӑтра пуҫӗпе хӑй умӗнчӗ пӗсьӑк ешӗл тӗмӗ ҫӗнӗлле сулса илчӗ.

Ҫав тӗмӗ айӗнче пӗр вӑтӑр ҫулӗнчӗ кӑрӑхӑх сӑнлӑ арӗсын мӗсӗрле вырӑтнӑ та, алли-урисӗнӗ сӑрса пӑрахса,
хӑрлаттарсах ҫывӑрать иккен. Виҫӗ кун каялла тӗттӗм ҫырмарӑ ҫаратнӑ ҫын пекех, вӑл ним пӗлми, ним туйми выртать. Хӑй самаях лайӑх тумланнӑ, анчӑ костюмӗ тусанланса, ҫӳпӗленсе пӗтнӗ, ӑхӑрах пушмакӗ — вӗр-ҫӗнӗ сӑр пушмак — уричен хӑвӑнса єкнӗ, сулахай алли синче сехет пур, тӑмисем вӗҫерӗнсӗ кайнӑ пиншакӑн шалти кӗсӑинчен кӗрентерех сӑран буњӑнжик кӗтӗсӗ курӑнать. Ытла та илӗртекен «объект» выртать—мӗн вӑрӑсем умӗнче, ун тӗлӗпе вӗсем ниепле те ахӑл иртсе кайма пултарас ҫук. ӑхӑна тӗрӗс—тӗкел хӑварсан, вӗсем кайран тӑхӑнччен єкнӗсӗ пурӑннӑ пулӗччӗҫ!..

Матроспа Артист пӗр—пӗрне куҫран пӑхсах ӑнланчӗҫ: ҫаратас! Ҫывӑхра никамах та курӑнмарӗ, хӑрушлах палӑрмарӗ. Вара вӗсем Ыӑлӑр—ялӑр сӑв ҫывӑранкӑн ҫын ҫумнӗ Ыӑлӑшӑнса выртӗрӗс — пӗри пӗр енчен, тепри тепӗр енчен. Илюка хӑйсен ури вӗсем ларрӗч те Ыӗрӑтавралла пӑхса сӑнӑма хушрӗч. Питӗ чӗе турӗч кӑна вӗсем: кӑм та пулин курӑс—тӑвас пулсан, хӑйсене ҫӑк ҫын юлтӑшӗсем пек кӑтартӑсӑч... Кӗч чӑнӑх та ҫӑвӑн пек пулчӗ: вӗсем тӗлӗпе икӗ ӑкӑчӑпа икӗ хӗр хӑвӑсӑн калӑсса, кулса, хӗвелӑвӑрӑнӑш шӗкӗлчӗсе утса иртӗрӗс. Ҫӑв ҫӑмӑрахсин сӑвхӑрнине асӑрхасанах, Матрос ним майсӑр єcce супнӑ ҫын пек сӑхӑрса ячӑ:

Бывӑ-али дни весе-елӗе...

Анчӑх лӗшсем иртсе кайсанах, вӑл хӑвӑрт кӑна тӑрса ларчӗ те ѕӗсӗр ҫыннӑн буњӑнжикнӗ кӑлӑрса илсе хӑй ҫумнӗ чикрӗ. Артист сӑв вӑхӑтрах сехетнӗ вӗҫертсе илӗч. «Мӗн хӑтланаҫҫӗ кусем, мӗн хӑтланаҫҫӗ!...— Кӑнтӑр кунӗнчех, ҫынсем иртсе ҫӳренӗ ҫӗртех ҫӑратаҫҫӗ!...» — хӑрӑса шухӑшларӗ Илюк.

Вӑл тӑнсӗ лӑраймарӗ, сиксе тӑчӗ, Ыӑвӑррӑн, ӑвӑннӑ лашӑ пек хӑшкӑсӑ сывлӑрӗ... Анчӑх та чи хӑрӑшхи кӑярахпа пулчӗхӑ. Артистпа Матрос, ѕӗсӗр ҫын ҫумӗнчен тӑрса уӑнӑн—кунӑн пӑхкӑласа илсен, Матросӗ сасартаӑк сӑв ҫыннӑн хӑвӑнса єкнӗ пушмакнӗ асӑрхӑрӗ.

— Илсе чик! Тепрӗне те хывсӑ ил! — шӑппӑн ко–мӑнда пачӗ вӑл Илюка.— Чӑрӑх!

Илюк тӑнран тухсӑ кайнӑ пек пулчӗ, вырӑнтӑн та хушӑлаймарӗ, вӑрӑ ҫинӗ сӑв тери хурлӑхлӑн пӑхрӗ, уӑнӑн кӗс—вӗч ڪуҫулуӗ тухсӑ каятчӗ. «Ах, тӑрхӑсӑн хӑ–
тарӑр мана ку тискер ёсрень, ҫынна ҫаратма пултарай-мastreetӑп эпӗ!» — терӗч унӑн шывланнӑ куҫӗсем...
— Ну? Кама калаҫҫӗ? — шӑлӗсене шатӑрт! тутарчӗ Матрос.— Халех чиксе паразатап! Хыв!
Хӑй чӑпах та Илюка ҫӗҫӗ кӑтартрӗ. Ун ӑсьӗрӑнӑх Артист ёна ёнсрӗн ӗшӳрӗ, Вара Илюк куқлӗнӗ лӑрчӗ те, чывӑраракан ҫын пушмакӗ чӗтренӗ аллисемӗ хывса илчӗ...

16

Хулана темле таврӑннӑ вара вӗсем — ёна Илюк йӗр-келлӗн астумӑст. Унӑн ӑсӗ-пуҫӗ пӗтӗмпӗх пӑтранса, арпашса кайрӗ. Куҫӗсем умӗнчӗ пӗрмай сутӑ-кӑвӑк тӗт-ре мӑкӑрланса тӑчӗ, пуҫӗ кашлаҫӗ, хӑлхисем ӗлтмерӗс, шӑмми-шаккӑнчӗ пӗр вӑй та юлмарӗ...

Епле пултӑр-ха тата! Паллӑ вӗт-ха, пӗтӗмпӗх пал-лӑ — халӗ вӑл, Илюк, ку таранччӗн никама та утала-ман, нимӗнле кирӗсӗр ёс те туман, шукла та, халӑх хушшинче те йӗркеллӗ, сӑпайлӑ пулнӑ ача, пионер, кӗт-мен чӗртенӗ вӑрӑ пулса тӑчӗ! Темӗсе кун каялла, чӗр-ле, Матроспа Артист ун куҫӗ умӗнчӗ єсӗр ҫынна ҫа-ратрӗс те япалисене Илюка йӑттарса ячӗс. Илюк ӑс вӑрланӑ япаласенӗ хваттӗр хуҫине пӗрса пачӗ. Ан тив, ун чухне Илюк тӗрӗсӗнӗ пӗлмен, уталаӑнӑ пултӑр, анчӑх пурлӗр вӑрӑсӗнӗ пулӑшнӑ-ске-ха вӑл! Пӑйӑн, юрӑ прӑтӑкӗнӗ, пӗтӗм халӑх савӑннӑ чӗрте, вӑл Артистпа Матрос вӑрланӑ япаласенӗ вӗсенчен иле-илӗ сумкӑна пустарса чикрӗ, кӑйран чӗклӗсӗ ѕуриӗ, — эппин, каллӗх вӑрӑсӗнӗ пулӑшӗ. Юлахкӑнчӗн вара... — кун ӑсинчӗн аса илме те хӑрущӑ!... юлахкӑнчӗн, вӑрманта ҫывӑ-раракан ҫын урינчи пушмакӑ хӑй аллипе хывса илӗ сум-ҝӑна чикрӗ, сумкинӗ те хӑех чӗклӗсӗ килӗс, Матрос хушшинӗ Малӑнӑн тӑттарчӗ. Вӑрӑ мар-и ёнтӗ вӑл ӑсӑнӑ ӑйҫӑн?
— Вӑрӑ!...

Епле хӑрущӑ, тискер, ирсӗр сӑмӑх!
Вӑрӑ хӑй нихӑн та ёcelainӗ, вӑл ҫын ёсемӗнӗ пу-рӑнать, час-часӑх урӑх ҫынсӗнӗ нимӗнсӗр тӑратах хӑвӑ-рать, никама та — ваттисӗнӗ те, вӗт-шак ачасӗнӗ те хӗр-хӗнӗ тӑмасть, хӑйне кирӗлӗх пулсан, вӑл ҫынна вӗлӗрӗ те пултарать. Вӑрӑ уйрӑм ӑсынӗнӗ ҫӗч мар, патшалӑх
пурлӑхне те çаратать, пӗтӗм халӑха сиен кӥрет. Вӑрӑ —
ташман, халӑхӑн вӑрттӑн тӑшманӑ!
Ҫаксене Илюк питӗ лайӑх пӗлнӗ, вӑл хӑй те, тӳрӗ
чунлӑ ӥтти пур сынсем пекех, вӑрӑсәнӗ курайман.
•Вӑрӑ• тенӗ сӑмӑхӗ те уншӑн темле хӑручӑ пулнӑ.
Анчӑх халӗ акӑ вӑл вӑрӑ пулса тӑчӗ. Чӑн-чӑн вӑрӑ!
Ҫакна пӗлни, ҫакна пӗтӗм чун-чӗрипе ёнлӑхӗн кӑ-
нӑҫ памарӗ те халь Илюка. Юрӑ прӑсникӗнчӗн таврӑнӑ
хыҫӑн вӑл нистӑ кайса кӗме пӗлмерӗ. Унӑн ашчики
епле вӑрканинӗ, вӑл мӗн тери асапланнӗн кalaҫа памӑ
йывӑр!
Матроспа Артистшӑн пулсан — нимӗн те мар, ҫынна
ҫаратни вӗсемпӗн пӗрпе шӑл витӗр сурнӑ пекех ӗмӑй
япалӑ иккен. Халӗ те ак... Вӗсем вӑрмантӗ уявран тав-
рӑнӑ шӑрӑ Малани эрӗх илсе лартнӑ-мӗн те, виҫӗшӗ
сӗтел хушшине ларса чӑп-чиぺрӗх ёрӗсӗ, унтан Матро-
сӗ, Маланин сурӑк балалайкинӗ тӑнӑкӑртӑттӑрса, вӑрӑ-
хурах такмаакӗсӗнӗ юрлӑма тытӑнчӗ. Кӑмака умӗнчӗ
керогаза тӑрмашҫа тӑтӑннӑ Малани те унпа пӗрле
ӗнерчӗ. Артист кӑна диван ҫинчен ним чӗнмесӗр, пирус
пашлӑттарса вӗртӗ, вӑл сӑтӗс кунсӗнӗ тата кӑма-
ратассӗ ҫинчен шухӑшилӑрӑ пуль ёнтӗ...
Ой, мӗн тери кураймарӗ вӗсенӗ Илюк ҫак самантра!
Вӗсем пурте, виҫӗшӗ те уншӑн хӑль чи усал тӑшмансӗм
вӗт-ха, чи хӑручӑ тӑшмансӗм!..
Илюк вӗсен ултавне, ирсӗрлӗхӗ пӗтӗмпӗх пӗлсе ӑт-
рӗ ёнтӗ, тӗкӗх вӗсен ҫур сӑмӑхӑре те ёненӗс ҫук, ӑн чух-
лӗ ултӑланӑс пурӑннипе те тӑранӑнӑ! Халӗ, епле пулсан
та, вӗсенчен часрах уйӑрӑлса кӑяс, вӗсенчен яякӑрах
тарас пулать,— хутӗ те ёрӑлла пултӑр, хутӗ те ёрӗ тӗн-
не, ӳыв айне, шуйтӑн шӑтӑкне,— анчӑх ҫак вӑрӑсемӗп
пӗрле пулас марчӗ, вӗсене курас марчӗче! Тухса тарма-
сан, вӗсен ӑнӑ ирӗксӗрлӗсӗч тата темӗн тӗрлӗ тискер
ӗсенӗ хуҭӑнтарӑмӑ пултараӑсӑ, вӑра... мӗн каламалӑ
 porrӗ ёнтӗ, вӑра чӑнах та ёмӗрлӗхӗ, яланӑхӑх пӗтӗс пул-
ать. Анчӑх унӑн пӗтӗс килмест-ха, унӑн тӗрӗс пурнӑсӑ
пурӑнакан ҫин пулас килет!..
Ҫавӑн пек йывӑр шухӑшсӗмӗ пӗсӑлӑпӑсӗ вӑртӗ
Илюк кӑмака хыҫӗнчи ӳytӑ вырӑн ҫинче. Тутисӗнӗ
сыртса, пӗсӗ те аллипе ӗк енчен пӑчӑртӑсӑ, хушшӑн-
хушшӑн хӑш-хаш сывлӑса, ӑхӑй вӑлӑ кӑлӑнӑсӑ ҫулӗ
шӑрӑрӗ вӑл...
Малани, апат антарсан, ӑнӑ сӗтел патне чӗнчӗ:
— Илюша, кил, ларса ści ушкэнпа пёрле!
— Ҫисе килмест манӑн,— терӗ Илюк кӑмӑлсӑр са-
сӑпа,— тутӑ епӗ.
— Мӗн ҫисе тултарнӑ вара эҫӗ ун пекех тутӑ пулма?
Илюк чӗнмерӗ.
— Тух, тух хӑвӑн йӑвунтан, ларса ści, цисаркӑ яш-
ки пӗҫертём сире вӑлли, магазинтер сехет ԥтла черетре
tӑтӑм, апаҫӗ калама ҫук тутлӑ пулчӗ, кун пекке эс
cӗмӗрне те ҫисе курман-хӑ.
Цисаркӑ вӗт, ялти ухмах ав-
tӑн мар! — пӑкалтатса ɨлчӗ Малани.
— Калаҫам-ҫке, ҫисе килмест манӑн...— ҳуллен от-
вет ԥачӗ Илюк.

Ҫӑк калаҫӑва ɨлтсе ларӑн Матрос тӑрук ӳвӑч тупа-
нӗпе сӗтеле ҫапса ɨлчӗ:
— Ҫитӗ сана ухмаха персе выртма! Тух теҫҫӗ пул-
сан — ɨтлес пулать! Йӑлӑнтарса кама ӑратаса шуту
пур?..

Вӑл паҫӑрах Илюк «епресе» кайнине аҫӑрхӑнӑ та,
ҫӑвӑншӑн самаях тӑрӑхну, анчӑх хӑйне ун ҫинчен хал-
лӗхӗ нимӗн те каламан. Илюк мӗншӗн ҫав тери пӑлхан-
нине, уӑнӑ кӑмӑлӗ мӗн сӑлтавпа ҳуҫӑлнине опытлӑ вӑрӑ
лайӑх ӑнланӑњ,— пӑян ача хӑйӗн пурӑвӑнӗнче пӗрремӗш
хут вӑрланӑ вӗт-хӑ! Анчӑх Матросӑн ӑна ҫирӗпрӗх тӑвас
килнӗ, ма теесӗсӗн ҫӗмӗшӗкӗ кӑмӑлӑй йӗкӗт «ӗҫре» на-
чар помощник пулать.

«Пӗрре лайӑхрах тӑн кӗртес пулать-хӑ, кампа ҫӑх-
лӑннине ӑнланӑр та ёмӗрне те ан мӑнтӑр»,— шухӑш-
лӑрӗ Матрос.

Хӑлӑ вӑра ӑна ҫав «тӑн кӗртмелли» сӑмӑнт ҫитсе
килнӗн туйӑнчӗ.
— Ҝил кунта! — тепӗр хут кӑшкӑрчӗ вӑл.
— Манӑн пуҫ ыратать,— каллех ҳулLens сӑс ԥачӗ
Илюк кӑмакӑ ӑхӗсӗнчен. Тӗрӗссипе каласан, уӑнӑ хӑй-
лӑс вӑрӑсемпе пӗр сӗтел Ҳуҫӑлнче лӑрма мар, вӗсен
ӑнӑсӗнӗ те курас килмерӗ, ҫӑвӑншӑ тухмарӗ те вӑл ӑх-
йӗн «йӑвичнӗн».

— Кама калаҫӑвӑ кил teasӗ? — тата ӳтлӑрах тӑрӑхса
кӑшкӑрчӗ те Матрос, пӑт, пӑт утса ӗйӗсӑ Илюкӑ кӑмакӑ
ӑхӗсӗнчен пӗрремӗш туртса кӑлӑрчӗ. — Лӑр! Ҫи!

Илюк ӑхӗсӑр пукӑн ɕинӗ ларчӗ. Хӑй нимӗн те чӗн-
мерӗ, йӑвӑрӑн ывлӑсӑ ҫӗрӗлле пӑхрӗ кӑнӑ.

— Ҫи, Илюша, ɕи!— терӗ Малани те, тулли турӑл-
кӗнӗ ун умнерӗх сиктерсе.
— Хырӑм выҫӑ мар манӑн,— терӗ Илюк, çаплах çӗрелле пӑхса.
— Чирлемерӗн пулӗ-ҫке каллех?
— Пуҫ ӳратать.
— Ну, пуҫ ӳратни вӑл тем ӳратниех мар-ха, шӑл-
лӑм, эпир āна наччас юсатпаер,— калаҫӑва хутшӑнчӗ
ку таранччен чӗнмен Артист. Хӑй ҫав самантрак сӗтел
айнелле пӗшкӗнсе çурлитр кӑларчӗ те āна тӗлӗнчӗн
çанса яцса тӑвата тацанана ячӗ.— Ічӑр пурте! «Ӗс
хыӑҫӑн — ĕҫ!»— тётче манӑн пӗр лайӑх тус. Эпир паян
ӗҫленӗ, çавӑнпа ёҫме те пултаратпӑр.— Вӑл хӑй тацан-
не ёӑвӑрӗ патне илсе пычӗ.— Ну, яңкларатар!
Матроспа Малани те тацансӗнӗ чӗклерӗч, анчӑх
Илюк хӑй умӗнчи тацана яяккала шутарса ларtré.
— Эп ёҫме пултараймӑстӑп...
— Сыпса пар ёнтӗ паҫтӑк, апат умӗн вӑл пит лайӑх
пула,— терӗ те Малани, тутисе пӑҫӑртаса илчӗ.
Унӑн куҫӗсем çӑв тери чӗн кулса тӑчӗс... 
— Ёҫместӗн,— терӗ Илюк каллех, пуҫне пӑркалласа.
— Ќук, ёҫетӗн! — тацанне лартса, хӑйрӑн сутӑлӑма
пуҫласанӑ куҫӗсемпе ћӑн ñи пӗлем шӑтарасла пӑхрӗ Матрос.
— Эпир хушатпӑр пулсан — ёҫетӗнеш! — терӗ Ар-
тист та.
— Мӗншӗн ћӑн пекех ёҫтересшӗн эсир мана? — вӗ-
сем ћӑн ñи пӗлӗпе пӑхса илчӗ Илюк.
— Мӗншӗн тесӗн санӑн пӑян — менелник,— шӑтле-
нӗ пек чӗлхине кӑтатӑрӑ āна Артист.— Ñӑвӑн та пӗлмӗс-
тӗн-ӗ?
— Мӗнле менелник пултӑр? — чӑнласах тӗлӗнчӗ
Илюк.— Эп декабрь уйӑхӗнче çуралӑй...
— Эс хӑҫан çурални ниме те пӗлтермӗст вӑл, шӑл-
лӑм,— терӗ āна хирӗч Артист.— Пӑян эпир санӑ хӑмӑр
кампание йышӑнтӑмӑр, мӗншӗн тесӗн ñӗсӗ пӑян пит мат-
tур ача пултӑн... Ќӑк кунтар пӑсласа ñӗсӗ ёнтӗ яланлӑ-
хӑх пирӗн ñи, пирӗн хӳтлӗхӗ пурӑнатӑн, санӑ никам
tа кӑрӗнчӗ пултараймӗ... Чухлӑтӑн-ӗ? Э?
Илюк сасартӑк пӗтӗмпе тӑвӑрса илчӗ: вӗсӗм Илюк
пӑян хӑй аллипе ñи япалӑнӗ вӑрлӑма пултарни çин-
чен калаҫҫӗ! Хӑй вӑрӑ пулса тӑнӑшӑн ёҫмӗлӗ угкен!
Унӑн пӗтӗм пичӗ-куҫӗ пӗсӗрӗс кӑйрӗ, сывлӑшӗ те пӗ-
лӗнӗчӗ. Ùнтӑн вӑл вӑрӑсем ñи пӗв тери кулӑймӑсӑр,
куҫӗсемӗ çунтарса ярас пӗк пӑхрӗ тӗра ñи пӗсе тӑчӗ.
— Мана... мана... Мана нимёнле кампани те кирлӗ мар! — хашка-хашка кӑшкӑрчӗ вӑл.— Эп никампа тӑ сыхланмастӑн, хам тёллӗнӗх пит лайӑх пурӑнма пултаратӑн!.. Эх халӗх...
— Хуллентерех, ачӑм, хуллентерех,— аллинӗ ђеклӗсе пӑӆлчӗ Ына Матрос. Унӑн куҫӗсем хӗсӗнчӗс, туҭи хӗрри сиккелӗсе илчӗ.— Пурнӑҫра лӑпӑ куллинӗ ни-
мӗн те ћитмӗст, ёнӗн мӑн сӑмӑхӑ... Эс хӑвӑн стаканна ёӗҫе пар-хӑ маљタン, вӑра калаҫма тӑ ћамӑлтарах пулӗ!
— Ак ҫапла! — Артист Илюка сулахӑй аллипе хӑвӑрт кӑна мӑйӗнчен йӑталасa илсӗ хӑй ӑмуне лартрӗ, те-
пӗр аллипе ћрӗхлӗ стаканӑ тӗтсӑ ун тутӗ патне илсӗ пычӗ.
— Ėс теҫҫӗ, анчӑк ҫури!
Илюк ун аллинчен вӗсӗрӗнӗсӗн пулса апла тӑ кап-
ла пӑӆркalanмӑ тӗтӑнчӗ, тем кӑшкӑрмӑ ћӑварне уҫрӗ, ҫӑв вӑхӑтра Артист стакан хӗрринӗ ун шӑлӗсем хуш-
шине чиркӗ те ћрӗхӗ ача ћӑварнелӗ юхтарчӗ. Илюк вӑра ирӗкӗрӗх, чыӑхӑ-чыӑхӑ, стаканра мӗн пуллинӗ сӑтса ячӗ...
Ерӗх ун йӑшчикинӗ вутпа ћунтарнӑ пӗк пӗҫертсе илчӗ, ҫӑв саманtra куҫӗсенчен хӗрлӗ кӑвӑк хӗм пӗрхӗн-
нӗн туйӑнчӗ.
— Ну, мӗнле пӗк? Лайӑх вӗт? — тӑрӑхлӑмалла йӑт-
рӗ Артист, тӑнран тухса кайӑхӑ пӗк лӑракӑн ача ӑҹне кuҫ хӑршисем айӗн пӑхҫа.
— Акӑ ёнтӗ, тӗне кӗтӗн те эҫӗ! — хушҫа хӑй ӑмуне Мат-
рос. Сӗтелӗн тепӗр пуҫӗнче тӑракӑн Малани тутисене пӑчӑртӑ-пӑчӑртӑ кулчӗ...
Калаӑсӑйми пулнӑ Илюк хаш! хаш! сывласa илчӗ те унӑн куҫӗсенчен ћут шӑрӑ пӗк куҫҫулӗсем сирпӗнӗ тухрӗч. Вӑра вӑл, тӑуӗсӗмӗннипе, каллӗх сиксӗ тӑчӗ те хӑйне асаплӑнтӑракансем ћине каламӑ тӑ ҫуkp хӑвлӑн
пӑхҫа, сывлӑшӑнӗ аран ҫавӑрсӑ илсӗ, кӑшкӑрсӑ ячӗ:
— Њынсӗм мӑр эҫир! Тискер кӑйӑксӗм эҫир!..
Урӑх нимӗн те калаимӑрӗ, тӑта хытӑрах, ћӑлӗсӗх ма-
кӑрсӑ ярсӑ, алӑк патнелӗ ћытӑнчӗ, маљタン ҫӗнӗке, унтӑн кил хушшинӗ сиксӗ тухса, калинккӗ еннелӗ чупрӗ...
— Тӑратӑ вӗт шуйттӑн ҫури, хусӑ ҫитсе тyтӑр час-
rapӑ! Тем туҫа хурӗ, явӑл! — васкӑса кӑшкӑрчӗ Малӑ-
ни, чۈрӗчӗрен пӑхҫа.
— Тартӑп ак эп āна!.. — Матрос сӗтел çине чыпса илсе ача хыҫҹӑн ыткӑнчӗ. Унччен те пулмарӗ, тулта Илюк: «Ан тив мана! Кӗмєстӗн, тем тусан та кӗмєстӗн!» — тесе çухӑрни, калинкке шашулккӑ ик-виц хутчӗн чӑнкӑлтатни илтӗнчӗ (Илюк, епле пулсан та, калинккӗне уҫса тухса тарасшӑн пулчӗ пулмалла ёнтӗ), унтан Матрос, тапкalanакан Илюка çӗккле сӗрсе, урай варрине лӑч! пӑрахрӗ.

— Вӗрентӗп эп сана тарма! — терё те вӑл хаяррӑн, çӗрте выртакан Илюка темиҫе хутчӗн тапрӗ.— Ялта çын вӗлерсен те тӑрса хӑтӑлтӑн пулсан, кунтан та хӑтӑллӑп терӗн пуль. Çук, анчӑк çури, пирӗн аларанах вӗсӗрӗнӗмӗн!— Вӑл сулахӑй аллин пуҫ пӗрӑнине ёмсе илчӗ.— Йывӑртаче тата, усӑл!

— Юн кӑлармаллах çыртӑрӑ, эсрелӗ! 
— Ах, ухмах ача...

— Тепӗр тӑттарса яр, эппин, āна уншӑн! — вырӑн- тан сиксе тӑчӗ Артист, çӑкна илтӗн.— Лайӑхрах астуса юлтӑр, пар тепӗр!

Анчӑх Матрос вырӑнне Артист хӑй Илюк патне пы- чӗ те, āна тӑрата лартса ик енчен икӗ хут çутӑлтарса ячӗ, унтан, çысӗнчен çавӑрса тытса, пуҫне кайлала ка- çӑртсӑ лартӗ:

— Тепӗр çӑкӑн пӗк хӑтлансан вӗлеретпӗр! Анлан- тӑн-я?
— Вӗлерӗр! Пусӑр, касӑр! — куусӑллӗпе çыхӑнса кӑшкӑрчӗ āна хирӗч Илюк.— Хутӗ те тем тӑвӑр, анчӑх эпӗ пурӗнӗр çыхланмастӑп, пурӑнмастӑп сирӗнпе... вӑрӑ-хурахсемӗ! Вӑрӑ пулӑс килмӗст мӑнӑн!..

— Мӗ-ӗн? Мӗн терӗн эсӗ, тепӗр кала-ха!— Арист- па Матрос иккӗш ик хулӗнчен пӗр хӑрӑс карт! туртҫа ура çине тӑратрӗч āна.— Кала-ха тепӗр?

Ах, шылла та хӑрӑшӑ пулчӗч-ӗке вӗсен сӑнӗсем сӑк самантра, куҫӗсем те кӑшкӑрсени пӗкӗх хӑрӑшла ял- кӑшрӗч, Матросӑн çӗвеклӗ туту сиккеле сӗр тӑчӗнӗ, вӗ- сем иккӗшӗ те Илюка хӑль тесен хӑль тытса çурса тӑ- кас пӗк тӑчӗч, çӑвӑнпа та Илюкӑн хӑй тин сӗç кӑланӑ çӑмахӑ тепӗр хут кӑлӑма хӑл çитмерӗ. Анчӑх куҫӗсем- пӗ вӑл питӗ хӑюллӑн, ним шиксӗр, пӑрӑпа пӑраланӑ пӗ- кӗх пӑхрӗ хӑйӗн çӑв тери курайман тӑшманӗсем çине...

— Ну, ма кӑлӑмастӑн? Кам вӑрӑ-хурах кунта?
Кам? — сӑмахӗсене шӑл витӗр сӑрхӑнтarpса ӑйтӗр Матрос.
Илюк чӗнмерӗ, вара Матрос ӑна турӗх тути урлӑ çапрӗ те, ача, ӑвӑтӑнса кайса, стена çумӗнчи çӗтӗк диван çине пywса ӗнке. Ըав самантрах унӑн ĕаварӗ хӗр-ринчен юн юхса анчӗ.
— Анлантӑн-и ӑлла турӗ çынсӗне вӑрӑ-хурах тӗнӗшӗн мӗн пулма пултарнине? — каллех ун патнелле пычӗ Матрос.— Анлансах çитмерӗн пулсан, тепре ӑс хушӗса пӑма пултаратӑп! — Вӑл татах аллинӗ çӗкӗлӗсен хӑй-не çапассӑ кӗтсе, Илюк çӗрӗп пӗк хутланса ларчӗ. Артиспӑ Малани ҫав вӑхӑтра чунсаӑр юпасем пек, ним чӗнмесӗр пӑхса тӑчӗс. Матрос Илюка вӗлӗрӗслӗ хӗнӗс пулсан тӑ, ӑна чӑрмашӗчӗс пуь яӑв вӗсем...
Хӑлӑхинче Матрос çапмарӗ, Илюк патӗнчен пӑрӑнсӑ, çӗтел умне пычӗ те ӗрӗх тултарса єӗрӗ.
— Ларса çийӗр ёнтӗ хӑлӑ, апачӗ сивӗнсе те кӑйрӗ пуль,— терӗ Малани, вӑрӑммӑн сывласӑ ярса. Анчӑ ним сӑлтавсӑрах ҫӑ вӗри кӑрӗнӑрӑ Илюка хӗрхӗне пулмарӗ ку, ӑна «кӑштӑх ӑс пӑнӑшӑн» хӑйӗн кӑмӗлӗ тулнипе кӑна пулӗчӗ.
Илюк диван çинчӗх ларса, çӑварӗнчен сӑрхӑннӑ юнне кӗпе çӑннипе шӑлӑ-шӑла илӑчӗ. çӗтел патне те пымарӗ вӑл — çисӗ шухӑш-и ёнтӗ унӑн хӑлӑ!.. Унпа лешем те çӑмӑх хушϻарӗчӗ, хӗнӗнӗ хӗҫҫӑн ун çинчен мӑнса кӑйӑн пӗкех пулӗчӗ. Вӑрахчен чӗнмесӗр ларсан, Илюк хӑй кӑлӑмӑ пӑслӑрӗ.
— Кӑлӑрса яӑрӑр мӑнӑ, тӑрхӑшӑн, ним тума тӑ кирлӗ мар эп сирӗ...
Ана хирӗч нixӑшӗ те чӗнмерӗ, чылайран тин Артисп ӑн еннелле ҫӑвӑнӑ ларчӗ.
— Ăчӑта кӑяс шухӑшӑ пур вара санӑн? — ӑйтӗрӗ вӑл сивӗнӗ.
— Хутӗ те Ăчӑта,— терӗ Илюк.
— Пуҫӗца тӗрӑмӗн кӑйса чикӗс кӑмӑлу пулсан, пулашма пултаратӑпӑр ёнтӗ. Тӗрӑмӗн кӑйма сӑнӑнӑ ӑсул тӑн-тӗрӗ, сӑлтавӗсем те нумӑй, темӗҫӗ стӑтӑя тӑ çыпӑс-тарса хума пултарасӑчӗ сӑнӑн ҫамку çине...
— Ăср çinче Уголовнӑй кодекс тӗнӗ питӗ ӑслӑ кӗнӗкӗ пур, шӑллӑм. Унта вӗӗмӗсӗр стӑтӑя, шутласӑ тӑ кӑлӑрӑс ӑч. Вӗсем хушӑнӗнӗ сӑн вӑлӑп çырӑнсӗм тӗ
— Эп аёна юри мар, вёл хай...— тёрре тухма тама пек пулчё Илюк, анчах Артист аёна аллипе сулса пулчё:

— Юри-и унта, юри мар-и, суд аёна-кака пахса тамасть. Рас вёлернё—вёлернех, эппин, калацу та пётнё. Кун пек преступленишён кацару чук. Уншан эсё сахалтан та вунча сул илмelle. Кы — пёрре. Малалла тата: эсё кунта хачантаппа документов-мёнсёр капкаланса, пытанса пурналан-ха, э?

— Шутласа пахна-и эс саван синчен? — бйтрё Матрос та.

— Малани инке манна хай усрат...— терё Илюк.

— Вёл устранашён эс аёна спацсипа кала, вёл сана темшён мар, хай ырча чёрелле пулна пирки хёрхенинне усрат-ха, анчах эсё нимёнле документсар, ницта сырэнмасар пурнанышэн никама та мар, сана хавнах айылпласчё, уншан та срок парасчё!

— Мёнле срок?

— Тёрмере, колонире ларса тухмалли срок! Урахла каласан—вахат, эппин,— сулатлак, иккё, висче...— Артист калама чаранчё те ачана күчсенчен тёллесе пахрё. «Мёнлерех пырсы тивеччё-ха куна ман саахам-сем?»— теес санарё вёл. Ним чёнмесёр лараакан Илюк хараанчасемён ытларах хараса пычё... Хайне халь сеч хени синчен те манчё пулмалла вёл, варча саамхёсени ёненеш итлерё.

Унтан Малалла калама тытчечё:

— Сак ёнтё сана тёрмене хупмалли иккёмеш салтав пулать, тейёпёр... Анчах ку сеч те мар-ха, салтавсем татах та пур. Пацар эсё, шарышла сынча ёру, пире варасем, терён. Юре, эпир уншан ытлышшехи куренмёпёр, кацаралар сана. Анчах эсё ху кам-ха халь, саван синчен шухайлласа пах-ха хаван айван пуцупа, э? Чаачаан варча халь эсё, ачамкка! Ана эп сана тёп-терес ка-
тартса пама пултаратап...
— Эсир... эсир мана хăвăр хушрăр-иç.— мăкăр-татса илчĕ Илюк.— Ма-ха халь ман ɕине яратăр...
— А вăл ниме те пĕлтермĕст, шăллăм! Эс хывса илтён пулсан — айăлă те пĕр санра çес. Эпир свидетель-сем кама, суд умёнче те çапла калама пултаратпăр!
Артис та каллех Илюк ɕине чёрчунсем пăвакан çĕлн пек пăхрĕ.
— Кушан та срок патарчĕ,— терё вăл кăшт тăх-тасан.— Ылпăра вара, пĕтĕмĕпие илсем... санăн срексем пи-и të нумай пухаăнаççе, вышка патнеллех пыраççе. «Вышка» мённе пĕлетён-и эсê? Паллах, пĕлместĕн. Высшая мера, тени пулат ку.— Артис хайён çам-кичен шаклтаттарса илчĕ.— Пĕр пуля...
Вăл çуннĕ пирусне чĕртрĕ те çăваренчен пĕлĕт пек çăра тĕтĕм кăлласа ячĕ.
— Ылпăра, шăллăм! Асы нумайх мар пулин те, эп каланисем лайăхрах анланса илме тăрăш. Эпир сана хутёнлинчен те асра тыйт. Анчах, енчен, пирёнпе килеш-терес марах тетён пулсан, çамах-юмах урăхла пулать вара. Эпир сана, анчăк çуринче, ыранах, çук, ыран мар, пайнах, çак сехетрех муталаса хума пултаратьпăр,— милицисене тыттараса та янă! Ку пирёншён пулсан пĕр пирус туртса яничен те çамалтарах... Хамăршан пирён нимёнле хăрушлăх та çук, пирён документсем йёр-келлĕ, çап-сутă та тап-таса темелле, назпорчĕсем те, справкасен те саккунла, командинкăсем çине министр алă пуснă, вот епле! Пирён çумма никам та сулăхма пултарайте масть, милици таврашĕ умёнче эпир,— çи шанчăкăла çынсем, пĕлетён-и? А эсê кам? Эсê — уго-ловнăй розыск вĕшлисе преступник! Мён калăн ĕнтë халă? Санăн пире хирĕç пымалла пек-и, е пирён майла пулса, пирённĕ килештерсе пурăн-малла? Э?
Илюк чёнмерĕ. Унăн куç хупаххисем çинче каллех шултра çутă куççульсем палăрчĕс. Артис та каланисем ĕна малтанхинчен те хытăрах пăлхатса ячĕс, унăн ĕс- пуççе каллех пăтранма пусларĕ. Халь тин уншăн чăнăх та çăлăнăç пулма пултарас çук пек туйăнчĕ... Пӳртре пĕр хушă шăн пулчĕ.
— Эс тата ҫакна асту, там писмен,— калаҫаavouritesа са- саратӑк хутшӑнчӗ Матрос,— сана халь Атӑла ҹутӑй ҹаmtimeрӑнчӑн та ним тёлли-палли те пулмасть, мӗншӗн тӗцен, пирӗншӗр пуҫне, сан синчен никам та нимӗн те пёл-мест. Те пур эсӗ ҹут тӗнчере, те ҹук — вӑл санӑн тӑван аннушӗн те паллӑ мар... ԋавна шута илсен, санпа мӗн пуласси пётӗмпех пирӗн ҝӑмӑллӑн килет!

Матрос Илюк ҫине каллех ҹисе ярасла пӑхса илӗ. Ним хӳтлӗхсӗр мӗскӗн ача ҹине ҹакӑн пек тискеррӗн пӑхма, ачана юри ҫакнӑшӑк хӑрӑшӑ сӑмаксӗм каласӑ ӑнран тухса кайиччен ҹӑрӑтма ҝашкӑр чӗрилле ӳсин ҫӗч пултарӑнӑ ҫав...

Пӑртре каллех шӑп пулчӗ. Малани сӗтел ɕинчен пустарчӗ, Артистпа Матрос, тӗрлӗ еннилле пӑхса чӗлӗм туртса ларчӗс. Дивӑн ҫыммӗ пӑталанӑ пек ним хускал-масӑр, ѓӗрелле пӑхса ларӑкан Илюк пӗтҫӑмартисӗм тӑ- рӑх вӑхӑтран вӑхӑта куҫҫуль үхса анчӗ...

— Ҫитӗ! Ҫитӗ сана епресе ларма! — терӗ унтӑн Ар- тист хыттӑн, вырӑнтан тӑрса.— Сана кӑллӗхӗк ним те пулман вӗт-ха? Пулман! Малашӗн те нимӗн те пул- масть, уншӑн та ан ӑхӑра! Мӗн кирлӗ тата сана, мӗн сӑм- сунӑ юхтаратӑн? Темерӗр єрнерӗн пӑрахут ҹине ларат- пар та акӑ — саншӑн пачӑх ҫӗнӗ пурӑсӑц п ucлӑнать. Ҫу- лу ҹитмен пулсан та, паспорт илсе ларатпӑр, сана 珩ӑх нимӗн те кирлӗ мар вӑра, ӗҫӗн вӗрчӑсма та Ӗамӑл пу- лать, ӗҫне хӑмӑрӑх тупӑнӑр...

— Анчах терӗ пӑянхи пек ҹутӑнлансан — тӗрӗх Атӑла ҹӑматӑн, ҫавна та ан мӑн,— Илюк ҹине пӑхма- сӑрах хушса ху鹘ӗ Матрос.

— Ӗанланӑн-и?

— Ӗанланӑм...— ӟӑппӑн ҫӗч ответ пачӗ Илюк.

— Ҫӑвӑн пек вӗрентӗ ҝӑнӑшӑн та ӑнланмасӑн вӑ- ра...— илтӗнчӗ Малани сӑси ҹӑллӑнтӑн.— Эй, ӑй-ӑй!

ﻡṨнӗм сана ыр сӑнаҫҫӗ, хуrlӑхран ҹӑрӑтӑшӑн тӑрӑ- шӑцӗ, ҫавна кӑштах чухлас пулать ёнтӗ сӑнӑн, Илюш, мӗн кӑланине итлӗс пулать...

— Хӑйӗн ирӗк, Малаsha, хӑйӗн ирӗ-ӗк, эпир ӑна ни- мӗн чухлӗ пӗсмӑрлӑмастӑ-ӑр,— терӗ Артист, сӑмӑ- жӗсене юранӑ пек тӑssa.— Ҫак тӗнчӗрӗ ирӗклӗ ӳсин пулса пурӑнӑсӗ килет пулсан, хӑйӗнӗнӗн ӑнланмалӑ: пирӗншӗрживӑ-дӑва пӗтӗт вӑл, кушӑк ҫӑварне лекнӗ ӂӑ- шӗ пекӗх пӗтӗт. Калӑрӑм вӗт-ха, хӑь лексен ӑна «ывш- ка» та пама пултарӑсҫӗ!
Тулта майӗпе тेटтёмлене пусларӗ. Илюк шухӑшӗ-кӑмӑлӗ те ӳтларах тёксӗмленчӗ...

17

...Ҫак ӗкахине āна каллех темӗн тёрлӗ хӑруӑшӑ тёлӗк-сем курӑнса асӑплантарчӗч, çӗр каça вӑл темиҫе хутчӗн шарт тӑ шарт сиксе вӑранчӗ те їн хыҫҫӑн вӑрахчӗн сы-вӑрса кӑйӑмасӑр выртӗ.

Ирхине вара чылалай ӗывӑрчӗ — вӑл вӑранӑнӑ чух сте-на ӗшни тутӑхӑнӑ сехӗт йӗппи тӑхӑр патнех ӗшнӗ-мӗн. Ӗилӗ те никам тӑ ҫук, пурте тӑтӑ тухӑс ӑйӑнӑ. Пӗчӗн iểuӑн мӑй, Илюк пуҫе нимрен малтӑн ҫӑк ԓӑхӑнлӑ пӑртран тухӗс тӑрӑс шухӑш пӳрса кӗчӗ. Питӗ хӑвӑрт ҫуралчӗ те вӑл шухӑш, ачана ӗр вӑхӑтлахӑ ӑрӑнлӑрхӑ ҫӗкӗнчӗн ячӗ. «Халӗх, ҫӑк самантархӑ, лӗш вӑрӑсемпе Маӑлӑнӑ килӗс кӗричӗн сиксе тухӑс тӑ, ӑştırma мӑй килнӗ — ҫӑ-вӑнтӑлӑ тӑпӑс, кайран-малтӑн кутӑ те мӗн пултӑр. Пу-рӗнӗр пӗтмӗлӗ, хӑлӑ тин ӳрӗр сӑпӑх пулӑс ҫук...»

Вӑл, пӑрт алӑкӗ патне хӑвӑрт утса пӳрса, āна чӑвсипе тӗртӗр, анчӑх алӑк... кӑшӑ кӑ хӗҫӑлӑрмӗ. Ӗӑн тул ӗн-чен писать ҫирӗп тӗкӗлӗсен лартнӑ иккӗ. Унтӑн тата тепӗ кытӑрах тӗкӗсе пӑхӗрӗ, анчӑх усси каллӗх пулмӑрӑ. Илюк вара тӳрӗн тӑвӑрсӑ илчӗ: вӑл тухӑс тӑрӑсӑн āна юри питӗрӗс хӑварнӑ вӗсем!


Такам систерние шухӑшланӑ пекех пулчӗ ку: цӑв самантӑрах тултӑ тимӗр чӑнӑртӑтӑрӗ, — тӑхӑшӗ ҫенӗк алӑкӗ питӗрӗнӗ çӑраҫчинӗ ҫӗрӗ ёнтӗ, — унтӑн ура ҫассисем илӗнчӗч... Ним палли те ан пултӑр тӗсӗ, Илюк каллӗх кӑмӑка хӑнсӗ кӗрӗс вӑртма шутӑрӑп, анчӑх ёлӗкӗрӗмерӗ, пӑрт алӑкӗ уҫӑлчӗ те, малтӑн Ма-ӑлӑнӗ кӗчӗ, ӳн хыҫҫӑн пӑрте ҫӳлӗ те пӑтӑр кӗлӗткӗл-лӗ, ӗъсӑк хура уссилӑнӗ милиционӗр кӗрӗс тӑчӗ. Пи-ҫиххиё ҫинче пистолет, аллинчӗ пӗчӗк сӑран сумка.
«Ак хайхи... тыттарса яраççęk, эппин, мана... Малани ку милиционера ятарласа ман пирки чёнсе килнё... Пулчё, пётрём!..» — йӑй-ян туса кайрӗ Илюк пуҫӗ.

Милиционерне вӑл тӱрех палласа илчё. Еппе-хӑ палламастӑн? Ялтан тарса çитнӗ кун, Шупашкарӑа экскурсие килнӗ тасти шкул ачисемпе чылай çуренӗ хыҫҫӑн пӗр столовӑя касса патне черете тӑрсан, csak мӑн усисилӗ милиционер çӑв столовӑя Илюксен колхоз председателӗпе, Яраткинпа, пӗрле пырса кӗчӗ. Паллах, ун чухне вӗсем Илюка шыранӑ, анчӑх Илюк хӑй вӗсеме малтарахран асӑрхаса тухса тарма ёлкёрчӗ те — хӑтӑлчӗ. Хӑль акӑ тытса кайтех, тин çӑлӑнӑсси пулас çук... — «Ну, мӗнӗх ёнтӗ... Хупчӑрах... Ћав кирлӗ те ма­на...— кӑмака çумне тайӑнса ӑывӑнчӑклӑн шухӑшларӗ Илюк.— Персех вӗлсрмесен, хаҫан тӑ улин кӑ­ларӗс, тен...»

— Иртсем малалла, Кури Яккӑлч, иртсе ларсам! Ак çӑкӑнтӑ, сӗтел патнерех... Пӑртне те тасатаймарӑм-ха ку кунсенче, сыӑна йӑви пекех пулса кайрӗ, никӑк тӑ анчӑхместӗп. Пӗччен хӗрӑмӑн пурнӑçӗ çӑ­вӑн пӗк-ӗке вӑл, пурне те хӑвӑн тумалла тӑ...— пакӑлтатма тапранса кайрӗ çӑв вӑхӑтра Малани, унта-кунта выртакан япаласене пустаркалӑса. Илюк тӗлӗпе иртнӗ чух вӑл ѣна темшӗн хулӗнчӗн икӗ хутчен самалх хытӑ чӗпӗтсе илчӗ. Темӗ пӗлтерчӗ ку, Илюк ѣна пӗрт­те ѣнланаймарӗ...— Ку чӗч мӑнӑн Муркаша качча кайнӑ аппӑ ывӑлӗ-ха,— Илюк сӑнӗ кӑтартса çатӑлтатма тытӑнчӗ Малани,— каникул вӑхӑтӗнче х ula курма килчӗ, кил­ни ик кун анчӑх-ха... Ашшӗне вӑрса вӗлсрӗчӗ те тӑ­лахӑн уҫрӗ, мӑнтӑран, выӑлӑн-тутлӑн тенӗ пек. Питӗ хӗрхенетӗп, çавӑнпа тӑ пӗр хушӑ хӑм патӑмра усрас терӗм-ха. Кӑнтӑр пӑртак, ют хушӑр... Тӑвансене пу­лӑшмаллах ѣнтӗ, мӗн тӑвас тетӗн!
«Мён тума лӑпӑртатать ку? Мён тума суйать?—сӑлӑп пӑхрӗ Илюк кил хушӗ цине.— Вӑхӑтӑ мӗншӗн тӑсать пустуй? Е мана юри ытларах асаплантарасшӑн-и? Милицие чӗнсе килтӗн пулсан, тыттар та яр тата часрах!..»

Малани хывӑх пек сӑмӑх вӗҫтернине милиционер малтанах ним чӗнмесӗр итлеся ларчӗ, унтӑн, хӑрӑрӑм кӑлаҫма чарӑнманнине кура, тӗсӗймерӗ, пӗрчӗ:
— Вӑл-ку юрӗ-ха, Федорова, ес мана кил кӗнекине кӑтарт..:
— Ай-уй, Кури Яккӑлч, ҫав териех ан васка-ха ён-
тӗ! — тӗлӗннӗ пек пулса ун цине пӑхрӗ Малани.— Тӗ-
миӗс уйӑхра пӗрре килсе кӗретӗн пулать те...
— Вӑхӑтӗнче ун пеккипе аппаланмӑст-
пӑр. Кӑтарт кӗнекине. Ман āна тӗрӗслӗсӗ паллӑ туса
хӑварас пулать.
— Ýй, ай-йӑй! — хуйхӑрнӑ пек туса илчё Мала-
ни.— Ҫапла ҫав вӑтӑлма пӑслана тӑлӑх арӑмӑн шӑпӑ, 
никам та ҫын вырӑнне хуӑмасть āна, килсе те сутӗмем 
ун патне, ӑнсӑртран килсе кӗрсен те, часрах тухса 
шӗма васкать... Пурӑна-атӑн вӑра пӗр-пӗччӗн, āй тӑмӑнхи 
хӑраххи!

Вӑл сӗтел ещӗкне уҫрӗ те чылайччен ухтарнӑ хыӑ-
шӑн темле кивӗ хутӑсем хушшинчӗн лучӑрканса пӗтӗ 
тӑрӑхла тетрадь пекки тупса кӗлчӗ.
— Пӗлтӗр мӗнле пулнӑ, ҫаплипе, никама та киле 
кӗртмен, никама та ҫырман...

Милиционер нимӗн те чӗнмерӗ, тетрадӗ сӗтел цине 
хуӑчӗ те страница хыӑсӑн страница уҫса тӗрӗслӗсе пы-
чӗ. Илюк ун цине кӑч хӑрӑмисӗм айӗн пӑхса тӑчӗ...

Ак, халӗх вӑл тетрадӗ пӑхса пӗтерет те, хуҭӑн, пат татса 
калать ёнтӗ: «Ну, ачӑм, хӑйрӑмар! Ҫитӗ сана кун чух-
лӗ пытанас пурӑннӑпе! Эпир сана тахӑранташӑн шӗ-
ратпӑр, тинех пирӗн алла лекрӗн. Ýт!»

Вӑхӑт питӗ вӑраххӑн шурӗ. Темшӗн, милиционерӗ 
Илока тытса тухса кайма васкамарӗ, ёмӗрне ним кур-
ман пекех, тетрадӗрӗ мӗн-мӗн ҫырнине пӗтӗмпех вула-
рӗ пулмалла. Малани ҫенӗке тухса тем кӑшӑртатрӗ, 
унтан сӗтел цине пӗр пӗччӗк графин хӗрӗ лӗрӗ, кӑлпа-
сы, шур булка пырса лартрӗ. Хӗнӑн, епле пулсан та, 
милиционера хӑналасси килӗ пулмалла, анча лӗшӗ
Малани тӑрӑшнине пӗрте аҫӑрхаман пӗк ларчӗ. Чылайран тин вӑл пуҫне çӗклерӗ те Малани çине пӑхса:
— Йӑмӑку колонирен таврӑнман-и-хӑ? — тесе ӳйтрӗ.
— Килемерӗ-хӑ ҫӑв,— терӗ те ёна хирӗс Малани, итлесе ларакан Илюкран хӑранӑ пӗк, йӑпӑрт кӑнӑ ун çине пӑхса илчӗ.
— Тата нумай лармалла-и унӑн?
— Çӗнӗ çула çитет пуль тетӗн-хӑ...— Малани çӑвӑнтах графинри эрхӗн стакӑн çине шӑкӑр-шӑкӑр тултарчӗ.— Њакна тутанса пӑх-хӑ, Кури Яккӑлч...
— Тавтапуҫ, Федорова, эп служӑра,— терӗ те милиционер, аллинчи тетрадӗ сӗтел çине хучӗ.
— Ай-уй, ара, ан тирке-хӑ ёнтӗ! Шӑпирт таврашӗ çук унта, хӑм тунӑ çырла шӑвӗ çӗч вӑл!— тулли стакана милиционера тыттарма пикенчӗ Малани.
— Çук, Федорова, ан çӑрман,— стакана хӑй умӗнчен сирчӗ милиционер.— Кил кӗнеки йӗркеллӗх са­нӑн...
— Йӗркеллӗ пулмасӑр тата, йӗркеллӗ пулмасӑр!
— Анчах та, тен, эсӗ кӑма та пулин пропискӑсӑр усратӑн? Вӑртӑн, э? — уссисене кулӑшла хускатса кӑмӑллӑн кулса илчӗ милиционер.
— Уй, тасаранах çылахӑ ан кӗрт-хӑ, Кури Як­кӑлч!— пӗчӗсӗнене шарт! çапса илчӗ Малани.— Ун пӗк çӗн мар-ҫке эпӗ, сӑккунӑ никӑн та пӑсман, пӑсӑсӑм та çук, тур хӑтартӑрах ун пеккинчен!
— Асту, сиссесӗн хӗрхенӗс тӑмӑстӑн, çийӗнчӗх штраф шартлааттаратӑн, малтанӑх калатӑн санӑ!
— Килсе сыхла ара, Кури Яккӑлч, тӗрӗслӗ! Емӗр­не те никӑм та пулмасть ман патӑмра, турра аҫӑнса калатӑн!— пӑт-пат сӑхсӑхса илсӗ каллех пакӑлтатма тытӑнчӗ Малани.— Пӗр каҫ выртма килсе йӗтакан­сем пулса та кӗртессӗм çук, мӗн тумӑ кирлӗ вӑл ма­на? Кам пӗлет, темле шухӑшлӑ çынсем çураҫҫӗ ку чухӗн, юлӑшӑкит кӗпенӗ сӑклатса тухсӑ кайӗс! Çук, çук, ырӑ çыннӑм, яланах тӑр-пӗччен пурӑнатӑп эпӗ... Кӑчи те темӗҫе кунтан килӗ кӑйтӑ йӑкӑ...
— Ну, юрӗ.— Милиционер пуказан çинчен тӑчӗ те алӑк патнелле утӭӗ.— Сывӑ пулса юл!
— Чипер кӑй, эпӑпин, Кури Яккӑлч! Тата кил, час­часах кӗрсе çуrvine...
Малани милиционера калинкке патне çитӗх ёсат-
рӗ, унтан чӗнӗк алӑкне шӑйӑр-шакӑр питӗрсе лартрӗ те пурте кӗнӗ-кӗмен лӑх! сурчӗ.
— Тьфу, вилме маннӑскер! Мӗн кирлӗ-ши, мӗн шӑршласа ћурет-шӗ! Экке, йӗтӗм тупнӑ: уӑн кил кӗнекинӗ тӗрӗсеммелле! Ылтӑн купаласа хӑнӑ ун вӑл-ли чӑв чӗтӗк кӗнекерӗ!
— Вӑл... вӑл хаӗх килсе кӗчӗ-и? — хуллен ыйтӗ кӑшт лӑплӑнма пуҫланӑ Илюк.
— А эс мӗн, эп ћан хӑм чӗнӗ килнӗ теҫе шутлӑрӑн-им? Мӗн йӗтӑ пуҫӗ тума кирлӗ вӑл мана, саттӑна? Купца курмӑттӑм вӑл милици таврашне, ћӗр ћӑт-тӑрах вӗсене!
Малани параса кайса килнӗ-мӗн, вӑл сумкинчен сӗтӗл ћине ћимӗлӗсӗм кӑлӑрса хума тытӑнчӗ, сӑв вӑ-хӑтра Илюк еннӗлле ӑвӑрӑнчӗ те кулнӑ пек туса ыйтӗ:
— А эсӗ... хытах хӑраӑрӑн курӑнать?
— Хӑраӑрӑм чӑв,— тунмарӗ Илюк.— Вӑл ятарласа мана тытма килнӗн туйӑнчӗ те...
— Эп сана мӗншӗн пӗрсӑ чӗпӗтнинӗ ћиӑнатӑн-и?
— Џук...
— Милицие курсанах эсӗ хут пӗк шурса кӑйран...
Ҫавӑнпа та сана: лӑпӑкӑ лар, саншӑн хӑруӑшши нимӗн те ҫук, теҫе систӗрӗс килчӗ. Ара, хӑрамалли чӑнӑх та нимӗн те пулмарӗ вӗт-ха?
Малани сӑрӑхнӑ шӑлӗсенӗ йӗрсе лӑх-лӑх-лӑх кулса илчӗ.
— Э-эй, ачам, хӑм пурнӑҫра сахал мар ултӑланӑ эп вӗсенӗ! Хӑрамастӑп! Эс те ан хӑра, пирӗнпе пурӑн-ӑх чӑх вӗсен сана нимӗн те тӑваймаҫҫӗ.
Анчӑх Илюк пурӑнӑсӗнчен хӑрамаллисӗм питӗ ну-мӑй пулнӑ-ха, чӑв тери нумӑй...

18

Виҫ-тӑват кун хушши Матроспа Артист таҫтӑ ҫу-халса пурӑнчӗч. Вӗсӗм ӑҫта кӑйни ћинӗч Малани нимӗн те шӑрлӑмӑрӗ, Илюк хӑй те ӑйтса пӗлле шутлӑмарӗ. Уншӑн пулсан, вӑрӑсем урӑх нихӑн пӗрсӑ курӑнмаҫӑв авантӑрах пулатчӗ ѓӗнтӗ, вӑра ћан хӑй кӗт-мӗн ћӗрӗн килӗс ҫакланӑнӑ тӑнатаран хӑтӑлӑс тухма тӑм вӑлтачӗ-и, тен. Анчӑх лӗшӗсӗм пуҫӗпӗх ћухалма-рӗс ӑвӑх. Пӗр ирхине вӑрансан, Илюк хӑйӗн тӑшмӑнӗ-
сем каллех кил хући арӑмӗ вырӑнӗ ҫинче ҫывӑрнине курчӗ.

«Ҫавранса ҫитнӗ...— тӱрекс хуҫӑлчӗ Илюк кӑмӑлӗ.—
Тата йӑцта ҫаратса ћуреpӗщ-шӑ, эсрелсем!..»

Вӑл кун иртенпех пӗтӗм тӱпене ҫӑра пӗлӗтсем ху֩-
ласа илчӗ. Ҫӗӗ чашлattaрса ћуӑмӑр љусӑ ирет, унтӑ
пӗр хушӑ уянтӑ пӗк пулӑтӑ те, кӑшӑ тӑрӑң каллӗх вӗ-
тӗ ала витӗр ӑшӑ љухтарӑ пӗк сапма ҭӑтӑнать. Йӑн-
лаӑкӗ аӑшӑ пулмӑн пулсан, кӗркунне пушлӑнӑ пекех тӑ-
йӑнмалла.

Темшӗн-ҫке, Малани кунӗпех килте пулмарӑ, ҫӑрӑ-
ла сулӑнсан тин хӑйӗн ѓулташӗпе, хайхи Катюк ятлӑ
пӑкӑлӑ хӗрӑрӑмӑпа тӑвӑрӑнчӗ тӗ, вӗсӗм Матроспа тата
Артистпа пӗрӗ тӗпӗге ћунӑ куӑнӑ кӗрӑнӑ тӑ, ҫӑк
кунсенче артистка ҫуллахи гӑстⲣӑлӗ тухса кӑйнине,
унӑн ӑшӑ килӗнче ватӑ ӑмӑшӗпе вуник-вунвиӑ ҫулхи хӗрӑчи
ҫӗӗ ѫлунӑ пӗлӗнӗ. Вӑрӑсене Катюк малтанӑх илӗс кӗ-
са паллаштаранӑ : артистка хватӑрӗ — икӗ ҭуҭӑ йывӑӑ
ҫурӗнӑ ҭуҭӗ хутӗнчӗ, ӑяла ｐӑрӑнӑкӑн стӑрикӑне кар-
чӑк яла кӑйнӑ, ҫурӗ патне Атӑл хӗрӑрӑмлӗ тухӑкӑн
пӑхӑча витӗр пымалла, пӑхӑча енӗ икӗ ҹурӗчӗ пур, пӗр
ҹурӗчӗн фортотки яланӑх уҫӑ, ун витӗр аӑлӑ чикӗ яр-
сан, ҹурӗчӗн уҫма питӗ ҫӑмӑл иккен. Йӑрӑн хӗлӗ, ҫӑв
артистка чирлӗнӗ чух, Катюк ӗк-виӑс хутӗнчӗ тӗ йӑн кӗ-
пӗсем љусӑ пӑнӑ тӑ, унӑн япӑлисем йӑцта уӑрӑнӑнӗ
ла-
йӑх астуҫа ѓулӑ. Пӑян вӑл Маланипе ӑпӑлӗрӗ артистка
хватӑрӗ тӑвӑрӑнчӗ каллӗх чылӑйчӗн сӑнӑса ҹурӗнӗ
пе, унтӑ ԥӑмӗнӗ хӑрушлӑх тӑ ҫукки  seinsен Матроспа
Артиста пӑрса пӗлӗрӗ пӗлӗрӗ.

— Шӑпӑлӑ, питӗ шӑпӑлӑ...– Йӑӑрӑт ҫӗҫ ҝӑрӗсе тухмалла!

Ҳӗрӑрӑмсем хӑпӑл-хӑпӑлах тӑтӑ тухса кӑйсан,
Матроспа Артист вӑрахчен ним чӗнмесӗр чӗлӗм мӑйӑр-
лӑнтӑрӑсӑ вырӑрӗс, унтӑн, тулта тӗтӗмлӗнӗсӗ cripcion, пӗр
— Эй, эсё сыфарса та кайрән-и?
— Сук-ха,— терә Илюк.— Мән вара?
— Тәр тавай. Кайса килмәллә пур.
— Ача? — тем ырә мар япала пулласса сиснә пекех, арсын ача чәри пәлкәнүллән тапма пүсләрә.
— Ухутана каятпәр.
— Мәнле ухутана? Халь әрәле-иç?
— Ана санән халәх пәлме те кирлә мар. Тәр часрах, ан йарапанса вырт!
«Пәтрә пүс, татах вәрра илсе каясшән пулмалла күсем мана... Апла пулсан, тәтәлеменә шәртә аяккала тапса сикетәп, ним тусан та хутшәнмастан!»— шу-хәш вәчесе илчә Илюк пүсәнче.
Вәл кәмака хыңәүенчән тухрә те Артист сәтөл умөнчә пистолет обоймине патронсын тултарсын тәнине курчә. Вәсен пашал кү орүррен кә таранчыл Илюк пәлменччә-ха. Эппин, кү вәрäsем сын вәләрмөллә хатәр те тытаççә, вәләрме те пултәрәççә!
Ача тепәр хүт сав тери хәрааса кайрә, унән чәри сү! түрә.
«Ача, мән әратма шутлаççә-ши? Ах, каяс марччә-çке вәсемпе пөрле, әсйәнәс марччә!»
Анчах пәр сәмах та калаймарә, хирәçсе тәма та пултараймарә.
— Ну, кайрәмәр!— приказ панә пекех каларә Матрос, ача ҹине сиввән пәхса илсе.— Кәçәр санән хәюллә пулалла пулать, асту, сәмсүна юхтарнә ан пултәр!
— Мән тумаалла вара манән? — аран шыйтрә Илюк.
— Мана пөрле пөр хваттөрра кәрәтән. Хуәсән япалисем ытлашшә нумайланса кайна, ҹавсенә ҹащтә йә-кәртас пулать. Анлантән-и?
— Каллех вәр... вәрламалла-и? — сасси түрәх пүләнсә ларчә Илюкән.
— Вәрламалла мар, илсе тухмалла кәна! Ут!
Вәсем Малани киләнчен тухрәç. Түпенә тәхлан пек пөләтсем хупласа илнипе урәмаса тәнсәкәйәнчә пекех тәтәлем иккән, ик-вис үтәмри те курәнмәсә. Күн пек сәнтәләк вәрәсәмешән пулсан ԝрләх ӗнтә!
Тепәр пиләк минутран висә мәләккә, Атәл хәрринчи булывара түхса, анаталла кайрәç, унтаң, перевоз төләпә иртсе, Чебоксарка ҹывә урлә каçрәç те ансәр тәкәрлә-
калла пăрӑнчӗс. Вӗсене пӗр чӗрчун та тӗл пулмарӗ. Хула пурнӑчӑ шӑплантӑ ёнтӗ, Хӗрлӗ площадьри паркран кӑна радио юрлани илтӗнет...

Хӳме ҫумнелле йӑйшӑнса, малта Матрос утса пычӗ, ун хыңчӑн Илюк, чӑн юлашкинчен — Артист. Акӑ, пӗр вӑтӑ йӑмра тӗлне çитсен, Матрос чӑранса тӑчӗ, унӑн-кунӑн пӑхса илчӗ те:
— Йӑкӑнтӑн кӑса кӗрес пулать,—терӗ шӑппӑн. Ҫав саманторхӑ хӑй чус карта урлӑ сикрӗ. Илюк тытӑнса тӑчӗ, анча ёна Артист ӑхӑллӑн тӗртпӗ:
— Ҫач часовх!

Вӗсем пахчаçимӗҫ ёйранӗсем хушшипе утреҫ. Мӗн пулать-шШ хӑль, мӗн пулса тухать?! Ытла та хӑрамалла вӗт-ха!...

Часах темле сарай хӗсче пырса тухрӗс. Ун ҫумне ӑхӑш вӑрӑм пусма тайӑнтарса хӑнӑ. Вӑрӑсем ёна та малтансӑн асӑрхаса юлнӑ икӗнӗ! Матрос ҫав пусмана пӗр вӗҫӗнчен, Артист тепӗр вӗҫӗнчен йӑтрӗс те малалла утреҫ. Илюк вӑрӑнге тӑрса пӗр вӗҫӗнчен, Илюк вӑрӑсем ӑхӑллӑн тӗртпӗ.

Анчах вӑл нимӗн те тӑваймарӗ. Ача ӑхӑлла тӑрса юлнине Артист тӗрӗс асӑрхарӗ те, аллӑнчи пусма вӗҫӗнче пӑхрахса, пӗррӗх каялла, Илюк патнелле сикрӗ.

— Эсӗ мӗн хӑтланатӑн? Вӗлҽретӗп! — чашкӑрса илчӗ те вӑл, ачана хуӗнчен хыпкӑчпа хӗстенӗ пек пӑчаҫтарса лартрӗ.— Тӑрӑс шуту пур-и-мӗн? Асту, ҫакӑнтах вилсе выртатӑн!
— Ыт малалла!

Пулаймарӗ Илюкӑн хӑтӑлласи...

Артистпа Матрос пусмана икӗ хутлӑ йывӑс ҫурт чӳречӗ тӗлне пырса тӑратрӗс. Илюк ним тума пӗлмесӗр, юпа пек хытса тӑчӗ, унӑн шӑлӗсем шаккама тытӑнчӗс.

— Малтӑн эп хӑм хӑпарса чӳречине уҫатӑн, мӑн хыҫчӑн эсӗ улуӑхатӑн,— вӑскавалӑн пӑшӑлтпаса калама тытӑнчӗ Матрос Илюка.— Шӑлӑ никӑм та ҫук унта, ан чӗтро! Ёна-кӑна илетпӗр те шӑппӑн кӑна тухса каят-пар. Анлантӑн-и?

Илюк ёна хирӗс нимӗн те калаймарӗ.

Унччен те пулмарӗ, Матрос пусма тӑрӑх çуле lle хӑпарса кайрӗ. Темице саманторхӑ вӑл чӳречене уҫса
шала кече, вара Артист Илюка сурамёнчен тёртсе илчё:
— Ну, улакса кай хаёвёррах!
Анчах ачан вёл хушнине нипле те тавас килмерё, вара Артист ана айкёнчен ыртмаллалаышыршр.
— Чэрах!
Илюк ирёксёрех пусмапа хаапарма тытёнчеч. Унан пёр хушай асё-тане паэтранса кайнак пек пулчё, анчах хай пурпёрех сүлелле хаапарса пычё... Акӓ вёл чүрече патне сятрё, чүрече ани урла ярса пусрё... Сав самантрах, сасартак, шалта темле хёварым сав тери хыттӑн кашкӑрса яни илтёнчеч:
— Кам кунта? А-а-а!
Кеч малти пулём ашчыкки ялт! суталса кайрё. Уча алак витёр Илюк диван синче 12—13 сүлхир хёреча пёр аялты кёнепе кана ларнизене, ун умёнече вӑрӑм сёсё тытнӑ Матрос таинче курчё.
— Шап ларнӑ пултӑр! — терё вёл, сёсчын хёречаче пичч патнех илсе пырса.— Халех чиксе пӑрахатӑн!
Матрос ана чӑнах чиксе пӑрахасран вилес пек хӑрака кайса, Илюк малти пулёмме чупса кечче. Сач самантра вёл яңран тухса кайнак мӗскён хёрачана хайён кёлеткипе хүтёлеме те хатёр пулчё сав! Былла та хёрхемелле-чке-ха ана! Анчах пулёмпе хёреча пӗчен мар-мӗн, тепёр стена сымёнчиче кравать синче ватӑ хёрарӑм ларатч, унӑн та хӑранипе куҫ-пуҫ чарӑлса кайнак, тӑруках чӗлхесӗр пулнӑ пулмалла вёл...
— Пӗрре сӑвар уҫсанах леш тेनечече асанатӑр! — терё те Матрос, хёречапа ватӑ хёрарӑма тепер хут аллинчи сёсчын юнарё, унтан вара алак патёнчи тёкёрлӗшкаф алакнӗ пӗррех туртса уҫрё. Кунта костомсем, сүллахи пальтосем, хёрарӑм кӗписем магазинри пекех йёркипе сӑкӑнса тӑраҫҫӗ. Матрос вӗсене пӗрин хыцчӑн теприне кӑлара-кӑлара йӑвӑтрӗ те пӗр купа туса утиялпа сӑхрё.
— Чӳречерен кӑларса йӑвӑт! — хушрё вёл ни вилё, ни чёрӗ тӑрарак Илюка.— Чӑрах! Ну!
Ой, мӗн тери усаллӑн суталлӑс илчӗс Матрос куҫӗсем сӑв самантра, мӗн тери хӑрушӑ пулчё унӑн сӑнӗ-пичӗ! Ын мар сӑв ёнтӗ, чӑн-чӑн тискер кайӑк, урӑн кашкӑр!..
Илюк ана пӗр сӑмахсӑрах итлерӗ, япалӑ сӑххине сӗкесӗ куӊӑри чӳрече витёр аялалла пӑрахрё. Сӑв вӑхӑтра Матрос, пулёмире тепёр шкафран хӗллехи тум-
тирсене кӑларса тӑкса, икӗ ҫыхӑ турӗ, вӗсене те Илюка чуречерен ывӑттарчӗ, хӑй ҫавӑнтах ватӑ хӗрарӑм патне сиксе пырса вӑйтӗ:
— Комодра... сумкӑра...— кӑвакарса кайнӑ тутисене аран хускатса пӑшӑлтарчӗ хӗрарӑм.
Матрос комод ёшӗкне уҫⲣӗ, чӑн малтан хӗрарӑм сумкинӗ ярса тытса унти пур-ҫук укҫана кӑларса илчӗ, унтӑн ёшӗкри темле хутсене, вӗт-шӑк япаласене автӑн тислӗк купине урисемпе чӑвса аяккала сирпӗтнӗ пӗк ыткӑнтарма тытӑнчӗ, анчах урӑх нимӗнӗх те тупӑйнмӑрӗ пулас бандит вӑлла. Çаратаș тӑранманнӑпӗ вӑл пӗлӗм ḥӗшчикинӗ тата куҫӗсемпе ухтарма тытӑнчӗ. Комод синче ылтӑн ерӗщӗ пӗсӑкӑвӑх мар сӗхет тӑрӑтӑ иккӗн. Матрос ӑна хӑвӑрт илсе Илюка тыттарчӗ.
— Асту, ан çӗмӗр.
Ҫав самантра тултан, кухньӑри уҫӑ чӑрӗче витӗр, хуллен кӑна шӑхӑрни илтӗнчӗ. Ку, паллах, аянта кӗтсе тӑракан Артист сигналӗ ёнтӗ: «Васкас пулать, вӑхӑт нумая кӑйрӗ...»
— Тух хӑвӑртрах,— Илюка тӗртӗ Матрос, унтӑн чӑн-чӑн вилнӗ пӗк лӑракан карчӑк патнелле икӗ утӑм турӗ те каллех çӗҫципӗ юнаса илчӗ: — Астӑвӑр, лӑпкӑн лӑрнӑ пултӑр! Хӑвӑра чӗррӗн хӑварнӑшӑн спаҫcipӑ кӑлӑр мана!
Ватӑ хӗрарӑмӑн куҫӗсем хупӑнчӗ. Вӑл, ним пӗлми пулса, минтер сине йӑванса кӑйрӗ...

19

Анчах Матроспа Артистән ёмәчә пачах урӑхла пулнӑ. Маланипе Катюк кӑнтӑрлах пёр кимӗ хӑшӗпе — Атӑл хӗрринче ёна-кӑна вӑрлӑсач, еҫсе-супса пурӑнӑкан этемпе калаҫса татӑлнӑ-мӗн. Џуркунынше типпе юлнӑ ки-
вӗ баржӑ ҫумӗпе иртнӗ хыҫҫӑн, Артист виҫӗ хутчен кӗсken-кӗсken шӑхӑрсанах, вӗсен умне тӑстан хӑяма-
тӗнчен ҫуlla те тӗреклӗ ҫын мӗлкӗ тухса тӑчӗ.
— Иван? — ыйтрӗ унтӑн Артист шӑппӑн.
— Хӑрӗх ҫул ёнтӗ Иван пулни,— терӗ лешӗ.
— Карапу аҫта?
— Ав кунтах, сире паҫӑрах кӗтет...
Урӑх вӗсем нимӗн те калаҫмарӗс, ҫыхӑсене шӑв хӗр-
рине çӗклемӗ тухрӗс те самӑмах пысӑк кимӗ çинӗ йӑлӑр-
япӑр выпӑрӑкьӑрсара хӑчӗс.
— Хӑвӑртрах, атту çутӑлма пултарать,— терӗ Мат-
рос.
— Елкӑретпӗр,— аллинӗ сулуӗ кимӗçӗ,—вырнаӑр.
Артист кимӗ хурине кайрӗ, Матрос хулран туртни-
пе Илюк унна юнашӑр пырса ларчӗ, кимӗ хӑшӗ кӗсмен-
сене ярса тӑйтӗ. Кӗсех вӑра кимӗ тиккӗт пек хура Атӑл
варринелле тухрӗ те анаталла ним сассӑр шума ты-
тӑнчӗ.
«Аҫта кайтпӑр-ши капла?» — каллех хӑраса шу-
хӑшлӑрӗ Илюк, кимӗри сак çумӗ пӑталанӑ пек ним
хӑскалмасӑр ларса. Аӑна хӑй вӑрӑсемпе пӗрле
сӗм-ҫӗрле тӑсталла кайни те, тӑвӑри тӗттӗмлӗх те,
шӑппӑрак тӑ хӑш чух инҫетре темле пӑрахутсем кӗсken
кӑшкӑртса илни те хӑратрӗ ҫӑв...
Тӗрӗсси-
пе, вӗсем Атӑл варринче чылаyah пысӑк утрав çинӗ çит-
се тухнӑ-мӗн...
— Чӑк таврашрах пулма кирлӗ,— терӗ Матрос.— Тӑхта, халех тупатнӑр.

Вӑл шыв хӗрринчен яяккалла утса кайрӗ те, темиҫе самантран тӗттӗмре шӑхӑрни илтӗнчӗ. Пӗрре, иккӗ, виҫҫӗ...

«Кама шырать тата ку?—тӗлӗнчӗ Илюк.— Кам пулма пултарать кунта ҫахӑн пек çӗрле, тӗттӗм çӗрте?..»

Анчах икӗ минут та иртмерӗ пулӗ, унӑн тата ытларах тӗлӗнмелле пулчӗ: кимӗ патне Матроспа пёрле хӑйсен кил хӗчи Маланипе Катюк пыrsa тӑчӗ! Аҫтӑн, хӑ-ҫан килсе лекме пултарнӑ-хӑ вӗсем кунта?!

— Ну, ёcceм mӗнле сирӗн? — ыйтрӗ Артист.

— Паҫӑрах хатӗр, сире кӗтсе шалт хӑшкӑлтӑмӑр, тем пулман-ши тесе пӑшӑрханма та пуслӑраӑмӑр,—терӗ Малани.

— Инҫе-и? — ыйтрӗ каллех Артист.

— Пӗр виҫҫӗр утӑмран ытла мар...

Илюк вӗсем мӗн çинчен калаҫнине йӑланмарӑ, анчах тепӗр вӑнӑ минутран, çыхӑсеме çӗклӗсе сыранран инҫе те мар ѕӗскӗн çӑра хӑвӑ тӗмисем хушшибе самаях чылӑй кайсан, пӗтӗмпӗх чухласа илчӗ: Маланипе Катюк кунта малтанах çитсе (хӑхӑлтӗн мар вӗсем пайӑн килтен пӗтӗ васкаса тухса кайрӗҫ!), вӑрланӑ япаласе— пӗрта татарма пӑсӑк шӑтӑк алӑ тӑхӗрленӗ иккӗн...

...Вӑрӑсем кӗҫӗр çаратса тухнӑ хӑклӑ япаласене васкаса хӑйӑр ашне пытарнӑ вӑхӑтра, çур çӗр иртсен икӗ сексетре, Кувшинка тӗлӗнчи утрав патне— йӑлӑм енчен — пӗр-пӗччен çын ларнӑ тепӗр кимӗ пырса чӑрӑнчӗ. Сӑв çын, çырана тухсан, хӑйӗн çӑмӑй киммине çури т茅ранах хӑйӑр çине туртса кӑлӑрчӗ те, хӑвӑ тӗмисем хушшибе Мӑн Атӑл еннӗле тӗрӗрен тӑтӗрелё утӗр.

Ку вӑл — кунти пулӑҫсен «Атӑл» ятлӑ колхозӗн членӗ, ёмӗрне Атӑл çинче, малтан матросра, унтӑн бакеншӗрӑ çӗслӗсе ирттернӗ ёста пулӑҫ Михӗй мучи пулнӑ. Қӑшӑн вӑл Mӑн Атӑл хӗррине, тӑранӑх мар çӗрӗ, пулӑ тытмалли хатӗрсем лартнӑ та, тул çутӑлсанах вӗсене тӗрӗслӗс тесе, ир-ирӗх тӑрса тухнӑ-мӗн.

Михӗй мучи васкӑмасӑр, ним шухӑшлӑмасӑр, çун-ӑңӑнӑн чӗлӗмне ёмкӗслӗс утӗр. Кайсан-кайсан, са-
сартăк, вăл хайёнчен сывлăм енчи тĕмĕсем хушринче темле çынсем кăштăртатнине илтех кайрĕ. Мĕне пĕлтерет ку? Кам пулма пултарать кунта çак вăхăтра? Старик тăпаса чарăнса тăрса, тинкеререх илеме тытăнчĕ. Халь ёнтĕ сасăсем те илтенчĕ: мăкăр-мăкăр, мăкăр-мăкăр... Çын сассисемех, анчах сăмахĕсене пĕрте уйăрса илме сук...

Старик чĕри кăрт-кăрт туса илчĕ. Ырра мар ку! Ырра мар!.. Чипер шухăшлă çынсем кун пек вăхăтра вĕçен кайăксемсĕр пусне нимĕнле чёрчун та пурăнман улах утрав çине мĕн тума килчĕр? Пулăксем, пĕр-пĕр вăрттăн браконьерсем тесен,— вĕсем утранă варринче мар, шыв хĕрринче çеç пулма пултараççĕ...

Михей мучи, вăтă салтак, граждан вăрçин историне пысăк чаппа кĕрсе йунă «Ваня-коммунист» пăрахут çинче çапăçнă матрос, ëмĕрне те хăравçă пулман, анчах халĕ çав хуллен мăкăртатакан çынсем патне турех пырса тухма тытăнсă тăтĕ.

Кам пёлет? Темле çынсем унта? Тен — вăрă-хуралсем, бандит тавраççĕм? Тен, колонисенчен тарнисем çын куçне курăнасан пытанаççĕ? Ун пекки те пулкалать тĕпĕр чух. Пырса тухăn та — пĕрре пшкаса хурĕç. Вырăннă ытла та улах, çитменинне çĕрле...

Çапах та, кăшт тăрсан, таçтан мурёнчен килсе кĕнĕ вăрттăн çынсем çинчен мĕн чухлĕ те пулин пĕлес шутпа, урисене кушак пек шайпăн илсе пущса, вăл вунăвунпилĕк утăм малалла кайрĕ. Халь вара сăмахсене те уйăрса илме май пулчĕ.

— Лайӑхрах, хытӑрах тăптас...
— Çийёнчен туратсем пăрахса ним палăрми тăвас пулать...

Унчен те пулмарăп, йывăç тураттисене сăтăр та са çăр хуçма тытăнни илтенчĕ. Михей мучи сывлама та çарăнчĕ. Мĕн тăвасçă кусем? Мĕн пытараççĕ? Тем тесен те — вăрăсемех! Вăрланă япаласене пытараççĕ... Ак япала, ак тĕлĕнтермĕш! Мĕн тăвас пулать-ши халь? Часрах киле кайса куршĕсеме вăртсă тухас та облава тăвас-ши? Анчах вăл хушăра ку çыннисем утрав çинчен тухса кайсан?.. Вĕсем астта пулсам кимĕ пурах ёнтĕ, ахалă лекеймен вĕсем кунта... Ак сана задача, вăтă матрос Михей! Шутла, шутласа туп часрах хăвăн мĕн тумаллиннен!

Анчах нумай шутласа тăмалла пулмарэ унăн.
— Ну, кайрәмәр, сутәли ччен леш енне кашса ӗлкә-рес пулать,— терә вӑрӑсененен пӗри.

Унтан ура сассисем чӑштӑртатни илтӑнчӗ. Малташ уҫӑмлӑрах, унтан хуллентерех, ипӗтерех... Каяцӑ! Кӑшт та пулин курса юласчӗ хутӑ!..

Михей мучи хӑва тӗмисен хӱттине йӑпшӑнса, пуҫне пӗксӗ малташ мала куща пычӗ. Акӑ, палламан ҫын-сем — пилӗк мӗлке — йӑзыкӑссем хушшинчӗн тухрӗч те шӑв хӗрринелле кӑйрӗч. Хӑлл ӗнтӗ Михейӑн тек малалла кайма юрамасть, ёна лешсем асӑрхама пултараҫҫӗ, асӑрхасан варӑ... темрен тем пулса тушӗ!

Мӗлкесем шӑв хӗррине чӑтӗрӗч, кимӗ ҫине кӗрсе вӑр-наҫрӗч, унтан кимӗ ерипен хускалса, Атӑл вӑрринелле шуҫа кӑйрӗ те часах кушран пачах ҫухалчӗ...

Ҫук, пулӑсем ҫинче пулмарӗ халь Михей мучи шу-хӑшӗ: ҫӑва патне кайтӑр пуллу-качку! Кимӗ курӑнми пулсанӑх, старики йӑзыкӑ тӗмисем хушшине чупса кӗчӗ те вӑрӑсем хӑль соӗ «ӗҫленӗ» вырӑна шырӑма тытӑнчӗ. Тул сутӑлса килнӗ май нумаях шырӑмалла пулмарӗ,— тин соӗ хушса пӑрахӑ йӑзыкӑ тураттисем шӑвӑк тӗлне лайӑх палӑртаҫҫӗ. Михей мучи малтанах сӑв шӑвӑк чавса унтӑ мӗн пӗтӑртине пӗлме шут тытначӑчӗ, анчӑ сӑв самантран астуса илчӗ: кун пек чухне ниме те тӗ-кӗнме, патне ҫыма та юрамасть, вӑл кайран милиции ёсе йӗрлесе пӗлнӗ чух кансӗрлеме пултарать. Ҫавӑнпа та вӑл шӑвӑк ћӑтараххине лайӑхран астуса юлма ӑнӑн-кунӑн пӑхса илчӗ те вӑксаачӑ хӑйӗн кимми патне чупрӗ...

Килне вӑл такамран тarpӑ пек хашкаса пырса кӗчӗ.
— Ай-уй, Миххи, мӗн пулчӗ сана капла? Кашкӑр-семе тӗл пулмарӑн пулӗ те? — тӗлӗннӗ пулӗ те?

— Тӗл пултӑм сӑв! Пилӗк кашкӑр пӗр хӑрӑс кур-тӑм, анчӑ пурте икӗ ураллӑ,— ӑнчӑ Михей мучи, ҫам-кине шӑлса илсе.

— Ан тӗлӗнте-ха эсӗ...

— Тӗлӗнмелле сӑв, шутсӑр тӗлӗнмелле! Емӗр кур-маннине куртӑм, тӑрӑхман вырӑн юлмарӗ... 

— Пуллуна сӑптӑрса кайнӑ-им?

— Санӑн пулӑ шухӑшӗ! — ал сулчӗ Михей мучи.— Тимуш ћӑста?

— Ара, вӑл пахчари будкӑра ҫывӑрать-иҫ... 

— Вӑратса кӗр йӑна...
— Мён тума? Ҫывӑртӑр-иҪ тӑраниччен. Ирхи ӳйхӑ нимрен те тутлӑ...
— Ҫывӑрмалла мар-хӑ хӑль, чӑррах ёҪ тумалла.
— Хӗвел тухӑ-тухман ачан мӗн ёҪӗ пултаӑ?
— Пур ҫав, пур! Вӑратса кӗр теҫҫӗ сана! — сассине хытarpчӗ старик.— Унӑн халех хулана ӈӑыс пулать!
— Мён нуштипе? Ӱ合い те виҫ кун ёҪ-ӗҪ?
— Ан тавлӑшӑ тӑр! Ту мён хушникне!
Тимуш, вӗсен юратнӑ мӑнукӗ, Шупашкарти пӗр пысӑк заводра ёҫлекен ӳыӑлӗн ачи, ҫуллахи каникул вӑхӑтӗнче яланах аславшӗпе асламӑш патӗнче канать, аслашшӗпе пулла ҫӴȕет, ӈунӑ шӗкул ачисемпе шыва кӗрет, хӑйӑр ӗнче хӗртӗнет, ҏӗрӑбарисем впалли тӗрлӗ курӑксемпе ҫулӑсем пухать. Ачи сӑпайлӑ тӑ ёAINED пул-нипе асламӑшӗ анӑ питӗ ачаӑштӑ, ҫавӑнӑ шӑла аславшӗпе хӑль анӑ тем сӑлтавпа хӗвел тухӑ-тухманах вӑрат-
тарӑшӑн кӑмӑлсӑранса тухӑс кӑйрӗ. Ҫав хушӑра Михӗй мучи сӗтел ещӗкӗнче хут таткипе кӑранташ тупрӗ те васкӑсаӑ ҫырма тӗтӑнчӗ.
Кӗҫех пӳрте асламӑшӗпе мӑнукӗ — чикӑн пӗкӗх ху-
ра сӑнлӑ, кӑтӑра пуллӑ Тимуш ӳырӑсӑ кӗйӗрс. — Мён тумалла, асатте? Пулла каятпӑр-и? — Ӱイト-
рӗ ача, ӳывӑрса тӑранайманнӑнӑ куҫӗсене сӑтӑркӑ-
ласа.
— Пулӑ sockopt мар-хӑ, ачам,— терӗ асламӑш,— пулли вӑл пирӗнтен ниҫтӑх тӑ тармӗ. Сӑнӑн халех питӗ шутсӑр васкӑса, ҫӑк хутӑ Шупашкарӑ сӑтӗрсе, парас пулать. Милицине.
— Мӗнле милицине? Мӗн ёҪ пур сӑнӑн милици тав-
рашӗпе? — тӗлӗннипе кӑтӑрасӑ ӳырӑсӑ кӗранаташ. Мӗнле пӗр хушӑ ун ӳӑнӗн кӑлас-ши, кӑлас мар-ши», тӗнӗ пӗк пӑхӑрӗ те юлашкӑнчӗ кӗрлӗнchte кӑлӑса тӗрӗ куӑрӑнатать.
— Ӱ特派 ӳӑнӗн эпӗ темле бандитсем вӑрланӑ япалӑ-
сене пытарнинӗ куртӑм. Ҫакӑн ӳӑнӗн пӗлтӗрӗ пул-
лать...
Асламӑшӗпе мӑнукӗ те калама ҫук тӗлӗнсе кӑйрӗс, ку хӑруӑшӑ ёҪ хӑш тӗлтерӗх, мӗнле пулни ӳӑнӗн бйлтса пӗлме пикӗнчӗш, анчӑх Михӗй мучи алинӗ пӗррӗх сул-
са пӴљӗ вӗсеме:
— Кӑласса тӑма вӑхӑт ҫук! Акӑ сана ӳыру, Тимуш, халех вӗлсипӗду ӳӑнӗн лӑр та — кӗрлӗтӗр хулӑна!
Эсӗ — пионер, кун пек чух пионерӑн паттӑр пулас пу­лать. Хуларӗ милици тӗлне пӗлетӗн пулӗ?
— Пӗлетӗп...
— Никама та мар, начальникне хӑйнӗх тупса пар. Хӑвӑн ун патне кӗртесшӗн пулмасан, эс вӗсемпе сирӗп­рехӗн калаҫ, манӑн ёна питӗ пысӑк ёс сӑнчӗн пӗлтер­мelle, те.
— Юрать, асатте!
— Ну, яра пар... Васка, ачам!

Темле вӑрӑсем хуларӗ паллӑ артистка хваттерне тискеррӗн ҫaratса кайнине милицире ирхине ултӑ се­хетре тин пЁлчӗс,— ун сӑнчӗн артистка кӑршӑ, чӑллӑ фабрикинче ёчлӗкен вӑтӑрах хӗрӑрӑм, чупса пырса кӑлӑрӗ. Ṣакӑн пек кӑй юлса пЁлтерни акӑ мӗнрен кильнӗ: вӑрӑсем тухса кӑяс умЁн юнаса хӑратах хӑварнине артисстка амӑшӗпе хӗрачи алӑка уҫма тӑ, чӳечерен кӑш­кӑрса ҫынсene чӗнме те хӑйман. Ентӗ хӗвӗл те тухнӑ, урам тӑрӑх ҫынсем сӵремӗ тӗ пӑлӑх, хӑй тин хӑра­малли нимӗн те пулман, анчӑх вӗсем ҫаплах хускала­м шикленӗ, тыткӑнри пек лӑрнӑ...

Ансӑртран килте ҫӑкӑр пулманнинӗ, иреш ӗсӗ кай­малли кӗршӗ хӑрӑрӑмӗ вӗсем патне «вӑрӑсем кивӗсӗн ҫӑкӑр илем-ха», тӗсе ынӑ тӑ алавӑрӑн шакканӑ. Єна уҫса кӗртешӗн пулман. Сасӑ та паман. Анчӑх килте ҫын пурри паллӑ пулнӑ — алӑка шал енчен ҫаклата­нӑ. Кӗр­шӗ пӑлхӑнма, пӑшӑрхӑнма тытӑннӑ: мӗн пулнӑ кусе­не? Нумай-нутьмӑ шаккӑсӑ, артисстка амӑшӗпе хӗрне ятран чӗнсӗ кӑшкӑрӑп тин вӗсем ёна уҫса кӗрнӗ те сӑк ӑкаҫхине хӑйсем мӑнле хӑрупшлӑхӑра пулни, вӗсем пӑтӗн­че мӗн-мӗн пулса иртни сӑнчӗн макӑра-макӑра каласа кӑтартнӑ. Ṣакӑн ӗхӑҫӑнӑх вара лӗш хӑрӑрӑм милицине тухса чупнӑ... Милици уйрӑмӗнчи дӗжурнӑй кун сӑнчӗн телефонпа шӑнкӑравласа хӑйсем начальникне, Азamatов подпол­ковникне пЁлгернӗ. Начальник темиҫе минутранӑх ми­лици уйрӑмӗн сӑтсӗ, преступленӗ тунӑ вырӑнӑ опера­тивлӑ ӗруппӑнӑ хӑй ӗртӗ кӑйрӗ. Преступленӗ мӗнле пулса иртни пит лайӑх курӑннӑ: вӑрӑсем артисстка хваттерне ҫаратма чӳечерен кӗрсе тухнӑ... Іккӗмӗш хутa хӑпарма лӑртнӑ пусми те пӑтӗнчӗх тӑрать-ха.
«Амур» ятлӑ йӗр йӗр-лекен йытӑ опергруппӑна Атӑл хӗррине илсе пычӗ. Эппин, хурахсем кимӗпе ларса кайнӑ, вӗсене тӑста Атӑл леш енче шырас пу-лать. Анчах, тепӗр тесен вӗсем кимӗпе е анатаалла, е тӑвалла кайса тепӗр хут ку енчи ҫырана тухма та пултарӑнӑ...

Артистка амӑшӗ питӗ йывӑр чирлесе кайнӑ, ӑн патне «васкавлӑ пулӑ-шу» чӗннӗ, тухӑр халӗнӑ хӑра нимӗн чухлӗ те пӑл-ختارма юрӑмасӑт, тенӗ, ҫавӑнпа та йӑна допрос тӑ-васси ҫинчен сӑмах та пулма пултараймӑн. ӑн вырӑнне вара милици начальникӗ унӑн хӗр-мӑнукне машина ɕине лартса илсе пыма хушрӗ.

Милицире унпа вӑл хӑй калаҫрӗ. Малтан хӗрача мӗн ятлине, ӑхӑш шкулта, миҫемӗш класра вӗрӗнине бйтса пӗлчӗ, унтӑн, тӑрук тем ҫингӗн аса илӗ пӗк, сӗтел хушшингӗн тӑчӗ те: «Ӗӗ пӗр-ик минут хушши ҫак журнала пӑхкаласа лӑр-ха, ӗп халӗх килетӗп», — тесӗ, йӑна сӗтел ҫингӗн выртакан «Огонек» тӗтчӑрӗ, ӑхӑй, коридоралла тухса, вӑрахчен тӗтӑнсӑ тӑчӗ. Таврӑнса килсен вара калаҫӑва тӑстан яакран пуҫарса ячӗ.

— Эсир килӗ мӗцен пурӑнатӑр-ха сӑв? — йӑваш-шӑн ёйтӗ вӑл.

— Виҫҫӗн кӑна. Эпӗ, анне те кукамай... Аtte вӑр-ҫӑра вилнӗ,— терӗ хӗрача.

— Сан аннӑн пит лайӑх пӗлӗтӗп эпӗ, вӑл сцена ҫингӗн вылӑнӑ мана яланах кӑмӑла каять... Хӑлӑ аҫтӑ-ха вӑл сирӗн?

— Вӑл инҫе сӑв, вӗсен бригади Пушкӑрт республи-к인데 чӑрует, нумӑй пулмасть «Нарспи» авторӗн палӑкӗ умне чекӗксем кайса хунӑ ɕинчен ҫырса ячӗ. Унтӑн вӗ-сем малалла тухса кайнӑ, хӑмӑрӑн ҫакӑн пӗк инкек пулни ҫингӗн ун патне мӗнле адреспа ҫырса ямаллинӗ те пӗлеместӗп...
Начальник варым пурнисемпе сөтел сине тақартаттарса илчә.
— Ман шутпа, Рита... аннүне халь ун синчен пёлтерсе палхатма та кирлә мар. Ӗлекен синна ма хурлантарас? Уңсәрах майлашәнәр, тен. Эсә ху вара сәвәпех килте пурәнататһ-и, лагере-мәне каймастан та-и?
— Пирән кукамай чирлә,— ассән сывласа илчә Рита,— анне тавравиччен аңа ниепле те пәрахса хәварма сүк...
— Ну, эппин, Атәл леш енне час-часах сүрәс, шыва кәрәс, хәвел синче хәрәтнәс пулать. Каникула аңа ачасене лайэхрах кантарма, вәй ытлараң пухтарма таваç-çе пүль, сапла-и?
— Эт ахаль те пёрмаях сүрәтеп, хамән тус-танташемпе пёрле...
— Кү аван вәл, питә аван... Усйллә!
Pёр вәхәтләха калаçы татаñчә.
Хәрәча төләнмә пусларап: мәншән-ха милици начальникә унпа хурәхсем хайсем патне мәнле пырса кәнни, мәнле ҹаратни синчен мар, урах япаласем синчен калаçaт? Лагере ҹаясси, шыва кәрәсси, хәрәтнәсси... Мәнме кирлә вәл? Савән синчен калаçма илсе килчеш-им вара аңа кунта?...
— Сав вәхәтра аләкә шаккарәç те, начальник: «юрать, кәрәп!» тесен, пүләме илемлә те яштака сержант кәрәс тәччә.
— Подполковник юлташ,— терә вәл,— эсир чәңтерән сынсен килчәс.
— Кәрәп,— пүчепе сулса илчә начальник.
Сержант аләка уҫса кәчәк туртрә:
— Тархасщән, иртәр, юлташем...
Самантран хәрәча сав тери төләнәсе кайрә: начальник пүләмәнә вәсен шкул директорө Павел Петровичпа уңан маашәрә, вәл вәренекен 7-меш «Б» классын руководителә Анна Павловна — сүүс кәвакарма пуслаңә са­мәртәхәнә хәрәрәм кәрсе тәччә. Хәй вәрентекен хәрәча­на курсанах, вәл аллисегән малалла тәсса, ун паттелле чупса пычә:
— Ой, Риточка, Ритуша, сывах-и эсә? Ой, ылтәнәм, чүнәмчәм...
Вәл хәрәчанә сатарах ыталаса илчә, аңа сүрәмән­чен, пусәнчен ачашласа, кусүләпәх макарма тытәнчә. Милици начальнике, ним тума пёлмесәр, пәр хушә сү­
халса кайнӑ пек тӑчӗ. Юрать-ха шкул директорӗ хӑй арӑмне лӑпланса чарӑнма хушрӗ.
— Сӑтӗ сана, сӑтӗ, Анна Павловна, ҫирӗпрех тыт-
кала хӑвӑна, килте мар кунта...
— Епле тѹсес-ха, Павел Петрович? Ана вӗсем вӗ-
лерме те пултарнӑ-ҫке. Мӗнле чӑтса ирттернӗ-ши вӑл, 
мӗскӗн, ҫавӑнтӑн тӗлӗмемелле! Ах, Ритуша...
— Ун ҫинчен пире вӑл хӑй каласа парӗ, Анна Пав-
ловна,— терӗ подполковник.— Ӗпӗ сирӗ ҫавӑнтӑн чӗн-
тертӗм. Пирӗн йӗрки ћапла — шкул ачисенчен следстви 
йӗркӗпе мӗн те пулин ӑйтса пӗлмемелле пулсан, эпир 
янтарлӑсах ҫӑв шкулти педагогсӗнӗ чӗнсе илме тӑрӑш-
пӑр. Ѝитменнине ӑхӑл тата Ритӑн амӑшӗ те килте ҫук, 
кукамӑшӗ те чирлӗ.
— Ѝирлӗме мар, вилсе каймалла ун пек пулсан!— 
куҫӗсене тутрипе шӑкӑлаласа илчӗ Анна Павловна.
— Ну, Рита, каласа пар, эпшин, кӗҫӗр сирӗн патӑрта 
мӗн пулса иртни ҫинчен. Лӑнкӑн, Йӑлхӑнмасӑр, ним 
сиｸтӗрсе хӑвӑрмасӑр,— терӗ унтӑн подполковник, сӗтел 
ҫине чӑвӑлананса.— Ѝӗркӗпе каласа пыр—... Хӑй ҫӑв 
вӑхӑтра хӗрӑча ҫине питӗ ӑшшӑн, ҫӑв тӗри кӑмӑллӑн 
нӑхрӗ.
...Азаматов подполковник ачасене питӗ юратать, вӗ-
сӗнӗ хӗрӗнентине тӑусӗ пултараймӑсть, āна вӑл чи пут-
сӗр ӗҫ тесе шутлӑть. Ачасене юриех йӑнӑш ҫул ҫине 
тӑратма, вӗсӗнӗ янтарлӑсах суйма, улталама, вӑрлама 
хӑнӑхтарма тӑрӑшакансӗнӗ вӑра — çӗр ҫинчи чи уכיל 
ӑшмӑн вырӑннӗ хурать. Ун пек етӗсемшӗн Азаматов-
ран нихӑхӑн та ӑкасау ҫук.
Унӑн хӑйӗн ачӑлах ҫулӗссӗ ытла та питӗ пывӑр 
пулнӑ ҫав. Ашшӗне — ялти учитель-коммуниста, 1918 
ҫулхи кӗркунне, комбедсӗм вӑхӑтӗнче, çӗрмӗ пуянсен 
пурлӑхӗн туртса илӗс ӗҫе хӗрӑллӗн ертӗ пынӑшӑн ку-
раймасӑр, куклӑксӗм ӳчӗхӑчӗнӗ хӗнӗсе вӗлӗрнӗ те вак-
ка паӑхӑн. Ѝуркунне тин туӑнӑнӑ ун вилли. Ун чухнӗ 
Азаматов ултӑ ҫулхи Ванюш ҫӗс ҫулнӑ-ха, анчӑх хӑйӗн 
ашшӗне ӗпле ӳсӑк хисӗппе ыттарн appré вӑл пӑян кун та 
пит лайӑх астӑвӑт: хулӑран оркестр пычӗ, урӑмра вӗ-
ҫӗмӗр хурлӑхӑлӑ музыка янӑрарӗ, темле сӑран пиншак-
ла, пӑшаллӑ ҫынсӗм ашшӗн ӳтӑкӗ умӗнӗчӗ пӗрӗн Ѫыс-
ҫӑн тепри хӗрӑллӗ сӑмӑхӗм калӑрӗч, ӳтӑкӗнӗ масӑр 
шӑтӑкӗ антарнӑ чух вунӑн пӗр хӑрӑс ҫулелле пӑшӑл 
печӗч... Пӗтӗм ял халӑхӗ макӑрчӗ хӑйсен юратӑн нӑхӑх-
щӗ.
лĕпе юлашки хут сывпуллашнӑ чух. Анчах пĕчĕк Ва-нью Азаматов макӑрma тa пĕлмерӗ — āna хӑйӗн куҫӗ умӗнче мӗн-мӗн пулса иртни тĕлӗнterсӗ пӑрахрӗ çӗс...


Асламӑшӗпе иккӗшӗ çец тӑрса юлчӗç вӗсем. Питӗ нушаланса пурӑнчӗс. Ванюш час-часах чирирӗ. Унтан выçлӑх пыrsa çапрӗ... Асламӑшӗ вилчӗ, Ванюшӑ ача çуртне лӗҫӗ ячӗч, унтан — инчете, Украинӑна илсе кайрӗ. Питӗ нумай вӑхӑт кайрӗч вӗсем унтa, пӗр уйӑх ытла, ачасем çул çинчех вырса вилӗс патне çитрӗс. Ва-нюшран аслӑрах Ленька Штык илӗртнипе вӗсем вакун-ран тухса тарчӗс те çапкаланҫа çурӗмӗ тӗтӑнчӗс. Аҫта кӑнӑ çитмерӗс, мӗн курмарӗс, мӗн тӑусмерӗс пуль вӗсем! Сивви, выçчи... Ҫав Ленька Штык вӗсене вӑрлама вӗрнӗрт — аҫта укӑса, аҫта çимелли, хӑҫан мӗнле май килет. Мӗн хӗрлӑ патак çирӗç вӗсем çавна пулa! Лексес-сӗн хӑш чух çӗн-çӗр юн пулличчен хӗнетчӗс çӑв! Юрать-ха, юлашкинчен вӗсene Ростов станци Npgsqlӗ облавӑпа тӑр-са колоние илсе кайрӗс. Урӑх тӑрас шут пулмарӗ вӑра Ванюшӑн. Вӑл çине тӑрсах вӗренчӗ. Вунҫиччӗ çине пус-сан (ун чухне Ванюш комсомолец пулнӑ ёнтӗ), пӗрре-хинче колонири пур ачасене те пӗр çӗре пухрӗс те ма-лӑшне кӑмӑн мӗнле шкула вӗренме кӑяс килли çинчен ййтрӗс.

— Манӑн командир пулас килет, эпе хӑмӑ çар шкулне яма ййтатӑп! — тӗрӗ Йван Азаматов.

— Маттур, ырлатӑп сan шухӑшna! — хулпууҫсиден лӑпкаса илчӗ āна колони начальникӗ, хӑй те нумай фrontценче çапӑнӑскӗр.— Тӑван çӗршывӑ сышлӑсси — çи хисеплӗ тивӗс, çи пархатарлӑ ёҫ!..

Ана пограничниксен шкулне ячӗч. Пилӗк çултан вӑл хӗрлӗ командир пулса тӑчӗ.

Ӗмӗчӗ тулчӗ унӑн! Нумай çул хушчи çӗршыв чиккисене сышлӑсӑ пур-ӑнчӗ Азаматов, лейтенантран капитана çитрӗ, унӑн ёнтӗ икӗ йтарайми ача — Воваӑпа Надя çитӗнӗс пычӗс, шкула каякӑн пулчӗс. Службаӑран пушанӑ нӑхӑтра ка-
питан пёрмай вёсемпе ирттерчё. Питё юрататчё вёл хайён пепкисене! Анчах кайран...

Варча пусланас умён вёсем Хёвеланаç чиккинче, Рава-Русска хули ырсенче пурнсааччё. Телейлэ, сава- наглэ пульчё унти пурнаç. Анчах пёр ирхине, тул су- тална-султамнан, вёсем пуранинн ёнре бомбасем шахарса анччё, ҫуртсем ишёлсе ҫунма ыттанччёс, ним айапсӑр сыцен юнё юхрё. Варча, хӑруша, ылханла варча пуҫ- ланчё!

Полк командирӗ Азаматов капитана пур офицерсем çемйисене те хӑвӑртрах машинасем çине тийсе чугун çул патне çитермене, унтан пурне те пуйӑс çине лартса яма хушрё.

— Асататӑн та, çавӑнтах таврӑнса килетӗн!
— Есть! — терӗ кӑна Азаматов.

Пёр сехет-сехет çурӑра пурте пуҫтарӑнса çитрӗс, «военгородокран» ӑхӑрӑс вунпилӗк машина хӗвел- тухӑснелле тухса кайрӗ. Азаматовӑн çемйи — арӑмӗ, икӗ ачи — унпа пёр машина çинче, колонна пуҫенче пычё. Анчах нумайне та кайимарӗ вёсем — тӑстан мур- рӗнчен çицӗм пек сиксе тухнӑ нимӗс самолечӗсем хӗра- рӑмсемпе ачасем тиенин машинасем колоннине хуса çитсе тупӑсенчен, пулеметсенчен пере-пере Ыалт аркатса тӑкрӗç. Ун çинчен аса илсен, Азаматовӑн пайян кун та куҫӗсем хуралса килеҫҫӗ...

Çавӑн çух унӑн çемйи те пӗтрӗ. Арӑмӗ те, икӗ ачи те. Ана хӑйне те амантахччӗ, анчах суранӗ нумайне асаплантармарӗ, тӳрленчӗ...

Ой, мён тери хӑярран çапӑсрӗ кайран Азаматов!

Хытӑ тавӑрчё вӑл тӑшмана. Пуриншӗн те,— тискер тӑшман пирӗн таҫа çёршыва çийсӑрлама ёмӗтленӗ- шӗн те, юратӑ арӑмӗпе ачисемшӗн те!

Варчӑн вӗсӗсӗр вӑрӑм çулӗсем çинче вӑл кайран та фашистсем пирӗн ачасем нимпе вӗсӗ илме çук хӗн- хур кӑтартнине, вёсеме ыстарса та, персе те вёлери- сене, пинӗн-пинӗн тӑлӑха хӑвар мине курӑн та унӑн çӗри ыратса пӑчӑртаннӑ, тӑшмана тӑрахчӗ тата ытлӑха вӑйланнӑ. Хӑйӗн ачисене аса илмен кун та пулман вара унӑн.

Варча ӑхӑр ӗмӗр Азаматова милицие ёчмесем янӑ. Кунта та вӑл ачасемшӗн тимлӗн тӑрӑшнӑ. Варча пула нумай ачасем ашӗсемсӗр юсӗ, вӗсӗнӗ пӑсакансем те сахал мар пулнӑ — çавсене хирӗç кӗрешӗ Азаматов подпол-
ковник. Милици ёмнечи «ачасен пӱлӗмӗ» пур — унта час-часах йёргене пӑсакан ачасене илсе пыраҫçë, вӗсene тӗрӗс çул çине тӑмӑ пулӑшаççӗ. Азаматов çав «ачасен пӱлӗмӗ» мӗнле ёçленипе пӗрте куҫран вӗсептмӗн, хӑй те сеxеxӗ-сехӗчеpӗ кайса лarpӑ унта, ачисемпе те, вӗсен ашӑш-амӑшӑшӗ пӗрте те çӗнтерсе каласӑнӑ, кирлӗх пулсан хӑш-хӑш ачасене интернатсӗнӗ, ытти шкулсӗнӗ вӗрнӑсӑр-тӑрмӑ пулӑшнӑ. Нумайӑшӑ тав тунӑ ámbа сӑвӑшӑнӑ!

Азаматов пурӑнакан мӑн çуртри ачасемшӗн вара ун пек хаклӑ çын та пулмӑн. Тин çӗ çӗлӑ кӑлӑсма тыӑнӑсӗнчӗн пушлавса 16—17 çулхисем тӑранӑх ámbа пурӑ «Ваня тете» тӗсе çӗнӗ, тӗл пулсан ӑшӑнӑкӑх пӗч тайса ырӑлӑх-сӑвӑлӑх суннӑ. Урӑхла пулма та пултарайман çав: шӑп та çӑк ача-лахӑсӑр, ытлашшӗ çӑмах вӑклама юратмӑн, çӗлӗн cӑхӑн кичемрӗх пек куранӑкап ӗн тӑрӑшнипе ёнӗ тӗсӗн пӗсӑк кил хушшинче йӑвуӑсӗм лартса çӑн-чӑн ешӗл ӗмӑрӑк парк ѕӗстӗрӗ, ун вӑрринче чуччу, çунӑкапа ярӑнмӑлӑ хӑма çӑрт, вӗлӗйбол пloщӑдкӑ тунӑ, пӗчӗккисем вӑллӗ пӗр кӗтӗс ытаpсӑ, унта сӑп-сӑр кӑпӑш хӑйӑр турттарса пӗнӑ. Выла, сӑвӑн!

Пур ачасем те «Ваня тетепе» чунтӑн юратӑнӑ, анчӑх тепӗр чух унӑран хӑрӑни те пулмӑн. Вылынӑ чухнӗх ачасемӗн хӑшӗ тӗсе пулӗн ытлашшӗрӗх ирӗтӗмӗ пулӑсӑн, кӗрӗннӗсем түрӗх: «Асту, Ваня тетеpe каласа паратӑп, вӑл тыткалӗ çана!» — тӗнӗ.

Ҫавӑн пек пулнӑ Иван Васильевич Азаматов, ачасем ытараймӑ тусӗ, вӗсемшӗн тӑрӑшакан, вӗсӗнӗ хӑрӗлӗкен çын... Ак хӑлӗ те, пӑллӑ артистка хӗрӗ Рита ирӗнӗ кӑксӑнӑ хӑйӗсем патне вӑрӑсем çӗмӗрӗ кӗрӗс епле тискер-рӗн хӑтланни ӗнчӗн каласӑ пӑнӑ май, Азаматов подпӗчӗккисем юна хӗрхӗнӗсӗ, ирӗсӗр ӗтемӗсӗнӗ çӑв тӗери тӑрӑх-са лarpӑ.

...Арӑсӗнӗм хӗрӑчӑн хӑрӑшӑ калавне ним чӗнӗмӗр итлерӗщ, Анна Павловна вӑра пӗрмӑй: «Ай, хӑрӑшӑ! Ай, епле хӑрӑшӑ! Мӗн тӗери тискер!» — тӗсе, ӗусӗсӗнӗ шӑлӑ-шӑлӑ илӗ.

Хӗрӑчӑ каласӑ пӗтӗрсен, темӗче самантран подпӗчӑнкӑк хуллӗн ӑнӑ ߧйитӑрӗ:
— Эсӗ вӗсен cӑнӗсенӗ астусӑ юлӑймӑранӑ-ӑн, Рита? Кӑлӑпӑр, вӗсӗнӗх ӑу куҫупа курсан, пӑлласӑ илӗме пултарӑп-ший?
— Астӑватӑп, пӑллӑма тӑ пултарӑтӑп пуль,— терӗ хӗрӑчӑ.— Мӑнӑн сӑрӑрах сӑнлӑ, сӑрлӑкарах питлӗ...
— Шкул форминех тăхăннă-и? — кăртăх сиксэ ил-чĕ Анна Павловна.
— Ан тĕлĕннĕр, ун пеккисем те пулкалăççĕ, — терĕ Азаменат.-— Питĕ шел, анчăх... пурнăçра пулакан япаласене йышăнмăх тивет. Хамăр айăллă, ачасене пăсакансыме, вĕсене преступленисем тăвас  çул çине туртакансе хиреç  çителĕкссĕр кĕрешетпĕр-хи...
Вăл хайён сĕтелёнчен хура хуплăшкăллă пысăк кĕнеке кăларсă хĕрăча умне хуçĕ.
— Ал çак альбома пăхса тух-хă, эппин, Рита, сире çаратакансен сăнĕсем тĕл пулмĕç-ши? А эсир халлĕхе, ал, журналсене пăхса ларăр,— çавантăх директорпа арăмĕ еннелле çаврăнчĕ начальник.— Йёрки çапла, преступниксене сăнûкерчĕкĕ тăрах палласа илнĕ çух понятоĭсем кирлĕ... Хĕрăча альбом алистисене уса-уса унти сăнûкерчĕксене пăхма тытăнчĕ. Çав вăхăтра пûлĕме каллех паçăрхи сержант кĕрсе тăçе.
— Подполовник юлташ,— терĕ вăл,— темле шутсăр çивеç арçын ача килçе те — сире курасшăн, çыру пур, тет, унăн, анчăх сирĕнсĕр пусне никама та пама хушман, тет. Йышăннатăр-и?
— Аçта вăл?
— Ал кунтах, коридортах тăраçать.
— Кёртĕр.
Сержант каялла тухрĕ те самантранах хайхи Кувшинкăри Михей мучи мăнукĕпе, кăтра пуслă Тимушпа таврăнсă кĕçĕ.
— Сывлăх сунатăн! — терĕ арçын ача хăйоллăн.
— Салам, тусăм! — начальник ун çине кăмаллăн пăхрĕ.— Мёнле ыр ӳрхарпа килтён-ши?
— Ӄр ӳрхарпа мар çав, начальник юлташ, усăл ӳрхарпа килтĕм,— терĕ Тимуш.— Акă, вулăр, унта пĕ-тĕмпех çирнă...— Вăл Азаменатова лутăрканса пĕтнĕ хут татки тыттарçĕ.
— Кăм парсă ячĕ куна?
— Асатте. Вăл Кувшинкăра пурăнать пирĕн. Хăй ерçмĕн пирки манă ячĕ... Подполовник çырăва вулама тытăнсанах унăн сăнĕ улшănчĕ. Çăра куç харшисем пĕрлĕшрĕç, çамки картланчĕ, тутисем пăчăрттанчĕç.
«Хисеплӗ начальник юлташ,— тесе ҫырнӑ Михей мучи,— кӗҫӗр эпӗ, «Атӑл» рыбколхоз членӗ Михей Кудряшов, Кувшинка тӗлӗнчи утрав ӗнчӗ мар ҫынсем ӑйӑйӑр ӑшине япаласем чавса ҫыртӑнине ӑкӑтӑм. Чӑсрах хӑвӑрӑн ҫынсеме кунта ярӑр, ҫак ҫырӑва парӑкан мӑнӑн мӑнӑк Тимофей Кудряшов вӗсене мӑн пӑтӑма ӗртӗсе килӗ, вара эпӗ япалисем ӑҫта ӑрӑтнине ӑкӑтӑртӑп...»

Начальник хута ӑйӑй умне ӑхӗч те ӑзванӑчах сержанта приказ паче:
— Халех кунта Урусовпа Тукмакова чӗнсе килӗр!
— Слушаюсь! — сержант тухса кайрӗ.

Унтӑн начальник ӑйӑй умӗнчех тӑракан Тимуш ӗнчӗ пӑхрӗ те:
— Тавтапуҫ сана, тусӑм, эҫе пирӗншӗн усал хӑй пар мар, пӗтӗ лайӑх хӳпар илсе килнӗ! Аслаҫуна та тавтапуҫ, салам кала ӑна мӑнран. Халӗ ёнтӗ коридорӑ тухса кӑштах кӗтсе лӑр та кӗҫӗх пирӗн ҫынсемӗ пӗрле Кувшинкӑна тавранатӑн.
— Юрать, начальник юлташ!

Тимуш тухрӗ, Азаматов темскер хӑвӑрӑ ӑсьрӑм тӑтӑнчӗ. Пӗр хушӑ пӑлӑмра шӑпах пулчӗ. Стенӑ ӗнчӗ сӗхӗт ӑшакӑтӑ, начальник аллинчи перо чӗрﯾکлетет. Минут ирҬӑрӗ, вӗсӗ, пиллӗк... Унтӑн альбом пӑхса лӑрақан Рита тӑрӑк пӑкана кӗмсӗрр! шутарса сиксе тӑчӗ те начальник патнелле туртӑнчӗ.
— ӗлӑкӑ! Палларӑм! Чӑн та ӗлӑкӑ ҫарӑтӑрӗ пирӗ!...— альбомри пӗр сӑнӳкерчӗк ӗнчӗ пӑрӑннипе тӗлӗсӗ кӑшкӑрсах ячӗ вӑл.

Павел Петровичпа Анна Паловна та картах сикрӗҫ, анчӑх малалла мӗн пуласса кӗтсе вӑрӑнӑ тӑрӑчӗ. Азаматов ҫӑв сӑнӳкерчӗкӗ ӗнчӗ вӑрӑхчен пӑхрӗ...
— Йӑнӑшмӑстӑн-и, Рита?
— Йӑн, йӑн, йӑнӑшмӑстӑп! Шӑп ӗлӑкӑ!...— Пӑлханса кайнӑ хӗрӑча сӗтел ӗнчӗ аллинпе темиӗче хутчӗн шӑплӑтарса илӗчӗ.
— Юрать, ӗпӑн...— Начальник кӑштах шӑхӑшпа кайнӑ пӗк пулса лӑрчӗ, унтӑн альбома хупса аякӑлла хӑхӗч те хӗрӑчана ӑксӗнчӗ пӑхрӗ.
— Ӗпӑн, хӑлӗ ӗпир сӑнӑ пӗчӗк ӑна ӗнч Ӗрӑпӑр тӑ, киле ӗнч вӑра, ачӑм, эҫӗ тек кирӗлӗ мар пирӗ. Кука му та кӗтсе ӗвӑнчӗ пуль. Кала ӑна, лӑплӑнтӑр вӑл, ытлашшӗн ан хуйхӑртӑр. Сирӗн япаласене тупатӑпарах

156
эпир. Епле пулсан та, тупса тавърса паратпӑр. Вӑрри-
сене те тытатпӑр.

— Хӑساس тупатӑр-shi? — ыйтрӗ хӗрӑча Азаматов
chine сӑв тери хурлӑхлӑн пӑхса.— Анне гастрольтен тав-
рӑниччен тупасчӗ...

— Ан татӑклӑн каласа пама пултараймастӑл, ан-
чах вӑраха ямаствӑр пулӑ тӗтӗн.

Хӗрӑча вӑрӑ сӑнне палласа илни сӑнчӗг хут-CN
ун сӑнне анӑ хӑйне те, пӑхса тӑнӑ директора та алӑ пус-
tарсан, вӗсем пурте пӗлӗмрен тухса кайрӗч.

Тепӗр икӗ минутран начальник патӗнче оперативлӑ
канашлу пӗслӑнчӗ. Вӑл нумай пӳмарӗ, мӗншӗн тесен
Михӗй мучи ӗзӑвӑвӗ пӗтӗмпӗх уҫса пӑнӑ: вӑрлӑнӑ япа-
ласем — у特朗 сӑнче. Тем тесен те, вӗсем артistique япа-
лисемех пулма тивӗч!

Ҫур сехетрен Атӑл тӑрӑх анаталла, Кувшинка еннел-
ле, кӗмӗл тӗслӗ пӑсӑках мар катер ыткӑнчӗ. Моторист-
cӑр пӗсӗ, ун сӑнче уголовнӑй розыскӑн вӗсӗ сотрудни-
кӗпе Шупашкар пионерӗ Тимофӗй Кудряшов ларса
пӗчӗч...}

Тата тепӗр ҫур сехетрен Михӗй мучи вӗсене пурнӗ те
утрав сӑнне ёртсӗ кӑйрӗ те вӑрлӑнӑ япаласем выртнӑ
тӗле кӑтӑртӗ. Япаласене чӑвсӑ кӑлӑрса катер сӑн хур-
sан, уголовнӑй розыскӑн пӗр сотрудникӗ катӗрӑ Шу-
пашкарӑ тавӑрӑнчӗ, икӗкӗшӗ Кувшинкӑрах юлечӗ. Сӑв
саманtruck пӗслӑса вӗсене сӑк утрав сӑнче çӗрӗн-
кунӗн засадӑрӑ ларсӑ вӑрӑсӗнӗ сыхлӑмалла пулӑн.

— Пӑян-ӗ, ёран-ӗ вӗсем хӑйсӗм пытарнӑ япаласене
илме-пурпӗр ыраҫҫӗ, ҫӑвӑнта сӑклататпӑр та эпир вӗ-
sене! — терӗ миллици начальникӗ Азаматов ирхине
пулса иртнӗ канашлура...

21

Ҫак хӑрушӑ єҫ ҫинчен хулара темиҫе кун хушши кӑ-
лӑрӗч. Тем тӗрлӗ сӑмак та пулчӗ, пулни ҫумне пулман-
ниче те нумай хушрӗч. Чӑнах та ёнтӗ, ытла та чӑрҫӑр
ҫарату-ҫке вӑл, вӑрӑсӗм килте ҫянсем пуррине пӗлсӗ
тӑнӑ çӗрӗх пӳрҫа кӗрӗчҫӗ, ҫыннисенӗ вӗлересипӗ хӑ-
ратса ҫӑвӑр та уҫайми тӑваҫҫӗ тӗ пӗтӗм пурлӑхӑ кӑс
учӗнчӗх илсе тухса кӑйӑцӗ. Пӗлтӗр ҫулла Разумовскӗй
профессор хваттерне сӑвӑн майлӑх çаратнӑранпа хулара
кун пӗкки пулманчӗ-хӑ...
Хӑшӗсем, пурнӑҫра ёсленинчен ытларах чӗлхисене ӑхӑмма юратаханнисем, куншӑн милицие тиркесе айӑп-ڵама та пӑхрӗс:
— Вӑрӑ-хурахсемпе начар кӗрӗшӗсӗ, тытма пӗл-меҫӗ, ҫавӑн пирки иртӗнсе кайрӗҫ лешӗм!

Анчах кун пек пакӑлтатни пӗртте тӗрӗс мар-мӗн. Милици хӑйӗн ёсне ӑине тӑрсах туса пынӑ. Йӗрлӗсе туп-
ман преступниксем пит сайра пулнӑ, преступниксен жисепӗ тӗп палӑрмаллах чӑнӑ. Ак халӗ те ҫав артисткӑ-
на ҫаратса тухакансе хӑвӑртрав тупса тытас тӗлӗшпе мӗн тумӑ май пуррин пурнӗ тӗп тунӑ. Утрав засада
лӑртнӑ, артистка хӗрӑчи сӑнӑкӑрчӗкӗ ђинче палласа илнӗ вӑрӑ хӑвӑрт шырӑма тытӑннӑ.

Ана, ҫав вӑрӑ, милици тахӑсана пӗлнӗ. Вӑл Тӗрле-
мес тӑрӑхӗнчи этӗм пулнӑ, ҫӑмраӗкрах чухне вӑл пӗр
вӑхӑт пӑрахут ђинче матросра ӗсӑрӑ, анчах унта пасса-
жирсен япалисене вӑрланӑшӑн āна виҫӗ ҫуллӑхӑ тутса
хӑпнӑ. Тӗрмерен тухсан вӑхӑт нумӑй та иртмен — вӑл
tепӗр жут вӑрӑпа лекнӗ, их ҫултӑн āна амнистипӗ ирӗке
ӑлахӑнӑ, ҫавӑнтан вара ӈнта-кунта ёсленӗсӑ тунӑ та кай-
ран каллех вӑрӑ-хурах ӗсӗ лӗнӗ ӑине тӑнӑ. āнӑн чӑн ячӗпе
хушмачӗ Калистрат Чашкин пулнӑ, анчах вӑл хӑйӗн
пӗтӗм кӑкрине, хӑрӑше тутӑривка туса пӗр-
тернипе, вӑрӑсем хушмачӗ āна «Матрос» тесе чӗннӗ.
Ялта āнӑн ватӑ ашӗшӗ вӑхӑт амӑшӗ пурӑнӑ, анчах вӗсем-
шӗн вӑл тӑван ӳвӑл мар, чӑн-чӑн тӑшӑн, чунӑнли ӑнӑ
пулнӑ ҫав, кашни пымасеренех вӗсӗнӗ тӗрӗлӗ кӗрӗнчӗ,
ӑсен юлӑши ӑнӑхӑн тӗпӗлӑрӑсӑ илнӗ, памасан — хӗнӗсе-ӗсӗрсе хӑварнӑ.

Ҫавӑн пӗк пӳсӗр, пуҫӗпӗх йӗркӗн тухса ӗйнӑч
чӗр-
чун пулнӑ ҫав «Матрос». Милици органӗсӗ āна асӑр-
хасах пурӑнӑ, анчах юлахӑн вӑхӑтра вӑл вӗсӗн ӑхӑм
марӑнсӑх кайман, преступлӗнӗ туп فإпе лекмӗн. ХӑлЍ
ӗнтӗ āна ӑнӑхӗпӗ пулсан та шӑрӑса тупмахӑлӑх. Артистка
хӑвӑртне вӑл ҫаратӑнӑ, ку паллӑ. Япалӑсӗнӗ инӗсӗ илсӗ
кайман, утрав ђине пытарнӑ, ӗппи, вӑл халӗ ҫӑк тӑв-
рашӑрах, ӑвӑхӑрах, тӗн, хулӑрах тӑ-и...

Ҫапла шутланӑ милицирисем.
Вӗсӗм йӑнӑшӑн.

...Утрав ђине япалисен пытарса хӑварнӑ ӑхӑмма
Атӑлӑн сылӑм енӗ кӑсаӑн, вӑрӑсем Малани килне
таврӑнман, Кӑтюк вӗсенӗ «Рӳбаҫкӑя слӑбода» тӗнӗ ҫӗре,
сăрт çумне кăмпа пек çылăнса ларпă пĕр пĕчĕкçeç пурте илсе кĕртнĕ, Қунтă Кăтюкăн тусç, ын пекех юлашшис вă- хăтра ништă та ёцлемен, йĕркери пухнă хĕрарăм пурăннă. Кĕçех ёскĕ пусланса кайнă, вăл икĕ куна пынă. Эрех илме хулари лавкăкăсене чуннă Маланипе Кăтюк вăра- сене мăлтаних куннеш çапла хыпар пĕлтречĕ:

— Хула хушшиче тем те палкаççĕ... Пĕтĕм милиционье ура.çине тăратаñă имĕш, пур çĕрте те ахаль тумтири тă- хăннă акенттăсем çуреççе, хуларан тухаакан кашни çын- на тĕрĕслĕççе, пур киме хучисене те çырса тухнă, тет...

— Бĕшле йывăсем еçе çавă,— терĕ Матрос.— Чупчă- рапч çеçхисене кăлтарса!

— Çапах та япалисене утрав çинчен илсе тухма тăхтамалла пулĕ...— сёнчĕ Малани.

— Аçта вăскас? Выртчăр, тип хайăр айёнче уйăх выртсан те çĕрсе каяс çук вĕсем,— ал султĕ Артист.— Шавлаççĕ-шавлаççĕ те лăпланаççĕ акă, ун чухне ним шиксêрех кайса тие тухма пулать!

Унтан вĕсем еçсе супрĕç те çывăрса кайрĕç, вăрансан каллех çенĕрен пусланçĕ...

Илюк çав вăхăтра халсăр пулса выртрĕ. Те леш кăç- хине ÿтла та хăранă пирки, те шăннипе, унăн пĕрмай пусç çятатрĕ, çанçурамă çывăрланса кайрĕ, çыпăсем туртрĕç, апат анмарĕ. Сакна асăрхаса Маланипе Кăтюк āна «еммеме» тытăнчĕç — вайпах, пусмăрланă пекех, пĕр стакан пăраçлалан эрех ёстериççĕ те пуç çинченех темле шăршлă каппапа витсе хучĕç.

— Эпир сана пĕрре çыватнă, халль те шивă-тва ура çине тăрататпăр, ан хăра,— мухтанса илчĕ ÿсёр Малани.

Анчах кăшт выртсанах Илюкăн āшчикки çав тери пăтранса килçĕ те, вăл тула аран чупса тухма ёлкĕрсе, пĕтĕм пыршисем таврăнса тухас пекех асăпланса хăсрĕ. Кайран вара унăн пĕтĕм вайĕ пĕтсе ларчĕ, вăл аран калаçакан пулчĕ...

Тепĕр ирхине каллех эрех патне кайнă Малани питĕ палханса таврăнчĕ, пурте кĕнĕ-кĕмен сумкиме сĕтел çине пăрахрĕ те патаăптатма тапранса кайрĕ:

— Ах, атсьемĕр, пĕлесчĕ сирĕн, пĕлесчĕ, мĕн куртăм эп çалĕ, мĕн куртăм! Чĕрĕ çурăлса каят пулĕ, терĕм...

— Ара, лешсене суд тӑваҫҫӗ-ҫке паян!...
— Камсеннӗ? — вырӑн синчен иӑпаӑртӑх сиксе тӑр-
са ларчӗ Артист.
— Леш ачасенӗ! Прохвессӑр ывӑлӗпе унӑн тусӗсӗнӗ!
Шӑрӑшӑ, Џӗрӑшӑ, Макӑса...
— Кам калаӑрӗ?
— Калаӑрӗ мар, хӑм куртӑм, ара! Шӑпалӑх эпӗ нарсуд
tӗлӗпе иртсӗ пыӑнӑ чух унта тӗрме машинӑ пырсӑ тӑчӗ
те, малтан икӗ милиционер сиксе тухрӗс, унтан ҫаксенӗ
пеpӗрӗн-пӗрӗрӗн ӗкӑларчӗс... Вищӗшӗ те начарлӑнса
ga-айнӑ, сухалӗсем ҫитӗнӗсе ла-арнӑ, паллӑма тӑ суӑк!
Пиншакӗсемпе йӗмӗсенчӗн кӑна уйӑрса илтӗм малтан,
пристаньрен тутса ӑйнӑ чух эп вӗсӗнӗ юлашкӗ хут
курса астуса юлтӑм-ҫке-ха. Вӑра ҫывӑхӑхӑх пырса пӑх-
рӑм тӑ — чӑнӑх тӑ ҫаксем! Тур ҫырлӑх! Ну, шалкӑ
пулса кайрӑ шереметсӗнӗ...
— Макӑрӑса ямарӑн-и тата хӗрхенипӗ? — тӑрӑхла-
малла кулса илчӗ Матрос.— Чупса пырса ыталамалла-
чӗчӗ сӑн вӗсӗнӗ, чуптуса илмӗлечӗчӗ! Бӑт, хитре пул-
латӗчӗ... Калама тӑ суӑк!
— Уй, тур ҫырлахтӑрах! — аллипе сула-сула илӗчӗ
Малани.— Каккуй унта патне пымаллӑ, хӑмӑ палласа
cӑмах хушасран хӑрӑса тӑрӗх анӑкӑлла вӑркӑнтӑм.
Вӗсӗмпе ҫыхлансан тата тем курас пулӗ!
— Мӗн, эппин, ҫав териӗх ӑхӑпӑнӑ ӑккӗн вӑл ӑр
тутӑсемшӗн? Мӗн тума кирлӗ вӗсӗн сӑн?
— ыйтранӗ Артист.
— Суда илсе пычӗҫ-ҫке-ха...
— Вара мӗн? Пӗркуннӗх калаӑрӑм вӗт сӑнӑ: хӑйсен
uxмӑхӗнӗ лӗкнӗ-тӗк — хӑйсӗмӗх тӑусӗр! Ухмӑхӗсӗмӗшӗ
саkкун ҫырман, тӗҫҫӗ...
— Ара, вӗсӗм хӑмӑра тӑсутма пултарӑаҫӗ вӗт-ха!
— Сутӑс пулсан, ӑх тӑранчӗн сутӑнӑ ӗнтӗ! — тӗрӗ
Матрос,— анчӑх тӑ эпӗ ун пӗк пулман пулӗ, тӗтӗп. Эпир
вӗсӗнӗ кун пирки ӑхтӑ асӑрхаттарнӑ. Тӑн-ӑр ухмӑхӗ-
мӗх мар пулсан, Йӗлланӑма тивӗс...
Сӑк калаӑҫӑва Йӗлӑк малтан пуҫласа вӗсӗнӗ ҫитичи-
нӗх илтсе ывӑртӗ.
«Суд тӑваҫҫӗ, эппин, «капӑр качӑсӗнӗ»...— шухӑш-
лӑрӗ вӑл.— Суд тӑваҫҫӗ те — тӗрменӗ. Мӗчӗ ҫуллӑх-
ӑхӑпаҫҫӗ-ѡӑи?.. Чӑсах ак мӑна хӑма тӑ ҫӑвӑн пӗкӗх хуп-
са лӑртма пултарӑаҫӗ, мӗнӑхӗн тӗсӗн ӗнтӗ эпӗ хӑлӑ ӑян-
ӑчӑн вӑрӑ-хурах пулса ҫитӗрӗм... Хватӑтӑ ҫаратма тӑа-

160
лӑшрӑм, япалисене пытарма та кайрӑм... Ой, хӑруашӑ-скӗ ку, ҫӑв тери хӑрушӑ!..»


«Ӗх, анне! Аҫта-ши сх хӑл?.. Пӗлесчӗ сӑнӑн эп епӗ аслӑнхӑнине, мӑнӑн нисӑта кӑйса кӗмӗ ҫуккинӗ!..»

Тепӗр кунне вӑл чылаах самайланнине туйрӗ—унӑн пӑуӑщӗ те ӑрӑтмарӗ, шӑмшӑккӑнчӗ те вӑй пурри сисӗнчӗ. Илюка Маланипе пӗрле кайма хушрӗҫ, анчӑх лӗшӗ ћӑна малтан хӑйӗн килӗн мар, хула хӗрринчи пӗр урамри магазинӑ илсӗ кӑйрӗ. Патӗн шӗтсӗнӗх Илюк астуса илчӗ: ку мӑзӑни патӗнчӗ вӑл пӗррӗхинче Матроспа тата Артистпа пулнӑччӗ... Аҫтан мӑнӑтӑн-ӑхӑ ћӑн? Ун чӑхӗн вӑрӑссӗ сӑк мӑзӑни хураллӑкан вӑтӑрӑх хӗрӑ-рӑмӑ калаӑса тӑчӑс, уӑнӑн тӑрӑхласа тӑ илчӗс, кӑйран, кӑшт тӑвӑрах кӑйса тӗттӗм ҫырмӑнӑ ансӑн, вил ћусӗр вӗртӑкан ҫӳнӑнӑ сӑрӑтӑрӗс тӗ кӑпӑлӑнӗ кӗрсӗ сутнӑ сӑтӑ-сӑтӑ мӑкӑрчӗ.

— Мӗн ҫынсене пустуй чӑрмӑнтарса ҫӳрет-ши! — тӑрӑхрӗ Илюк.— Хӑй ним те илӗс ҫук-ӑхӑ!

Вӑл нимӗн те пӗлмен ҫӑв. Малани пӗртӗ пустуй ҫуремӗн ку мӑзӑнинӑ, вӑл кунта сӑвӗч куҫлӑ разведчик пекех сӑнӑса, ӑҫта мӗн вӗртнӑнӗ лӑйӑхӑнӑ астуса ӑхӑм тӑрӑшса ҫӑрӗрӗ. Иртӗ кӑҫхӗнӗ, Илюк ҫывӑрӑнӑ вӑхӑтра, вӑрӑссӗ татах тепӗр хӑрушӑ план тунӑ... Килӗ тӑвӑрӑнӑ чӑх Малани пӗр ансӑр урамри хуҫа-лах тӑвӑрӗсем сутӑкан пӗчӗк лавккӑнӑ кӗрсе хӗрӗх метр шӑп-шур кӑнтӑра вӗҫтӗрӗс илчӗ.
— Мён тума кирлё япала ку? — тёлёнерех ыйтрё Илюк, халиччен те кун пек хитре те таса кантра кур- 
манскер.
— Ара, вӑл кӗпе-йӗм ҫусан тиԥӗтме ҫакмалли кант- 
ра-иӗс,— Ынлантарчӗ Малани.— Кивви татӑлса пӗтрӗ те, 
ҫённине илме тивет...
— Сӑв лӑвккарах Малани тата икӗ пӑрапа икӗ ножов- 
ка — пӗр ҫур метр тӑршшӗ ал пӑчки туянчӗ.
— Кусем мён тума кирлё тата сана? Эсӗ... платник 
те, столляр яр вӑр вёт? — каллех ыйтмасӑр тӑсеймерӗ 
Илюк.
— Вӗсене манӑн хӑмӑрӑн ялти Ыисна тахҫанах илме 
хушнӑччӗ-ха,— ним тыӑнса тӑмасӑр хуравларӗ Мала-
ни.— Ерӗнӑ хушӑра сӗтел-пустан тукалать вӑл, анчах 
хатӗр-хӗтӗрӗ пӗтсе ҫитнӗ...
Илюк ҫаксене пётёмпех ёненчӗ, анчах Малани кала-
нисенче тӗрӗсси пӗр тумлам та пулман. Ҫак лӑвккара 
илнӗ япаласем пурте Малани хӑйне мар, унӑн вӑрӑ-
тусӗсене, Матросӑ Мӗртпе кирлӗ пулнӑ. Ун ҫинчен 
тӗрӗссиyne Илюк кайран тин пӗлчӗ...

22

Кашкӑрсен пурӑнӑҫӗ ҫавӑн пек ёнтӗ — кун ҫутинче 
саирӑ курӑнаӑчӗ вӗсем, ялан сӗм-тӗттӗмре, никам кур-
ман чух ҫӳреӗчӗ. Матросӑ Мӗртпе хӑхӗнчӗ те Ма-
лани хваттерне ҫӗрле пырса кӗчӗс.
— Ну, мӗнле? Экскурсинче пултӑр-и? — ыйтрӗ 
Матрос, пиншакне ӑхӑхаса ҫакнӑ ӑхӑхӑсӑн сӗтел хушшина 
лӑрса.
— Пултӑмӑр,— терӗ Малани, ӑкӑсӗсӗнӗ выытаса 
илсе.
— Мӗнле пек?
— Лайӑх. Тем те пур. Пуян пурӑнаӑчӗ. Ҫак кунсenk-
че тавар пит нумай илсе ӑйлнӗ...
— Ƙил хушшине кӗрӗ пӑхӑн-и?
— Хӑмӗ урлӑ курӑм. Пусми Ыӗркеллех, мачча ҫине 
кӗмӗлли аڵӑкне сӑараӗчӗп пӗтӗрнӗ, анчах та вӑл калаӑ-
малӑх та ҫук, унӑн ячӗ кӑна сӑараӗчӗ. Ҫапӑх та сирӗн 
ӳран хӑшӗн те пулин кӗйса курӑсӑх пулать пулӗ...
— Кирлӗ мар, эпир унта темӗсӗ хут та пулнӑ ёнтӗ. 
Пӗтӗмпеӑ пӗлеӑпӗр. Єҫне тумалла кӑна.
Ҫак калаҫу шӑппӑн пулса иртрӗ. Кӑмака хыҫӗнче выртакан Илюк ᡕӑна илтмерӗ. Ирхине вара вӑл ҫав ҫав тӗри тӗлӗнчӗ: килтен тухса кайнӑ чух Малани ҫенӗк алӑкне тул енчен шӑкӑр-шӑкӑр питӗрсе хӑварчӗ.
— Мӑ ун пӗк хӑтланать ара вӑл? — ӳйтрӗ Илюк диван ҫинче чӗлӗм туртса выртакан Артистран.
— Сана милициисем килсе тытасран хӑрать,— терӗ лешӗ, ача ҫине чалӑшшӑн пӑхса илсе.
— Мӗншӗн мана?
— А мӗншӗн тесен эсӗ пирӗн хушӑра чи хӑрушиӑ преступник — ҫын та вӗлerno, хӑлӑ авӑ хваттерсем сӑратма тытӑнтӑн. Ҫапла мар-им?
— ᡕӗир ᡕӑна...
— Мӗн ӳпир?
— Вӑйпа илсе ҫуретӗр мана. Пӗччен пулсан, эп них-ҫӑн та...
— Анчах аннӲун еркӗнне эс пӗчченех тирпеиленӗ-ҫке?
— Вӑл änсӑртран... юри мар...— Ҫакна аса илтерни Илюка каллах чӗринчен пырса тӗвӑн те, вӑл, Артист патӗнчен пӑрӑнса кайса, пӗр чӑрече кӑррине тытса сирчӗ.
— Ан уҫ! — кӑшкӑрчӗ ҫав самантра Матрос, вырӑн ҫинчен тӑрса ларса.— Мӗн курман эс унта?
— Мӗн вара? Хӗвел кӗтӗр-ӑнӑ?
— Юрамасть! Хӗвелсӗр те шӑрӑх!
Анчах сӑлтавӗ хӗвелте пулман. Вӑрӑсем хӑлӑ ҭитӗ чухневи пӗк те мар ним палӑрми пытанса ларма шут тунӑ, ҫӑвӑнпа алӑка та тул енчен питӗртепӗнӗ, чӑречӗсенӗ те пӗтӗмӗн кӑрса лартнӑ. ᡕӗсӑртран кам та пулин пырса кӗрӗс пулсан, Малани сҥрӗнче пӗр чӗрчун та ҫук пӗк туйӑнтӑр...
Сехетрен-и, иккӗрӗн-и, Малани чылаях пысӑк мihanӗ çӗкӗлӗсӑ тӑврӑнчӗ те пӗрте кӗрӗнечен ᡕӑна кутӑн тытса силлерӗ. Урай варрине кӗскӗн кӑна татнӑ хӗр хӑмасем тӑкӑнчӗс.
— Мӗйӗр, ӳр куран! — терӗ те вӑл, пукан ҫине ларса çамкине шӑлса илчӗ.— Ыӑвӑр çапах та шуйттан япалӑ! Ыӑтасса та инӗрӗн Ыӑтса килӗм те ӗнтӗ... Леш вилме мӑнӑнӑ старикки тӑрӑхтарса пӗтӗрчӗ тата — ҫур литрсӑр нишашто памastle! Хӑлӗх хӑш-хӑш ҫынсем теӑприсен ӑсорӗнчи çӑкӑр таткӑнє те туртса илме хӑтӗр ҫӑв!
— Вӑл енчен эсӗ ху та пултаратӑн-ха, санӑн ӳпкӗлешмӗллиех ҫук уншӑн,— йӗплесе илчӗ ёна Артист.
— Эпӗ-и? — тӗлӗннӗ пек пулчӗ Малани.
— Эсӗ мар, эппин, сан аҫун хӗрӗ...
— Ах, ан калаҫ-ха кирлӗ мара! Эп ку таранччен те ӳынна кӑрӗнтерсе курман, анчӑх манӑ хамӑ час-часах кӑрӗнтерешӗ. Мана хӑтӗлекен никам та ҫук вӗт!
«Эх, намӑсӑр! — шухӑшларӗ Илюк хӑй йӑшӗнче.— Вӑрӑсене пулӑшни, вӑрланӑ япаласене сутса пуранӑн ӳынсене кӑрӗнтерни мар-и-ха вӑл?..»
Малани пирус чӗртсе ячӗ те хӑма таткисене урипе тапса илчӗ.
— Ну, мӗнле, юрӑхлӑ пулаҫҫӗ-и? Кӗске мар-и?
— Питӗ виселлӗ, Малаша, аптекӑрӗ пекех,— терӗ Матрос.— Халӗх эпир вӗсенчен юмахри пек чаплӑ япалӑ туса хуратӑр!
Илюк ним йӑланчасӑр пӑхса тӑчӗ. Мӗн тума, мӗн вӑлли кирлӗ пулма пултарасчӗ кун пек хӑма таткисем? Кӑрта тытма юрӑхсӑр вӗсем...
Малани хӑйӗн «хвартиранчӗсенӗ» апат ҫитеркелӗре те каллеп вӗсене тул енчен питӗрӗсе тухса кайрӗ. Кусем вара тӗлӗнмӗлле ёсе тытӑнчӗч: Артист, урай варрине ларса, кӗске хӑмасене пӗчӗк пуртӑпа вӗтӗн-вӗтӗн, пӗр ал тунӑ хулӑнӑш туса ҫурчӗ, Илюка ёсеӗ тыттарса сӑв хӑма таткисенӗ кӑшпа чутласа якатма, вӗсен икӗ вӗ-ҫӗнче те пӗр кӑча пӗрне вырнаҫмалӑх кӑртсем тума хушрӗ.
— Мӗн пулать вара ку?—пӗлешӗн пулса ыйтӗ Илюк.
— Параппан ҫапмалли патаксем,— чӑнласа кalanӑ пекех пӑхса илчӗ үн ҫинӗ Артист.— Пӗр ёсе штук туса тултарапӑр та сана пасартӑ суттарса пуятпӑр. Тавай, ёслӗ, ёслӗ!
Артистпа Илюк урайӗнче ӗчӗлӗсӗ лар😄 вӑхӑтра Матрос стена ҫумне — пӗр-пӗринчен ҫур метр пек яйкӑрах — икӗ мӑн пӑта щапрӗ, унтӑн Малани ёнер илсе килнӗ вӑрӑм шур кантрӑна ҫурмарӑн татрӗ те, сӑв тӑтӑксенӗ пӑтасенчен ҫӑклатса вӗрен пекки явма тытӑнчӗ. Кӑшӑ явсан, икӗ вӗрен хушшине Артистпа Илюк чутла-кан патаксенӗ кӗртсе лартма тытӑнчӗ,— пӗрине вырнаҫтарать те татах явса кӑять, теприне кӗртсе лартать те каллех яватӑ. Ћапла майпа Илюк куҫӗ умӗнчӗх пусма пулӑ пуслӑрӗ. Чӑн-чӑн пусмах! Илюк пӗррехинче кино-
ра сакăн пек пусма тăрăх сынсем вертолет сине хăпарса аннине курначче...

— Мĕн тума кирлĕ сире-кун пек япала? — ыйтма-сăр тӳсеймерĕ вăл.
— Пире ҫец мар, тен, хăвна та кирлĕ пулĕ-ха ку асамлă пусма,— терĕ а naï хирĕç Артист.— Савăнпа та ан ўркен, чутла!

Пусма вăрăмлансах пычĕ. Анă туса çнтерсен Матрос çенёке илсе тухрĕ те пĕр вĕчне çыллай çўлти стропил каштинчен çыхса лартрĕ, тепĕр вĕчĕ урайне çитиех усăнса анчĕ.

— Ну-ка, шăрчăк, халь ёнтĕ хăпарса пăх-ха ун тăрăх,— терĕ Артист Илюка,— тӳсет-и вăл сана, çук-и?
Илюк хирĕçсе тăмарĕ, шиклене-шикленех пусма тăрăх хăпарса анчĕ.
— Тӳсет-и? — ыйтрĕ Матрос.
— Мана мар, сире те çăтать пулĕ вăл,— терĕ Илюк.
— Савăн пекки кирлĕ те пирел— Матрос, пусмана кашта çумёнчен салтса, темле кипкепе çĕркесех кра- вать айне пăрахрĕ. Артист çаб вăхăтра тепĕр тĕлĕнтрĕмĕш ёсе тытăнчĕ: юлнă пĕр хăма таткине тăвата çĕртен пăрапа шăтарчĕ те, пĕр шăтакĕнчен ножовка пусне кĕртсе ярса, тăвата кĕтеслĕ шăтăк касса кăларчĕ.
— Ку мĕн валли? — каллех ыйтрĕ вăл ѓĕсленине пăхса тăнă Илюк.
— Тула тухмалли çĕре хума,— терĕ лешĕ кулса, унтан подпилка илчĕ те ножовкине хайрăма тытăнчĕ. Сине тăрса, тĕплĕн, пăчкăn кашни шăлпе пурне вĕçӳпе тĕрĕсле-тĕрĕсле хайрарĕ. Артист ун пекех тăрăшса ѓĕслеме пултарать тесе Илюк нихçан та шутламан...

Тăрăшнă çав вăрăсем, хытă тăрăшнă вăл кун, мён-шĕн тесен вĕсем çăк çаçхине хулари пĕр магазина «тата-са» тухма ѓĕмĕтленнĕ.
Хайсем мĕн шутласа хунин çинчен Матроспа Артист Илюка малтанах каламарĕç, çаçхине, тулта тĕтёмлен-сен, Малани кунĕпех таçта çухалса пурăннă хыççăн киле таврăнсан, унпа пăшăлтата илсен тин «тусла» калаçу пусланчĕ...
Питĕ хăруşă калаçу пулчĕ вăл!...
— Акă мĕн, ачамккă,— терĕ Артист, Илюк çине шă-тарас пек пăхса,— кĕçĕр пирĕн пĕр магазина кĕрсе тĕ-рĕслес пулать. Унта лайăх таварсем нумай, пире валли те сăхал мар, теççĕ...
— Ана вӑл ёнэр хӑй те курчӑ-ха,— хушса хучӗ Малани, пирус пашлаттарса.

Хӑрамалли нимӗн те ҫук, пӗтӗмпе шанчӑкӑлӑ,— терӗ Артист малалла.— Мычӑча витӗр кӗмӗлле тӑвӑтӑпӑр та, эҫӗ, ҫак хӑмӑр тунӑ пусмаӑпа анса, пире аян талап ласем иле-иле туттӑрашӑн...

Илюкӑн тӑрех сывлӑшӗ шулынӗн ларчӗ.

Kallex! Kallex вӑрлаттарасшӑн, тата хӑрушӑрах ёҫ тутарасшӑн ёна вӗсӗм! Магазин ҫaratтарасшӑн! Эпӗпин, юнӑн преступлениӗёсем татах нумайланӑаҫӗ, вӑл чӑн-чӑн хурахӑх пулса кӑйать... Илюк чӗрӗ хыттӑн-хыттӑн тӑпрӗ, пурнисем чӗтремӗе тыӑнчӗчӗс, ҫав вӑхӑтрах, вӑл ҫав тери пӑлхӑнни сӑйне пӑхӑмӑсӑрах, Артист ёна хӑйӗн мӗн-мӗн турасхӑн шӗрben каларӗ: аяла ансанах, сехетсем выртакӑн кӑнтӑкӑлӑ ёҫӗке ёҫӗрмӗлле те унти пур сехетсемӗе пустарса илмӗлле, вӗсемпе юнашара вӑрлӑпсемӗе выртӑцӑс, вӗсӗнӗ тӗ хӑвармӑлла мар, унтӑн пушмӑксем патне кӑймӑлла, юлашкินчӗн пусма-

таварсемӗе илмӗлле... Илюкӑ михӗсем параҫҫӗ, япали-

сенӗ пурне те ҫав михӗсем ӑшне тултарса ҫулле пӑхмӑлла, вӑра пусма тӑрӑх кӑйалла хӑпармӑлла та, вӗсӗм вӑшт кӑна тараҫҫӗ, никам та, пӗр йытӑ та сиссе юлай-

масть...

— Анлантӑн-и? — ынтрӗ Артист юлашкินчен.

Илюк чӗнмӗрӗ.

— Мӗн анра-сухра пек тӑратӑн? Хирӗҫме шутла-

мӑстӑн-и тата? Ун пек-кун пек шућӑш пусна та пӑрсӑ ан кӗтӗр, асту! — терӗ Матрос.— Хушнине итлемӗсен мӗн пулӑсинге санӑ малтанах калаӑс хунӑ. Манмарӑн пулӗ вӗт?

Ҫук, Илюк манман ёна.

«Атӑла кутӑн чӑмтӑратпӑр... Никам та пӗлмӗст ун ҫинчен, мӗншӗн тесен эҫӗ тӗнчӗре пурри-ҫукки те пал-

ла мар хӑль», — тӗнӗчӗ ёна...— Ку пирӗн юлашкӗ ёҫ пулать,— лӑплантармӑ-

лӑрах сӑсӑпа каларӗ Артист.— Унтӑн вӑра: «Сывӑ пул-

лах Шупашкарӗ», — тӗпӗр ҫӗс. Ҫӑмӑрӑк чӑх эпӗ ҫӑвӑн пек пӗр сӑвӑ вулӑнине астӑватӑп. Эҫӗ тӑ тӗкӗх вӑра тӑрӑн йытӑ ҫури пек пурӑнма пӑрахатӑн, ҫын ретне кӗртӗпӗр сана. Ну, ма нимӗн те чӗнмесӗн тата?

— Сӑнӑн турткаласа тӑмалли ҫук, пурпӗрек ки-

лӗшмӗлле! — тӑтса хучӗ Матрос.

— Ачи Ыслӑ-хӑ вӑл, килӗшетех..., — терӗ Малани.
— Хӑрушӑ...— аран пӑшӑлтатса илчӗ Илюк юлаш-кинчен.
— Ним хӑрушши те љук! — ал сулучӗ Артист.— Ка-ланӑ сана — никам та курмасть, никам та сисмест! Тап-таса та яп-яка ѓӗс пулать!
...Ача ёс-пушӗнчӗ ҫав вӑхӑтра мӗн пулсӑ иртнине каласа памӑ та йывӑр. Вӑл ҫав тери хыта хӑрарӗ ёнтӗ, анчах хирӗҫӗ тӑма та пултараймарӗ, мӗншӗн тесен ит-лемесессӗн вӑрӑсем ѓӑна чӑнах та тем туса хума пулта-раҫҫӗ. Вӗсемшӗн пулсан, ѓын вӗлерьеси те нимӗн те мар вӗт-ха!
Ҫуп ѓӗр ситӗсӗ вӑра вӗсем Малани килӗнчен тухрӗç те тӗттӗм пралуксем тӑрӑх утса хула хӗрринчи урама, Илюк ѓӗнер кӑна Маланипе пӗрле курса ѓуренӗ магазин патне пырса тухрӗç.
Малтан вӗсем урамӑн тепӗр енчен сӑнаса тӑчӗç. Магазин умӗнче пӗр мӗлке каллӗ-маллӗ уткаласа ѓурет — ку, паллах, хуралӑç, пӗркун килсен вӗсемпе калаҫнӑ хӗрарӑм... Пӗр тӑвӑтӑ-пиллӗк хутласан вӑл кӑштах чӑ-рӑнса тӑчӗ, унтах ерипен кӑна калинккене уҫса кил хушшине кӗчӗ...
— Кӑйрӑмӑр! — терӗ те Матрос шӑппӑн, магазин енnelle ѓыткӑнчӗ. Артистпа Илюк — ѓӑн хыҫҫӑн. Темӗҫе самантран виҫҫӗшӗ те калинкке леш енче пулчӗç. Ар-тист ѓӑна шалтан урлууҫӗпгӗ те калинкке леш енче пулчӗç. Унталла-кунталла пӑхса илсен, вӑрӑсем магазин стени љуммипе йӑпшӑнсӑ кӑйрӗç те кӗтес патне ситӗсе чӑранчӗç. Илюк та вӗсем патнех пырса тӑчӗ.
— Халех кӑялла ѓӑврӑнса килет вӑл,— пӑшӑлтат-са илчӗ Матрос.
Чӑнах та, нумай кӗтсе тӑмалла пулмарӗ. Пӗр минут та иртмерӗ пуль, кӗтес хыҫҫӗнчен хӗрарӑм мӗлки тухни курӑнчӗ. Вӑл стена ѓумме ѓыпӑҫӑн пек тӑракансене аҫӑрхамарӗ, калинкке патнелле ерипен утса кӑйрӗ. Њав самантрах Матрос ѓӑн хыҫҫӑн ѓыткӑнчӗ те ѓӑна пусӗнчен пистолет аврипе ѕапса ўкерчӗ. Хӗрарӑм «ай!» тесе те илӗймерӗ. Тепӗр самантӗнче Матроспа Артист хӗрарӑм ѓӑварне пӑкӑларӗ, алли-урисене ѓыхӗрӗç те, паранӑ миххине йӑтӑн пӗк ѓӗкелесе, ҫыралты ѓуллӗк мар хӑмӗ урлӑ ыватсӑ ячӗҫ. Њу пӗтӗмӗчӗ ѓӑв тери хӑвӑрт пулса иртӑ, Илюк ѓӑна лайӑххӑн сиссе те юлаймарӗ.
Кӗҫех вӗсем ѓурт ѓумӗнчи тимӗр пусма тӑрӑх мага-зин тӑррӗнӗ хӑпӑрса кӑйрӗç, мачча ѓине кӗмӗлли алӑка
питьё нёгращине Матрос перре хирсех укри те, вышко- 
ше те паач тёттём чёре кёрсе тачёц.

Артист чёверре чиксе чёрмеге модына чунарса чутатса 
ячё, унтан турех перр кёмана марын патенле утрё.

— Ак чакаантса касас пулать...— Вал мачча хамисем 
чыне сарна тапрана урипе хърса сирме тытэнчё. Еч пя- 
тё харавт кайрё вара вёсен: маччана пёрсемпе шайтар-
чёс, унтан икё ножовкапа пёр хаакас касма тытэнчёс.
Илюк вёсене хунарпа чутатса тачё...

23

Кинокартини пич варәм пулна пирикы юлашки се-
ан сур ёр иртсе пёр сехет чыне кайсан тин пётрё.

Кирпёч зводёнше ёгеленем шамраак йёкет Николай Ка-
лаков, кёмкан пек сара та сёмчье тыллә, кыш шярёхла-
рах пиллә, шёбер янахла, пилтё чёррён пакакан куслә 
каччә, киноран тухсан хайве түслә пурранак хёре 
унан хватьрне, Кеңпел Мисхи урамне, асатса ячё те 
васкасах киленле утрё. Чурсах щитсес чыварас пулать 
ёнё, иринин унан улттарах ёче тухмалла...

Хула хёррипе тасалакан урман пуш-пушах, нисра та 
пёр чун курянмасть, чуречесенче те чутасем сук — 
сынсем ёалтах чыварса пётнё. Аталь енчен саманах сух-
хён сид вёрет, сүпере йывар хура пёлёттем шуны палл-
рать. Тёттём. Салху. Кун пек чук тепри урамла пёчен 
пымна та шикленерех памалла, инач Николай Кала-
ков ун йышши сын мар сав. Вал пёлтёр кана сартан 
тавранна, сарта пограничник пулна — сурчёрте, Совет 
Союзёнен Финляндии чиккинче танна. Унта, сём варман-
сенче, касхине кана мар — кантёрла та питех курян-
масть, унта курничен ййла илтме пёлни кирлә. Саван-
пах та пуль Калакован халхи пите циальн, хуть те менле 
сасса та цийёнече илтсе уйарса илёт.

Харасси сук унан. Сын харать пулсан, менле погра-
ничник пультар-ха вал? Ака, пёррехинче, Калаков са-
кэн пек сём-чёрле урамра хай палланав жёрпе шакал-
шакал калаака ларнав чүн, ана харасах вицё «стиляга» 
хупарласа итчёс. Пери сёчепеччё. Вал сехет салтсас па-
ма, укса каларса тыиттарма хушрё. Инкёшё кеё-вёс сик-
се ларас пек тачёс. Ларутару йтла самалах пулмарё 
темелле. Иначах Калаков, сарта вёрентне мелсень аса 
илс, чарсар жулгананы аллин пёррех пёрса лартса
ҫӗҫҫине пӑрахтарчӗ, унтӑн хӑйне çапса ñкерчӗ, унӑн тӗ- çӗсем пырса çыхӑнма тӑрсан — вӗсене те пӑрӑнмарӗ, пӗрне тапрӗ те теприне çапрӗ. Сӑв хушӑрах вӗсен çӗҫчи Калаков аллинче пулчӗ ñнтӗ. Лешсен вӑра хӑйсененч тarParams тҫӑр килчӗ! Шӗл, милициине лӗсӗймерӗ вӗсене Кала- ков ун чухне. Хӗрӗ хӑраԥӗ, вӑл киле кайма вӑскӑрӗ, аттӑ пулсан хӑтӑлаймастчӗҫ-хӑ!

Урамԥа ӑсӑн пӗк тytutӑсса ильме тивнӗ хьуҫӑн Кала- ков участокри милиционерпа ятарласах тӗл пулнӑ та бригадилӗца çырӑнӑ.

— Сӑварлӑхлатӑрах эпир ҫав çӗрле çапкаланса çу- рекенсене, çӑмсисене урама кӑларса кӑтартма та пӑ- маствӑр малашне! — терӗ вӑл ун чух комсормол коми- тетӗнче. Кӑссӗр кӑмӑксеңе хӑй ертӗ çурерӗ, вӑра кӗ- çех ку тӑвӑра ашкӑнӑкӑнсем сӑхалланчӗчӗ, унтӑн пӑ- чӑх куранми пулчӗ. Пӗррӗхинче комсормол хӑатӗнче те çырчӗч ёна мухтӑса...

...Тӑвалла чулах хӑпарса промтоваpсем сутакам магазин тӗлне çитсем, каччӑн çӗлӗм туртасси килсе кайрӗ. Вӑл пирӑс кӑларса хӑпӗрӗ, анчӑх утнӑ çӗрӗ те çӗр- тӗймерӗ. Вӑра чӑрӑнса тӑчӗ те теpӗр шӑрнӑк кӑларса çӗрчӗ. Ку та çутӑлмарӑ. Шӑн тӑ çӑх вӑхӑтра магазин- ранс темӗле тӗлӗнмӗллӗрӗх сӑсӑ илтӗнсе кайрӗ. Чӑштик, чӑштик... тӑнӑ пӗк. Унтӑн урӑйне пӑт-пат темскӗр ñкӗр. Каччӑ, хӑй кӑлӑрӑш, хӑлхисене чӑнк tӑтӑрса итлеме тытӑнчӗ. Каллӗх — çӑштик-чӑштик, пӑт-пат!

— Мӗн шуиттӑнне пӗлтерет ку япала?! Мӗн пулма пултарӑте унтӑ çӗрле?

Калаков ҫав самантрап магазин хуралӑ çинчӗн аса илчӗ. Ёна вӑл лайӑх пӑллӑтӑ, ятпӑх «Anна аппӑ» тӗсе çӗнӗт. Аҫта-хӑ вӑл? Ку вӑхӑтра, епле пулсан тӑ, пострӑ тӑмалла ёнӗт унӑн...

Пirosне çӗртӗсси çинчӗн манса кайсах, каччӑ кӑ- линкке патнӗлӗ кайрӗ. Тӗртӗс пӑхӗрӗ — ёна шӑл енчӗн тӗкӗлӗсе лартӑнӑ иккӗн.

— Anна аппӑ! — шӑмӑнӑрӑх чӗнчӗ Калаков.— Ан- на аппӑ, аҫта эҫӗ?

Хирӗç сас паракан пулмарӗ.

— Мӗн ку, аҫта тӑ пулӑн хӗсӗнӗ ларса çывӑрӑ сӑйнӑ-шӗ? — тӗлӗнерӗх шуӑйӑшӑрӗ каччӑ.— Ун пӗк пулӑкан марчӗ-ҫке...

— Anна аппӑ! Сассунӑ парсӑм!

Каллӗх шӑӑп... Бирра мар ку!..
Калаков магазин умене таврёйса кайрё. Каллех итлере. Сав сасаєсемех илтёнецчє: чаштик, чаштик, пат, пат! Пачкя сасси! Темскор татаящё. Камсэм? Паллах варашсем! Хуралышине тем туса хуна та (кам пёлет, тен, вёлрё те-и?...) ҫаратма хатёрленацчё...

Сакна Калаков ним иккёленмесёр шухашларе. Сук, унэн тех ним чухлё те тытйчса таяма юрамасть. Халех, сак самантрах кун ϲинчен милицие пёлтерес пулать!..

Качча ҫаварёнчи ҫунман пирипуне сурса пӑрахса, завод кантурё еннелле ыткёнчё, часах уборщица пурянан кан чёречинчен шан-шан-шан! тутарчё.

— Плаки инке, уч-ха часрах!
— Кам эсё? — кашт тарсан сас паче уборщица.
— Кола эпё, Калаков!
— Мёнара, ҫёр хута янарсап ҫуретён?
— Телефон кирлё мана!..

Шалти хёрарым ҫута ҫутса ячё те, камалсаапан ма-картатса, алак патнелле утрё. Сур минутран Калаков милициине шайнакравларё:
— Пирён урамра магазин ҫаратацчё!
— Кам калацать? — илтёнчё трубкёра ъйхалларах саса.
— Кирпёч заводёнчи бригадмилен Николай Калаков...
— Магазин адресне тёрёсрех пёлтерёр.

Калаков хааъварт каана каласа пачё:
— Константин Иванов урамёнчё ваъ, заводран кашт ҫеч тавалла хапармалла. Промтовар магазинё...
— Мён пулим вара унта?
— Магазина такамсем кёрсе кайнча...
— Хуралysqli ҫук-и мён?
— Тупаймарём ҫав аёна! Килёр-ха часрах!
— Халех пыратпӑр! Эсир унччен магазин патӗнчех сӑнаса тӑрӑр... Лайӑхрах сӑнӑр!
— Юрать!
Милицире трубкӑна шӑкӑрт! хучӗч. Калаков хӑй те алличи трубкӑна щакрӗ те, кантуртӑн ухӑ йӗппи пек вӑркӑнса тухса, тӗттӗм урам тӑрӑх анаталла, каллех магазин патнелле чупрӗ...
«Вӑрӑсемех унта... вӑрӑсемех!—шухӑшларӗ хӑй.—Ҫаратма кӗрсе кайнӑ. Анчах мӗнле майпа кӗнӗ-ха вӗсем? Урам енчи алӑкӗ чиперех... Ах, тытасчӗ-ӗке вӗсеме! Тытасчӗ!..»

...Ҫав хушӑра вӑрӑсем мачча хӑмисене касса ӑян кӗмӗлӗх шӑтӑк туса џителче, хӑйсен кантра пусмине сутсе пӗр вӗсне мӑрьерең ҫыхрӗч те пуҫне аялалла, магазин ӑшнелле ячӗч.
— Ну, ан тавай!— терӗ Матрос Илюка.
Ача тытӑнса тӑчӗ. Čав тери аناس килмӗрӗ-ӗке унӑн, ĉав тери кӗрсе каяс килмӗрӗ! Анчах ним тума те ҫук... Итлесӗх пулать. Йителемсен — Матрос паклӑттарса хума та пултарать. Ҫакӑн пек улах ҫӗре унӑпа тавлӑшца тӑма пушшех те хӑрушӑ...
Илюк кукленчӗ те, чӗтрекен аллисемпе ик енчи кантратсенчен тӳтсӑ, урисене рипен иле-иле пусса, магазинпалла анса кайрӗ. Кунта ҭыта тӗттӗмех мар иккӗн, мӗншӗн тесен урамри хунартӑн кӑштах сутӑ ҭкет.
Иёри-тавралла пӑхса илсӗн, Илюк, Матроса Артistique хӑйне хушнине астуса, чӑн малтӑн сехетсем выртӑн сӗрӗ пычӗ. Шӑкӑриех вӗсем кантӑк айӗнче... Хӑшӗсен цифрӗлӑт ҫинчи цифрӗсем те, йӗпписем те ћурӑ сутӑпӑ суталса тӑраҫҫӗ... Вӑл кантӑка чӑвсипе чышса чӑнкӑр-р! тутарчӗ. Унтӑн сехӗчӗсӗнӗ пустарса илме тытӑнчӗ. Пӗрне, теприне... Илет те хутаҫа хурать,
йлёт те хураить... Ку ещëк пушансан, юнашаррин кан-тànкне çёмёрсє fotoаппаратсем çàларса илме тытânчӗ.

Унтан...

Илюк, юлашки аппарата илсе, хутаца вырнааçтар-мàччё кàна, сасартаã тулта, магазин умёнче, машина сасси кёрр! турё, унӑн фарисем ялкӑшнӗпе магазин аш-чиќки ялтӑрах çуталса кайрӗ. Ку ытла та тӑрук, кёт-мен çёртен пулнипе, Илюк, шартах сиксе, прилавок çумне кукленсех ларчӗ.

Урамра çын сассисем, ура сассисем илтёнчӗч...

«Ак хайхи, лекрӗм пулacak! — хаԥушӑ шухӑш вӗcce илчӗ Илюк пуҫёнче.— Чӑн та лекрӗм!..»

Унтан вӑл сиксе тӑчӗ те, хутаца çинчен манса кай-сах, пусма патнӗлле чупрӗ, кантрасенчен çatăр-çатаp ярса тытӑрӗ, анчаx та пусма патаĸё çине пӗрре пусса-нах вӑл çӗре ÿкрӗ. Те татаlâчӗ вӑл, те çҧлтен юри салтса ячӗч. Епле пулсан та, унӑн пусмапа çӑпарс тар-рassi пӗтӗрӗ.

— А-a-a!...— çӑшкӑрса ячӗ Илюк, хӑй ёнтӗ пуҫёпех капкӑна лекнине, кунтан хӑтӑлса тухма май çуккине ѓӑнласа илсе...

Хулари пӗр урамра магазин çаратма тытӑнни çин-чен темле çын телефонпа пӗлтерсенех, милици уйрӑмӗн-че кӗçёр дежурнӑй пулнӑ Мамаев капитан хӑйпе пӗрле вицӗ çын — икӗ рядовой милицционерпа пӗр сержанта илчӗ те, «линейка» машина çине ларсӑ, магазин ённӗлле вӗстӗрчӗ. Темиҫе минутранах машина унта çитсе чӑрӑнчӗ. Никамран малтан сиксе тухса, Мамаев магазин алӑкӗ патнӗлле чупрӗ. çӑраҫсисем тӗрӗс-тӗкелӗх иккен. Эппин, вӑрӑсем ку алӑкпа кӗмен? Аҫтан кӗнӗ-ха? Кай-ри алӑкне çёмёрнӗ-ши?..

Капитан умне çӑв вӑхӑтрах шурс кӗпе çухавине ху-ра пиншӑк çийӗн çӑларса янӑ çара пуслӑ качӑ пырсӑ тӑчӗ.

— Сире эп пӗлтертӗм,— терӗ вӑл.— Николай Кала-ков, бригадмилец...

— Аҫта-ха вӑррисем?

— Шалтан эпӗ пӑчӑкӑпа касӑ сасӑ илтӗрӗм... Унтан хуралӑçине шырӑрӑм, тупаймарӑм. Ахальтен мар пулӗ, терӗм вара...

— Оцепить магазин! — команда пачӗ Мамаев.— Аҫта кунта кил хушшине кёмелли?
— Ав, калинкке...— тёнлесе катаар тё Кала ков.
Капитан сылтамалла чупрё, калинкки шалтан пите-теренчёк пирки вёл пёррех хьуме урлажд сикссе кааррё, ёт-тисем те унран юлмарёс. Урамра, машина патьнче, пёр шофер кана тарса юлче.
Кил хушшине кёрсен, капитан чан малтан ку енчи алака тупас, аña тёрёлес тесе чупрё. Анач алак патне çитиччен, çурт кётессинчен пёрэнса тухсанах, вёл етена çумёнчи пусма çинчен икё мёлкэ сикссе анса ысцал-ти хьуме еннелле вёркённине курах кайрё...
— Стои! Перетён! стой!— кашкӑрса ярса вёсем хьу-цён чупрё капитан. Анач лешсем каялла çаврӑнса та пӑхмарёс, самантранах хьуме леш енче çухалчёс.
— Стои! Перетён!..
— Сто-ой!
Сасартӑк çырмама тёпёнчен пӑшал сасси янраса кай-рё. Иккё, вицё... Кун аёрӑсем переçuë ёнтё. Халь милицисен те кётсе тамаллы çук. Малта чупакан капитан, мёлкесем тепёр енчи çарт çинелле чаваланнине асӑрха-са, йӑпӑртлаха çарӑнса тачё те вицё хут умлах-кёнлӑн персе ячё. Пёр мёнки ӱкрё. çав самантранах тепри, милицисен еннелле çаврӑнса, тата икё хут печё те, Мамаевван сылтамарах чупакан милиционер, алисемпе хӑлӑсланса илсе, каялла ласлатрё... Мамаев аña лайӑхах курчё, анач çарӑнса тӑмарё. «Афонин! Маклӑшкина пулӑшӑр!» — тесе кашкӑрчё те малахалла чупрё. Тепёр темице утӑмран вӑл хай персе ӱкернё кёлетке патне çитсес ун умне пӗшкёнчё.
Ҫынни вилме пусланӑ, аран хӑрӑлтатса выртать...
Мамаев каллех малалла, тепёр вӑрри хьуцён ыт-кӑнчё. Аña, епле пулсан та, тытас пулать вёт-ха! Анач çӑрта маларахран хӑпарсӑ çитме ёлкӑрнё бандит курӑн-ми пульчё. Тахӑш еннелле тапса сикнё вӑл, кам пӗлет!.. Капитан унталла чупса кайрё, кунталла — çук. Çёр
айне путса анса кайрӗ, тейён... Мамаев хыҫҫӑ-нах чупса çитнӗ сержант та, вӗсемпе пӗрлех килнӗ Калаков та унӑн-琨ӑн чупкаларӗч, анчах усси пулмарӗ.
— Пӗр кашкӑрне вӗ-çертрӗмӗр пулать, ухмах-сем! — тарӑхнипе вӑрҫса илчӗ Мамаев.— Ну, ниче-во, пурӗпӗр лекет вӑл пи-рӗн алла!.. 
Тек нимӗн тума та çуккипе, оперативниксем çырмана каялла анчӗч. Малтан вӑрӑ кӗлетки пат-не пычӗҫ — вӑл халӗ те хӑрлатать-ха. Милиционер ура-ран аманнӑ иккен, ёна тепӗр юлташӗ аялти кӗпине çур-са илсе çыхса янӑ та, халь вӑл хӑйне амантакана ыл-ханса чи хӑйр сӑмахсемпе вӑрҫса ларат.
Капитан Мамаев хӑйӗн юлташёсене ним пӗлми выр-такан вӑрра халӗх çуле, тикӗс вӗрӑнӑ çӗклесе хӑйпар-ма, унтан «васкавлӑ пулӑшу» чӗнсе илсе ёна та, аман-нӑ милиционера та больницӑна ӑсатма хушрӗ.
— Вӗсемпе пӗрле эсе каятӑн,— терӗ вӑл сержанта.
— Слушаюсь!
Унтан Мамаев, вӑхӑта сая ямасӑр, Калаковпа пӗрле каялла, магазин патне васкарӑ. Ӗнта ёнтӗ çӳнсем чи-лай пухӑнма ёлкӗрнӗ, çӗр вӑррӑнчӗ пӑшал сассисем кӗ-рӗслетни илтӗнсен, ӑла çыбыӑхра пурӑнакансенчӗн хӑйшӗ-сем аялти кӗпе-йӗмӗх сикӗ-сикӗ тухнӑ. Кӗчӗх магазин умне тепӗр машина ѝткӑнса çитрӗ,— унта уголовнӑй ро-зыск начальникӗпе — Бурин подполковникпа пӗрле ахӑл тум тӑхӑнӑнӑ ку-виҫӗ çын ларса килнӗ. Мамаев уголовнӑй розыск начальникӗпе кунта ёсем мӗнле пул-са иртни çынчӗн кӗскӗн хӑвӑрттӑн каласа парсан, вӗсем пӗр машина басрах магазин директорне илме ячӗч (кӑ тӑрӑхри çӳнсем вӑл аҫта пурӑннӑн пӗлецӗçӗ иккен), хӑйсем ушкӑнӗпӗх кил хушшине кӗчӗч. 
Вӑрӑсем хыҫалти пусма çынчӗн сикнине пӗлсе, Мӑмаевпа Бурин çав пусма тӑрӑх вӑшт кӑна мачча çине хӑларса кайрӗч. Шала кӗрсе хунарпа çутатса пӑхсас-
сăнах вĕсем маччара шăтăк пуррине курчĕс те пĕтĕм-пех анланчĕс. Шăтăк таврашёнче, тăпра синче, ура йĕ-рĕсем нумай, ӳывăхрах икĕ пăрапа икĕ ножовка йăван-ланса выртаçсĕ.

— Укерсе илес пулать,— терĕ подполковник.
— Кунта халлĕхе хурал та тăратас пулĕ,— сĕнчĕ Мамаев,— кам пĕлет, тен, шалта сын пур.
— Тĕрĕс, халех хушатпăр.
Унтан вĕсем вăскăсах каялла анчĕс.
— Хуралсăи аçта-шĕ, анă шыраса тупас пулать час-рах,— терĕ Бурин.— Аçта кайса чикме пултарнă анă вĕсем?..

Анчах хуралсăнне вĕсемсĕрех шыранаă ёнте, кун пирки Николай Калаков бригадмилец тăрăшнă. Вăл хуралсă-хĕрарăм çухални çинчен уголовнай розыск со-трудникĕсене каласа панă та вĕсемпе пĕрле пур çёрте те ухтарма тытăннă. Вăхăт нумай та иртмен, «Анна ап-па» хûме хыçĕнчи май-вĕлтрен ĕшёнче тупăннă. Вăл ним пĕлмиех выртнă. Унăн çаварёнчи пăкка кăларса пăрахса, алли-урисене салтсă ярса ура сине тăраткала-
сан, вӑл нимӗн те калаимӑн, каллех тӑңсӑр пулса юкнӗ. Бандит унӑн пӗсӗн шӑйтармаллах ӑлӑнӑ-мӗн, ӑлавӑнӑ вӑл суранран юн кайн appréх. Юн вӑлы те часрах «васкавлӑ пулӑшшӗ» чӗнсе илме тиврӗ...

Ӗнтӗ тул тӑ ҫутӑлӗс кайӑр. Магазин патне сынсем тата ытларах пухӑнчӗч; милициисем вӗсӗнӗ килӗсӗнӗ кайма хушрӗч пулсан тӑ, лӗшӗм саланасшӑн пулма-

— Икӗ ешӗке ӗҫ тасатма ёлкӗрнӗ,— терӗ Маӑмӑв, ватнӑ кантӑксем єнӗ пӑхса.
— Анчӑх япалисенӗ илсе те кайӑймӑн,— хушса ху-чӗ Бурин подполковник.

— Ёлкӗрнӗ, кансӗрленӗ вӗсенӗ,— терӗ Бурин. Анчӑх унӑн тепре пӗшкӗнчӗ те, сасарӑк шӑхӑрса ячӗ...
Тӑхӑр сехетчен Илюк  чۇречисене тимӗр рещеткепе картланӑ тӗттӗмрех чӑлӑмеме ларчӑ. Ана милици уйрӑм-не илсе пырса хупнӑ чух кунта тата темице çын пул-нӑ — ун пекех кӗҫӗр мӗнле те пулин преступлени тунӑ-шӑн тытса килӗсекерсем ёнтӗ. Иккӗшӗ-висӗшӗ сарлака нар çинче, ним пулман пекех, лӑпкӑн çывӑраҫӗ, пӗри, темле ула-чӑла пиншак тӑхӑнӑ пуклӑк та кӑпшӑк ар- çын, шӑлӗсем тӑсме çук ыратнӑ пек, ывӗсим хӑрах пит-ҫӑматине тытнӑ та, куҫӗсемпе урайнелле тӑрӑнса, ним хускалмасӑр ларать. Илюк пырса кӗрсен, вӑл ун çинче те пӑхмарӗ, мӗнле ларнӑ, çаплипех ларчӗ.

«Акӑ ёнтӗ вӑл, тӗрме...» — шукӑшларӗ те Илюк, йӗ-ри-тавралла хӑра-хӑра пӑхнӑ май унӑн чӗри тӑсме çук пӑчӑртанса ыратсӑ илчӗ.

Тӗрме çинчен шукӑшласа, унран çав тери хӑраса пурӑннӑчӑ Илюк, хӑйне хупасран шиклене никач ним каламасӑр тӑван килӗнчен тухса тӑрчӑ вӑл, унтӑн, çав ирсӗр Малани патӗнче пурӑнма тытӑнсан, темице хут хӑй ирӗкӗпе милицие ӑйкаса хӑй çинчен тӗпӗ-йӗрӗпе, ним пытармасӑр каласа пама шутланӑ çӗрӗсӗ тӗрӗрхӗн хӑранипе милицие ӑйкаса хӑйлӑх хӑрӑнӗсӗрӗ. çав ху-шӑра ёна вӑрӑсем хӑйсен тискер ёче ытларах та ыт-ларах яӑнтӑрса пычӗс..."Çын тӑватпӑр санран! Ёҫе кӗретпӗр! Паспорт туса паратпӑр!» — теسه илӗртрӗҫ вӗсем. Акӑ, хӑйне хупасран шиклене никач ним каламасӑр тӑван килӗнчен тухса тӑрчӑ вӑл, унтӑн, çав ирсӗр Малани патӗнче пурӑнма тытӑнсан, темице хут хӑй ирӗкӗпе милицие ӑйкаса хӑй çинчен тӗпӗ-йӗрӗпе, ним пытармасӑр каласа пама шутланӑ çӗрӗсӗ тӗрӗрхӗн хӑранипе милицие ӑйкаса хӑйлӑх хӑрӑнӗсӗрӗ. çав ху-шӑра ёна вӑрӑсем хӑйсен тискер ёче ытларах та ыт-ларах яӑнтӑрса пычӗс...

«Ҫын тӑватпӑр санран! Ёҫе кӗретпӗр! Паспорт туса паратпӑр!» — тесе илӗртрӗҫ вӗсем. Акӑ, хӑйне хупасран шиклене никач ним каламасӑр тӑван килӗнчен тухса тӑрчӑ вӑл, унтӑн, çав ирсӗр Малани патӗнче пурӑнма тытӑнсан, темице хут хӑй ирӗкӗпе милицие ӑйкаса хӑй çинчен тӗпӗ-йӗрӗпе, ним пытармасӑр каласа пама шутланӑ çӑрӗсӗ тӗрӗрхӗн хӑранипе милицие ӑйкаса хӑйлӑх хӑрӑнӗсӗрӗ. çав ху-шӑра ёна вӑрӑсем хӑйсен тискер ёче ытларах та ыт-ларах яӑнтӑрса пычӗс...
сипе хӑратсах хӑнӑхтарса пычӗс. Хам пӗччен пулас пулсан, эпӗ никамӑнне те пӗр çӳпӗ те тытас çукчӗ...

— Пӗтӗмпех каласа паратӑй, ним пытармасӑр, тӗп-тӗрӗссипе! — терӗ Илюк хӑйне хӑй.— Тӗрӗссипе каласа парсан, çӑмӑлтарах суд тӑваҫҫӗ, тет. Халь тин мӑнӑн мӗн тунса тӑмалла ёнтӗ? Пурӗпӗр лекнӗ, кунтан ахӑл-лӗн хӑтӑлса тухас çук...

Анчах сӑв вӑхӑтрах Илюк хӑйне Матроспа Артист пӗрре кӑна мар «вӗрентсе» каланисене аса илчӗ:

— Милицы-суд таврашӗн алинне лекс пулсан, хӑхса та малтан тунӑ ёцсӗнӗ аса илме юрамасть, атту малтанхишӗн те, хӑхӑнхишӗн те пӗрле «купаласа» параҫҫӗ. Хӑвӑннах мӗкӗрлӗнӗ тӑвӑс пулать вӑра. «Ӗӗре» пӗрле пулнӑ юлташусен ячӗсӗнӗ вуҫех манса ӑяс пулать — курман, илтмен вӗссӗн, хӑвӑн кӑтӑртма илсе пырсан та, палламалла мар. Паллани — туссене сутни пулать, уншӑн пирӗн нихҫӑн та каҫarmacҫӗ, уншӑн пурӗпӗр — кайран-и, малтан-и — мӑйна тепӗр еннелле пӑрса хура-ҫҫӗ. Ку — закон. Кунсӑр пуҫне тата, «ӗҫре» пӗччен пулнӑ тесен, çӑмӑлтараххӑн айӑллааçҫӗ...

«Вӗсе ирӗкре...— шухӑшларӗ Илюк.— Тӗрмерен тухсан та, мӑн ним мар тытма пултараҫҫӗ...»

Сӑв вӑхӑтра алӑк уҫӑлчӗ те Илюкӑ тухма хушрӗч. Шукӑль тумланнӑн çӑмӑрӑк милиционер, ӑна иккӗмӗш хута илсе xӑпартса, вӑрӑм коридор вӗҫӗнчи пӳлӗ илсе кӗртрӗ. Сӗтел хуштинче хура кӑвак китель тӑхӑннӑ, кӗмӗл тӗслӗ йӑлтӑркка пакунлӑ ватӑрах ҫын ларать. Сӑхӑлне яп-яка хырнӑ, сарлакарах питлӗ, анчах хӑяр сӑнлӑ мар. Сылтӑм енче, стена çumnӗчӗ нуҫан çинче, ахӑл тум тӑхӑннӑ, кӗске шӗвӗр сӑхалла, куҫлӑхлӑ, пӗр алласаçнӗ арсӑн. Кӗ вӑл çывӑхӑри шукултан чӗнсӗ илнӗ учитель пулнӑ — çул çитмен ачасене допрос тунӑ çӗрте яланах педагог пулмалла, йӗрки çапла.

Илюк алӑкран кӗрсе тӑрсанах, милици çымни ун çине пысӑк кӑвак куҫӗсемпе пӑхрӗ те:

— Ирӗ кунталла, лар,— тесе пуҫан çине кӑтӑртӗ.

Илюк питӗ хӑюсӑрӑн малалла утрӗ, анчах лармаркӗ.

— Ура çинче тӗрӗслӗх çук теҫҫӗ, лар, ачам! — терӗ следователь тепӗр хут.

Илюк хӑра-хӑрах пуҫан хӗррине ларчӗ.

Следователь пӗр хушӑ сӗтел çинчи кутсене йӗркелӗ—

178
рӗ, унтан, пуҫне ёчклеесе, Илюка куҫӗсемпе витӗр шӑтап-рас пӗк пӑхрӗ.
— Акӑ мӗн, ачам. Вӑрӑм калаҫу пуҫличчен, санпа эпир чӑн мӑлтанах калаҫса татӑлӑпӑр: пӗр сӑмах та суймалла мар, пӗтӗмпећ тӗн-тӗрӗсисе калаҫмалла. Пирӗн патра суйни — усӑсӑр, эпир пурпӗрех тӗрӗсисе пӗ-летпӗр. Анлантӑн-и?
— Анлантӑм... — пӑшӑлтатса илчӗ Илюк. Унӑн тӑ-рукӑх пуҫӗ пӗҫерсе кайрӗ, ʰывӑс тупанӗсем тарласа йӑ-палакаланчӗс.
— Суйса калама, пире пӑтраштарма тӑрӑшсан хӑв-нах йывӑр килет, аству єзванна...
Илюк куҫӗсене мӑч-мӑч-мӑч тутарса илчӗ. Следова-телӑ йӗркипе ыйтма пуҫлӑрӗ.
— Яту, аҫу ячӗ, хушамату мӗнле-ха санӑн?
— Илья Ильич Йвуков...
— Миҫе ҫулта?
— Вунпиллӗк тултаратӑн.
— Аҫтисем? Аҫта ҫуранӑнӑ, аҫта пурӑнатӑн?
— Юманлӑхра. Сӗнтӗр районӗ...
Илюк каланисене милици ҫынни хӑвӑрт ҫырса пычӗ.
— Аҫу-аннӳ пур-и? Камсем вӗсем, мӗн єҫпе пурӑ-наҫӗ?
— Аtte вӑрӑра вилнӗ.
— Аннӗ?
Илюк чӗлхе вӗчӗ пычӗ сӑмахӑ çӑтса ячӗ. Мӗнле калаҫмалла-ха унӑн амӑшӗ ҫинчен? Малани яла кайса пӗл-пӗ тӑрӑх, амӑшне тӗрмене хупӑ вӗт-ха. Тем пулма пултарӑнӑ унпа ку тӑранчен, кам пӗлет...
— Аннӗ пур-и? — каллех ыйтрӗ следователь.
— Ҫук,— терӗ Илюк. Ҫак тӑруках каласа янӑ сӑмах ёна хӑйне те чӗрินчен касса кайрӗ. «Ҫук...» Епле ҫук? Пур вӗт-ха, пур, анчӑх тӑрӑ тӑгӑ, тем тӑвӑт...
— Аҫта вара аннӗ? Вӑл та вилнӗ-и?
— Вӑл... качча кайнӑ.
— Качча кайнӑшӑн ҫук пулать-и вара? Эсӗ унпа пурӑнмастан-имӗн?
— Пурӑнмастан. Вӑл йӑстине те пӗлмӗстӗп.
Ҫапла, хӑй шухӑшламан ҫӗртенех, Илюк следователӗ тӗрӗс мarrivне калаҫа тӳҭӑнчӗ. Хулана вӑл килӗнче никам ҫуккипе, аҫта та пулин єҫе вырӑнаҫас тесе килӗнӗ имӗш, кунта пӗтӗмпе те пӗр эрне кӑна пурӑнать-ха, каҫ-
Следователь, милицире нумай ёчлесе хай пурнацён-че тем тёрлён преступниксене те курна опытлён çын, ана нимнён чуке те ёненмерё.

— Пётёмпех суутан эсё, ачам,— терё вён.— Анчах ахалех улталаама тараштапан, усси пулеместь, паçрах аксархаттартаён вёт — эпир тёррэссине пурепёпр пёлетпёр!

Çав вабастрой следователь пулёвнее çульнё полковник — милици начальникё Азаматовпа хула прокурорё Яснов — кукпшаланма пулсанай самартарах çын пырса кечёч. Ыккёнё те малалла иртсе пукансен çине ларчёс те, милици начальникё турех:

— Çака-и ентё кечёрки «герой»? — теес ыйтрё.

— Çака,— терё следователь.


— Патрашать-хà пàртак, пëчёк пущёпех пире, ват çынсенн, улталаама хатланать.

— Тен, вён, хёрани-мёнёпе, çс мёнле пулсà иртнине манса кайнà? Ун пек те пулкалать. Ытла васкатас мар, майёпе бьтёса пёлес, шуххашлама, аса илме май парас,— терё прокурор.

Подполковник Илюк çине çав терë тинкерсе пахран. Уннан çамки çинчи пёркеленчёксем пёр çёрелле пуханчёс. Вён тёмкер аса илме тарашрё пулемалла. Пёррнисемпе çётел çине таактаттарса ларчё пёр хуша... Темиçе кун каялла, хулари паллай артистка хваттарне сëмсёrrён çаратнà хъыççan, уннан хёрачине чëнсе калаçнàччё вён. Варрисене çâнран палласа илме пултаратан-и, теес бьтсан, çав хёрача малтан вён вёррин çанё-пичё епперех пулни çинчен каларё, унтан: «Çамрракки хура, çуçё вёрём, шкул формин гимнастеркипе», терё. Ара, çака вёт вён! Чанах та хура çânлал, çуçné-пуçне нумайранпа касман, çийёнче — шкул ачисем тахранакан гимнастерка! Тупата, ним иккёленмёлли те çук...

— Тёррёслес пулать... Халек!

Подполковник пёр хуша прокурорпа шайпён калаçрё, унтан Илюка камерâна аксаттарма хушрё. Де-журнай милиционер ачана илсе тухса кайсан, вён ха-
йён шухӑшне следователе те каласа пачё. Вара вӗсем виҫҫешӗ — начальник, прокурор, следователь — çапла калаҫса татӑлчӗ: халех районти милицине шӑнкӑрав-ласа ку ача çинчен каласа памалла, ашшӗ-амӑшӗсем çинчен пӗлччӗр, вӗсенчен хӑшӗ те пулин пур пулсан ыранах Шупашкара килччӗр. Ку—пӗрре; иккӗмӗшӗ— артистка хӗрӑачине чӗнӗс илсе кӑhtarас пулать, палласа илмест-и вӑл çак Ивукова?
Сасартӑк сӗтел çинчи телефон янраса кайрӗ. Следователь трубкӑна тытрӗ.
— Кам кирлӗ?
— Начальник сирӗн патра мар-и?— илтӗнчӗ хулӑн сасӑ.— Ана хула больницинчи ӳйтӑаҫӗ.
Следователь çавӑнтahas трубкӑна начальнике пачӗ. 
— Ытлетӗп,— терӗ подполковник.— Мӗн-мӗн? А-а, ĕнланатӑп... Хӑҫан? Ну, юрӗ... Ним тума та ҫук ёнтӗ.
Вӑл хӑрах аллипе телефон çине пусрӗ те ассӑн сываласа ячӗ.
— Çӗрле персе амантыӑ преступник вилнӗ...
— Пӗр çип татӑлчӗ, ёлпин,— терӗ следователь. 
— Нимех те мар, уншӑн урӑххисем пур. Вӗсче тупатпӑрах!
Начальникпе прокурор тухса кайсанах, следователь района шӑнкӑравласа, унти милици начальнике Илюк пирки калаҫма тytutӑнчӗ: тӗрӗслӑр, чӑнах та çав ялтӑн-и вӑл, ашшӗ-амӑшӗсем мӗнле... Лерен ытла та тӗ-лӗнмелле хыпар пӗлтерчӗ: ку ачана, унӑн амӑшӗ ӳйтнӑпе, районти милици тӑхӑнах шӑрӑтӑ иккӗн, анчӑх ниппӗ те тупаймасть. Вӑл каҫал çуркуннӗ шӗкӑлла вӗ-рену çулӗ пӗтиченех тухса тӑрӑ та шӑва пунӑ пӗкӗн ԥухӑлинӑ.
— Сирӗн пата пӑрса лекни аван-ха вӑл,— терӗс ра-йонтӑн,— унӑн амӑшне 璀ран ирӗ Шупашкӑра çитме хушатпӑр...
— Кун çинчен халех ял Советне шӑнкӑравлӑр!

25

Илюка çав кун урӑх чӗнмерӗс. Пушанса юлнӑ тӗк-сӗм камерӑра вӑл пӗчченех ларчӗ. Мӗн кӑна шухӑшлӑ-марӗ-ши мӗҫкӗн ача! Пӗрре çӗч мар ӳкӗнсе илчӗ — ма пӑтракштармӑ тytutӑнӑм-ши пӗрешӗхут? Анне çинчен те каласа памаллаччӗ, тӗрмӗре ларать, темеллеччӑ, хӑй
хулана мӗншён тарса килнине те, кунта кампа тата мёнле сӑхланса кайнине те, вӗсемпе пӗрле мӗн-мӗн тун-нине те — вӗсех, пӗтӗмпӗх! Хӑраса тӑмалла марччӗ, халь тин хӑранинчен мӗн уssi ёнтӗ?

Тулта пӑч-тӗттӗм пуличченех ҫавӑн пек шухӑшсемпе асапланса ларчӗ вӑл, юлӑшкӑнчӗн нар сине тӗнсӗ сӑывӑрса кайсан та, тӗлӗкре те темTEMёР курса пётрӗ. Килтен тухса тарнӑранпа тӑусӗ irtTEMисем курӑнса канаӑс памарӗчӑ ана...

Тепӗр кунне, пӗр вунпӗр сехетсенче тин чӗнсе кайсан, ана темшӗн допрос тума тытӑнмарӗч. Пӗр пӗлӗме кӗртрӗч те, ун пекӗх хура сӑнлӑ, шӑкӑл гимнӑстери тӑхӑннӑ, унпа пӗр ҫулхи икӗ арҫын ачӑпа ӗнчӗ мар тартӗч. Илӑк вӗсем сине тӗлӗнерӗх пӑхрӗ: «Кусем те ман пекӗх лекнӗкӗрсем-шӗ?» Анчӑх вӗсемпе пӗр сӑмӑх та хушмарӗ, мӗн пуласинӗ кӗтӗ, пӗр кӗтеселле ним тӗлсӗр пӑхса ларчӗ. Лӗш ачисем синчен тӗрӗсне кӑлӑс-тӑк, вӗсем преступниксем мар, чипӗр ачасеме пулнӑ, вӗсӗнӗ кунта пачах та урӑх сӑлтавпа чӗнсе илнӗ, анчӑх сӑлтавӗ Илӗкӑпа сӑхӑннӑ...

Чылайранпа тин алӑк уҫӑлчӗ те пӗлӗме ёнер Илӗока допрос тунӑ сӑрлакӑ питлӗ следовательӗпе пӗр вунтӑвата тӑ сулсенчӗ сӑп-сӑр ҫукӗлӗ, хитӗр чечкӗлӗ кӑвакрах пла-тӗ тӑхӑннӑ хӗрӑча тата милицисем пек тумланман икӗ арҫын кӗчӗч. Милици следователӗпе пӗр арҫынӗ турӗх тепӗр енчи стена сӑмӗнчи пukансем сине ларчӗч, тепӗр вӑл, кӑвак кост comunità тӑхӑннӑ самӑх ҫӑмӑ, хура кӑт-
ра арҫын — вӑл прокуратура следователӗ пулнӑ — хӗ-
рачана аллинчен сӑвӑтса мalaрах irtTEMчӗ те ӗнчӗ мар 
ларакан арҫын ачасем еннелле сӑвӑрса тӑратьрӗ.

— Ну, Рита, лайӑхрах сӑнӑса пӑх-хӑ ёнтӗ...— терӗ вӑл йӑвашшӑй.— Ќак ачасенчӗн хӑйшӗ те пулин палла-
tӑйн-и эҫӗ?

Илӗок ку мӗне пӗлтернине пӗртте ӑнланмарӗч, анчӑх хӑй сӑв илемӗнӑ хӗрӑча сине тинкӗререх пӑхрӗ те чутӑх тӑхӑнран кӑнчӑч. Ун умӗнӗх хӑйӗм Матроспа иккӗшӗ чу-речерен кӗрсе сӑратса тухнӑ хваттер蒂 хӗрӑча тӑрать иккӗн! Ҫавӑ, тем тӗсен те ҫавӑ! Ун чух вӑл пӗр аялтӑ кӗпӗпе кӑнчӑчӗ, ҫукӗ-пуҫӗ те сапаланнӑчӗч, хӑранипӗ куҫӗсем сикӗс тухӑс пек чӑрӑлса кайлӑччӗ, хӑй ёнтӗ вӑл пӗртте ун пек мар, хитӗр чечкӗлӗ плӑтӗ тӑхӑннӑ, çапӑх та палла-
малла. Ҫавӑх!...

Хӗрӑчӗ хӑй те часӑх палласӑ илӗчӑ ана. Пӗр пекрех
вище арсын ача сине пёр минут пек ним чёнемсёр пахса тёрсанах, вал Илюк сине тёллесе катаартрё:
— Сака...
— Сук, сук, йанышмастан,—пётём кёлеткипех пар-каланаса ичё хёрача.— Саках. Мани мана сёёпё хам-сарсан, вал кухнёран чупса тухрё. Малтан нимён те тумарё, унтан япаласене чуречерен ыватма тытанчё, юлышкинчен ман варри ана комод синчи сехете илсе тыттарчё...

Хайсене хурахсем саратнё чух вилесе хараннё пул-лин те, пётёмнек астуса юлнё иккен ку хёрача, пурне те тён-терёссипе, йёркип каларё, нимён те манса харвармарё. Ара, ун пеккинё епле манатан-ха? Виличен те манаймастан ана!
— А эсё астёватан-и савсене, Ивуков? — Илюк сине тинкересе буйтрё ахаль тумля следователь.
Йён-ёнёре тара юннё Илюк сёрелле пахрё, нимён те чёнмерё. Мён калама пултартар-хэ вал, пётёмнек тёрёс пулсан?..

...Унтан Илюка урах пүлёмн илсе кайрёс. Следователь сётел синче выртакан хура хуплашкалла ман кё-некене илсе ускаларё те Илюка пёр саныкурчёё кине тёллесе катаартрё:
— Сак сынна хацан та пулин курэн-и эсё?
Илюк Матроса турех палласа илчё, анчах ша паах пулчё, буйтнине хирён ответ памарё, кусёснёне мачлаттарса илчё кайна.
— Ма нимён те чёнместён? Саан тусу-ске вал, леш сана палласа илнё хёрачасен хватерне эсир унна пёрле саратса тухнё, эпир ана халь нитё лайах пёлетпёр. Ана есть те мар, эсё хулана мёншён килни те палла пирёншён.
— Кам... кам каларё? — чётренен тутисене аран хускатса илчё Илюк.
— Аны каласа пачё.
— Мёнле анне? — вэри шывпа сапнё пекех сиксе такё Илюк.
— Мёнле анне пултар? Сыннан амашё пёрре кайна ёнё. Саан та темише мар пуль?
— Суя! Анне мар вал манан! Юри калаты! — кус-чулле чыхан-чыхан кашкёрчё Илюк.— Утталать
вӑл, юри ман анне пек пулса љурет! Ань ёненӗр ана, вӑл пусӗр хӗрарӑм, сӗтӗрӗнчӗк, чисти Йытӑ!

Илюка хӑйӗн сӑнчен милициисене Малани килсе калаңӑ пек туйӑннӑ. Туйӑннӑ ҫӗ Йӗр те мар, вӑл чӑнӑх та сӑп-ла шутланӑ, мӗншӗн тесен Илюк пӗркун больницӑра выртнӑ чух та Малани ун амӑшӗ пек пулса пынӑ-ҫке, ун пирки кайран темиҫӗ хут та мухтанса илчӗ вӑл. Кал-лекс сӑвӑ сӗтӗрӗнӗ килнӗ ёнтӗ кунта! Мӗн ёч пур унӑн Илюкпа? Мӗн каласа тултарнӑ-ши ёнтӗ ун сӑнчен? Вӑл хӑй те вӑрӑ вӗт-ха, вӑрӑсен тӑрӗ, вӗсен Йыттӗ!...

Ҫавӑнпа пӗтӗм чун-чӗререн тараӑхса кӑшкӑрчӗ халь Илюк. Вӑл хӑйӗн амӑшӗ сӑнчен темӗн тӗрлӗ усӑл сӑ-максем каланинчен следователь малтанах питӗ тӗлӗнчӗ («Нивушлӗ вара ку ҫав терӗхи пӑсӑлса кайма ёлкӗрнӗ, тӑвӑн амӑшӗне те ѣян вырӑнне хумасть?!» тесӗ шухӑш-лӑрӗ), унтӑн тӗусӗймерӗ, сӗтел сӑнне шарт! ҫапрӗ:

— Пӑрах палкама! Епле намӑс мар хӑвӑн аннӑ сӑн-
чен сӑвӑн пек ирсӗр калаҫма?! Вӑл сана хӑйӗн кӑкрине ёмӗртӗс ҫӑтӗнчӗ пӗркунӗ вӑрӑча вӑхӑтӗнчӗ ҫӗрӗн-кунӗн ёчлӗсӗ утӑйми пулса ҫӗсем те хӑй ѕисе љулӑшкӗ татӑка сӑн сӑварна хӑтлӑрнӑ, епле те пулсан ѕӑтӗрӗс ҫӑн тӑвасшӑн тӑрӑшнӑ, анчӑх ӗсӗ килтен ним каламасӑр тушӑн тӑрӑн, ёна икӗ уйӑх макӑрtnӑ... Ку ҫитмест-ха, тата хӑль темӗн те пӗр лӑпӑртататӑн!

Илюк шӑпах пулчӗ. Пӗлмӗн сӑв вӑл нимӗн те... Сле-
дователь чӑнӑх та унӑн тӑван амӑшӗ сӑнчен калаңӑ. Районти милици хушнитӗ Илюк амӑшӗ пӑян ирпе ирӗх хулана ҫитнӗ, ҫӑк следователь патӗнчӗ пулса, унпа сӗ-
хет йӑтла калаҫнӑ, хӑйӗн йӑвӑр пурӑнӑ тӑрӑхӗ сӑнчен те, ӑява-
лӗ мӗнле тушӑн тӑрӑс ҫӑхални, ёна темӗле ѕырӑсӑ та тӗ-
пӑйманни сӑнчен те макӑран тӑрӑн калаҫа кӑтартнӑ.

Анчӑх Илюк, хӑйӗн лӗш пусӗр Малани улталанипе, тӑван амӑшӗ тӗрмӗре лӑрӑт, ёпа следователь ниӗпӗ-
ле те курсӑ калаҫмӑ пултарайман, тесӗ шутланӑ...

— Санӑн хӑль аннӑ умӑ кӑрӑшӗ кӗрхӗрлӗ кӑсӑрӑ тӑйтӑ
пулать, намӑссӑр ача! — терӗ љулӑшкӗнчен следователь.

Унтӑн телефон трубкӑнӗ тӗтӗрӗ те:

— Лӗш хӗрӑрӑмӑ ман пата илсе килӗр,— терӗ.

Тӗпӗр ик минутранах пӗлӑмӗ Илюк амӑшӗ кӗрӗс
tӑчӗ. Начарланса, темӗле ӗкӑвӑк сӑнланӑс кайӑнӑ, куҫӗсем шӑлӑлла пусӗра аннӑ, кӗлетки курӑнланӑнӑ — утӑмӑл ҫулхӑ кӑрӑчӑк тӗйӗн сӑв! Питӗ нумӑй хуйхӑрӑнӑ курӑнӑтӑ
вӑл ку хушӑрӑ, сахал мар макӑрӑнӑ, мӗскӗн...
Ана курсан Илюк келама та сук тёленьсе, таңук ха-
раса кайса сиксе тач. «Мана котартма тёрмерен каллар-
сах илсе килне пулмалла...» — ɕиçеш пек шухӑш вӗcce
илчӗ унӑн пусӗнчӗ.
— Кам ёнтӗ çак? Сан аннӳ мар-им? Еӑна паллас
кӑмӑлу та сук-и? — ыйтрӗ следователь çилӗпе.
Темиҫе самант хушши Илюк юпа пек хьтса тачӗ,
уңтан сасартӑк «анне!» тӗсе шариех кӑшкарса ячӗ те,
амӑшӗ патне йткӑнса, ёна мӑйӗнчен йталаса илчӗ.
— Анне, аннеçӗм!.. Каҫар мана, анне, каҫар, тар-
хаҫшӑн...
Амӑшӗ ёна хирӗҫ тӑруках нимӗн те калаймарӗ, чунӗ
ытла та кѫтсе килнипе сасӑр макӑрса, куҫҫульне çата-
çата, іҫпе хьтнӑ ӱрханара аллисемпе Илюка пусӗнчӗн,
çурӑмӗнчен, хулпуӗҫинчен ачашлама тытӑнчӗ. Вакаса,
ҫӑв самантарх унӑн ачине такам туртса илесрен хӑранӑ
пек, хӑй çүмнелле пӑчӑртарӗ...
— Ывӑлӑм... Чунӑм, юнӑм...
Мӗн туса хутӑн ӗс кӑп-
ла, мӗн туса хутӑн ача-ам...
Пётрен вӗт...
Аҫу пире кун
пек пурӑнма хушса хӑварманччӗ-ӗске, ӗын шутлах пу-
рӑнма хушнӑччӗ...
Следователь вӗсем çине чунтан хӗрхенсе пӑхса лар-
чӗ. Паян ӭрхине Илюк амӑшӗпе вӑрахчен калаҫнӑ хыс-
чӑн уншӑн пӗтӗмпӗх палла пулчӗ: ку ача хайӗн килӗн-
чӗн сасартӑк хӑраса уӴннипе тухса тӑрӑнӑ, анчӑх вӑл хӑ-
ранӗ йӑнӑш пулнӑ, хулӑра вӑра ёна вӑрӑсем темле май-
на хӑйсен аллинӗ çавӑрса илнӗ те хӑйсемпе «ёçлеттер-
ме» тытӑннӑ. Юн пӗктӗсемпе следователь вӑрӑ хысӑн-
хи çулсенчӗ пӗрре кӑна мар тӗл пулнӑ...
— Ну, эсир пӗр-пӗринпе тӗплӗрех ларса калаҫӑр, эп
сире канӗрӗлемӗн,— терӗ следователь, сӗтел хушши-
чен тӑрса тухса. Алаӑк патне çитсен, Илюк амӑшӗне асӑр-
хаттарсы хӑварчӗ: — Лайӑхрах ятла эс āна, āнлантӑр вӑл суйма юраманнине, хӑйне вӑрра ертсе āнӑ сынсене хӗрхенсе ан тӑтӑр, вӗсем ĉинчен пӗтӗмпех каласа па-тӑр, нимӗн те ан пытартӑр!

— Йорӗ, начальник юлташ,— куҫҫульне тутӑр вӗҫӗ-пе шӑлса пуҫӗпе ик-виҫ хут сулса илчӗ хӗрарӑм.

Пӗлӗмре ӳвӑлӗпе иккӗшӗ ĉӗс юлсан, вӑл ун ĉине пӑхӑ-пӑхӑнм каллех мӑкӑрса ячӗ:

— Ах, Илюк!.. Ача-ам!.. Эп ēнтӗ сана хӑљччен вилнӗ те пulty тӗсӗ пуранӑм вӗт! Щывӑ кайӑс путнӑ-и, машина айне пулнӑ-и, такӑм сӑлса пӑрахӑнӑ-и, тем-и...

Мӑх кӗрсенех вӑра юлташӗпе иккӗшӗ ҫур литр ӗҫӗсӗ те юрласах тухӑ кӑрлӑм.

— Вӑл... хӑлӑ пирӗн патрах пурӑнать-и? — хӑрӑмӑ пекрӑх ый trú Илюк.

— Ҫук, ҫук,— пуҫӗ пӑрKalаса, аллипе аякKalла сулчӗ амӑшӗ.— Эп āнӑ тӗмӗсӗ кунтахӑнӑ хӑваласа кӑларса ятӑм...

— Тӗрӗс тунӑ. Пирӗн япаласене сутаймарӗ пуль те хут?

— Ним те суттармарӑм. Хӑваласа ярасси те сӑвӑн пиркиӗх пулчӗ. Вӑл питӗ сутасшӑнчӗ, илекенинӗнӗ те хӑӗх тупнӑ, хӑм фермӑра чух кӗлет тӑрринӗ илтерӗ пӑрахӑнӑ, пуринӗ те сӑтмӗ тytӑнӑ. Маna кун ĉинчен сынсӗм пырӑс каласанӑх ēпӗ ял Советне чупрӑм. Халӗх
хӑваласа ярӑр ҫак хураха ман патӑмран, вӑл мана тӗнпипех çаратса бӳткалакан тӑвасшӑн, эп ёна текех алӑк урлӑ та каӑрмасӑтӑй, терӗм...

— Кайрӗ-и вара?

— Тӗпӗр вунӑ кунтан ёна, промартельти растрата-шӑн суд туса, пилӗк çуллӑха хупрӗц. Ларать халь. Сӑв кирлӗ шуиттанал.

Тинех вара Илюк сӑв ӑasca хинӗ мӗн тери хӑрушӑ, нимӗнле турӗтмӗлле мар йӑнӑш тунине ёлӑнса илчӗ. Енчӗн те вӑл ун чухне ялтан тухса тарман, кам патӗнче те пулин выртса ҫӗр ӑчаҫӑ пулса, нимӗн те, нимӗн те пулмастчӗ-мӗн... Пайӑн кун та вӑл пӗр хуйхӑ-суиӑсӑр пурӑнатчӗ, шкултан та вӗренсе тухатчӗ... Эх! Ма ун пек васканӑ-ши вӑл?.. Халӗ акӑ... ӑҫта çитсе çапӑнмалла пулчӗ унӑн! Тин ӑлалӑнмалла майӗ те çук, тӑусӗс пулать ёнтӗ мӗн тӗсмӗлلينе...

— Эс килтен тухса тарни вара мана пӗтӗмӗх цӗ-терсе хучӗ,— терӗ амӑшӗ махалла.— Ашчӗкӑм сӑнсӑх тухать пуль, терӗм. Шиме ларсан апат ам {}

хӑн мӑнӑ мӗн урлӑ пулать... Малтан эсӗ, сӑв шуиттан Матвиӗпӗ пӗрле пулас мар тӗсе, куккусем патне кӑйнӑ пул терӗм. Пайӑн тавранать-и ку, йӑран килет-и, тӗсе кӗтсе пурӑнтӑм. Сӑс-хура пулмарӗ. Вара куккусем патне хӑм кайса пӑхӑрӑм. Эс çук. Курман, илмӗн теҫҫӗ... Аҫта шӗрӑмалла урӑх? Килӗ тавранӑм та цӗрех шкула, Нина Васильевна патне кӑйрӑм. Юратать-ӑрӗ вӑл сана. Мӑн Илюк ҫухалчӗ, тетеӑп. Пӗлӗтӗп-ха, хаӑм та сӑвӑн ёнчӗн шуӑхӑшлӑса пурӑнатӑп-ха, тӑт. Иксӗмӗр вара ял Советне, Яраткин патне кӑйрӑмӑр. Шыртаратас пулать, терӗ вӑл. Пирӗн умрӑх районӗ милиции шӑнкӑравлӑрӗ. Лӗшӗм эсӗ мӗче çултине, сӑнӑ-пуҫу мӗнлӗреххине, мӗн тӑхӑннине бȉтса пӗлӗчӗ, тӗт. Кӗтетӗр, кӗтетӗр, нимӗме хӑпар та, ним тӗлли-палли те пулмарӗ... Тем тӗрӗ цӗрех тӗсӗп пулмарӗ. Мӑн ёнчӗ, Матви ёнчӗ тӑрӑхӑнӑ вӑхӑтӑ тӑстӑ шывӑ кайса сикмен-ши тӗсе пӑхӑрӑм. Ай тур-тур, ҫӑра уран кӑ바ӑр ёнчӗ пущӑ тӑйӑ пекӗх пурӑнтӑм ҫӑв! Сӗрӗ-сӗрӗпе çывӑрмасӑр итлӗсе выртativa: сӑс пулмаст-шӗ, хӑпӑхӑ уӑсӑлмӑст-шӗ, алӑка шаккамасӑт-шӗ... çук, нимӗн те çук! Куратӑн пуль — вунӑ çул пурӑнӑсси пӗтрӗ мӑнӑн...— Амӑшӗ каллех йынӑшса мӑкӑрса ячӗ.— Мӑланла тем курмалла ёнтӗ тата... Кунтан сана ахӑл кӑлӑрса ярас çук, лӑвӑкӑрах тытнӑ, теҫҫӗ. Ма хӑтлантӑн-ши ун
пекех, ывӑлӑм, ма асӑрханмарӑн-ши? Чӑн пысӑк айӑ-пӗ хамра та-ха, ӑна пит лайӑх чухлатӑп... Мӗн тӑвас ёнтӗ пирӗн, ачам?
— Эп сана хӑвна тӗрмене хупнӑ тенине иltreм,—
терӗ Илюк, вӑл калама чарӑнсан.
— Пӗр хӗрарӑм, мана хӑй патӗнче усраканскer... Вӑл ятарласа кайса пӗлтӗм, терӗ. Мӑтвийӗ вилнӑ, сана хупнӑ, терӗ. Ҫав мана тата ытлӑрах — хӑратса пӑрахрӗ... — Упне çапан тухтӑр вӑл ҫын чӗлхи çине! — тӑрук çиллӗнсӗ тата ытлӑрах пӑлханса кайрӗ амӑшӗ.— Шу-хӑшласа кӑларнӑ та вӗт, тур ҫырлахтӑрах! Чӑнах та, лӗш шуиттӑнӑ, Мӑтви пирки мана милициине пӗр-икӗ хутчен чӗнчӗрчӗчӗ, анчӑх урӑх нимӗн тӗ пулман. Намӑс-не çухатнӑ ҫын, пӗр-пӗр шуллӑк пулнӑ вӑл хӗрарӑм, са-на çавӑн пек хӑруушла элеклӗсе кӑтартаканни, урӑх ни-кам та мар!
— Ҫынни путӗрскer çав... Эп çакӑнтӑ лекнӗшӗн те пуринчен ытла вӑл айӑплӑ. Ҫав шуиттӑн çыхлантарса ячӗ мана вӑрӑсемпе, çав хистерӗ вӗсемпе пӗрле çӳремӗ. Хӑйне те туттаратӑп-ха ӑна, вӑл мӗн хӑтланса пурӑн-нине пӗтӗмпӗх пӗлсе çитрӗм. Вӗч калатӑп!
— Кala, ывӑлӑм, пӗтӗмпӗх каласа пар начальник-сене, тен, хӑвна та çӑмӑллӑк пулӗ... Эх, ача-ам! — Илю-ка ытлӑласа илчӗ амӑшӗ.
Илюк пӗр хушӑ çӗрелле пӑхса, пӗтӗм чун-чӗрипӗ вӗ-чӗхсӗ лارчӗ. Унтан пӗсӗ çӗклемӗсӗрӗх, амӑшӗн хӑйпе мӗн-мӗн пулни çинчӗн каласа кӑтартма тыӑнчӗ... Кӑйран следователе те пӗтӗмпӗх каласа пачӗ. Ним пытармасӑр, юӗркипе, малтӑн пӗсласа вӗчӗ çитичӗнек... 26

...Магазин çаратма тӑнӑка кӑ, хӑйсе лекме пултарас-сине вӑхӑтра сиссе мачча çинчӗн анса тарсан, Артист тӑрӗх xӑмӗх урлӑ çыкрӗ. Тем сӑлтавпа-ӑшке, Матрос унран ҹылай кая  кнопкӑ, çавӑнпа та Мамаев капитан ӑна пӗрре пӗнипӗх лектӗрӗ. Хӑйсен пистолечӗ çав ӑшхинӗ Артист аллинче пул-нӑ. Ҫyrма тӑрӑх тarpa тытӑнсанах, Артист милициине хирӗç вisure xут персе ячӗ те малӑлла ыткӑнчӗ. Сӑрт çine хӑпӑрса çитесӗ вӑл каллӗх самантлӑхӑ чӑрӑнса 188
тӑрса, хӑйсене ӑ蒌ала-
кансем еннелле ним тӗл-
лемесёр-тумасӑр тата ике
хут персе пӗр милиционе-
ра амантрӗ, хӑй вара
сырмаран сиксе тухрӗ те
умра курӑнacak пахча
eннелле чупрӗ. Ҫуллех
марк рещетке урлӑ вӑл
вӑшт кӑна ӗвтӑнса каӑ-
рӗ, унтӑн ӑтрака ӗывӑӑс
текисем ӑшнӗ чӑмрӗ,
каллех темле сырмана
йӑванса анчӗ, ун тӑрӑх
кӑштӑх чупсан, татах хӑ-
ме ӗнӗ пырса тӑрӑнчӗ,
ун урлӑ та ним мар сик-
се каӑрӗ, унтӑн вӑрӑ ҫул-
не каллех тепӗр пахча
пулчӗ, каллех хӑме, та-
тӑх сӑрт, сырма...

Артист пуҫӗнче ӗѫк
вӑхӑтра нимӗнле шухӑш
ta пулмарӗ, ӑна пӗртен-
пӗр туйӑм — милицисен
аллинӗ чӗрӑн ӑнӑрани
ӗсӗ малалла хӑ
валарӗ. Унӑн пиншакӗ-
шӑлаварӗ ҫуркаланса-ӗсӗ
тӗлӗ пӗтрӗ, карттусӗ тӑч
та ҫухалса юлчӗ, турат
сем, саваламан хӑмасем,
пӑтасем чӗркеленипе ал-
лиценчӗ, пичӗ-кучӗнчӗ
юн сӑрхӑнчӗ, анчӑх та
вӑл сӑксӗнӗ ним чухлӗ те
туймарӗ, малаллах, ма-
лаллах вӑркӑнчӗ. Ӗӑм
пӗлет, ӗн, сунӑрӑсӗмӗ
хӑяр йуӑтӑсем ҫулӑрлӑсӑ
илӗме пуҫланӑ кашкӑр ҫав-
ӑн пӗк ним ӗнӗ пӑхма-
сӑр, хӑранисӗр пуҫне
Урах нимён те туймасăр ыткânать-и! Тискер кайăкân та пурăнăсси килет çaв...

Юлашкимчен вăл, çав тери ыывăнса, сывлайми пулса çитнёскер, турĕм хире чупса тухса, нурă курак çине касса янă йывăç пек ластлатса, месерле тасăлса выртĕр. Унân чĕри малатук пек шаккарĕ, тăнлавăсеньчен те юн сиксе тăчĕ, алли-ури чарусăр чĕтĕрĕ, ÿшё писнипе, тусмĕ сух шыв еĕсес кылнине чёлхи çăвар маччи çум-не çыпăа çыпăа ларчĕ. Таврара шăпах, ниçта пĕр саç та илтёнмĕст. Тĕпсёр тûпere пин-пин çут çăлтăр йăлтăр-татать.

«Хăтăлтăм пулăс!.. Ыттаймарĕç! — ассăн сывласа ярса шухçaлларĕ Артист. Çав самантрах хайён тусе çинчен аса илçе: — Матрос мёнле-шî? Ана çулсах илчĕ çи ши вара? Шел... шанчăлла юлташчу, ун пекине часах тупас çук...»


Пĕр çур çехет пек выртсăн, çан-çурăмри тар типсен, вăл шăна пусларĕ, çёчрĕмĕ тýtăнчӳ. Тёрĕссипе, ку шăннă пирки те мар, нервăсем «вылянипе» пулуч. Артист, тăрса ларса, ѕёри-тавралла, çăлтăрсем пекех пин-пин çутăпа ялкăшакан хула çине пăхса илçе те, майĕпе ура çине тăрса, Атăл еннелле утрĕ. Çулсăр-мёнсĕр, турĕрени тӳрĕ кайрĕ вăл, эшкертен татăлса юлнă пĕччен кашкăр пек.

— Нивушлĕ Матрос лекрех пулё? Апла пулсан, пĕр пилĕк-ултă çул кураймăстăр ëнтĕ пĕрне-пĕри...

Унăн ытларах та ытларах шыв еĕсеси килчĕ. Савăнна та вăл, кирпĕч сарайăсеньчен чылай аякрăн пăрăнса, чăнкă çыранри йывăç турăттисеньчен çăтар-сатар тыткалăса, Атăл хĕррине анчĕ те, пĕчĕк ача пек кукленсе ларса, шыван ѕёкĕр ывçине аса-аса, тем таранчен ѓрĕ. Пусёнче унăн нимёнле татаçтăл шухçăш та пулмарă-хă: хăш еннелле каймалла халь, асă тёр касмалла, маlashне мён тумалла?.. Сак самантра Малани патне кайма мар, хуланă пырса кĕмë те шикленмĕллĕ — мур пĕ-
лет, тем пулса тухма пултарать унта! Нимён те палла мар вёт-ха...

Вал шыв хёррипе кашт кана анаталла утрё те, са-сартак умра пёр пысаках мар кимё танине курах кайрё.

Ярантарас леш енне! Унта — варман, пёр-икё кун пурянас савантта, кайран-малтан мён тумаллы куранё.

Суламлӑ чулпа ик-виц хүт ӑсансах кимёпе унан кёсменёсene питёрнӑ чӑраӑщи ванса кайрё, Артист ким-
мӗ шывалла ємӑллӑнӑх тӗксе антарчӗ. Тепӗр икӗ ми-
нутран валӑ тыранран чылӑй аякра пулчӗ.

— Ара, мӗн хӑтланатӑн-хӑ эпӗ, ухмах! — хӑйне хӑй вӑрӑса илчӗ вӑл кӑшт тӑхтасан.— Тул та љутӑлса килет ёнтӗ, часах њалтарӑх курӑнакан пулать, пёр-
пӗччен ӗн кимӗпе ун mundenie акӑрхасан, мӑна шӑкӑрт кӑ-
на саклаhta пултараӑщӑ-ис! Вӗсен вӗшлицем мӑна хӑль 
чӗлхисене кӑлӑрса ярсах шыраӑщӗ пуль-хӑ! 

Шӑпах сӑв вӑхӑтра лӑпкӑ Атӑл варрине пёр сур ки-
лометр тӑршшӗ сула юхса анни курӑнчӗ, єна икӗ пӗчӗк 
пахут — буksamӗсем — анаталла туртаӑщӗ. Артист 
васкасах хӑй киммипе сӑв сула вӗчӗн ишӗ тухрӗ те ун 
чumni вынӑрӑп.

— Капла шанчӑклӑрах пулать...

Атӑл леш енне каяс шухӑша та пӑрахрӗ вара вӑл, 
сулӑпа пӗрле Рыбацкая слобода тӗлне ҫити юхса ан-
чӗ те, унта, суларан уйрӑлсӑ, ҫырана тухрӗ. Анчах, 
киммипе мӗн ҫумне те пӗру кӑкӑрас вырӑнне, вӑл єна 
кайаллӑ тӗртсе ячӗ — юхса кайтӑр ҫава шӑтӑкнӗ, урӑх 
кирлӗ мар єна ҫак ҫурӑк валашӑ! Хӑй, сӑрт ҫумне уса-
лӑ кӑмпа пӗк ҹыпӑссӑ лӑрӑнӑ пӗчӗксӗ пӗрт патӗн хӑ- 
парас, ѓӳрпе тӑнах тӑрақан чӑрӗчинчен хуллӗн кӑна 
шаккарӑ,— ҫак лапчӑк пӗртӗ вӗсем артисӑкӑ хватте-
рӗнчен вӑрласа тухнӑ япаласене утрав ӑҫине пypӑр-
тарӑнӑ хырӑнӑ икӗ кун пурӑнӑнӑчӗ...

Кил хуҫи — чӑсӑ-пӑсӑ арпашса кайнӑ, кантӑк пӗк 
кусла, кукӑр урӑллӑ лӑпар-лӑпар хӗрӑрӑм — чӑрӗч-
рен пӗрпе пӑхсанах Артисӑ палласа илчӗ те пӗр ӑсӑм-
сӑрах уҫса кӗртӗ, анчах хӑй ӑсӑх та ҫав тери хӑраса, 
пӑшӑлтатса бӑйтԥ:

Мӗн пулчӗ капла? Ҫын сӑнӗ те ҹук-ҫке санӑн...
— Уншӑн эсӗ питӑ хитре,— тӑрӑхӑ сасӑпа мӑш-
кӑлласа илчӗ унран Артис.

— Пӗчченӗх-и? Ћӑстан килсе тухрӑн?
— Нимӗн те ан бӑйт, — ал сулчӗ вӑрӑ, ҫенӗкрен пӗр-
— Таңгана, төпөнче күштах юлнаңчү пулас...
— Ярса пар-ха часрах...
Хайсемпе көңөр мөн-мөн пулас иртни сүңчен Артист саң хөрөрәмә пәр саңмах та каламарә, хөвөл түңсән Малан и чёнсе пымга хушрүңец.
— Анчах асту, пытэ сыйланса сүүр. Усаң күсем нумай кү чүнке, күсәхтарма пултараңча! — асәрхаттарчү вәл, хайне саң тери кымла кайман хөрөрәм сине йөрөнөрөх пыхса.
— Чүхлатап ара, чүхлатап,— пүңче тайрә леше.
Уртан Артист ченике түңсән виртрә тә сүр минутрана вилнән көңөр сүўрәсә қайрә. Хөвөл Атәл леш енчис варманын сүүләрен хәпсан, алыка тул енчен мән сарапа питёрсе, кил хуңи Малан и патне түңсән йөкәр-тәтрә.

Уголовнай розыскра есекен Урусовпа Тукмаков, хайсен пусләкәсем хүшнипе, Кувшинка төлөнчү улык утрав сүңчен вүүгү күн та вүүгү кас пытымса ларчү, анчах усси нимөөн чүнкө түңсән пулмарә,— утрав сине никам та пымарә. Ватә пулләч Мөхәй мучи ирсерт вөләм ваали есөмөлө-сымөлөсем илсе пырсан, кашнинчех пашарханса йөйтү:— Ну, таванайсем, сунар мөнлөрех пырать? Кашкәрсем хәлә тә килсе түңмарәс-и-ха?
— Кашкәрсем кана мар, ытыта сүри тә күрәнмарәхә, никам та кылым, сисрөс пулмалла апир вөсөн көтсе ларнине,— терөс аңа кырөн Урусовпа Тукмаков, кымалысранса. — Капла апир кунта хеле көрөчиченән хөвөл сүңчен пүсөнче виртмә пултараңпар, анчах усси... Чанаң тә ҹав, сыңсәр утрав сүңчи төмөсем ашөнчө ним төлсәр ларса пурәнни такама тә йөләхтарма пултарать. Сәмраң ҹыңшың вәл пүшеше ҹывәр ӗнә. Уголовнай розыск сыңнисенчә пәрә — Тукмаков — ҹаңпах ҹыңраң, ҹөлтөр кана ҹартан табрәнныскер пулна, жулара аңа ҹураңча хөрө кәтет-мөн, ҹаванна тә вәл ика көмөш күнөңчө ашталанма тытәнчү:— Ним усси тә пулмасть кунта ларса пурәннипе! Систери вөсөне кым та пулин... Начальнике кайса каласа пыхас...
Анчах розыск органӗсенче ҫирӗм ҫул ытла ӗҫленӗ
Урусов ӑна хирӗс кула-кула илчӗ ӗҫлӗ
— Туй ачи эсӗ, шӑллӑм, шӑп та шай туй ачи! Тӑ-пӑрт-тӑпӑрт сиксе илнинӗх ӗҫ пулать тетӗн пулӗ. Ҫук, шӑллӑм, пирӗн ёҫре ҫав тери пысӑк тўсӗк кирлӗ... Кун пек ӗҫ пулать-и тепӗр чуп! Вӑтӑрмӗш ѓулта, колхосем тума тытӑнса, эпир, кулаксен пӗр бандине тытма тӑ- рӑшка, Сӑр вӑрманӗнче вуникӗ кун лартӑмӑр!-quote Ҫимелли тӗ, туртмалли те пӗтсе ҫирӗ, пӱрсӑ паракан та ҫук, чут выҫса вилеттӗмӗр, ҫапах та лартӑмӑр...
— Тытрап-и вара хут?
— Тытмасӑр тата! Виҫҫӗшне, чӑнах та, персе ўкер-мӗлле пулчӗ, анчах тӑӑрталӑшне пурпӗрех чӑрӑрӗн тытса сӑхрӑмӑр. Хӑҫата та ҫирса кӑлӑрчӗс кайран пирӗн ҫинчен.

— Камсем пулнӑ вара вӗсем?
— Каларӑм-ҫке, кулаксен банди! Утаманӗ — љерме пӗйӑн йывӑлӗ, шурӑ гвардеец пулнӑскер, тӑбанӗсенӗ рас- кулачить тунӑшӑн коммунистсемӗ комсомолецсене, активистсӗнӗ вӗлӗрӗс ҫӳренӗ. Хӑйсӗнӗ кӑна мар, вӗсем ҫемйисенӗ тӗ — ватти-вӗтти мӗнӗпех — тиркемен... Пӗ- тӗм тاوралӑх хӑракан пулса ҫитнӗччӗ ҫӑрттӑн пӗр, ялӑ-ялӗпе колхосран ӑянла тухма тытӑнчӗс, мӗнӗшӗн тесен кусем колхоса кӗрӗкӗнсӗ пурне те ҫунтарса яратпа пӗр ирӗн сӑмах сарнӑ. Ту&nbsp;тӑрмӑр вара ҫавсене, вун-икӗ кун сӿхӑрмӑмӑр, ҫапах та — лектерӗмӗр. Питӗ мухранӗр пире уншӑн...

— Ну, эпир сӿхлаканнисем — вӗт-шӑкӑм кӑна-ха вӗсем,— терӗ Тукмаков, парӑнасӑн мар пулса.— Ун пӗк çӑрттӑнсӗмӗх мар...
— Тӗрӗс мар калаҫатӑн, шӑллӑм,— ун куҫӗнчен ӑмӑллӑсӑр пӑхрӗ Урусов.— Вӑрӑсем пурте халӑхӑшӑн си- енӗ, ҫавна ан мар ӗсӗ. Пӑйӑн вӑл хваттер ҫататса тухӑ, тӗйӗпӗр, анчах ӑйран, вӑхӑтра тытса чӑрмасан, вӑл патшалӑх банкне те кӗрӗс кӑйма пикенет. Ҫӑвӑнӑ та ӑңашинех тытӑс пулать, нӗр преступлӗнӗ те хахӑт, айӑллӗсӗнӗ тупӑсӑ ответ тыттӑрмасӑр юлмӑлла мар. Ун ҫинчен Ленин кӑлӑнӗ тӗ — пур. Ҫитӗ акӑ ҫӑвӑн пӗк вӑ- хӑт — пирӗн љӗрӗвӑра «вӑрӑ» сӑмӑх та пулмасть!
Засадӑра ларни тӑвӑттӑмӗш тӑлӑк ҫине кӑйсан, Урусов ҫапах та йӑна начальник патне ячӗ:
— Пӗлӗс кил, малашне мӗн тума шутлаҫҫӗ вӗсем?
Анчах асту, ниҫта та тытӑнса ан тӑр...
Тукмаков хуларан ҫав кунах, хёвел аннӑ тӗле тав-рӑнчӗ.
— Ну, мӗнле? Мӗн ҫалаҫҫӗ пуҫлӑхсем?—тӑрех Ӯйт-ȓӗ Урусов.
— Ларӑр, кирлӗ пулсан ҫултальӑкӗпех лӑртатӑпӑр, терӗч...— Тукмаков ассӑн сывласа илчӗ. — Пӗр сӑмӑх-па каласан, эпир сӑнна хӑљ ӑвӑн-ӑвӑн Робинзонсемех пулатпӑр куранат. Вуланӑ-и эсӗ ҫакӑн пӗк кӗнекӗ?
— Ана эпӗ эс ҫатӑк йӗмпе чупнӑ чухнӗ вуланӑ,— терӗ Урусов.
— Ну, вот... Эсӗ Робинзон, эпӗ — Пятница. Килӗ-шетӗн-и ҫавӑн пӗк? Сухал ўştırma ярӑтӑпӑр, кайӑк-кё-шӗк, пула тытса ościąӑрӗр. Хӑш чух пӗҫерсе, хӑш чух— чӗрӗллех...
— Ҫитӗ камитленме, тулкӑллӑ калаҫ! — ҫилленме пуҫлӑрӗ Урусов.— Сана эпӗ єҫпе янӑ пуль?
Тукмаков вара ḗана иртнӗ ӑкахине хулара мӗн пул-са иртни ѓинчен тӗпе-йтеԥӗпех каласа пачӗ.
— Пирӗн пуҫлӑхсен шучӗпе, пур ђӗрӗ тӗ пер шай-RestController пуллӑ, магазина та лӗш артӑстӑ хваттӗрне тӑсать-са тухакanseмех кӗнӗ,— терӗ вӑл юлашкинчен.— Йӗрӗ-ре юлнисем утрав єнӗ пӗрӑсех, ҫавӑнпа тӑ ним тӗ ан шарлӑр, лӑпланса пуранӑр ӑвӑрӑн курортӑрта, тесе ячӗц...
— Мӗнех вара,— терӑ Урусов килӗшӳллӗн,— пирӗн єҫ — пуҫлӑхсем мӗн хушнине тӑбавсы. Ларӑпӑр. Кӗтӗ-пеp.
— Анчӑх мӗн чухлӗ кӗтмӗлле пулӗ-ши? — Ӯйтӗ Тукмаков, хӑйӗн ҫӑк ҫынсӑр утрав ѓинче пуранӑс кил-мӗннине пытармасӑрах.
— А хутӑ те мӗн чухлӗ пултӑр.— Эрне-тӗк — эрне, Ӯйӑх-тӑк — Ӯйӑх, пирӗншӗн пурӗпӗр мар-им? Служба!
— Сана калама лайӑх, эс ват ҫын... — мӑкӑртатса илчӗ Тукмаков.— Мана вӑт Нина каӑни каҫ кӗтӗ, эпӗ кун пӗк пытанса пуранӑс, вӑл ӑвӑн вӑлли Ӯрӑххине те тупма пултарать...
— Ан пӑлхӑн, ан пӑлхӑн, шӑллӑм, юратахӗ пул-сан пӑрӑхмӗ,— кулса илчӗ Урусов.— Тем, сӑн тӗлӗ, ҫӑк кунсӗнче тавранӑпӑр-ӗ-хӑ?
— Тем пекчӗ!
— Тӑс, шӑллӑм, чӑт!
Чӑнах та ҫӑк ҫаласу хысӑн вӗсен нумахӑн тӑ кӗт-мӗлле пул марӗ...
Матроса персе ўкерни, вӑл, аманнӑскер, милициен аллине лекни ӑсинчӗн Артист тин ӑхӑна чупса пынӑ Ма- ланирен пӗлчӗ.

— Ƈн пирки паян пӗтӗм хула мӗн тул ҫутӑлнӑран- пах калаҫать, пурте калама ҫук хӗпӗртенӗ,— вӑскаса пӑшӑлтатрӗ Малани.— Ӑчине магазинта юри, айӑпне хӑйсем ӑсинчен сирсе яма хӑварнӑ, теҫҫӗ. Тепӗр тесен, Илюкне чӑнах та хӑвармалла пулман-мӗн сирӗн, ахӑл те турткаланса пурӑннӑскер, йӗпетсе тултарать акӑ вӑл, пурне те сутаты!

— Ан хӑра, сутмасть, вӗрентнӗ āna! — терӗ Артист ҫӗтӗ пӑшӑлтатрӗ Малани.— Ачине магазинта юри, айӑпне хӑйсем ӑсинчен сирӗн, ахӑл те турткаланса пурӑннӑскер, йӗпетсе тултарать акӑ вӑл, пурне те сутаты!

Артистӑн ытлашши хӑрамаллиех те пулман ҫӑв: вӑл — ирӗкре, хӑль тин āna никам та тытӑс ҫук, кӗҫӗрех тухать те тарать акӑ вӑл. Вырӑсем калаҫまして, ирӑ вара ҫиле хирте... Анчах Маланишӗн ку самаах хӑру- шӑ пулчӗ, мӗнешӗн тесен Илюк ӑн ӑсинчен ытла та нумай пӗлет-ӑке! Вӑл каласӑ парсан, Маланин пӗтӗм ырсӗр пурнаҫӗнӗ ӗﭼӗсем те тӑрӑ шӑв ӑсине тухӑрӑсӗ: тӑтӑшӑ вӑрӑсемпе ҫыхӑннӑ те, вӗсенӗ ӗҫтерсе-ҫитерсе пурӑннӑ те, вӑрлӑнӑ япаласенӗ кая-кая сутни те, тем те, тем те! Ҫавӑнпа шикленчӗ те вӑл хӑль, ҫавӑнпа унӑн ѕӗлен чӗрӗ вӑрӑсемпе ҫӑхӑнни те, вӗсенӗ ӗҫтерсе-ҫитерсе пурӑннӑ те... Анчах Маланишӑн ку самаах хӑру Гӑрӑса парса пулчӗ... Маланин пӗтӗм ирӗкре вӑл — ирӗкре, хӑль тин āna никам та тытӑс ҫук, кӗҫӗрех тухать те тарать акӑ вӑл. Вырӑсем калаҫまして, ирӑ вара ҫиле хирте... Анчах Маланишӗн ку самаах хӑру- шӑ пулчӗ, мӗнешӗн тесен Илюк ӑн ӑсинчен ытла та нумай пӗлет-ӑке! Вӑл каласӑ парсан, Маланин пӗтӗм ырсӗр пурнаҫӗнӗ ӑсинчен тӗрӑ шӑв ӑсине тухӑрӑсӗ: тӑтӑшӑ вӑрӑсемпе ҫыхӑннӑ те, вӗсенӗ ӑсӑрӗрсӗ-ҫитӗрӗ пурӑннӑ те, вӑрлӑнӑ япаласенӗ кая-кая сутни те, тем те, тем те! Ҫавӑнпа шикленчӗ те вӑл хӑль, ҫавӑнпа унӑн ѕӗлен чӗрӗ вӑрӑсемпе ҫӑхӑнни те, вӗсенӗ ӗҫтерсе-ҫитерсе пурӑннӑ те... Анчах Маланишӗн ку самаах хӑру...

— Епле пулсан тӑ, пирӗн хӑль утрав ҫинчи япаласенӗ хӑвӑрлӑнӑх илсе тухма тӑрӑшӑс пулать,— терӗ Ар- тист кишеммӗн.— Малтанлӑха ӑста хума пултаратӑйӑр эпыр вӗсенӗ? Сан патна йӑтма пит инӗсе, тата хӑльхи вӑ- хӑтра ытла шӑнчӑклах та мар. Лӗш шуйттӑн чӗпӑп хӑ- ранипе персе ячӗ-тӗк...

— Илюк-и?
— Ҫавӑ ҫӑв! Кӑм пултӑр тата?
— Эппин, халлӗхӗ ҫӑк Вӑрвари патне илсе килӗпӗр. Тӗпсӑкӑй пекки пур унӑн, ӗпырать. Питӗ шӑнчӑклах вырӑн.

— Килӗшӗт-ши?
— Уй,  우리나 сӗнсен мӑ килӗшмӗст пуль? Тата... эс унран пит ан хӑра, вӑл хӑй те уянӑн-кунтӑн ӑказанӑ хирӗҫ мар этем. Пӗрӗр лӑрса та тухӗрӗ унӑнӑн...

— Апла пулсан, эсӗ халӗх кимӗ туп. Кӗҫӗрех кӑят-
пăр. Моторли пулсан авантарахчĕ. Ћтисе ӳилмех хăвăрт пулать, ӳнсăртан такам тĕл пулсан та шанчăклав.
— Ана тупатăп, тупатăп! Леш Иванах пырать пуль-ха?
— Мёнле Иван?
— Мăn Иван, ара. Хамăра утрав çине илсе кайни! Виçĕмкун пристаньри буфетра тĕл пултам — мотор туантам, терĕ...
— Калаҫса татаăл, эппин. Тўлесси пирки хытсă ам тăр!
Тата кăшт ларкаласан, Малани тухса кайрĕ те ӑк çуллапа тин çаврăнса пычĕ. Ун çине речре пăхса илсече, Артист ёчсен питех те ӳрă маррине туйрĕ.
— Мён эсĕ... такам хĕнесье янă тĕслĕ? — ӳйтрĕ вăл унран.— Тупаймарăн-им кимĕ хушине?
— Туласси туррăм та, усси сахал-ха унран. Кимми тĕпёнче вил ўсёр выртать, шуйтан, паянах ӳсин пулаймасть те пулĕ.— Малани ӳвăннă лаша пек хашш! сывласа ячĕ.— Анчах вăл нимех те мар-ха...
— Тата мён пулнă?
— Халь... мён... автобус çинче илтрĕм: Матрос вилсе кайнă, тет.
— Матрос?! Вилен?! — яштах сиксе тăчĕ Артист. Унăн кусеçем тăрук хааррăн та хӑрушла çуталса илчĕ.— Камран илтрĕн?
— Каларăм-ске, автобус çинче... Хĕрарăмсем калаҫса килчĕс. Сăмăхе больницăри пĕр медсетран тухнă пек ӓнлантăм. Тăна кĕреймесĕрех вилен, тет...
Артист пуюткан çинче ларчĕ те пуççе çуллаласа илчĕ.
— Эхх!.. Дружок-корешок... Пĕтрĕ, эппин, икссĕрр техех тёнче касса çуресси!.. Ну, юрĕ... Каçармăсталап куншăn! Пуррĕпĕр кам вĕлĕрнине йёрлесе тупатăп та— тавăратăп. Ы-ых, тавăратăп, мать честная!
Вăл шăлăсене тăрук шăтăрр... тутарсă сĕтеле çапнипе Малани те шартса сиксе илчĕ.
Утрав çине весем çав карăхине каймăрăчĕ,— пүтсёр кимĕçе Мăn Иван урăлайман иккен, ирĕксĕрех ӳрана хăвармалла пулчĕ. Тепĕр кунне вара Малани кимĕçе малтанах калаҫса татаьлĕ те, тĕтĕм пулсан Рыбашкăя слобода тĕлне моторлă кимĕ пырса чаранчĕ. Вăраçесмĕн вăл карăхине çанталăк питĕ лайăх пулчĕ—кăнтăрла иртенех хĕвеланăç енчен çăра хурă кăвак пĕлĕтсем кăпланса килчĕс, çумăр çашлаттарма тытăнчĕ, каç
пулсан та чаранмарӗ, Атӑл çинче ун пек чух йтлӑшши çын пулмасть, пулӑцӗм те килӗсенчӗ лараçҫӗ, хутӑ те мӗн ту, никам та курмасть.

Маланипе Артиста та çакнашкал тӗтӗм кӑç вӗсене никам та курма пултарас çук пек туйӑнчӗ, вӗсем утрав çинчӗ япаласене ним шиксӗр кйяса илсе килме ёмӗтлӗнчӗс. Анчах...

...Шӑп çав кун, кӑнтӑрлапа, милицири следователь пүлӗмӗнче хӑйӗн амӑшӗпе тӗл пулса çун-çӗререн уҫӑмлӑн калаҫӑн хыҫҫӑн Илюк пурин çинчен те ним тунмаҫӑр, ним пытармасӑр каласа кӑтартнӑ. Паллах, вӑл пуричен ñытлӑрах Малани çинчен каланӑ, мӗншӗн тесен унӑн Шупашкарти ёнӑҫсӑр пурнӑҫӗ çӑн малтан çав ирсӗр хӗрӑрӑмпа çыхӑнӑ-ҫке-ха.

Шутпа, Илюк следователе Малани çинчен каласа панӑ хыҫҫӑн ёна тӑурех, çав сехетрех тытса хупмалла пек ёнтӗ. Анчах милицирисӗм кун пек тума ваксаман, вӗсем Малани сӑнама тӗтӑннӑ. Тарса ўкӑмӗ елӗрнӗ Артист ун патне пыратӗх ёнтӗ е Малани хӑй ёна ñырӑса тупать, тесе шухӑшланӑ милицире. Вӗсем пӗр-пӗринпе курнӑҫмасӑр пулмастьех, вӗсем епле пулсан та çыхӑнаҫҫех! Малани тӑрук хурсата çав «çин» татӑлмӑ пултарать: Малани шарт тунса лартать те — нимӗн те тӑваймастӑн вара. Савӑнпа та милици начальникӗ, çав саманӑтар пүллӑсӑ, Маланин кашни утӑмне сӑнаса тӑма хушрӗ — кӑнтӑрла та, каҫ та, вӑл килте чух та, хулана тухса унтӑ-кунта çуренӗ вӑхӑтра та.

Малани, паллах, ёна-кӑна нимӗн те пӗлмерӗ, анчах ахалӑ тумсем тӑхӑннӑ икӗ вӑйпитти арҫын ёна пӗрпе те куҫран вӗцертерӗс. Вӗсем Малани кӑнтӑрла иртсен хӑйӗн килӗнчен мӗнле тухса кйянинӗ те, перевоз патӗнчи киоскра çур литр эрех илсе тӑвар склачӗ çывӑхӗнчи пӗренӗ куписем хушшинӗ пӗр тӗрӗклӗ арӗнӑпа ёӗс елӑрнинӗ те, унтӑн Рыбацкая слободари пӗр тайлӑк-тӗйлӗк пӳрте кӗрсе кйянинӗ те куҫрӗч. Чылай вӑхӑт иртсен, çав пӑртре пӗр пӗр тутака, кукӑрлӑрах урӑллӑ хӗрӑрӑм тухӗ те Кадыков урамӗнчи киоскра икӗ çур литр илсе пычӑ. Сӑнакансенчен пӗри хулана çак хӗрӑрӑмпа пӗрлӗх кйяса килчӗ, анчах лӗшӗ çакна вуҫех те сисмерӗ.

— Такама кӗтеҫҫӗ вӗсем, ахалтельный мар ёсмеллизем хатӗрлеҫӗ,— хӑй шухӑшне каласа пӑчӗ хулана кйяса килни,— Лешне, тарнипе мар-ши? Мӗнле шутлатӑн?
— Пулма пултарать,— килёшрě тепри.
— Лайӑхрах сӑнас пулать.

Майӗпен каҫ та пулма пуҫларӗ. Кӑнтӑрла иртсен пёр виҫӗ сехетре пуҫланнӑ ҫумӑр халӗ те чарӑнмарӗ-ха, кӗркуннӗхи пекех йӑлӑхтармалла, вӗттӗн-вӗттӗн сӑпӗр. Хушшӑн-хушшӑн чарӑннӑ пӗк пулать, унтӑн каллех чашплаттарма тытӑнать. Милӗци ҫыннӗсем лӑчкӑмах пулчӗс, анчӑх сӑрт ҫумӗнӗн лапчӑк пӳрте сӑнама пӑрахмарӗс. Унта ёнӗ ёлӗкчи ҫу тӑрӑхӑх ӑрӑхчӑх кил хӑсӑн лапсӑрах куҫӗ курӑнчӗ, анчӑх урӑх ҫын пупри палӑрмарӗ, сӑс-хура та илтӗнмӗрӗ.

— Тӗп-тӗрӗс калатӑп сана — лешне кӗтӗсҫӗ! — терӗ каллех мӗлицӗ ҫыннисӗнчен пӗри, самӑхӑх вӑхӑт иртсен.— Хӑйсем тӗллӗн ѓӗсӗ пулсан, вӗсем хальччен юрлама та тытӑнмалла... Тен, кӗрсӗ пӑхӑлӑрӑ, э?
— Эҫӗ мӗн, ухмаха ёртӗн-и?-— тӗлӗнчӗ тепри.— Мӗн сӑлтавва кӗретӗн? Эпир камне вӗсем тӗрӗх тавӑрҫа илеҫҫӗ! Вӑра хӑмӑрӑн пӗтӗм ѓӗсӗ пӑсса хуратӑрӑ. Арестлеме пирӗн нимӗнле сӑлтав та, права та ҫук... Хушман та пирӗн ун пӗк тума!

Вӗсем тата ӑчылай хушӑ сӑнӑса тӑчӗс. Ђумӑр сӑплах ┃лӑпӑстӑрӑ, тӑврака пӑч-тӗттӗм пулса ҫитрӗ. Атӑл шӗй-вор хуралса лӑрчӗ, унтӑ-купта бакен ѓутисем ҫӗс вӗлӗ те вӗлӗ тӑсӑ илеҫҫӗ те турӑ, пристӑн ярӑнчӗ, темле мӑн пӑрахут шӑв џине сӑрӑ хӗрлӗ ѓутӑсем сапатӑ. Лапчӑк пӗртӗ тӑв-сӑвӑх шӑп, хӑл ѓӗнтӗ кил хуҫи ҫурӗнӗ тӗ куранма пӑрахрӑ.

— Эҫӗ отделение кайса кил, эппин, мӗн калаҫҫӗ,— терӗ сӑнӑкахӑнисӗнчен пӗри теприне.— Чӑсӑх вӑннӑр ѓитет. Мӗн тумахла? Эп кунта пӗчченех тӑрӑхалӑп...

Тепри сӑмӑхсӑрах килӗшсе йӑлӑхталлахӑ сукмах тӑрӑх унӑн-кунӑн шуҫкаласа, утсӑ кӑйрӑ. Унтӑн пӗлӗк минут ҫитрӗ, вунӑй... Ту ѓунӗ кимӗ моторӗ лӑкӑртатни илтӗнчӗ. Сӑнӑма юлӑ ҫ鳊 ун џине сӑвӑранса та пӑхӑрӑрӗ — сахал-и хӑлхӑ Атӑл џинче моторлӑ кимӗ? Кашни хӑйӗн ѓӗсӗпе ҫӳрет.

Анчӑх сӑв вӑхӑтра пачӑх та кӗтӗмӗн япалӑ пулса тӑчӗ. Мӗлицӗ ҫӳнни тӑрахан вырӑнӑн инчӗтре те мар, пулсан пулӗ пӗр икӗр метрӗ, сасартӑк темле арӑсӑн сӑв тӗри ӑкӗ тӑшкӑрса ячӗ...

— А-аа!.. Краву-улу! Пулӑшӑ-ӑр!.. А-а-а...

Ахӑртнех, такӑмсем кама та пулин ҫаратма тӑпӑн-
нӑ пулмалла. Те укҫине туртса илесшӗн-ха, те тумтир-не хывасшӑн...

— А-а-а! Пулӑшӑ-ӑр!— тепӗр хут янраса кайрӗ тӗт-тӗмри сасӑ.

Паллах, пӗччен ҫын ҫӗрле хурах кӑшкӑрнине илтсӗн, хуть те кам та ёна пулӑшма чупать. Епле тӳсетӗн-ха хурлӑха лекнӗ ҫынна хӑтӗлемесӗр? Преступлени пу-лать вёт-ха вӑл!

Лапчӑк пۇрт патӗнче сӑнаса тӑрақан милици ҫын-ни, хӑйӗнчен инӗх те мар такам пулӑшу ӑйттӑ кӑщ-кӑрнине илтсӗн, пӗрре лӗш пۇрт ҫине, тепӗр тӗттӗммелле пӑхրӗ те, ҫумӗнчи пистолет кӑбурсӗн яллипе ӑйттӑса, сасӑ илтӗннӗ еннӗлле ӗткӑнчӗ. Пӗр ҫӗр тӗр пек чупса кай-сан вӑл чӑрӑнса тӑчӗ: хӑш тӗлте кӑшкӑрчӗҫ-хи? Тҫӗр-тӗмре никам та куранмасть. Пӑхрӑ хула пӗррӗ, иккӗ...

Унтӑн хайхи сасӑ чыллӑй яякра, сылтӑмараха илтӗнчӗ. Милици ҫынни унтӑлла тӑпса сикрӗ... Темӗсӗ саман-ран вара вӑл тӗткӑрмӗ вписать мӗлке тӑрӑшнӑнне аҫӑрхӑ-ӗр. Пӗрӗ текех ӳкет, иккӗшӗ ӑна хулӗнчен ӑйттӑса ҫӗк-леҫҫӗ те малалла сӗтӗреҫҫӗ.

— Хура-ах, пулӑшӑр!..


Вӑрӑсем ун пек чухне хӑйӗм тӑпӑнӑн ҫын патӗнчен пӗррӗх яякӑлла вӑркӑнаҫҫӗ, анчӑ кӗсем, темшӗн, вырӑнтан та хуҫкӑлмарӗс. Хӑйӗнӗн чӑрмӑ пынӑ ҫынна хирӗч тӑрашӑн пулинӗх? Пӗлме ҫук...


— А сана мӗн ёҫ? — терӗ лӗшӗнчен пӗри кӑмӑл-сӑр сасӑпа.— Эсӗ ху кам, кӑн пек паттӑрскер?


— Киле илсе каятпӑр...

— Мӗнле килӗ? Кам патне?

— Хӑмӑр патах. Аԝ, икӗ чӗречӗрӗ сутӑ курӑнӑтӑ...

Пирӗн кил вӑл. Енӗмместӗн пулсӑн — пӳра пӑхма пултаратӑн.

— Ак ку — кам вара?
Шаъллам вӑл манӑн.—Төттӗмри ӗчӗ ӳвӑннӑ пӗк, хаштах сыyllаса илчӗ.— Таҫта ӗҫсе сунӑ тӑ пӑян, тӑн-
ран тухса кайнӑ. Киlee аран сӗтӗрӗнӗ пӗнӗ きちんмест, ан-
нӗнӗ татах уӑкашӑн тапӑнчӗ. «Ӗпӑнӑ хӑм ӗҫ ӳкӳнӗн
ӗнер пӗтӗмпех килӗ патӑм, тавӑй ҫур литрлӑх, мана
юлташем кӗтӗчӗ!» — тет. Паллах, анне памарӗ, ку
ӑна уса1 сӑмӑхсем кӑласа кӗрӗнӗрӗм тӗтӑнчӗ, ӑп вара
тӑсьӗйемӗрӗм, тӗрӳсипӗх кӑласан — пӗр-икӗ хутчӗн тӑ-
ванла тӑхӑнтӑрса ятӑм. Усӗрскӗр, макӑрӑ тӑтӑнчӗ,
ӗсӗр мӑнӑ ӗчӗ сыннӗ вӑрӑннӗ хӑмастӑр, ӑлех Атӑла кайса
сикетӗп, тӗсе тухса чупреб... Мӗн тӑвас тӗтӗн, ирӗксӗрех
хыҫҫӑн кӑйма тиврӗ. Урама тухсан, ӑса ӳлташӑ тӗл
пултӑм та, ӑна та хампа пӗрле ӳмӑма чӗнтӗм. Пӗтӗм ӗҫӗ
те ҫӑвӑ ӗчер. Киlee пӑрӑшӑн мар тата, уса1, пусма тӑ-
тӑннӑ сыска ҫури пӗк ӗхӑрать!— Кӑласа кӑтартакӑн
ҫын, тӑрӑхӗшӗ, ѕӗрте вырӑтакӑннӑнӑ атӑ пуҫӗпе тапса
илчӗ.

— Чӑс-часах ӗчӗт-ӗн вара вӑл? Хӑй ӑчӑрӑк пулас-
хӑ? — ййӑрӗ милици сотрудниӗ.

— ӑчӑрӑк ҫӑв, ФЗО пӗтӗрнӗ хыҫҫӑн иккӗмӗш ӗҫул
кӑна ӗчӗлет-хӑ. Ӗу тӑранчӗн ӗҫни сисӗсӗх кӑйматсӗчӗ,
анчӑх ӳлӑшӑкӗ пӗр-икӗ ӳйӑх хуӑшӑнчӗ тем мурӗ пулчӗ! 
Шӑпалла ӳлташем тупӑнчӗч пулмалла! Сӑвсем
илӗртсе пасаҫӗ... 

— ӌлташӗнчӗн питӗ нумӑй килӗт ҫӑв,— килӗш-
рӗ милици ҫынны.— Чӑсрах ӳйӑрӑ тӑрӑшӑр ӗсӗр ӑнӑ
ун пӗккиӗнчӗн, атӑ-тӑк пуҫӗпӗх пӑсаҫла кӑйма пул-
тарать.

— Ыранах заводри комсомол комитетне кӑйса кӑ-
лаҫатӑӑн-хӑ. Комсомолӗч вӗт вӑл. Йыткалачӑр лайӑх-
рах, тӑн кӗрӗчӗр пӗрре...

— ӌайӑр, ӌайӑр... ӑчӑрӑк ҫынӑ вӑл пӑсаҫла кӑяс-
ран епле пулсан тӑ вӑхӑтра хӑтарас пулӑтать!

Милици ҫынны хӑйӗн мӑлтӑнхӗ вырӑннӗ таврӑнӑ вӑскаярӗ. Шӑпал вӑл шӑв хӗрринӗ ҫитӗспӗ сыран ҫумӗн-
чен моторлӑ кимӗ тӑрук тӑранса кӑйрӗ те, темӗсе сӑ-
манкрах тӗтӗмре куӑрӑмӗ пулчӗ. Милици ҫынни
лапчӑк пӗрт ҫине пӑхӑрӗ — ынӑн чӑуриӗнчӗ ҫутӑ ҫук
иккен.

— Тухса кӑйнӑ! Вӗчӗртӗм!...—хӑпӑнӑ ӳkrä вӑл.—
Мӗн туса хутӑм-хӑ эп капла? Е мана юри ултала-
рӗч-шӗ?..
Вӑл ҫереме касса тунӑ картлашкасем тӑрӑх ҫав пӳрт патне чупса хӑпарчӗ те пӗчӗк ҫенӗк алӑкӗ ҫинче самаах сулӑмлӑ çӑраҫчи ҫакӑнса тӑнине курчӗ.
— Тарнӑ! Тӑрӑлса юлтӑм!...

Ним тума пӗлменнипе, вӑл хуп-хура Атӑл ҫинелле пӑхрӗ. Куҫа нимӗн те курӑнмарӗ, анчах Атӑл вӑрринче, чылай ипӗчӗре, кимӗ моторӗ антӑхса кӑяс пек лӑкӑр-татни уҫҫӑнах илтӗнчӗ.

— Ҫав кимӗпе тарнӑ вӗсем! Тем тесен те! Мӗн тӑвас пулать-ха ёнтӗ? — Вӑл картлашкасем тӑрӑх шуҫкала-са каялла чупса анчӗ те кӗтмен çӗртенех хӑйӗн хулана кайнӑ юлтӑшӗпе пите-питӗн тӗл пулчӗ. Унпа пӗрле тата икӗ ҫын килнӗ иккен.

— Ну, мӗнле? — ыйтӗрӗ вӗсем.— Эпир сире улӑш-тарма ｋилтӗмӗр, халӗ ёнтӗ киле ӗйма тӑ пултаратӑр...
— ฿иле ӗйма тарӑм-хӑ вӑл... Тартӑм вӗт, пӗр наччасра ухмаха тӑрса юлтӑм! — терӗ ку, ниҫта ӗйма кӗме пӗлмесӗр.— Авӑ, мотор сасси. Çавӑнпа ларса вӗс-терӗчӗ пулмалла...

— Апла пулсан, мӗн туса тӑрас кунта, часрах хӑц-ҫӑн хӑвалас пулать! — терӗ хӑль ｋилнисенчен пӗри.
— Мӗнпе? Мӗнпе хӑвалатӑн?
— Епле мӗнле? Хамӑрӑн ӑтarpа! Вӑл акӑхӑн мотркӑсенчен пилӗк хут хӑвӑртрах ӗйма, ракета пек вӗс-ҫӗр вӗт!...

Вӗсем вара пӗр самант та тытӑнса тӑмарӗч, тӑват-тӑшӗ те пристань еннелле чупрӗч.

28

Паян çумӑр çӑвасси ҫинчен пӗннӗ пекех, утрав çинче кӗтсе пурӑнӑкан Урусовпа Тукмаков ирхи апат хӑца-ҫӑн ҫӑра та лапсӑркка тӗмсем хушшинче хӑйӗсем валлӑ çуҫе-хӑва хуллисенчен ӳплӗ кӑтӑнса тӑмарӑх, ҫӗрӑпӑр ипӗчӗре ӳплӗ тума тытӑнчӗч.

— Кам пӗлет, тахҫансуңус ҫирасӑчӗ-ха пире ҫинче, — терӗ Урусов.— Этем тенин пур çӗрте те этемле пурӑнма пӗлес пулать. Фронтра, оборонӑра вӑрӑхӑн тӑмалла пулсан, эпир керменсем пек çӗрпуҫӗм тӑваттӑмӑр...
— Тӗрӗс ӑтапӑн, Матвей Иванч,— терӗ Тукмаков, ун ҫине куларах пӑхсӑ.— Ӗапӑ тӑхтасан акӑ ёстьӑн та пулин пружинлӑ кравать çӗрӗс килӗпӗр, ҫемӗ диван, радиоприемник та тупса лартӑпӑр... Çапла-и?
— Мӗн тума приемникпе чӑрманас, вӑл хаљь ёнтӗ техникаӑри кая юлнӑ япала, луччӑ тӳрех телевизор туйнӑс,— юлташӗ шӳтленине хирӗс йӗплеесе илчӗ Урусов.
— Сӑк утрав сине килсе кӗрекен шпанасене тӳрех экран синче курмалла пултӑр-и?
— Тата. Питӗ ансат пулать. Эс тӗмӗ айӗнче пирус мӑкӑрлантарса вырӑтӑн, ӑс вӑхӑтрах таврара мӗн пулса иртнине тӗ пӗтӗмпех куратӑн... Ырлӑх вӗт!
— Эх, ха-хай! — ассӑн сывласа илчӗ Туksamов, кӳреннӗ пек пулса.— Эс калаӑнисене итлесен, мана Салтыков-Щедринӑн пӗр юмӑхӗ аса килсе каяя.
— Икӗ генерал синчен-и? Лайӑх юмӑх вӑл. Шӑн сан пеккисем пирки ӗррен ѕирнӑ ёнӑ.
— Мӗн каламалли пур ёнтӗ...
Вӗсем сапла кӗмӑллӑн шӳтлесе калаӑнӑ хушӑрах, инчӗре, Мари республики енче, аслати кӗмсӗртетни илтӗнчӗ.
— Ак хайхи, шӑпӑх ўпле кирлӗ пулать,— терӗ Урусов, хӑйсен пҧсӗ синчи янкӑр тӳпе сине пӑхса.
Унтӑн сур сехет те иртмерӗ пуль — сулахӑй енчи ѕуллӗ ӗрӑнӑр тем ѕуллӗш яштака хӑрсем ӗйӗпе хуллӑн хурӑ кӑвак пӗлӗтсем шуса тухрӗс, шултра ҫумӑр пӗрчисем типпе ҫитнӗ хӑйӑр ҫине патлатса тусан кӑлӑрма тytutӗчӗ, тепӗр ик-ʨиҫӗ минутран ҫумӑр витрӗрӗн сапнӑ пӗкӗнен шӑрлӑттарчӗ.
Урусовпа Туksamов вара мӗн ӑсӑ пуличченех хӑйсен ўпллинче хутланса ларчӗс.
— Вӑт ытарайми пурнаӑс ҫитрӗ хайхи пире валли,— йӑшаланчӗ Туksamов, йӗпенсе ҫитнӗ плаш-палаткипе мӗллӗрех пӗркенӗс.— Чӑн-чӑн куrorт... Кун пӗк ҫанталӑкӑра хӑйне ҫын тӗсе ѕунланӑк пӗр вӑрӑ та килтен тухмасть ёнтӗ, эпӗр кӑна вӗсемишӗн усӑл кӑмпӑсем пек шӑйӑ ларатӑр!
— Айван-ха эҫӗ, сержант,— терӗ ёнӑ хирӗс Урусов,— ҫакӑ вӑл чӑн-чӑн вӑрӑсӗн ҫанталӑкӑ! Тӑхта акӑ, ӗн, эпӗр кӗтнӗ ӑнӑсем шӑпӑх кӗчӗр килсе тухӑщӗ?
— Э, ан калаҫ-ха кирлӗ мара, килес пулсан вӗсем тахӑнах килнӗ ёнтӗ! Курӑн акӑ, ним усси те пулмасть эпӗр кӗтнинчен.
— Усси пулать-и, пулмасть-и, пириӗн пурӗпӗр хамӑра хушнине тумалла. Ҫавӑнпа тӑ янрана пӑрах. Эпӗ пӗр-ик сехет тӗлӗрсе илем-ха, унтӑн сана ҫывратӑп...
Урусов плащ-палаткипе пуҫё  sièненех хуплансӑ выртрӗ, Тукмаков, пӗр хушӑ çумӑр çарӑннӑ пӗк пулнине, ўплерен тухса тӑчӑ. Сӑв тери кичем пульче ӑна. Ин- çетре Шупашкар çутисем курӑнаçҫӗ, унта халь çынсем театрсенчен, киносенчен киле таврӑнаçҫӗ пуль, нумайӑ- шӗ Атӑл хӗррине уҫӑлма тухнӑ, уӑнӑн пур, çӑк тӗттӗм утрав çинче тыткӑнӑ лекнӗ пӗк тӑрас пулать. Бӑттишӗн пулсан татах нимех те марччӗ-ха, анчӑх хулара ӑна ӑнах кӑч Нина кӗтет. Тукмаков ёнер хулана кайсан та тӗл пулаймарӑ ӑна, вӑл ӗчлӗнӗ çӗре телефонпа шӑн- кӑравласӑ темиҫе сӑмах çӗч ӑлалама ёлкӗрчӗ: «Командировкӑнӑ яраçҫӗ, пӗр эрнесӗр таврӑнаймастӑп пулӗ...»

Пит лайӑх командировка, каламалли те çuk! Тукмаков тӗмӗсем хухшипе малалла иртсе, шӑв хӗрринелле тухрӗ. Вӑркӑш çил вӗрнипе Атӑл пӑр- так хумханать пулмалла, шӑв хӑйӑр çумне пӑрса сӑ- пӑнса шӗпӗлтетни илтӗнет. Урӑх нимӗнле сасӑ та çuk. Хутран-ситрен çӗч куҫа курӑнман инҫетри пӑрӑхутсем кӗскен-кӗскен кӑшкӑрткаласа илеҫҫӗ...

Сасартӑк сулахай енче пӗр-пӗччен моторка лӑйкӑр- татни илтӗнсе кайрӗ.

«Мӗн шыраса çӳреҫҫӗ-ши çӗр хута? — шухӑшлӑ Тукмаков.— Браконьерсем вӑрттӑн пулӑ тытма тухнӑ пулнинех... Вӗсӗм те вӑрӑсемех вӗт-ха, никам курман чухне халӑх пуллӑхне çаратаçҫӗ! Рыбнӑдзӑрсем ӳйхӑ туртаçҫӗ, кусем пӑчӗ-пӑчӗпе пулӑ туртса кӑларӑçҫӗ...»


Вӑл тата тепӗр икӗ минут пек итлӗсе тӑчӗ те, мотор- ка çӑнах та утрав паттелле çывхӑрнине туйса, васка- сах уӑплӗ патне таврӑнчӗ.

— Матвей Иванч, пирӗн пата моторлӑ кимӗ килет! Урусов çывӑрман та пулмалла, вӑштах тӑрса ларчӗ.
— Хӑш енчен?
— Лӗш айккинчӗ... Мӗн тӑватӑпӑр?
— Эпир-и? — Урусов сиксе тăчĕ.— Калаçса татăл-тăмăр-че санпа: вёсене хăйсем вăрланӑ япаласене пы-тарнă çере пыма паратпăр. Иксемĕр ик енче тăратпăр, пирĕн хушăра виç-тăват метр пулать. Вёсем чавма ти-тăнаççе, çав вăхăтра иксемĕр те, хунарсеме çутатса ярса, аллисене çеклеттеретпĕр...

— Анчах вёсен хĕçпăшал пулма тивĕс... Магазин патёнчен тарнă чух пирĕннисенчен пĕрне аманнă вĕт-ха?

— Вăл ниме те пĕлтермест, тусăм. Паышал тавраш-не кăларма памалла мар çес.

Мотор сасси çывăхрах илтёнчĕ ёнтĕ. Урусовпа Тук-маков шыв хĕрринелле кайрĕс те юлашка йывăс çĕмисем хушшинче чарăнса тăчĕç. Кусĕсем ыратакан пули-чченех тинкерсе пăхрĕç вĕсем тĕтĕмĕлле. Акă, кимĕ хайĕн çăмсипе хайăр çине пырса тăранчĕ, мотор юлаш-кинчен темиçе хут пăк-пак, пăк-пак туррă те чарăнса ларчĕ. Кимĕ çинчен пĕр мĕлкем сиксе анчĕ, унтан тепри, тата тепри... Вĕсем виççен иккен... Çук, виççен мар, тă-ваттăн — пĕри кимĕ çинчен юлчĕ. Ку ёнтĕ кимĕ хуци пуль-ха. Вăл çырана тухмасть пулмаалла, ӳитисем тав-рăна пырсан кимме хăвăрт кăна хускатса яма хатĕр ларат...

Мĕлкесем шыв хĕрринче пĕр çур минут пек çес ты-тăнса тăчĕç те тĕмĕсем еннелле утрĕс. Иккĕшин алли-сичĕ — вăрăм патаксем. Çук, патаксем мар, çĕрече-сем — пытарнă япаласене хайăр айёнчен чавса кăлар-ма кирлĕ вĕсем. Шăппăн, пĕр сассăр килеççĕ. Акă, те-пĕр темиçе самант иртет те...

Тукмаков кун пек операцире нихсăн та пулман-ха, кĕçĕр пĕрremeш хут пулма тивет, çавăнпа те самаах пăлханать. Анчах хай вăл нимĕн чухлĕ те хăрамасть. Уннă сулахай аллинче — хунар, кноккине пус пърнинпе кăш шутарсанах вăл куса йăмăхтармалла çуталса кăял, сылтăмминчен — "ТТ" пистолет, єна предохрани-тельтен вĕçертнĕ, шĕвĕр пурнепе пуссаха уннă кĕпçин-чен вилĕм сирпĕнет...

Мĕлкесем утаççе, Урусовпа Тукмаков çинелле ки-леççе. Вĕсен урисем айёнчен çумăрпа йёпеннех хайăр на-тăртатни те иллёнет ёнтĕ. Пĕр утам, тепĕр утăм, унтан тата тепре. Урусов Тукмакова чавсипе хуллен тёртсе илчĕ: «Вăрăна кайса тăрар!» Кĕçех вĕсем хайхи япа-ласем пытарнă тĕле çитсе тĕмĕсем хyxне тăчĕç.
— Сак таврашра пулма кирлě... — терĕ арçын сасси.
— Сакăнтahas, сакăнтahas,— унпа килĕшрĕ хĕрарăм сасси.

Чарăнса тăчёç. Арçыннă спичка çутсă хут тивертрĕ, унтальла-кунтаалла çутатса пăхрĕ.
— Тĕрĕс, акă эп туратсем хуçса паллă туса хăвар-саттăм... Чавăр!
Ун аллинчи хут çунса пĕтрĕ. Тимĕр кĕрĕçесем нурĕ хайăр ĕшне чашлатса кĕрсе кайрĕç. Вăрăсем чавма пуç-ларĕç...

Ялт! çуталса кайрĕ Урусов хунарпĕ.
— Стой! Руки вверх! Перетпĕр!...
Çăв самантрах Тукмаков та хайĕн хунарне çутатса ячĕ.

Тëттëмрĕ виçĕ çын хайсеме ик хунарпа пĕр харăс çутатнинпе тăрукah ним курми пулса тăчёç, çавăнтahas аллисеме çулелле çĕклеме хушса хайрăнăн команда панине илтрĕç, унтан, çутта хăнăхсан, хайсем çинелле икĕ енчен икĕ пистолетпа тĕлленине курчĕс те, кĕрĕçисеме пăрахса, пурте аллисеме тăратрĕç...

Урусовпа Тукмаков вĕсене халл питĕ лайăх курчĕс. Пĕри арçын иккен, иккĕшĕ — хĕрарăм. Хăранипе вĕсен куçсем чарайлса кайнă, çаварĕсем те карăлнă — вĕсем тем калама хатĕрленнĕ тейĕн...
— Тăрăп! Ан хускалăр! — каллех команда паче те Урусов, сулахай аллипе тытнă хунарне еунтермĕсĕрех кăкăрĕ умне чиксе, пистолеçепе малтанхи пекех тĕлле-се, арçыннă еннелле икĕ утăм турĕ.
— Аллусеме ёнсӳ çине хур! Ан хускал!

Бандит — ку ёнтĕ Артист пулнă — Урусов хушнă пек турĕ, леше вара унăн çурăмă хьисне пырса, пĕр аллине турех сылтăм кĕсийне чиксе ячĕ те пистолет туртса кăлăрçех.
— Так, так... Питĕ аван, пи-итĕ лайăх,— терĕ вăл, вăрă пистолетне хай кĕсийне чиксе.

Артист шăлĕсеме шатьăртаттарса илčĕ те хашш! сывласа ячĕ. Вăл халлă нимĕн тума та пултараймарĕ. Тукмаков ўна кăкăрĕнчен тĕллесе тăчĕ, кăшт унтальла-кунтаалла хускалсанах персе ўкерме пултарчĕ.
— Аллусеме ӳсăлаллă тыт!

Каллех итлерĕ Артист. Урусов кĕсийнчен çирĕп кантра кăларса ун аллисеме йăпăр-япăр çыхса хучĕ.
— Лар! Çĕре лар!
Теперь минутран Урусов Аристан урисене те пёр-пё-рин ҫумне ڪӳтӑн туртса ҫыхса  хучё. Унтӑн хӗрарӑм-сем патнелле пырса, вӗсем ҫине ҫав тери хӑяррӑн ҫӑхса ыйтӗ:

— Эсир мӗн тума килтӗр кунта?
— Ахалех... Кулять тума! — терӗ Малани.
— Мӗн, ун валли эсир урӑх вырӑн тупаймарӑр-им?
— Кунта улах ара... Швеши востӑх тата...

Малани сассинче вӑл уҫҫӑнах мӑшкӑлласа калаӑнни илтӗнчӗ.

— «Швеши востӑх» тӗрмере пит аван пулать акӑ сире валли!
— Ан хӑрат, начальник, унта мӗнлине пӗлетпӗр эпир. Тӗрмере те ҽнсемех лараӑсӗ, сан пек мар чаплисем пур. Тен, саппа тӑ тӗл пулӑнӑр-и-хӑ тур пулӑшсан...

Бы-хӑ, ытӑлӑп вӑра эп сана унтӑ!

— Лапӑртат, лапӑртат тавай, мӑй килнӗ чух! Ҫав анчах ӳлчӗ ӳнтӗ хӑйӑр сирӑн!— терӗ Урусов. Унтӑн Тук-макова хушрӑ:— Лайӑхрах сыхла, аңсӑртран тарма шутлӗҫ тата, вӗсемшӗн ахалех пулӑ яма яма тивӗ. Эп халех...

Вӑл васкасах шыв  хӗрринелле, кимӗ тӑнӑ ҫӗрелле утрӗ. Ҫавна курсанах, Малани сасартӑк мӗн вӑй ҽннӗ таран ҫӑхӑрӑс ячӗ:

— Ива-ан! Та-ар, тар часрах, тытачӗ-ӗ!...

Тукмаков ун ҫӑварне пӗррех ывҹине хупласӑ лартрӗ, Урусов часрах малалла чупрӗ, анчах тӑ хӑй хӑрӑш-лахӑ лекнине тавӑрӑса илнӗ кимӗсӗ, ҫав вӑхӑтра кимӗ сӑмсине хӑйӑр ҫинчен шывалла тӗксӗ антарса, моторне хутӑ ячӗ. Ак єнтӗ, халех тарать вӑл, хускалса каять те тӗтӗм Атӑлҭа ҫухалать...

— Сто-ой! Перетӗп!...

Урусов ҫыраналла епле чупса ынӑ — ҫӑплӑйех шывалла шӑмӑртатса кӗрсе кайрӗ. Шыв пилӗк таран пулма пулӑсӑн, вӑл хӑрах аллипе кимӗ хӑрӑрarrass ярса тытса, кимӗ хуҹине пистолетпа тӗллӗсӗ кӑшкӑрчӗ:

— Сӑкӑнтах персе паӑрахатӑп! Тух ҫырана!...

Кимӗсӗ мотора сӑнтерсе лартрӗ, Урусов кимме ӑялла туртма тытӑнчӗ. Ϲав вӑхӑтра иңӗ те мар вӑйлӑ катер ыткӑнса килни илтӗнчӗ...

«Ку мӗнӗ пӗлтерет-ши тата? — шикленерех шуӑхӑш-лахӗ Урусов.— Татах кусен шайккисем килӗсӗ-ӗшки? Мӗн тӑвас пулать вӑра?..»
Вал хайсенчен тарма пикенне кимме сыран патне туртса щитерне самантрах, щыва ик енелле вайла фонтан пек сирпёнтерсеп, тёттём щёрте те шуурэн курэнакан катер вёркинса щитре. Юн щинчен тавваттан сиксе анчэш. Урусов тьерех палласа илче — вёсем пурте милици ыннисем иккен.
— Ёссем мёнле кунта сирён? — ыйтре пёри.
— Йёркелле,— терэ Урусос.

Следователе петёмпех — хай килтен мёнле тарса килнинчен пурласа магазин щаратма кёрсек кайни таранах ним пытармасаар, тёпё-йёрёпе каласа каботна хыыч-чан Илюка темле щамалтарах пек туйянса кайрэ. Паянчен Илюк сав щетём лапра-щепрене хай ышёнче илсе щуренё, вал унан каямлин патратна, щерине йырттарнэ, пер канац та паман,— халь ёнтё Илюк сав щетём щирерлеке тула каларса пёрахна пек, унтан тасална пек пулчё. Амашё те ёна милицисене тёпё-йёрёпе каласа пама хушрё, Илюкан хайён те щаплах тавас килчё: ним те тунас мар, петёмпех пёлччёр милицисем, айапланан таран айаплаччар, суд туччар, хукчар, анчаах ун щумёнчен нимёнле суялах та ан пултар. Тинех ёнтё вал варэ таврашесеме ныхган та, ёмёрне те, пер саманклэх та щыхланас щук, ывянга та унан тасалмалла, ынчккере нимёнле вараланчак та, пер пёрчё щүп-щап та хавармалла мар...

Щапла шухашласа выртрё вал хайне допрос туны щыцкан каллех камеране илсе кайсан.
Ун кусэ умнен пёрмай амашён санаарэ курэнса тачё. Мён тери улушаннэн вал, мёнтаран, ватаалсах кайнан... Питё хёрхемелле-ешке ёна! Амашёне пёрле тата ун умне таван килё, хайсен урамэ, ырмари щап-сут пёве, колхоз сачё, хай лартна чие йывабщисем тухса тачёш. Аж, каясчё халл унта, яйышгеме, танташ-ылтшеме, пэкё щуреши Наталипе, ыттисеме пёрле пуласчё...

Щук ёнтё, халл тин ку ёмётре кана пулма пултарать. Хайён ирёкёпен тэк низта та каяимаст валь, щывых щинсене те кураймасет. Юна войрала тытса хупнан, алака тул енчен сарапа питёрнё, щурече щинче те тимёр решетке. Вал — варал!.. Варал!..
Илюкъан чунѣ сасартӑк тўсмелле мар кутсе килчӗ. Тёрмере вёт-ха вӑл, тёрмере, заключеннӑй, арестант! Ана, ав, алӑкӑн леш енче пӑшаллах сѫхласа тӑрачӗ. Епле хӑруушӑ ку, мӗн тӗри хӑруушӑ!.. 
Вӑл чӗркучсисенӗ ыталаса тытрӗ те, пусчӗ пӗксе, калама тӑ сук хурланса, сассӑр макӑрса ячӗ...
— Ћук, урӑх нимӗн те астумастӑп, ёнер пӗтӗмпе каласа патӑм эпӗ,— терӗ Илюк.
— Ну, апла пулсан, эпир хӑль сӑнна хӑвӑр ҫаратса ҫўренӗ вырӑнсӗнӗ кайса курӑнӑр... «Ку мӗнӗ пӗлтерет-ми, мӗн тума кирлӗ-ми тата? — хӑй ӑшӗнче тӗлӗнӗ Илюк.— Унта хӑль нимӗнле йӗр те, ним палли те юлман пул?»
Часах следовательне иккӗшӗ кил хушшине тухрӗч. Вӗсенӗ ҫӑмӑл машина кӗтсе тӑратӗ иккен. Следователь Илюка машинӑн кайри алӑкӗнчен кӗртӗ,—унта темле самӑртарах тепӗр ҫын вырӑнсаӑ тӑ ёнтӗ,— хӑй шофира юнашар ларчӗ. Малтан вӗсем, пасар тӗлӗнӗ иртӗ, сӑртӑла хӑпарчӗс, унта пӗр тӑкӑрлӑкалла пӑрӑнса кӗчӗс. Кӑшт кайсан, следователь машинӑран тухрӗ те Илюка тӑ тухма хушрӗ.
— Ўсӗр ҫынна ҫаратӑнӑ кӑхсӆнӗ эсир ҫӑкӑнта ан-тӑр-и-ха? — кивӗрӗх карлӑклӑ пусма ӳине кӑтартса йытӆрӗ следователь.
Илюк унтӑлла-кунтӑлла пӑхкаласа илчӗ.
— Ҫӑкӑнта пулмӑлла...
— Хӑш тӗлтерӗх ҫаратӑр?
— Аятла...
— Ата-ха, вырӑннеӑ ۽҃тӗс пӑхар.
Вӗсем пусма тӑрӑх вӗчӗен сӑтиччӗнӗх анчӗс. Машинара Илюкра пӗрле ларса килнӗ самӑр ҫын тӑ вӗсемӗ пӗрлеӑх пӗчӗч.
— Ак ҫӑкӑнта выртӑтчӗ вӑл,— кӑтартӑ Илюк.— Пуҫӗ кунтӑллаччӗ пулас, урисем — ҫӑкӑнтӑлла...
— Тӑр-ха, эпин, пӑх кунтӑлла, ан хускал,— терӗ
самӑрри.— Вӑл ик-виҫ утӑм каялла чакрӗ те, Илюк ҫине пӗчӗк фотоаппаратпа тӗллӗсе, икӗ хутчен ӳкерӗ илчӗ.

Унтан вӗсем хула хӗрринчи урама кайрӗҫ. Кунта Илюка хӑйсем ҫаратма хӑтланӑн маччи ҫине хӑпармалли пусма патне тӑратса ӳкерчӗҫ, ун хӑҫчӑн пӗтӗм хула урлӑ каҫса, ансӑр урамсем тӑрӑх пӳрса, артיסטка хваттерӗ патне ҫитсе тухрӗҫ, унта Илюка каллех ик-виҫӗ ҫӗре тӑратса ӳкерӗс илчӗҫ.

«Ӗӗрлӗхӗх ялаҫҫӗ ӗнтӗ ку ӳкерчӗксем,— салхуллӑн шухӑшларӗ Илюк.— Эп вӑрӑсемпе пӗрле аҫта-ӑҫта пул-
нипе хут те хӑҫан та кӗларса ӑйӑртма пултараҫҫӗ халь...»

Хула тӑрӑх ҫӳрӗсе таврӑнсан, ӑна пӗр пӗчӗкремӗ пӑ-
лӗмӗ илсӗ кӗртсе, хӑйне уйрӑммӑн ӳкерчӗҫ — пӗрре мӑлтах, тепӗре айӑккӑн тӑратса, унтан пӑрнисен вӗсем хура сӑрпа вӑрӑсемпе тӑратасӗ шуру ӑхӑн пӗрле пулӑрӑ халӑ...»

Хула тӑрӑх ҫӳрӗсе таврӑнсан, ӑна пӗр пӗчӗкремӗ пӗ-
лӗмӗ илсӗ кӗртсе, хӑйне уйрӑммӑн ӳкерчӗҫ — пӑрре мӑлтах, тепӗре айӑккӑн тӑратса, унтан пӑрнисен вӗсем хура сӑрпа вӑрӑсемпе тӑратасӗ шуру ӑхӑн пӗрле пулӑрӑ халӑ...»

«Эпӗ те преступник ҫав ёнтӗ...— хурлӑхлӑн шухӑш-
ласа ассӑн сывласа илӑ Илюк.— Чӑн-чӑн преступник... Сучӗ часрах пултарӑх вӑтун ӳкерӗх!...»

Ҫакӑн кӑнӑ Илюка виҫӗ кун хушӑш пӗрре те чӗн-
мерӗч, вӑл пурри ҫинчен мӑнсах кайрӗч, тейӗн. Каме-
рӑна ёнӗ ҫынсене илсӗ пыра-пыра хурурӗч, допроссене чӗнчӗч, унтӑн кӑлӑрса кайрӗч. Илюк ҫав-ҫавах ларчӗ.

Мӗн ҫинчен кӑна шухӑшламарӗ-ши вӑл, мӗн кӑна аса илмерӗ пӗль! Уӑнӑн чунӗ пӗрмай ирӗкрӗ, килте, амӑ-
шӗпе, шкулти тантӑш-юлташӗсемпе пӗрле пулӑчӗ. Ах, лайӑх пулнаҫӗ-ӗке вӗсӗн пурӑнӑч ҫав кукшӑ Матви пырса кӗрчӗн, єтӑрмалла мар лайӑх!... Тӗпӗр хут курма пулӗ-ши вӑл пурӑнӑса хӑҫан та пулин? Курсӑчӗ-
ӑчӗ, каллех тӗлеӗлӗ пулса пурӑнӑсӗч!... Тӗлӗкрӗ те вӑл килти пурӑнӑсӑ аташӗрӗ. Пӗррехинче кӑрӑш хӗрӑчи Натали, тӗлӗнмӗлле ӗрӑ та чӗпӗс кӑмӑлла Натали кӑрӑнчӗ, Илюка вӑл пӗч пӗрӗ пӗкт шултӑра та сӗткенлӗ ҫӗр ҫырлипе хӑналӑрӑ.

— Эп сӑнӑ хула пасарне колхӑз ҫырлинӗ сутма пырӑсӑн куртӑм, хӑӑрӑн килти пурӑнӑ ҫинчен кӑласа парас тесеттӗм, анчӑх эсӗ темӗшӗн пӑрӑнса тӑртӑн. Ух-
мӑх пултӑн эсӗ ун чӑхне, ҫавӑнпах пӗтрӗн. Шкултан та
вĕрене тухаймарӑн, ҫийӗнчен тата тӗрмене лекрӗн. Анчӑх эп сана нимӗн чухлӗ те тиркеместӗп, Илюк, эҫе пурпӗрех лайӑх ача, эҫ айӑплӑ маррине пёлетӗп эпӗ...

Хӗрӑча сӑмӑхӗсем āна хурлантарса ячӗс, вӑл ёсӗк–лесех макӑрма тытӑнчӗ те — вӑранчӗ. Нимӗнле Натали те çук, пулман та вӑл. Камера маччи çумӗнче, пралук решӗтке ашӗнче, тусанланса пётнӗ пӗчӗкҫӗ лампочка ҫunate. Шӑп. Čав тери, хӑраса каймалла шӑп. Пӗр стӗнарӑн тепӗр стена тӑранах тӑсӑлакан наран лӗш вӗчӗнче каҫхине илсе килле хупнӑ икӗ ҫын йӑвӑрӑн сывласа сывӑраҫҫӗ. Ахаль те пӑчӑ камерӑнӑ аша лёклентерекен ирсӗр эрех шӑрши тулнӑ — кӗҫӗр тытса килнисем єҫӗр пулнӑ пулмалла. Хурланса вӑраннӑ ачан чӗри тата хӗтӑрах ӳрантса пӑчӑртанса илчӗ...

Тӑваттӑмӗш кунӗнче варӑ āна каллӗх следователь патне илсе кайрӗс. Ун пулёмне пырса кёрсенех, Илюк кӑшт çeş анран тухса каймарӑ, юпа пек хытӑс тӑчӗ: стена çумӗнче пукан çинче Малани ларат... Уӑн тутМАЋУРУП ЙАЛ ЛУТАРКАНСА ПЁТНӗ, чиках майрисен тутри пек мӑн чечеклӗ те вӑрӑм ҫӑселле симӗс тутри ёнси çинелле усӑнса анӑ, ҫуҫӗ–пуҫӗ милке пек арлӑшса пётнӗ, кусӗсем путса ларнӑ, аллинчи пириусе муштукӗ–мӗнӗпӗх çӑтса ярӑсла ємет. Хӑй умнӗ чӗр шуйттан кӑларса тӑртнӑ пекех туйӑнса кайрӗ Илюка!

Следователь āна малалла иртсе пукан çине ларма хушрӗ, унтӑн пуҫӗпе Малани еннелле сулса кӑттартрӗ: — Џак хӗрӑрӑма паллатӑн–и эҫӗ?
— Паллатӑп,— терӗ Илюк, ним тытӑнса тӑмасӑрах.
— Кам вӑл?
— Малани...
— Ачтӑн, епле майпа паллатӑн эҫӗ āна?
— Эп ун патӗнче икӗ уйӑх пурӑннӑ...

Унтӑн, следователь хушнӗпе, Илюк Маланипе мӗнле паллӑшни, вӑл āна хӑй килле илсе кайни, чирлӗсӗн ун патӗн болынчиӑна суруни, амӑшӗ пирки суйӑс пани, кӑйран вӑрӑсемпе ҫѫхӑнтӑрни ҫинчен тепӗр хут тӗӗйӗрӗпе каласа кӑттартрӗ. Малани нимӗн те чӗннерӗ, Илюка хӑй тесен хӑй тӗтӗс пӗчӑ кӑтӑрса ларчӗ çӗс.
— Ну, Федорова, тӗрӗс калать–и çак ача? — ӳйтӗ следователь, Илюк каласа пӗтерсен.
— Пӗтӗмпех суя,—  кусӗсене ҫутӑлтарса илчӗ Мала­ни.— Такампа пӑтӑраштарать вӑл мана. Тӗлӗкре тӗллен-
нине каласа парать. Е юри суть хай айыпёсены ыын ыынке ярса салманасшан. Пўтсёр, кёрт йыттинчен ыырал-нышкёр! Эпё ёмёрне те нимле ача та усраман. Ёненместё-рех пулсан, пирён участокри милиционер, Кур Яккӑлч-ран быитӑр, вӑл пире тёрёслесех тӑрать, кашни килте кам пурӑннине пёлет!

— Эппин, эсӗ ку ачана палламастӑн?
— Палламастӑн! Курман, илтмен! Кашни ӑшак-ланчӑк шӑпана ансӑс пырса усрама эпӗ сӑв териех ухмах мар-ха, тата ӑн пек килсӗр йытӑсеге тӑрантарӑ пурӑнма манӑн панккӑра сӗр пип выртмасӑ! — мӑр-латса, тутисене пӑчӑртаса лартрӗ Малани.

— Анчах тёрёссине каласан мӗнле?
— Эп яланах тёрёссине калатӑп. Сире суйма эпӗ шульӑк мар, суйнӑшӑн мана укҫа тухмасӑ. Тата эпӗ турра ёненекен ыын, ҫавна шута илӗр эсир. Ҫылӑха кӗресрен шутсӑр хӑратӑп...

Кун пек калани следователе култарсах ячӗ.
— Туррине вара эсӗ хытах ёненетӗн-и?
— Ћултӗ атте-турра епле ёненместӗн-ха? Пирӗн пӗ-тӗм пурнӑс та унран килет те... — Малани пӑт-пат сӑх-
сӑхса илӗ. — Кашни вырсарникунах чиркӗве ҫуретӗп, ёненместёр пулсан — пачӑшкӑсенчен ӗксӑ шу-
лах шутне кӗмес.

— Анчах турра ёненни сана вӑрланӑ япаласене сут-
са пурӑнма поёрте чӑрмантармасӑ пулас? Ай вӑл щы-
лах шутне кӗмес-и?
— Столовӑйран паракан вӗри кукӑльсемӗр пуҫне
эпӗ урӑх нихӑн та нимӗн те сутса курман!
— Ав епле!.. Ҥу, мӗнек вара, халлӗхе калаҫҫа ҫи-
тертӗмӗр, тейӗпӗр, эппин. Ӗапах та эсӗ ӑчак ача хӑвӑн
патӑнта пурӑннине аса илме тӑрӑш-ха. Аса илсен, тен, хӑвӑншӑнах усӑлӑла пулӗ, Фёдорова! — Следователе сё-
тел хушшинчен тӑрса, алӑк лӗнчӗ кӗртеке тӑракан
милиционера чӗнчӗ та Малани илсе кайма хушрӗ.
Ҫавӑнтат тата:
— Баринова илсе  килӗр! — терӗ.

Илюк кун пек  хушамат нихӑн та илтменчӗ. «Ба-
ринов... Улпутов, эппин... 䕻у  кӑм-шӗ тата? Хӑйсем па-
tӗнче ёслексенкер-шӑ?» — шухӑшларӗ вӑл. Ик-виҫ ми-
нутран вара Малани ӑшакӑ куранӑ чухнехинчен те
ытларах тӗлӗнмӗлле пулчӗ уӑнӑн: следователь пӗл-
ӗмне... Артиста илсе кӗртрӗс. Лекнӗ, эппин, вӑл та!
Илюка ма-
газинра паракса хӑварса тӑрӑн пулсан та лекнӗ — хӑтӑ-

212
лайман! Матросё мёнле-ши тата? Ăна та тытна-ши? Ах, тытна пулатрах!

— Лар, Баринов! — тере следователь, Артиста ну-май пулмасть Малани ларнӑ пукан ҫине кӑтартса.

Авӑ кам иккен Баринов текенни!.. Артист яланхи пекех ҫамӑллан, пуҫне кӑсӑртарарах утса пырса, пукан ҫине ларчӗ те, сӑвӑнтах пӗр урине тепӗр ури ҫине хурса, вылятма тытӑнчӗ. Илюк ҫине вӑл ҫavrӑнса та пӑхмарӗ — пӗлӗмре вӑл пулман пекех.

— Кунта цирк мар, йӗркелле лар! — асӑрхаттарчӗ Ăна следователь.

— Пардон, гражданин начальник! — пит-куҫне ку-лӑшла чалӑштарса илсе урисене юнашар лартрӗ Артист, анча тепӗр самантранах, хӑйӗн шӑйӗ ыратнӑ пек, ал-липе пит ҫӑмартине тытса, пуҫне чалӑштарчӗ.

— Комеди выляма парах, Баринов! — шатӑрах пӑх-са илчӗ ун ҫине следователь. Тин вара Артист тӗррӗн, аллисене чӗркуҫссем ҫине хурса ларчӗ.

— Кала-ха тӗрӗссипе, Ивуков, ҫак ҫынна палла-тӑн-и эсӗ? — Илюк еннелле ҫavrӑнса йӑтрӗ следова-тель.

— Паллатӑп...

— Бӑл мӗн ятлине пӗлетӗн-и?

— Ăна ...Артист теҫҫӗ.

— Мёнле, аҫта паллашнӑ эс унпа? Каласа пар.

Паҫӑрхи пекех, Илюкӑн тӗнӗ-йӗрӗпе каласа памалла пулчӗ. Милиципе йӗрки ҫӑвӑн пек иккен: кама та пулин паллаттарацҫӗ пулсан, ун ҫинчен мӗн пӗлкӗне пӗтӗмпӗх каласа памалла, кайран хӑв каланисене ҫирӗплетсе ала пусмалла. Тата каласа панӑ чух свидетельсем те пулӑс-ҫӗ — кайран-малтан тутӑш тесен те тунаймаствӑн вара.

Артист ҫинчен Илюк нумай каларӗ. Вӗсем Матроспа иккӗш те Ăна хӑйсемпе пӗрле мӗнле илсе ҫурӗнчи ҫинчен те, вӑрлама вӗрентни ҫинчен те, юрӑ ҫраҫникӗнчен тав-рӑнӑ хыҫҫӑн хӗнӗсӗ тӑкни, унтӑн хваттер ҫаратма илсе кайни, утрав ҫинче пулин, Ăна магазина мӗнле вӑйпӑх кӗртсе яни ҫинчен те...

Анчах следователь Артистран хӑйӗнчен йӑтсӑн, вӑл Малани пекех шӑт та пат тунчӗ: Илюкӑ палламасть иккен вӑл, унпа пӗрле пулма мар — Ăна нихӗн та кур-ман, халӗ ҫӑкӑнта пушласа курать.

— Кулӑшла пулса тухать, гражданин начальник! — хулпуҫссисем хутлатса, тутисене мӑкӑртса илчӗ Ар-
— Нивуслә вара эсир чӑнӑх та эпӗ ҫакӑн пӗк мӑнкӗн шӑлайма чӗчӗ ӑчипе ҫыхланма пултарӑнӑ тесе шутлатаp? Кӳрентеретӗр кӑна эсир мана кӑплӑ! Эсир пӗлетӗр вӗт-ха, эпӗ пысӑк специалист, тасӑ ӗҫсемӗнӗ чӗч ҫыхланатӑп, ҫавӑнпа та пули-пулми шӑкӑр-маӑрсем ҫыхлансан мӑнӑн хӑмӑн туссем умёнче авторитет пӗтет, хӑмӑх нӑмӑс пулать. Пирӗн те чыс пур.

— Чыс! — Следователь Артист ҫине ҫав тери сииввӗн пӑхрӗ.— Сирӗн ку сӑмакӑ асӑнма та тивӗҫ ҫук, Бӑринов! Хӑвӑрӑн чыса эсир тахӑсӑхӑ ҫуӑхӑнӑ, обществӑхӑна хирӗҫ ӗрсӗр ӗҫсем  униме пуҫӗпех пӗтерсе хуӑнӑ ӑна, эрӗх ӑшӗнче путарӑнӑ!

— Мораль вулама кирӗлӗ мар, гражданин начальник... Эпӗ турра ёненекен ҫын мар, пупсенӗ тӑсӗмӗ пултараймастӑп, ҫавӑнпа та проповӗдӗсем итлемӗ хӑнӑх-ман. Хама вӗрентме тытӑнсан мӑнӑн вӑр ыратахӑн пулать. Ҫапла!

— Юрӗ, ытлашши нумай ан калаҫӑр! Эппин, эсир ку ачана пӗлмӗстӗр, паллӑмастӑр?

— Никак нет. Видом не видал, слыхӑм не слыхал, теccӗ вырӑссем.

— Артисӗка хваттерне ҫаратнӑ чух та, магазинра та унпа пӗрле пулман?

— Тӗп-тӗрӗс калатӑр. Тӗкӗр ҫине пӑхса тӑнӑ пекех.

— Ахалех чӑхӑмлатӑн, Бӑринов. Ним усси те пулмасть. Эпир пӗтӗмӗпӗ пӗлетпӗр.

— Ну, ку вӑл — сирӗн ӗҫ. Тӑрӑшсан, эпӗ те темтӗпӗр шухӑшласа ӑйлӑрма пултаратӑп.

— Эпир нимӗн те шухӑшласа ӑйлӑрмӑстӑр, пирӗн алӑра — факствӗм, вӗсӗнӗ ӑйрӗч пӑмӑ май ҫук сирӗн.

— Ёпле кала вӗт!

Артисӗта каялла илсе тухса ӑйсан, следователь пи-рус чӗртсе ячӗ те, Илюк ҫине пӑхса:

— Куртӑн-и хӑль, мӗнӗрех ҫынсем вӗсӗм? — тесе ҫыйtraî.— Нимӗнле нӑмӑс та, ҫыч та, ӗтек мутӑйӑмӗ те ҫук... Хӑйсӗм ӗтек сӑн-ҫӑпӑтне ӑйрӑхӑн ӗчтӗмӗш, ыттисӗнӗ те хӑйсӗм хӗсьӗнӑн тӗпсӗр шӑтӑка туртачӗ. Вӗсӗмшӗн пулсан, ҫынna пӗтерсе хуӑрӑссӑ — шӑл витӗр пӗрпе сурса илнӗ пекех. ԧавӑ хӑрӑушӑ! Ӗнӑнатӑн-ӗ ӑвая, ӑчӑм!

— Ӗнӑнатӑн...— пуҫӗпе сулса пӑшӑлтӑтса илчӗ Илюк.
Теперь кунне āna каллех Ćav пўлёме илсе хӑпаартрӗч те Малани патне вӑрланӑ сехетсем сутма ĉуренӗ хайхи «капӑр каччӑсемпе» тӗл пултарчӗч. Вӗсемпе пӗрле слӗдователь патне Малание хӑйне те iлсе пынӑ-мӗн, анчӑ āna каччӑсемен уйрӑм, аяккарах лартнӑ. Слӗдователь Илюкран малтанхи кунсенчӗ пекех ӳйтсӑ пӗлӗме тӱтӑнчӗ.

— Ċак йӗкӗтсене паллатӑн-и?
— Ытла Ӯттах палламастӑп, анчӑ курнӑ...
— Аҫта курнӑ?
— Малтан вӗсем Малани патӗнче темиҫе хут тӑ пулнӑччӗ, унтӑн вӗсене пристань Ӯнчӗн милицисем тытсӑ кайнине куртӑм.

Каллех йӗркипе каласа памалла пулчӗ Илюкӑн... Вӑл калаће вӑхӑтра сасартах сӗтел Ӯнчӗн телефон янраса кайрӗ. Слӗдователь трубкӑна Ӯвӑрт илсе итле-рӗ те: «Халех!» — терӗ, унтӑн хӑйӗнчӗн сылтӑмаракра лараĸан ахӑљ тум тӑхӑнӑ Ӯнна пущӗнӗ сулчӗ те алӑк патнелле утӗр. Пўлломе юлнисем пӗр хушӑ шӑпӑх ларчӗч, унтӑн тӑрук Малани, Илюка чышkipӗ юнаса, чашкӑрмӑ тытӑнчӗ.

215
— Пурне те сутран пулать, сучка щури? Хавна щалма хатланса пурне те путарас терён-и? Бывых сана! Куна пёлнё пулсан, такхсанах Атала кутан чамтармаллаччё кана! Анчах асту, пире пётерсе ху щалланса юлатан тесе ан шутла, эпир сана пурпёreh тытатпаъ! Вуна щултан та пулин тупатпапар!

Малани питё хайрран, Илюк сине сав тери курай-масар пахса, усал куъсендэ йалт-ялт љуталтарса, хулан туталла щаарёнчен сурчак сирпётсех варчё, анчах Илюк халё унран ним чухлён те љарамарён. Следователь каялла пьрыса кёрсен, Малани љурех љапланчё, сапах та Илюка љав-савах куъсемпех щирё. Хайсендэ пулёмрен илсе тухса кяс умён вара, юриех Илюк патёнчерехрен иртсе, тепер хут юнарё:
— Вилетён эсэ, пурпёreh вилетён!
— Маншэн ан хара, хавна пёл эсэ,—терё ёна хире Илюк, тата љитларах хайолланса.

30

Кун хьищчэн кун иртрё, Илюк тэк ниста та љёнме-рёч. Тёрессипе урал ёна допрос тумалла та пулман ёнётё, мёншён тесен вал пётёмпех каласа панай — хай щинчен те, ёттисем пирки те. Илюк пёртте суйманни, нимён те пытарса љаарманнине следователь те лайаё пёлсе танай.

Кунёсем вёсемсёр вараям пулчёс, иртен пулласа кас-чен љрне иртот, тейён. Куннё пёрреп љур сехетлёхе усёлма каларащё — тулта љанталажё тёлёнмёллён ырал, тупёрен хёвел пёсертеп, љуллё хуме урлай юнашар садри ул-муцсисем тёрринче панлусисем хёрелсе пишпем тйтённи курчат, унтан чёвёл-чёвёл кайджесем юрлащё, анчах камеран таврансан, каллеш кичем те сав тери салху.


Анчах та сучё ўтла хаввартас пулмарё ќав. Артист-Баринов питё хааруша преступник пулна, вал хайён тусёпе — Матрос-Чашкина пёрле тастан та џитён, тем те хатлантай, ѓаванна та ўн пирки питё нумай тёрёлсеме тивнё. Чан малтанхи пьсяк преступление вёл пёр вуна џул каяллаж, кучса ѓурекен театрта ёслене чух тунай. (Пёр хуша театрта ёслене пирки «Артист» тенё ёна ва—
рăсем хушшинче.) Администратор пулнă май, билетсем сутса пухăннă укça пĕтёмпех ун аллин е кёне, сав укçанă унăн тăтăшах банка 쿠çарса тăмалла пулнă, анчах та ку, уса шухаşi тынчăсăк, пĕррехинче уйăх ытла пĕр пус та ыман, пĕтёмпех хай сумёнче тынчă, унтăн вара, вунпилёк пин тенке яхăн пухăнсан, питĕ шутсăр ирсĕр еç туса хунă. Театрпа пĕр яла пырсан, вăл вăхатере ял Совет секретарĕ патне кёне. Лешин, нумалăх та пул-
масть çартан таврăннă йекĕтĕн, мотоцикл пулнă.

— Артистсем спектакле хатĕрленьсе çитиччен санăн «айăрупа» кăштăх уялла тухса уçăлса кĕме юра mêши? — ыйтнă кил хуциончен çав Баринов.

— Çурĕме пĕлетĕн пулсан, тархашăн кайса кил, ара,— килешнĕ лешĕ.

— Алă пĕлетӳ-хă, кун пек япала килте ман хамăн та пур!— ёнентerne Баринов.

Мотоцикльра бензин пĕтнĕпе пĕрех-мĕн, çавăнпа та уçă кăмăллă, ҹынсene яланах шанакан секретарь анă йăпăр-япăрах бăк тулли ярса панă.

— Нумай çуренестĕп, пĕр вунпилёк-çириĕм минутра-
нах таврăнсă килетĕп,— ал сулса хăварнă Баринов, мотоцикль урама тĕксе тухса ун çине утланса ларсан.

Анчах вунпилёк минут мар — пĕр сехет те иртнĕ, иккĕ те, висçë те, тĕттĕм те пулнă, спектакль пуслан-
нă — администратор çав-çавах таврăнман. Ирхиñe те пыман. Артистсем те, мотоцикл хуси те хуспа су ыкнĕ: мĕн пулчĕ-хă капла? Аçта кайса кĕчĕ ку çин?...—Ахăр-
нек, âнçăртран âçта та пулин çапăнса вилсе вăртре-ши? Қашшине пĕр-пĕр кĕпер айне пырса сикре-ши?...

Администратор сасартăк çухаллни çинчен районти милицие пĕлтернĕ, лешеpă пур ял Совечĕсене те шăн-
кăравланă — çулсем çинче âçта те пулин ванса кайнă мотоцикл çук-и? Амăннă е вилнĕ çин вăртмасть-и?

Ҫук, ун пекки ницăта пулман.

Кăнтăрла иртсе администраторсăрах хăйсен бази-
не, куршĕри район центрне таврăннă. Баринов пирки ку районти милицие те кайса пĕлтернĕ, Шупашкăра та шăнкăравланă. Алă пур çĕрте те шырама тытănнă. Анчах та çав вăхăтра Баринов Мускав — Свердловск пуйăспа Ҫепĕрелле вĕçтерсе пынă...
на, унна сехетре чёр километр тараанах кайма май килнё. Тепёр сехет сураанах Хёрлэ Чутая сятнё, анчах таарук вайла чумар чума тьятнинпе чак таарахри пёр ялта чаранса хваттере кёрсе выртма тивнё. Хваттер ху-син ываплён шипах тракторист пулпён-мен, вёл ёнё тах-цаанах мотоцикл тянаасси чинчен ёмётленсее пураннё. Сав тери амсанса пахнё вёл Баринов ларса килнё вёр-шё нё тег хитре машина сине.

— Ил, сутатап! — тенё ана Баринов.— Мана хама мотоцикл йымхтарчё ёнё, эпё «Москвич» тяна-тап...

— Укча ситьеемст сав,— пуцне пярканаса илнё лешё.

— А эпё пяртакках кётме те пултаратап! Халлёхе эс мана суррине тупса пар, юлышки уксы пирки килёшё сырса ял Советёнче чирёплететпёр. Кайран почтёпя ярса паратан. Ярса памасан, паллах, суд урллё таталмалла пулат, пошлинине те хавах түлетён...— кулам пекки туннё Баринов.— Килёшетён-ин сапла? Мана халь шипах укча кирлё...

— Паспорчё пур-ин?

— Пулмасёр, анчах та вёл сымра мар-ха, чиксе тух-ман эп аyna. Эпир сапла тавалпёр: эпё командировкае тавраанах сана машина паспортне ярса паратап, эсё вара юлышки уксынве куцаратан. Сапла калаасса таталлё-пёр-ин?

— Юрать!

Сакён пек туннё та вара вёсем. Иккёшё ларнё та хут сырнё, сав кааах пичет пустарнё, сур уксынве — икё пин сур — пёри пана, тепри илнё, унтэн лайях кайна мааа-риц туннё. Ирхине вара тракторист хайне сав тери йёста ултананё Баринова мотоцикляпах Чёмерлене сить акат-са яннё.

— Чипер суре, асту, сымсуне катаса ан пярах! — тракториста ал сулса кашкярнё та Баринов пуйас хус-калсан, ахалтатасах кулса яннё. Вёл мёншён саван пек кулнине лешё темицё кунтан пит лайях товчарса илнё: ун патне районти милициирен иккён пыннё та, мотоциклда илсе тухса кайнё.

— Ку япалан чён-чён хуси пур. Варланъскер вёл...

Сур султан Баринова Чёперти пёр пёчёк хуласа шы-раса тупса тыннё та Шупашкара илсе килсес суд туннё,
With the wave of joy, and in that moment the artist appeared. Каштах ярдама-ташлама, пяртакках купаа калама пёлниме, вэл малтанах Атаа леш енчи пер канаалли суртрап «культурник» пулнаа та, клубри вёр-чён баянпа стена синчи ман сехете юри варлаттарса янаа (ук-си сурмалла), унтан, складри утиясемпё простынсьене асаатма тарсан ёс тухман та каллех вэл сэллаха лекнё. Халыхиче вэл тёрмерен Матрос спа туслашса тухнаа. Кашт пурьансан татах лекнё вэл, анчах, ун телейне, амнисти пулнаа. Нихсан та сын-сем пек тар тухиччен ёснее курманскер, вэл сакан хысчан та ёс синчен шухашламан, каллех преступлини хысчан преступлини тунна. Халэ вара сав преступленисем йён хысчан туртэнсах тухакан сип пек тасалса, пёрсин хысчан тепри паларса пынаа. Саванна следстви те варяма кайнё, саванна суд та час пулайман...

* * *

Следователь патёнче юлышки хут пулнаа хысчан шай пёр эрнерен, ирхине, Илюка камераран чёнсе каларчёч те, халыхиче сёлти хута мар, аялти коридор вёсёнчи пёлее илсе кайрёч. Алайк усёлсанаа Илюк хайён амашне курчё. Анчах вэл пёчен мар иккен, унна пёрлэ Илюксен класс руководителю пулнаа ватарах учительни-ца Нина Васильевна, сёлле те тишём хёраам, килнё. Ана палласа илс, Илюк сухалсах кайрё. Алайран
кёрсенех пат! чарӑнса тӑчӗ те ни малалла, ни каялла кайма пёлмерӗ, каласса та ним те калаймарӗ.
«Мӗн тума... ма килнӗ-хӑ вӑл? Ах, мӗн тери, тӗусеме çuk намӑс!» — шухӑш çиçесе илчӗ ун пуҫӗнче.
Нина Васильевна — Илюк шкулта пуринчен те ыт-ларах хисепленӗ учительница, унӑн предмечӗпӗ — литературӑпа — Илюк яланах лайӑх вӗрӗннӗ, вӑл хушнисе пур чухне те тӑрӑшса туса пынӑ; Нина Васильевна хӑй те юратнӑ юна, уроксене лайӑх хатӗрлӗннӗшӗн, ну-маи вуланӑшӑн ырласа, ытти ачасене унран пример илме хушнӑ, анчах халӗ аӑкӑ... халӗ вӑл юна çакӑнта, милицире, курать!.. Мӗн тума килмелле пулнӑ-хӑ унӑн кунта? Илюка ӑс пама-и, ятлама-и? Е юна хӑй çав тери хӗрхеннине калама килнӗ? Хӑйл тин ку ним тума та кирлӗ мар ёнӗ, унтан пурӗпӗр усси çук. Мӗн пулса иртнине Илюк хӑй те лайӑх ёнланать... Анчах та, тен, Нина Васильевна хӑй тӗллӗн килме те шутламан, юна Илюк амӑшӗ хӑйпе пӗрле юри илсе килнӗ?
— Здравствуй, Илюша...— аллине ун еннелле тӑсрӗ учительница,— килсем ёнӗ пирӗн паталла! — Вӑл çем-ҫен кӑна кулса илчӗ, анчах çав вӑхӑтрах унӑн пысӑк хура кусӗсем хӑй питӗ хурланнине палӑртӗс.
— Мӗнӗ пурӑнкалатаң-ха, ачам? — ыйтрӗ амӑшӗ хуллен. Унӑн тӑрӑк кӑнӑ кулса илӗ, анчӑ халӗ кӗлксӗн шӑпӑртӗ.
— Пурӑнатӑп... чиперех,— терӗ Илюк тӑрук çӗтӗ ларнӑ саспа.
— Сучӗ... сучӗ хӑҫан пулласӗ паллӑ мар-и-ха? Кала-маҫӗ-и?
— Каламаҫӗ.
— Лар-ха, лар ак çакӑнта, пирӗн хушшӑ,— ачана аллинчен тытса хулласӑ хӑй патнелле туртӗ Нина Васильевна.— Сывлаху мӗнлерех хут, чирлеместӗн-и? Начарланнӑ эсӗ.
— Антрамастӑп-ха... Сывӑх.
— Эп сан вӑлӑ çимеллисем илсе килтӗм, çи-ха, халӗх çи,— урайне лартнӑ кушили салтса уҫма тӑчӗ амӑшӗ. Нина Васильевна та сарӑ сӑран сумкине ярса тытӗ.
— Мӑнӑн та кӑштах пур-ха сан вӑлӑ... Аннӳ ӗнер хӑй кунта килессӗ çинчен пӗрса каларӗ те, сан ятпӑх вӗтӗ кукӑллысем пӗҫертӗм.
— Выҫӑ мар эпӗ, çиес килмӗст мӑнӑн,— пуҫне пӑр- каларӗ Илюк.
Калаҫу тӑруках анмарӗ. Хӗрахӑмсем иккӗшӗ те Илюк синчен куҫ илмерӗс, анчах темшӗн калаҫма сӑмак тупӑнмарӗ. Илюк, хӑйне вӑйпах тӗттарӑ кукӑле ерӗп чӑмлӑсӑ сӗрелле пӑхса ларчӗ...
— Илюша,— терӗ унтӑн Нина Васильевна, аллинӗ ача хуллуҫчишӗ сине хурса,— эӗп ятарласа сӑнпа калаҫма килтӗм... Сан пирӗ эӗп адоватапа канашласа пӑхас тетӗп.

— Мӗн тума? — тӗлёnnen пек пульӗ Илюк.
— Суд тунӑ чух сана хӑтӗлемӗ ара...
— Мана мӗн хӑтӗлемели пур? Мӗн каламаллинӗ эӗп хамӑ каласа паратӑн, ним те тунмастӑп...
— Ћук, ачам, вӑл љителӗксӗр. Ху эҫӗ, пӑлханнимӗнӗпе, љ称呼 лайма та пултарӑтӑн. Тата йӗрки те сӑвӑн пек, тӗт: сан пек сӑмӑк ачасенӗ суд тунӑ чухне вӗсенӗ епле пулсӑн та адоват тухса хӑтӗлемелле. Сӑвӑнна та эӗс хирӗс ан пул, вӑл сан патна йитʦӑ пӗлле килсен пӗтӗмӗх, ним манса хӑвармасӑр, пытармасӑр йӗркипе кalaҫма пар. Ку вӑл сӑншӑн хӑвӑншӑнӑх усӑлла пулӗ. Эҫӗ љaslӑ ача, хӑвах љанланӑ тивӗҫ...

Илюк учительница сине пӑхрӗ те, унӑн кусӗсем шывлӑннӗнӗ курчӗ. Ћакӑ вара ёна калаӑма та љук пӑлхатса ячӗ. Йӗр енӗн, хӑй љакӑнӑ ан ячӑнӗ учительница умӗнче нӑмӑс пулӗё ёна, тепӗр енӗн, вӑл уишӑн тӑрӑшни чӗренӗх пӗрсӑ тиврӗ. Текӗх Илюк ун сине кусӗсемӗ љӗклӗсӗ тӑхӑймарӗ вара.
— Ну, килӗшетӗн-и мӑнпа? Адоватапа чипӗрех калаҫатӑн пуль? — ыйтрӗ Нина Васильевна.— Йурӑт-ӗ?
— Йурӑт... — пӑшӑлтӑтса илӗ Илюк.

Коридорта тӑракӑн дежурӑй вӗсен тӗл пулсӑ калаҫ-
малли вӑхӑчӗ ирӗте кӑйни синчен пӗлтерӗ. Уйрӑлӑ
чух Илюк амӑшӗ љӗклӗсӗх мӑкӑрӑ тӑтӑнӑх, анчӑх
Нина Васильевна кӑмӑлнӗ кытарӗ пулӑс, хӑй пӑлхан-
нӗнӗ тӑхӑртмӑрӗ.

— Сирӗпрӗх пул, Илюша, ытлашши кулянса вӑй-
хална ан пӗтер. Хӑрамалли нимӗх те љук, ирӗте кӑят. Сӑнӑн пӗтӗм пурӑнӑсӑ мӑлӑ-хӑ, хӑлӑхшӑн усӑлла ѕын тӑ пулӑн, ырринӗ те сахал мар куӑнӑ, єлӗмӗн йӑнӑшӑ пулмасть кӑна,— терӗ вӑл, Илюка кӗҫӗн класӗнӗ вӗ-
ренӗ чухнӗхӗ пек љурӑмӗнӗн лӑпка-лӑпка.— Чипӗр
юл, пуҫна ан ус!

Кайран, камеpӑна тӑвӑрӑнӑс, Илюк тӑхӑнчӗнӗх
лӑплӑнаймӑсӑр шуӑхӑшласӑ дӑрчӗ...
Тёлёнсех каймалла вёт-ха! Нина Васильевна, вёсен ялёнче нумай сүл хушши вёрентсе пүрӑннӑ учительница, шкулта кӑна мар, ял хушшинче те пурте хисеплекен сян, уншӑн, Илюкӑн паӑшӑрханса, уншӑн тӑрӑшса сӑрет. Пулаачӗ те сӑвӑн пӗк ылтӑн чӗрелле сянсем! Нина Васильевнашӑн пулсан, Илюк никак тӑ мар, ун пек ачасем шкулта темӗн чухлех, анчах тӑ вӑл, авӑ, уншӑн ятарласа Шупашкара килнӗ, кирӗ сывсемпе тӗл пулса калаҫасшӑн, хурӑлӑха лекнӗ Илюкӑн шӑпине епле те пулсан сӑмӑллатасшӑн... Илюк амӑшне те сӑхӑл мар йӑпатса лӑплантарнӑ ёнтӗ вӑл. Тавах ӑна уншӑн, тем тери пысӑк тав! Ёмӗрӗне те манас сӑк...

Тата икӗ кунтан Илюк патне адвокат пычӗ — хулӑнрах сасӑлла, сараҫах сӑнлӑ хӗраратӑм. Илюкпа вӑл виҫ сехет йытларах калаҫса ларчӗ, анчах следователь пек сӑнӗ-синех йытусем парса мар, питӗ ашӑ кӑмӑлла, тӑван ачинӗ калаҫнӑ пӗк. Илюк каланисене вӑл пӗтӗмпех хулӑн тетрабды сӑнӗ сывсӗ пӗчӗ те вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпӗ шуӑшӑ кайнӑ пӗк пулӗчӗ, ун пӗк чух вӑра хӑле ӗсӗ каласа пани сӑнчен тата темӗр хут тӗплӗрех йытса пӗчӗ.

Вёсен калаҫса пӗтерсен, Илюкӑн сӑв хӗрарах-адвокатран: «Мице суллахӑ хулаачӗ-шӗ ёнтӗ мана?» — тесе йыттассӗ килсе кайрӗ, анчах ун пӗк йытма хӑйлӑх си-тереймерӗ вӑл. Нина Васильевна пекех, адвокат ун сӑнӗ ашшӑн пӑхса лӑплантарса хӑварчӗ:

— Ан пӑлхӑн, тӗн, йытлаши нимех те пулмӗ-хӑ... 31

...Ун чухне хула урамӗсен ӗк енӗпе те салтаксем пӗк йӗркеллӗн тӑрса тухӑ пӗр евӗр хитре ҫӑкасен сулӑсем те пӑч-пӑч сараӑла тытӑннӑчӗ — ку ёнтӗ ылтӑн кӗркунне пулсӑмӑшӗ пулӗчӗ — сӑв тери юратмалла, илемлӗ, чунӑ сӑвӑнтarpакӑн вӑхӑт!

Илюка хула варринчи хӗрлӗ чуртӑн иккӗмӗш хутӗнчи пысӑк пӱлӗме — суд тӑвакан зала илсе кӗнӗ чух унта халӑх лӑках тулӑнчӗ. Милиционер Илюка пӱлӗм варринчи уҫӑ вырӑнпа уттарчӗ, хӑй ун Ыыҫӑн пычӗ. Пӗтӗм халӑх — арҫынсем, хӗрӑрамсем, ваттисем, сӑмрӑкхӑсем, пурте карах ун сӑнӗ ҫӑрывӑнса пӑхрӗч, хӑйсем хушшинче тем пӑшӑлтӑрӗч, анчах Илюк никакама тӑ курмарӗ, милиционер хушшӗпӗ аллисене кӑйлӑлла тытса, ниҫталла паӑрӑнкаламасӑр, чӗрелле пӑхса утса пычӗ.
Пукан речёсцен иртсен, ана сылtáмалла парӑнма хушрӗс, унтӑн вӑл пӗтӗм пӳлёмрен карлӑкpa картланӑ ӑйӑллӗрех вырӑна хӑпарчӗ. Карла, стена ӑнӑмне тынхӑнса, хайхи «капӑр каччӑсем» — Жора, Макс тата Сержик ларацӗн иккен. Малтан вӗсеме хӑйсеме уйрӑм суд тунӑ пулин те, халӗ, вӗсеме пӑйӑн судла айӑлланакан преступниксемпе ӗсянӑн паллӑ пулнӑ май,— ун ӗнчӗн Илюк та следователе каласа панӑчӗ-хӑ,— вӗсеме ӗнсӗнӗн суд тума илле пынӑ-мӗн. 鸮кӑр каччӑсем» пурте Илюк ӗчӗне сивӗ куҫӗсемпе пӑхӑ-пӑхӑ ичӗс, анчӑх нихӑшӗ те нимӗн те чӗнмерӗ.

Илюк вӗсеме аянкарах ларчӗ те тинӗх залри сынсем ӗсинелле пӑхрӗ. Мӗн тума пухӑнӑ кун чулхӗ халӑх? Нивушлӗ курма килнӗ? Анчӑх суд тунӑ ӗрӗте мӗн интерӗсӗ пур-хӑ? Спектакль мар вӑл, кино та мар...

Илюк куҫӗсем пӳлёмри ретсем тӑрӑх шума пуслареҫ. Вӑл хӑйӗн амӑшне шырӑрӑп. Килнӗ-шӗ, килмен-шӗ?.. Суд хыҫӑн хӑйӗнебе тӑста инӗчetine илсе кайиччен тепре курса ӳясӑчӗ хутӗ юнӑ! Сӑк юлӑшкӗ эрӗсенӗчӗ, решетке хыҫӗнче ларӑвӑ вӑхӑтӑра, амӑшӗ уншӑн нихӑшӑнхивчен те хӑклӑрах пулса кайрӗ ҫӑв, Илюк пуринчен Ытӑрах хӑй ӗчӗн мар, амӑшӗ ӗчӗн шухӑшлӑрӑ, юнӑ хӗрхенсе пурӑнчӗ.

Амӑшӗ курӑнмарӗ. Килмӗн-шӗ вӑра вӑл? Тӗн, пӑян суд тӑвасси ӗчӗнчен пӗлтермен юнӑ? Тӗн, сасартӑк чирлесе ӳкнӗ?..


Мӗн калӗ-шӗ вӑл Илюк пирки?..

Ҫӑв прокурор умӗнчӗх, аянта, ӳттисем пӗк пӳлӗме урлӑ мар, пӳлӗме тӑрӑх ларнӑ пукансен рӗчӗ тӑрать. Вӗсем ӗчӗн те ӗчӗнсем шӑкӑршӗх вырӑнаҫса ларнӑ. Ҫавсем хушшинчӗ вӑра Илюк хӑйӗн амӑшне асӑрхӑрӗ. Бӑл та Илюк ӗчӗн куҫ ӗмӗсӗр пӑхать. Халӗ вӗсем куҫӗсем тӗл пулчӗс те, амӑшӗ темиҫӗ хутчӗн пуҫӗпӗ сулса илчӗ, унтӑн ҫӑвӑнтах сӑрӑ тутрип вӗҫӗпӗ куҫӗсӗне шӑлма тытӑн-
— каллех хурланса кайрӗ пулмалла ёнтӗ, каллех куҫсулӗсене чараймасть, мӑнтӑран...

Анчах амашӗ хальхинче те пёччен ӑлмӗн иккен— унпа юнашар Нина Васильевна. Вӑл та Илюк ӗнчӗн куҫ илмерӗ, ёнӑ аллипе никам сисмелле мар сулыч. Ҫӑкӑнта, хӑйнӗ кӗҫ-вӗҫ суд тума тытӑнмалла мӑн пӳлӗмрӗ, амӑшӗпе Нина Васильевна пурри Илюка тӑрӑ-кӑх вӑй кӗртсе янӑ пӗк пулчӗ. Темӗн чулуҫ ют сып, ним палламан, пӗлмен, ёна вӑра-хурах вырӑннӗн сез шутла-кӑн сынсем хушшинче пӗр-пӗччен мар вӑл! Чӑнӑх та ёнтӗ, амӑшӗ те, Нина Васильевна та ёна хӑтӗлесе нимӗн тума та пултарас ҫук, ҫапӑх та уншӑн темӗле шанчӑк пур пек туйӑнать.

Залри халӑх сасартӑк хускатнӑ хурт вӗлли пӗк кӗр-лӗсе кайрӗ, чылайӑшӗ вырӑнсенчен сике-сике тӑчӗс. Илюк алӑк еннелле пӑхрӗ те икӗ милиционер хушшинче (ӗрӗ малта, тепри кайра) Артист утса пынине курчӗ. Ах, хӑйнӗ мӑннӑн тытать-ҫке вӑл, пуҫче ӑлӑ кӑсӑртнӑ, никам ҫинӗ те пӑхмасть, хӑй[Math 150x274 224] кӑштах кӗлнӑ пӗк те тӑвӑт пулмалла! Ахалԓӗн мар унӑн хушмачӗ Бӑринов иккӗн, халӑх хушширӗ ҫакӑнты пур сынсем те йӗрӗнӗс, кураймасӑр пӑхакан вӑра-хурах мар, пӗр-пӗр улупут утса пырать, тӗйӗн!.. Вӑл картлашкӑсем тӑрӑх ҫӑмӑллах ӑлӑрӑчӗ те, ӑкӑлӑк хӗсӗн кӗрсен сыӑхри пӗк кӗрӗн, кӗрсен шутарчӗ, лӑрмӑ-лӑрман пирӑс кӑлӑрса ӑлӑрарӗ кӗрӗн. Унтӑн пӗр милиционер еннелле ҫӑврӑнчӗ те пуҫӗнӗ сӗнӗнӗ ҫинӗче вылӑнӑ пӗк пулсӑ илчӗ:

— Пӑх-ха ёна, епле герой ларать... Пуринчен те аслӑ пӗк! Йытӑ ёнтӗ, ӗнч-ӗнч ӑлӑрӑ, намӑссӑр!

Унтӑн зала пӗр хӑрӑсах вӗсӗ хӗрӑрӑма илӗсе кӗчӗч тӗ хӑйлӑх шавласа кайрӗ. Илюк вӗсӗнӗ тӗрӗх палласа илчӗ — милиционерсем хушшинче Малани, ун патне пӗрмӑй ҫурӗкӗн пуллӑк Ӗӑтӑк тата утрав ҫинӗ япала-сем пӗтӑрса килнӗ ӑлӑ ӑрӑс ӗрӗнӑ Рыбацкӑя слободӑры хватӑт хушӗ.
«Пурне те пухнӑ...» — шухӑшларӗ Илюк.
Карлӑк хыӑще пырса ларсан, Малани Ыӑпӑрт кӑна Артиста ал пачӗ, унтӑн Илюка куӗсемпе ӑнтӑрса илчӗ те, Артистпа пӗрле пирус мӑкӑрлантарма тытӑнчӗ. Илюк каллех амӑшӗпе Нина Васильевна еннелле пӑхрӗ. Вӗсӗм ларакан ретре Илюк паллакан ӗсӗсем татах пур иккен... Илюк амӑшӗнчен икӗ ӗьэн урлӑ вӗсӗм Матроспа кӗкӑшӗ кӗрӗс ӗсатаса тухнӑ хвӑттӗрси сӑр ҫӳслӗ хӗрӑча, кӑйран милициӗн пырсан Илюка палласа илни, ларать-мӗн. Сӗлӗвӑтӗр ун чухне ёна темице хутчӗн те «Рита» тӗрӗ. Унпа юнашар пӗтӗмпе� ӑхӑра туп тӑхӑннӑ, кӑн-кӑвӑк ҫӳслӗ карчӑк ларать. Кӑ сӑв хӗрӑча ӗкӑмаӑшӗ пулмалла. Вӗсӗнӗ кунца, судра, хӑйсӗнӗ мӗнле ӗсатни ӗс인데 кӑлӑма илсе килнӗ ёнтӗ!
Ҫапла铽, прокурор умӗнчи ретре пӗтӗмпе� свиде­тельсӗм. Илюк вуӗсӗх палламаннисӗм те пур вӗсӗм хух­шинче — вӑрӑсем хула хӗрринчи урӑмӗ магазина ӗсатма тӗтӑннӑн иккамран малтан сиссе милициӗ пӗл­терӗ комсоролӗ-ӗрӑтӗмӗлӗч Калаков та, Кувшинкӑ­ри вӑтӑ пулӑс Михӗй мучи те, ӗттӗсӗм те.
Урӑйӑнчӗн ӗчӗйлӑ цӗнӗх ҫӳлӗ цӗнӗх симӗс пустав­па витнӗ сӗтӗл, ун ӗс인데 хулаӑн кӗнекӗсем ӑйрӑтӑцӑ, ан­чӑх сӑтӗлӗ хушшинче халлӗхӗ никамах та курӑнмарӗ­ха, уӑнӑн пӗр пуҫӗнче кӑна кӑтра ҫӳслӗ хитӗре хӗрӑрӑм хутсӗм пӑхкӑласа ларчӗ.
— Ма пуҫлӑмаӑцӑ-ха тата? Пурне те илсе килчӗч пулӑс ёнтӗ...
— Темме-ҫке! — Илюkräн инӗчӗ те мӑр калаӑсӑ ил­чӗч икӗ арҫын. Вӗсӗм цӗнелле ӗсӑрӑнса пӑхсӑн, Илюк хӑй патне темице хут та пырса калаӑсӑ кӑйнӑ хӑрӑрӑм­адывӑката палласа илчӗ. Вӑл ӑкӗсемӗпӗ аллинчи тӗтерӑчӗ цӗнӗ тӑрӑннӑ та тимлӗсӗх вулӑт...
Чӑнӑх тӑ, судпа айӑпланмаллӑсӗнӗ ӳтла пурне те илсе пымӑн-мӗн. Темӗр вунӑ минутран милициӗнӗрсӗм зала ҫӳлӗ, тӗрӗкӗлӗ, лаша пек пӗт-кусӑлӑ, шӑрт пек хӗр­лӗ сухӑллӑ арҫынна илсӗ кӗртӗрӗ.
— Кӑ кам тата? — тӗлӗнчӗ Илюк, ун цӗнӗ пӑхсӑ. Анчӑх ёна ӗчӗйлӑхӑ хӑвӑттер ӗсатӑ палласа илчӗ: кӑ вӑл Илюксӗм хӑвӑт特派 ӗсатӑ кӑйнӑ кӑшӑнӗ япаласенӗ утрав цӗнӗ лӗсӗ пӑрахӑн кимӗ хӑси, Мӑн Иван тӗкӗнни ик­кен. Милициӗсӗм ёна тӑ ӗсӑрӑсӑ илнӗ!
Сӑсӑрӑтӑк шӑнкӑрав сасси янӑраса кӑйрӗ. Пурте цӗке­на цӗнелле пӑхрӗч, шӑвлӑма та чӑрӑнчӗч.

15. Л. Агаков. 225
— Суд идет! Прошу встать! — терё сётел хушшин-чи кàтра майра, вара пурте — залра ларақаннисем те, карлӑк ӑйыченьчисем те пёр сӑмаксӑрах кӗшӗл-л... ура ӑсине тӑчӗ. Ҫав вӑхӑтрах сценӑ ӑйычень алаӑкран виш-чӗн — икӗ вӑйпитти арҫынӑ пёр хӗрӑх ƈулсенчи тулули питлӗ хӗрарӑм тухса сётел патнелле пычӗ. Хӗрарӑмӗ варрине ларчӗ, арҫынӗсем — унӑн ик енне. Вӗсем вӑр-наҫсан вара залри звучем те, айӑплӑнӑнӑннисем те кӑллах ларчӗ. Пёр-икӗ минут шӑпах пулчӗ, сётел хушшинчисем пӗр-пӗрипӗнче тем калаҫса илчӗ, унтан варринче лараӑн хӗрӑрӑм ура ӑсине тӑчӗ.

— Судебное заседание считаю открытым. Слушается уголовное дело по обвинению...

Ҫапла суд пуҫланчӗ.

Ку таранччен Илюк судра нихҫан та пулса курман, суд йёркисене те пӗлмен, ҫавӑнпа та ёна халь пёр енчен интереслӗ пек те туйӑнчӗ. Вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе вӑл хӑй сӑк судра айӑплӑнӑнӑннисенчен пӗри пулнине те мансах кӑйрӗ. Тӗлӗнмеллисем те нумай пулче, анчах суд малалла пыӑнӑ май бӑтлӑрах та бӑтлӑрах курӗнме тиврӗ...

Следователь пӑтӗнче пӗр-пӗрипӗнче тӗл пултарнӑ чул Малани, плӑхая персе, Илюкӑ вуҫех паллӑман пӗк пулчӗ, анчах кӑйран, участокри милиционер Илюкӑ Малани пӑтӗнче курнине каласа парсӑн, тата больницӗрӗ вата сестра та Илюк чирлӗ чул Малани ун патне «амӑ-шӗ» тӗсе ӑйырӗнине ёнентӗрӗ каласан, Маланин тӗкех тунса тӑма май килмӗн. Халӗ вара вӑл Илюкӑ сӑв тери вارалама, пӗтӗм айӑпа ун ӑсин тӗсе, ёна путӑрса лартма тӑрӑшрӗ. Илюк хӑйсем ҫинчен следствире пӗтӗмпе пӗррӑпӗ тӑрӗ, ним пытармасӑр каласа пӑмӑшӑн, вӗсем «сут-ڵашӑн» тавӑрчӗ ёнӗ вӑл... Малани каланӑ тӑрӑх, Илюкӑ вӑрлама иккен, пристав сӑлӗн, пристав сӑлӗн кӗйсийсене ухтарсӑ ӑйырӗ, вӑрланӑ пиншаксем сутнӑ, Малани ёна хӑй патпе чӗнӑх та йтлӑшшӗ пӑсӑлма парас мар, тӗрӗс ҫул си-не тӑратса ҫын тавас шутпа илӗс пынӑ, анчах Илюк вӑрлама пӑрӑхман, пӗррӗнхине темле ӑйӗр ҫын костюм-не сӗсӗ илӗс пынӑ, анчах Малани ҫӑв костюма каялла кайса пама хушнӑ имӗш...

Ҫаксенӗ итлесӗ, Илюкӑн пӗтӗм ҫӳҫ-пуҫӗ тӑрса кӑйрӗ. Мӗн тери суйма, мӗн тери хӑрушла элӗкслӗ калама пултарать иккен намӑсне пӗҫӗпӗх ƈухатӑнӑ ҫын!...
Нумай пăтратрӗç, темӗн те пĕр шухӑшласа кӑларчӗç вӑрӑсем хӑйсене епле те пулсан тӱррен кӑлӑрма тӑрӑш-
са, пулманнине пулнӑ пек турӗç, пулнисене пытарма пикенчӗç е пачах урӑхла, тӱнтерле сӑвӑrsa хучӗç. Анчах темле тӑрӑшсан та усси пулмарӗ! Судьнӑпа заседатель-
сем унтан тата прокурор с葸е-葸инӗ хӗрӗслӗ-пирлӗ бйӑ-
тусем парса, преступниксен ирсӗр ечӗсене тӑрӑ шыв си-
не кӑлارакан фактсем, документсем кӑларса хурса, вӗ-
сен суйисене пӗр вӗсӗм палӑртса, вӗсӗсӗмӗн хӗссе пы-
чӗç. Паллах ёнтӗ, вӗсӗнӗ свидетельсем те нумай пулӑш-
рӗç. Юлашки вӑхӑтра тунӑ преступленисене уҫса панӑ-
чуз вара пуринчен йтлахах Илюк каласа кӑтартнисем усӑллӑ пулчӗç. Илюк пурин сӑнчен те питӗ тӗплӗ кала-
рӗ сӑв, вӑл каланӑ чуз итлекенӗ тӗлӗнӗ кӑна ларчӗç, 
хӗрӑпӑмсӗнчен нумайӑшӗ ћа хӗрхенӗ хурланса та 
илчӗç...

Суд ултӑ куна пычӗ, ултӑ кун хушши пысӑк залра 
ларма-тӑма вырӑн пулмарӗ, шала кӗрӗймӗннисем ко-
ридорта кӗпӗрленӗсем, пӗр-пӗрин урлӑ карӑнса тӑчӗç,—
вӑрӑсене калама ҫук тӑрӑхӑ халӑх вӗсӗн тискер ечӗ-
сем сӑнчен тӗплӗрех пӗлӗсӓн пулнӑ мар-и!

Малтанхи кунсенче Илюк судра сӑнсен мӗн-мӗн кала-
шисене йӗркеллех итлесе, пӗтӗмпех астуса пычӗ, ун-
тан ӗвӑнса ҫирӗ тӗ унӑн пуҫӗнӗ пӗтӗмпех пӑтрашса кӑйрӗ. Залри сӑнсен сӑнӗсем те вӑхӑчӗ-вӑхӑчӗпе темле 
пӗрлӗшӗсӗ, пӗр сӑн сӑнӗ пек курӑнакан пулчӗç, преступ-
никсемпе свидетельсем сӑмӑхӗсем те хутӑшса кӑйрӗс, 
судӑн уйрӑм-уйрӑм сыпӑкӗсем ҫӗс уҫӑмлӑн аса кӗрсе 
кӗрчӗс.

Сӑмӑхран акӑ, судӑн виҫҫӗмӗш кунӗнчӗ кивӗрех 
сӑран пиншӑк тӑхӑнӑ, пуҫӗ пӗтӗмпех ҫӑралса ӗлнӑ, 
пысӑк ӑкӑвӑк усиллӗ ҫынна астурӗ вӑл. Ҫав старик 
Илюксем вӑрлӑнӑ япаласене утрав с葸е илсе пyre 
сытаринӗ курӑн та хӗйӗн мӑнукӗ урлӑ часова милицинӗ 
пӗлӗрнӗ инкен. Ըӑвӑн сӑнчен каласа панӑ хӗрӑн вӑл 
калама та ҫук кӗрсӗ кӑйрӗ те, вӑрӑсене чи хӑйӑр 
сӑмӑх- 
семпе ҫунтарса намӑслантарма тытӑнчӗ...

— Мӗн ҫитмест вӗсӗнӗ? Мӗншӗн вӑрлӑцӗ, халӑх 
пулӑхӗне мӗншӗн ҫаратацӗ? Выҫӑ ларацӑчӗ-и вӗсӗм, еч 
ҫук-и вӗсӗм вӑлла, ӗчӗлӗс тӑранма пултараймацӑчӗ-и? 
Ҫук, пӗртӗ унӑхӑн мар! Вӗсӗм иртӗнӗ кӑйнипӗ, мӑн-
тӑрла, ӗчӗлӗс килменнипӗ, сӗр ҫинчи аҫа хуртла, сӑвӑс-
ла, хӑрам пырла кӑна пурӑнасӑнӑн пулнипе ҫавӑн пек
хотланаҫӗ! Êпир, ваттисем, хальхи çамрӑксӗнӗ чӑн-чӑн тӗелӗ те сӑвӑнӑсӑя пурнӑс тusa патӑмӑр,— çӑв пурнӑшӑн эпир кӗрешнӗ, патшӑ тӗрмисенче ларнӑ, каторгӑна кайнӑ, мӑщӑлӑнӗ те тўснӗ, юн та сахал мар тӑкнӑ, выцӗсине те, сиввине те курнӑ, анчӑх пӑрӑнмӑн, çӗнтернӗ, хӑмӑрӑн телӗе шӑлла кӑшласа илнӗ!.. Шур-рисем мӑн аттенӗ персе пӑрахӑн сиңчен пӗлсен, эпӗ, вунулӑ тӑсӑлӑнӑ ача, аннерен вӑртӑн килтен тухса кай-рӑм — анчӑх вӑрлӑса-ҫаратса çӑрӗме мар, фронта, ха-мӑра пусмӑрлӑса пурӑнакансенӗ хирӗç çапӑҫма! Эпӗ сир-ӗм çулӑ çитиччен мӑнӑ ултӑ хут амантрӗç, эпӗ вутра та çуннӑ, шӑвӑ та путнӑ, анчӑх çӑлӑнса тухнӑ та кал-лех çапӑҫӑва кӗнӗ. Вӑл çапӑҫусенче мӑнӑн çӗршӗр те пиншӗр туссӗм пӗчӗсӗнче хуҫӗ,— ёмӗр-ӗмӗр çӑмӑл пул-
тӑр вӗсен тӑпри,— вӗсем халӗ те мӑнӑн куҫӑм умӗнче...
Анчӑх çасӗксӗн çинӗ пӑхӑр-хӑ эсир, вӗсем мӗн хӑтланаҫ-ӗ? — Старик аллинӗ вӑшт! тӑссӑ, Илюксӗм ларнӑ ен-
нелӗ кӑтӑртӗ.— Куҫӑр, епле айӑрӗсем лӑраҫҫӗ пирӗн умра! Питҫӑмартисенчен пӗрхӗпӗ пуссӑн юн пӗрхӗнӗ тухать вӗт! Мӗн чухлӗ вӑй вӗсенӗ! Кӑшшине уйӑм плутӑ кӑлсен те ним мӑр çӗрӗм çӑрӑтӑрӑцӑ. Ан-
чӑх аҫта хураӑцӑ вӗсен хӑйсен вӑйнӗ? Хӑмӑрӑн совет çыннисенӗ, хӑмӑрӑн тӑвансенӗ, вӗсен ёӗслӗсӗ тупнӑ пур-
лӑхӗ çаратма, пусмӑрлӑса турсӑса илме! Ват кӑрчӑк-
сӗмӗ пӗчӗк хӗрӑчасенӑ ҫӗхӑ пӑрахӑма, хӗрсен алиисе-
не пӑрса сӗхӗсӗм турсӑса илме! Ҫынсенӗ çӗҫӗпе яшлатарчӑм! Шухӑшласан, тӗлӗнӗ хытӗса кӑймала,
юлтӑшӗм!... Аҫта вӗсен намӑс, аҫта чуҫ, совӗҫ? Ҫавӑн пӗк хӑтланса çуремӗ хыҫҫӑн çынсен çинӗ мӗнле куҫӑ пӑх-
ма пултарӑцӑ вӗсен?..
— Ҫук вӗсен нимӗн те — намӑс та, чуҫ та!
— Этем çӑнӗн çухатӑн вӗсен! — кӑшкӑрӑма тытӑн--
чӗс стӑрик çӑмӑхӗн итлеӗсӗ пӑлхӑнса кайнӑ çынсенӗ ун-
tӑн та кӑнтан.
— Нимле каҫару та, нимле хӗрхенӗ те пулма пул-
tӑраймасть вӗсемшӗн! — терӗ стӑрик тата хытӑрах.—
Эпӗ вӗсенӗ çӑв тӗри хытӑ айӑплӑса чи пысӑк наказӑни пӑма йӑйтӑтӑн!
— Тӗрӗс!
— Хӑшне-пӗрне персе пӑрахӑс пулать! — кӑлле-
хӑшкӑрӑма тытӑнчӗс залра лӑракансӗм хуш𢀌нӗнчен.
Судья вӗсенӗ аран лӑплӑнтӑрӑчӗ...
Унтан тата ҫакӑ нихҫан та манмалла мар асра юлчӗ: свидетельсем хушшин-че хайхи «капӑр каччӑсенчен» пӗрин, Жора тенин, амӑшӗ те пулнӑ. Шап-шур цӑцӑЦентр ӗрарах пӑллӗ хӗрӑ-рӑм-профессор, судья унран хӑйӗн ӑвӑлӑ пирки йӗтӑма пӗсласан нумай та калаҫса тӑрӑймарӑ, сулахай аллипе чӗри тӗлӗнчен ярса тытӑрӗ те пукаӑн ҫине лап! ларчӗ, унтан сулӑнса кайса урӑйне ӳ名列前. Аӈана ҫӑвӑнтӑх висӑк-тӑватӑн тытӑс, залран ҫӗк-лӗсӗ тухса кайрӗ.

Илюк амӑшӗ те, малтанах пӗрмай куӑсӑлӳче шӑла-шӑла ларнӑскер, суд умне тухса тӑрсанах макӑр-ма тытӑнса, нимех те йеркеллӗн калаймарӗ.

— Хамах айӑплӑ пултӑм пуль ҫав... Усаллине вӗр-рӗнччӗ те, пӑхӑсах ҫитӗрӗймерӗм. Киле ют ҫынна илӗсӗ пырса йӑнӑш турӑм, пӗтӗмпех ҫавӑн пирки пул-са тухрӗ...

Анчӑх Нина Васильевна, хӑй тӑлӑнӑ ҫине тӑрсӑ свидетеley ҫырӑянӑскер, ҫав тери лайӑх калаҫ. Илюк шкулта мӗн тери сӑпайла ача пулни ҫинчен те, вӑл яланах тӑрӑшӑ вӗрӗнни, ӳпитӑсемшӗн пример пулни ҫинчен, юлтӑшӑсенӗ пулӑшӑни, обществӑлла ѓӗсӗ яланах малта пулни ҫинчен те нумай калаҫа кӑтартӑрӗ вӑтӑ учитӗльника.

— Эпӗ ёнтӗ вӑтӑ педагог, хӑма ачасен психологине пӗлекен ҫын тесе шутлӑтӑн,— терӗ вӑл.— Ивуков — нимӗн чухлӗ те пӑсӑлӑнӗ ача мар, унӑн чунӗ тасӑ-хӑ, унӑнӑ ӑшчкии вӑрӑланӑмӑн, унран малашне пйӗ тӑйӑх, халӑхшӑн усӑйлӑ ҫын пулма пултарать. Эпӗ ҫакна ҫирӗп ёненсе, шӑнсӑ тӑравӑн, судьясыӗнӗ мӑн шухӑш始建ӗн шутӑ илӗме ыйтӑтӑп.

Хӗрӑрӑм-адвокат та ҫавӑн майлах калаҫ. Илюк тушӑ преступленисӗмшӗн вӑл пӗтӗмпех Маланипе Артис-тӑ айӑплӑрӑ, вӗсӗнӗ Ӯтӑрах ответ тытӑрсӑ, Илюка ка-

229
сарма бйтрё. Унӑн ҫыпӑҫулла тӑ ёнентрӳллӗ сӑмӑхне итленӗ хӑйҫӑн Илюк чёринче пӗчӗк кӑна шанчӑк тӑ су- ралчӗ: тен, чӑнах та нимех те тумӗч йӑнӑ, тен, каҫарӗч?.. Ах, вара...
Судьяпа заседательсем хӗсӑлти пўлӗме кӗрӗ при- говор ҫырса тухичченӗх, пӗр виҫӗ сӗхет хушши ҫапла шуӑйшларӗ Илюк. Анчах приговор вуласа парсана вара шанчӑк сӑнчӗ...

32

«Ивуков, Илья Ильича... виҫӗ ҫуллӑха ачасене ёҫпе воспитани паракан колоние ямалла тӑвас...». Сӑк кӗске сӑмӑхсем Илюк хӑлхине чӑн сасси пӗк япрана пырса кӗчӗч. Вӗсем мӗнӗ пӗлтернине тавӑрӑсӑ илсенӗх унӑн пуҫӗ ҫаврӑнса кӑйрӗ, куҫӗсем темле ху- ралса килӗч, чӗри хыттӑн-хыттӑн тапса илчӗ. Ҫапах та ку нумалай пымарӗ, часах иртсе кӑйрӗ.

Виҫӗ ҫул...
Приговорта ку чи кӗске срок пулнӑ, ыттисене суд ытларах паач: Артиста — вунпилӗк ҫул, Маланиӗ — сӑккӑр, Катюкпа Варварие — пилӗкшер. «Капӑр кач- чӑсенӗ» малтан хӑйсене уйрӑм суд тунӑ чухне икшӗр- виҫшер ҫул ҫӗч лартмалла тунӑ-мӗн, анчах халӗ, вӗсем преступленийӗсем тата ытларах палӑрнине, пурне те сроксем хушса паачӗ.
Судья приговорта килӗшминисем аслӑ суда ҫырса пама пултарни ҫинчен пӗлтерчӗ, анчах ун сӑмӑхӗсем Илюк хӑлхине лайӑххӑн кӗрӗ тӑ юлмаймарӗч.

«Виҫӗ ҫул... Хӑй хӑй ним тума тӑ ҫук ёнтӗ, чӑтас, тӳссе ирттерес пулать епле те пулсан!..» Карлӑк патне Илюк адвокачӗпе амӑшӗ, вӗсемпе пӗрле Нина Васильевна тӑ пырса тӑчӗч.
— Эпир пайрана аслӑ суда ҫырса паратпӑр, тен, срокне чакарттарма пулӗ,— тёрӗ адвокат.
— Кирлӗ мар, ан тӑ сырӑр,— пуҫне пӑркаласа ал сулчӗ Илюк.
— Мӗншӗн кирлӗ мар, ыӑлӑм? — бйтрӗ амӑшӗ ун ҫине калама ҫук хурлӑхлӑн пӑхса.
— Укӑсуна пустуй ан тӑккала, хӑвна пурӑнма кир- лӗ пулӗ.
— Эп унӑшӑн пӗр пус тӑ илместӗп,— ёнентрӗчӗ ад- вокат. Сӑвӑнтах Нина Васильевна тӑ хутшӑнчӗ:

230
— Кирлех пулсан, расхучёсене хам тўллетён...
Илюк чёнмерё. Калаҫма та сӑмах пулмарё ёнтӗ унӑн. Залри халӑх майӗнен тухса пӗтме пушларӗ, суд та хӑй вӑрӑйӑнчӗн тӑрса кайрӗ, унчӗн лӑк тулли пулнӑ пыӑк пўлём пушанса юлчӗ. Сӑвӑн хыҫҫӑн конвоирсӗм тин ӗсӗ суд тунисенӗ инкерӗн-инкерӗн тӑратса, умлӑн-хӑйлӑн уттарса урама илсе тухрӗч. Судра пулнӑ халӑх саланман иккен. Суд тунисен ик енӗпе урам пӗк тӑра-кан ӗсӗнӗм хушшине утса тухмалла пулчӗ. Чӑн кайра пыракан Илюк нисталла та паӑрӑнса пӑхмарӗ, лӗр ӗсӗ сӑнӗ кӑнне те курмаркӗ. Унӑн халӑ хурпӗр пулчӗ.

«Виҫӗ ҫул... виҫӗ ҫул...» тени янӑсана тӑчӗ ӗсӗ унӑн пушӗнче.

Хупӑ машина ҫине хыҫалты тимӗр пусма тӑрӑх хӑ-парнӑ чух кӑна вӑл тахӑш саманта каялла ҫаврӑнса пӑхрӗ те, кӗпӗрленекен халӑх хушшинче хӑйӗн амӑш-не курҫӗ. Унӑн сӑрӑрах тутӑрӗ ёнси ӗсинӗ анса кай-нӑ, ҫуҫӗ-пуще сапаланӑнӑ, чӑрӑлла кайнӑ куҫӗсенен шӑ-паҭатса куҫҫулӑ юхать... Самантах алӑк шаллата хупӑнчӗ те, машина, моторӗпе кӗрлӗсе илсе, вӑрӑнтах хускалла кайрӗ...

Приговор законав ӗсӗн, Илюка колоние асатрӗч. Ҫӑвӑнтӑнӑ аӑл хӑйӗн амӑшне те, палланӑ ҫынсене те, хӑй суралла ўҫӗ нӗрӗ бӗршӑва та, Атӑла та, Шупашкара та курман вара.

...Акӑ халӗ, шӑп икӗ ҫултан, приговорти срок ҫитиччен пӗр ҫулталӑк малтан, вӑл килӗ таврӑнать.

Килӗ, тӑван ялне, юратӑ амӑшӗ патне! Мӗн чухлӗ кӗтнӗ вӑл ҫак тӗлелӗ саманта, мӗн чухлӗ шухӑшланӑ, ёмӗтленӗнӗ ун ҫинчен! Тинех ёнтӗ ёмӗтленӗ пурӑнни ҫитрӗ, вӑл — ирӗкӗ, ирӗклӗ ҫын, хӑйӑшӗн хӑй хуҫӑ!.. Тӗпрӗр кунтах вӑл килӗ пулать, унӑнӑ нумӑй хуйхӑ-суӑйхӑ куҫӑн амӑшне ыталаса илет, унтӑн вӑрӑнӑ кӗрлӗ ӗсӗме, пурӑнӑ тума тытӑнать. Мӗн пур ёнтӗ ҫӗр ҫинче ҫӑкӑнтӑн лайӑхраххи, ҫӑкӑнтӑн ӳирри?

Пӗлекен ҫынсен ҫапла калаҫҫӗ: этем пӗр ҫӗретне тӗпӗр ҫӗрӗ кайма тухсан, ҫур ҫула ҫитиччен хӑй тухса килнӗ вӑрӑн ҫинчен шухӑшлать, тӗҫӗ. Сӑкӑ вӑл тӗрӗ-сӗх пулмалла.

Колонирен тухнӑ хыҫҫӑн икӗ талӑкӑ яхӑн, поезд ҫинчен анса Атӑл патне, сарлӑка та хӑватах, тӗкӗр пӗк
сүтӑ, пёрре пӑхса илсенех кӑмӑла ӗ̀ęлкен тӑвӑн Ӑтӑл хӗррине ҹитиччӗнӗ, Илюк колонири пурнӑч ҹинчӗн аса илсе пычӗ. Юри аса илме тӑрӑшнинпе мар, ӑк, унти пурнӑч ыспӑкӗсем, уйӑрӑм-уйӑрӑм самантсем, икӗ ҹул хушшинче пулса иртӗң еӗсем хӑйсем тӗллӗнӗх таҫ-
тан ӑякран, темле ӗлӑра тӗтӗр ӑшӗнчен шуса тухнӑ пек, ӑуӑ умне тухӑ-тухӑ тӑчӗч. Паллах ӗнтӗ, икӗ ҹул хуш-
шинче пулса иртисенчен нумайӑшӑ ӑлӑнлӑхӑх манӑч пулнӑ, анчӑх вӗсечӗн хӑшпӗрӗсӗне нихӑн тӑ, вилич-
чен те мансӑ ӑк ҫав!

Малтанах Илюк питӗ хӑранӑччӗ... Мӗнлӗрех-ӗши вӑл колони тӗни? Тӗрӗмӗ пекӗх-ӗши? Вӑрӑм коридор, ҹулӗ, мачҫа ӗмӗнӑнӗ, тӗксӗрӗх ӗлектричӗстӗ腐蚀 илсӗ кӑнӑт, коридорӑн ик еӗнӗпе — тимӗрлӗнӗ йывӑр алӑксӗм, кашни алӑкӗнӗнӗ шалӑлла уӗҫа пӑхмалли шӑтӑк пур, ӑнӑ «куӗ» — «глӑзок» теҫчӗ. Кӑмӗрӑсӗнӗ — сӑрлӑка нарсем, вӗсем ҹинче ӗлтӑн-சиччӗн пӗрле выртаӑҫҫӗ... Нивушлӗ вӗсӗ ҹул хушши ҫӑвӑн пек чӗрӗте пурӑнмалла пулӑть-ши?

Анчӑх колонири пӗрtte ун пек мар иккӗн. Илюка тӑ, унӑ пӗрле илсе киԓӗнӑ йитти ачасенӗ те, машина ҹин-
чен антӑрса, ҹулӗ хапхӑ хӑшӗнчӗ пысӑкӑх мар ҫуртӑ илсе кӗртӗч, унтӑн пурпе те тӗрех мунчӑна илсе кайса ҹӑҫӗсӗнӗ шӑп-шӑкӑла касса ячӗч, вӗри шӑфӑпа, супӑнӑхӗ, мунчӑлӑпа лайӑх кӑнӑ ӗӑвӑнӑтӑрчӗч те тӑп-тӑса кӗпӗ-
йӗмсӗм пӑчеchsӗ, кайран столовӑйӗнӗ «кӑкӑриччӗ» апат ӑтӗрчӗч. Вӗсӗнӗ пур чӗрӗте тӗ вӑтӑрсенчен иртӗң хӗрлӗ уссил-
лӗ сӗржӑнт ерҭӗс ҹурӗрӗ. Юлашкӑнчӗн вӑл ачасенӗ хӗр-
лӗ пысӑк йывӑс ҫуртӑн ӗккӗмӗш хутне илсе ӑхӑпартӑрӗ те икӗ сӑрлӑка чӗрӗчелӗ ҫутӑ пӗлӗмӗ кӗртӗч. Ӗу пӗ-
лӗмӗре хитре кӑнӑ утййлӗсӗмӗ витӗнӗ тӑвӑтӑ койка тӑнӑ.

— Кӗҫӗрлӗхӗ ҫӑкӑнта ҫывӑратӑр,— ӗрӗ сӗр-
жӑнт.— Бӗран сӗре зонӑхӑ куҫатӑрӑ.

«Зона» сӑмахӑ Илюк ӑнланмӑрӑ, анчӑх ӑйтсӑ пӗл-
ме те ӑхӑюлахӗ ӑтӗрӗймӗрӗ. Ӗайран тӑп пӗлӗчӗ: «зона»
tӗнӗ вӑл колони вырнашӑрӑнӑ тӗп вырӑн, ӗнӑн темӗн пысӑкӑш кӗлкӑрийӗ пулнӑмӗ-
мӗн.

Сӗржӑнт тухсӑ кӑйӗрӗ, анчӑх алӑкӑ уӗл енчӗн пи-
тӗрмесӗрӗх хӑвӑрчӗ пулӑс. Пӗр-икӗ семӑнтран вӑл каялла тавӑрӑнса пычӗ те, алӑк умӗнӗх чӑрӑнӑ тӑрсӑ,
сулахӑй енӗлӗле сулса кӑтӑртӑрӗ:
— Тула-мени каяс пулсан, уборнай коридор вёсёнче. Анчах хайвîр хысчêн шывне антарса яма ан манаър. Тирпейлê пулас пулать... Ну, халê ҫывварма та пултаратар êнте. Ûчтине сүнтарёр!

«Ха, питёрмеецê те иккен!..» — тêлêнерех шухахларê Илюк. Унтан вырân çинчи утияла хêрринчен туртсачирчê те, ун айёнче таса ўр пек шап-шурă простынь куранса кайрê. Пёрре кана та мар тата, иккê тан! Аялта — çемче матрас, çитарê те çавûн пекех çемче, ватка тултарнă курать.

«Малтанлăха пире больницанă хуччес пулмалла... сывлăхсене тêрëслеме», — терê Илюк хай ашёнче, хайо-сäртараххан хывванинă хысчан утиял айне кёрсе выртса. Анчах вёсем пёррте больница таврашёнче мар, малтанхи карантин пûлёмёнчен кана пулнă.

Быттî ачасем те выртрёç. Нихашён те йыхи килмерê пулас. Каласма та çамах тупанмарê. Кашниех хай тёллён, хай çинчен шухахласа выртрё êнте. Чылайран тин, маышлакаласа, ассан сывлакаласа, енчен енне çравр ámbакса выртнă хысчан, Илюкân кёрши — унран чылай çульлê, хытканрах, темле малалла тухса тăракан çамкаллă вунульт çулсенчи ача, пûлласа çамах хушрê.

— Лайăх кётес илеççê вёт, каламалли те çук, э? Курорт!.. Сире мёнлë пек туйанатй?

— Апрамасть,— сас пачê Илюк, ун çамахêсене тысячён энланса.

— Ухмаксем теççê êнте вёсем пире...

— Мёншён?

— Ара, курмäсткар-им, пире çак таса простыньсемпë, тутлă апатла сутân илеспён. Пёлетён эп вёсем цир-лажеçене! Йаапырлăх тутлă шăрш сарни çец вăл. Кайран акä лаша пек êçлементтĕ тьятанаççê — план, норма тултармалла, хêрлê хайма çинелле чаваланмалла! Шкулта вёнрентмê тапманаççê тата — визика, фими, истори те геограхви кирлê вёсеме, пёр пирус туртса ямаллă та вăхăт памаççê! Воспитателесем пёр самантлăха та хăпманаççê, çан хысчан çахансен пекех çүрещê...

— А эсê... Аçтан пёлетён яна? — хуллен ыйтрê Илюк, хай сисмесёreh тёрса ларсă.

— Пулканан эп кун пек крайра, çабанпа пёлетён. Икê колонирен тухса тартăм, кунтан та пурпёрех таратьн! А эсê мён, пирвайхи хут вĕçсе кётён-им кунта?

— Пирвайхи...
— Мёншён?
— Мана варасем ирёксёрлесе хайсемпе пёрле илсе çүререш...  
— Сын вёлернине курнай-й?  
— Сук уи пекки пулман...  
— Ну, апла пулсан эсё симес-ха, пурнац тутине ним чүхлё те пёлместён. Анчах эпе куркаланан, тусам. Пысак ёцсенчене пулна. Васька-Корольне пёрле çүрена. Васька-Король çинчен илтнё-й эсё?
— Сук, илтмен...  
— Ана тёнчери кашни варпа пёлет. çунатлад варпа вёл, нихсан никам тытаймесь. Лексен те туххам тара. Часовйсем ним те таваймац. Пёлтёр эпир ун-на пёр больниця бухгалтерне тирпейлерёмёр. Ялты тухтарсем ваплы шалу илнече вёл — пёр çаматан укса, пурте çёршер тенкёлех. Эпир çуван çинчен пёлсе ёна уйра, ыраш хушшинче сыхласса лартман. Малтан эпё сиксе тухса лашине ёввенёнчен çавбарса тытрям. Унтан Король чупса тухрё те пёррех пусёнчен свинчат-капа тахантарчё. Старик тарантас çинчен пал! анчах тухса укрё. Хайне ыраш хушшине сётёрсе кёртсе пархамár та лашине кёрлетертёмёр канан... çаматанён-чен аллап пин пулна.  
— Аста чикрё çара ун чүхлё укчана? — харапах ыйтрё Илюк.  
— Ха! — терё кёршми.— Лайах варашан вёл укса нумай-им? Пёлетён-й, Королён мён чүхлё тус-юлташ? Тупашлал ёс хысчан вёнене пурне те ёна тавас пулать-ске. Пёр каща вунап пин пёлет!  
— Леш старикё вилнё-ши çара?  
— А кам пёлет ёна. Эпир кайран унан сывлёхё çинчен пёлсе çүрепён! Хут вилтёр, хут çёрёлтёр — хайён ёсё вёл, пире мён? Эпир Хусана çитсе самолет çине ларна та, çёпёрелле ярнтарна... Тепринче тата эпир пёр районти перекет кассине пита ловка тасатса тухрämár... Кантар кунёнчёх! Темиçе минут хушшинче — ватёр икё пин!  
Юнашар кравать çинчи арсын ача çасса кайсах истири хысчан истири каласа пама тытёнчё, ёна пулла ытти ачасем те тарса ларчёç, анчах Илюк палханса кайрё те унэн халхине йёркеллён нимён те пырса кёмерё. Вёл халь кана илтнё историсем пирки мар, вёнене каласа панан ача çинчен шухашлама тытёнчё. Мёнле çав тери-
ех пасылса кайма пултарна-ха ку ачат. Тен, валь суать те пулё, тен, валь хай чанааха та хутшанна «ёсем» щинчен мар, щитисем уменче «чапланас» тесе, такамсеньен илтисенез каласа парать, анча мёнле тулли къылла калать вё, савантан тёлёнмельлел! Кышни ҫаратва, сынцене тапаша вёсен укш-тенкисене, хакла япалисене вайпа, вёлериессипе хватьатса туртса илтисенез валь калама ҫук паттёр ёс туня пек шутлать!

...Сак ача, Мишка Лобан—Ман Ըмка тенещер— Илюка малтанхи кааха килёшмере те, ана валь кайран та яланах сизвён пахса пурянчё. Ун чине ащэ къыллапа пахма та, унпа килёштерме те май килмен сав. Печёлех, ашщёне амашё темшён уйрална хыщчан ана вата кукамашё патне лещё те, валь ун патёнче ытлапши «ирёклё» ёснё, сав тери чарусар ашкэнна пирки ана шкултан каларса яна, унтэн валь пасылнашемён пасылса пынё, варашемпе щылланнё, колоние лексен пёрре тарнё, иккё тарнё, халь ака калалех лехнё. Кайран воспитательсьем те хаашкэлса щитрёс унпа — колонири йёркесене пёрмай пасатчё, никама та паханасшан мар, йтлешён мар. Ирэпа та калаарчё вёсем сак Ман Ըмкапа, штрафной изолятора та пёрре кана мар лартрёс, усси питеч пулмари. Юлашкинчен вара аёна щирёпхх ре-жимлэ колоние ƙусаччёс. Анчах тухса кайиччен валь Илюка хирёс тусме ѕук ќуренмельле ёс туса ƙабарчё...

...Ирхине вёсем патне калалех ёнеркэ хэрлэ уссилё сержант пычё те столоввиные илсе кайса килчё, унтэн вёсем тухтар патёнче пулчёс, юлашкинчен канцеларии-не пырса кёччёс. Ыкана та вара питё тёлёнмельле, пачах та кётмен япала пулчё.

Пулёме вёсеме коридор тан пёреён-пёреён чённе кёртрёс. Чан малтан Илюка каэхине х, рагла «ёсемпе» мухранса йёрённтере Мишка Лобана ёчёччё. Варах-чен пулчё валь шалта, пер сехете яхаанах иртрё пулмалла. Тем пирки пулёёме вахаачё-вахаачёне хытё шавларчё, унтэн япахан пулчё, кашт тарсан татах хёрсе кайса калаачи илтёнчё... Юлашкинчен алак вар! усёлё те, Ман Ըмка футбол мечёкё евёр ёткэнса тухрё. Хай мунчаара умлэн-хыщлан темисе хут цапанна пекех хён-хёрлэ пулса кайнё, йёп-йёпе тара ўкнё. Валь никам чине пахмасарак, турек тулала тухса кайма пикенчё, анча алак патёнче таракан сержант унан сулне картлан-ё те, валь ирёйсёхех пукан чине ларчё.
— Хӗнеттерӗн эп вӗсеме! Ҫапса пӑхчӑр-хӑ! — кӑш-кӑрчӗ Мӑн Ҫамка. — Ун пек саккун ҫук халӗ, патшӑ вӑхӑчӗ мар! Пӗрре алӑ сӗрсенек хӑйсене пурне те Ко-лымана яраҭӑн!...
— Мён тата? Ма пит пӑлханатӑн?
— Агитаци тӑваҫҫӗ! Пуҫа минретӗчӗ, вӗрен, ёчле вӗсем валли! Тупнӑ ухмӑх!
Вӑл урайне лач! сурчӗ.
— Вӗренни хӑвнах кирлӗ пулать вӗт-хӑ, айван ача,— терӗ алӑк патӗнчи сержант.— Вӗсем санран ҫын тӑвасшӑн, эҫӗ пур, ҫӑвна ӑнланмаҫӑр, пурсма тытӑннӑ ҫысна ҫурӗ пӗк ҫухӑратӑн...

Вӑл мӗншӗн ҫав териӗх урса кайнине Илюк ӑнланса ҫитеймерӗ, кӗчӗх алӑк уҫӑлчӗ те, ӑна хӑйне хушаматпа чӗнчӗс:
— Ивуков, кӗр!
Шалты пулӗмре, кӑвак пуставпа витнӗ сӗтел хуш-шинче, симӗс китель тӑхӑнӑ типшӗмрӗх, кӑшт курпун-тарах сӑмсаљӑ, хурарах сӑнлӑ мӑйор ларӑт (погонӗ ҫинче икӗ йӗр, варринче пысӑк ӑлӑтар — Илюк нимрен мӑлтан ҫӑвна асӑрхӑрӗ), сӗтелӗн пӗр пуҫӗнче — ахаль тум тӑхӑнӑ самӑртарах, кукушаланма пушланӑ ӑрҫын, тепӗр пуҫӗнче — сӑп-сарап ҫуҫлӗ, питӗ илемлӗ, сенкер куҫлӑ майра. Анчах кусем ҫине Илюк йӑлӑрт ҫӗт пӑхса илӗ, мӗншӗн тӗсен мӑйор тӗрӗх сӑмӑх пуслӑрӑ тӗ, пӗрмӑх вӑл ййтнисене хирӗҫ каласӑ пымалла пулчӗ.
— Ивуков, Илья Ильич? 1941 ҫулта ҫуралнӑ? — ййтӗ мӑйор хӑй умӗнче выртакан «Дело» ҫине пӑхӑ-пӑхӑ.— Ҫапла-и?
— Ҫапла.
— Чӑваш? Сана Шупашкарта суд тунӑ? — Шупашкарта...
— Пёрремёш хут? Унччен суд умне тӑман?
— Ĉук, унччен пёрре те пулман...
— Аван...— Майор «Дело» папкине аяккалла илсе жучӑ. — Миӗ класс пӗтернӗ-ха эсӗ?
— Ҫӑҫал ɕиччӗмӗш пӗтермеллеччӗ. Ќӑҫ еч пулса тухрӗ те, вӗренӗ май килмерӗ.
— Анчӑ тӑ хӑвӑн вӗренӗс кӑмӑлу пур-и? Лайӑх кӑҫа специальность илес килет-и?
— Вӗренӗттӗм те, тӗрмере вӗт эп халӗ, ӑҫта вӗренӗс? — Хӑй сисмесёрех, Йлюк тутине чӑлӑштарса ку-
лӑм пӗкки туса илчӗ.— Хӑҫан тӑ пулин киле таврӑнсан мӗн пулӗ ёнтӗ...
— Тӗрӗс мар калаҫатӑн, Йвуكوك! — Майор хура ку-
ĉӗсемпе уӑн ɕинӗ турӑн, чӑрлаттарса пӑхӑма тытӑнчӗ.— Пирӗн кунта тӗрме мар, пирӗн кунта колони. Эпир пур-
нӑҫра сӑн пӗк ёйӑхӑш тунӑ љӑмӑрӑксӗнӗ мӑлӑшне љӗркӗл-
лӗ, турӗ пурнӑҫпа пурӑнӑкаҫ граждансӗм, чӑн-чӑн со-
вет ѫяннисем пулма вӗренетпӗр.Шкул тӑ пур пирӗн,
тӗрлӗ єƈӗсем вӗренӗлли маsteryйҫӗм авӑн. Пирӗн
патран вӑтӑм шкул пӗрӗргӗс аттестат илӗм те кунпа пӗр-
лӗх тата лайӑх квалификациллӗ рабочи пулса тухма та
пулат— слӗсӑрӑ, токӑрӑ е столяр. Паллах, хӑвӑн кӑ-
мӑлу пулсан, ху тӑрашӑсӑн... Анланатӑн-и?
— Анланатӑн,— терӗ Йлюк, ҫӗрелле пӑхса. Тем-
шӗн, майор калаҫисенӗ уӑнӑ ёненесӗх килмерӗ.
— Вӗренетпӗр, эппин?
— Мӑйӑ пулсан... тем пӗкчӗ...
Майор сӗтел пуҫӗнче лӑракӑн сӑр ҫӳҫлӗ майра ен-
нӗле сӑвӑрӑнчӗ.
— Ирина Никитична, ɕиччӗмӗш класс пӗтермен-
скеӗр, пирӗн патра саккӑрмӗшне лӑрма пултарӗ-ӑш вӑл?
Мӗнле шутлӑтар эсир?
— Мӑнӑн вӗренӗлли пӗр уйӑх ҫӗҫ юлӑнӑчӗ,— те-
рӗ Илюк.
Майра уӑн ɕинӗ пӑхрӗ те, пукӑнӗпе пӗрӗлӗх мӑлӑлла
шуса лӑрса, вӑрӑммӑн сывласа ячӗ.
— Чимӗр-ӑхӑ, Илья Кузьмич...— терӗ вӑл майорӑ,
хӑй палӑрмӑлах пӑљхансӑ. — Мӑнӑн ку ачӑпа хӑмӑн
калаҫса пӑхӑс пулать. Эпир пӗр-пӗрне кӑштӑх палланӑ
пӗк туйӑнӑтӑн...
— Палланӑ пӗк? Мӗнле майпа-ӑш?
— Пирӗн колониӗ вӑл пирӑйхи хут килӗнӗ-ске?
— Тӗлӗнчӗ майор.
— Ĉук, колониӗпе Ѧыӑнӑмӑ-ӑхӑ пирӗн паллашу,
урӑхларах пулнӑччӗ вӑл. Кӑҫал ҫуркунне, эпӗ хамӑн отпуск вӑхӑтӗнче аннесен патне Шупашкара кайсан...

Майра ҫакӑн пек калаҫма тытӑнни Илюка тӗлӗнчӗсех пӑрахрӗ. Аӑстӑн, хӑш енчен паллӑма пултарӑр вӑл ӑна?.. Е юри калац ку хӗрарӑм, е ҫав тери йӑнӑшать, такампа пӑтраштарать... Сӑв вӑхӑтрах хӑй ун ҫине пит тинкерсе, шӑтараола пӑхрӗ те, ку хӗрарӑма хӑй те тӑцта курнӑ пек туйӑнса кайрӗ. Анчах аӑста курнине иипла те аса илпе пултараймарӗ.

— Ытле-хӑ, Ивуков,— терӗ хитре майра, ун куҫӗнчен пӑхса,— эсӗ кӑҫал ҫуркунне, май уйӑхӗн вӗҫӗнче, Шупашкар пристанӗнче пулнӑ вӗт?

— Пулнӑ,— пуҫӗпе сулса илчӗ Илюк.

— Астӑватаӑн-и, пӗр ирхине унта пӑрахут пырса тӑрсан, сӑң пекех ӑчарӑк арӑсӗн ача пӗр хӗрарӑмӑн ӑчаматанне ёйтса тарма тӑчӗ, анчӑх эсӗ ҫавна асӑрхӑран тӑ, ун ӑчӑхӑн йышкӑнтӑн... Эс хӑваласа сӑтмӗ пӗсӑлса лӗш ачи ӑчаматана пӑрахса тарчӗ, эсӗ вӑрӑ аӑна ӗхӗлӗсӗ куҫинге каялла тӑвӑрса пырса патӑн, унтах шӑттерне ҫитиченӗх ӑсатса пӗрнӑ... Ытле-хи?

— Ытле.

— BarController ӑна пулнӑ тетӗн эсӗ?

Ҫак юлашкӗ сӑмӑхсӗнӗ вӑл каламасан тӑ пултарӑн. Илюк халӗ ҫӑвсӗнӗ аса илчӗ кӑнӑ мар, ҫӑвӑн чух Атӑл хӗрринче пулса иртнӗ пӗтӗм єҫ ун ӑкӑ msec тӗкӗр ҫингчи пӗк усӑн куӑрмӑлӑ тушса тӑчӗ. Чӑматанне вӑрланӑкӑнни утӑ купис ӑхӗнчӗн епӗрӗй хӑйӑхӑран тухни те, унтах анатаља тӑпса тӗкни те, шыв хӑрринче кӗпе чӑмӗн хӗрӑрӑмсӗм ӑчӑхӑрпа тӑтӑнсӑн лӗшӗ чӑматанӑ вӑрӑнтӑрӑ вутӑ куписӗн хӑсӗне ӑчӑмӗн те... Хӑйӑран, шӑттере сӑтӗсен, ҫак хӗрӑрӑм ӑна тутлӑ куӑлӑпе чӗй ӗҫтерӗ яни те... Ун чухне Илюк ырӑ єҫ тунӑччӗ, ҫак хӗрӑрӑм тӑ ӑна мухтаса тав турӗ, анчӑх халӗ аӑкӑ...

Илюк туту хӗрринче ҫыртса ларtte.

— Еппин, Ирина Йикитична, ун чухне ку ача си-
рӗн япаласенӗ вӑрӑран сӑлса хӑварчӗ?— ӳйѣрӗ вӗсен калаҫунӗ тинкерӗрӗх ԓӗтӗсе ларӑн майор.

— Ытле, ытле!.. Вӑл пулман пулсан, пӗр нимӗн-
сӗр тӑрса ӳлӑтӑм... 

— Анчӑх хӑйӑран вӑл хӑй ҫынсенӗ ҫаратма тытӑн-
ӑнӑ, магазина кӗрӗ кайнӑ... Мӗнле ун пӗк пулса тухрӗ-
хӑ сӑнӑн, Ивуков? Темле пӗртте ҫыхӑнмӑсть ку, Йӑнла-
мӑлла мар.
Илюк нимён те калаймарэ, малтанхи пекех çêрелле пхăсă ларчĕ, унăн çамки çине тар тапсă тухрĕ. Палланă хĕрарăм умёнче āна çав тери намӑс пулчĕ çав! Сăкнă майор та тавсăрса илчĕ пуллас, ачана йăллашшîн пăлхатас мар тесе урăх нимён те йытмареп, вĕренесси пирки çеç калаçрĕ.

— Ну, кам пуллас килет-ха санăн: токарь-и, слесарь-и, столяр-и? Хăаше йăлларах кăмăла кать? Тимёрпе ёçлесси-и, йывăçпа-и?
— Тимёрпе,— пăшăлтатса илчĕ Илюк.

Ана варă слесарь ёçне вĕрентмelle турĕç.

Тепер виçе кунтан, «зонăра» пурăнма тытăнсан, каçалапа, Илюк шкул канцелăрине чёнсe кайрĕç. Кунта āна хайхи сар çуслĕ хĕрарăм, Ирина Никитична кĕтсe ларнă. Вăл колонири вăтам шкуллăн вĕренү пайĕн заведующий иккен. Кăрахпă Илюк тата тепер япала пĕлçе: Ирина Никитична упăшки — колони начальникĕ, воспитаниккесем āна пурте «хуса» теççе.

Пӳлĕме пырса кёрсених, Ирина Никитична Илюкă илсе пынă сержантă кайма хушрĕ, унтăн Илюкă диван çине лартрĕ те хай ун сумне пырсы ларчĕ.

— Ну, ачам, каласа пар-ха mana тĕпĕ-иĕрĕпе, ним пытармасăр, тăван аннӳне каланă пек... Мёнле майpa çавăн пек тухсă пултарчĕ сан пурнăсу?

Вĕсем икĕ сехете яхăн ларчĕç. Илюкă çак вăхăта чăнăх та пурнăçри çи çывăх çынпа, тăван амашĕпе пĕрле ирттерне пекех туйăнчĕ. Тĕлĕнмelle йăрран калаçрĕç вĕсем, Илюк пĕтём чунне усса пачĕ, çав вăхăтрах унăн чĕри темле кăмăла çеклентерекен, пурăнăс, вĕренес, ёçлес килтерекен аšă çывăлăшпа тулчĕ. Çав çывлăш вара колонирен тухсă киличчен те сирĕлмерĕ, āна ашăтаxă тăчĕ.

— Çын пуллас пулать, Илюша, äслă, йĕркеллĕ, анлапуллă, çав вăхăтрах çирĕп кăмăллă, нимёнле йывăрлăхсенчен те хăраман, çĕршывшăн, халăхшăн усăллă çын пуллас пулать! Аçуна аса ил эсçе: кăмшăн, мĕншĕн пуçне хунă вăл çапăсух хирёнче паттăрăн çапăсă? Сан пурнăçна хутĕлене вăл, сана телейлĕ тăвасшăн вут ашне кёнĕ! Халă йĕнтĕ санăн телей — хăвăн аллунта, пĕтĕмпех хăвăнтăн килет, ху пĕтĕмпех анланса илсе малашне тĕррĕс çулпа пынинчен!

Ирина Никитична сăмакхăсем Илюк чëрине питĕ çирĕп кĕрсе вырнаçрĕç. Вĕсene Илюк нихçан та манмарĕ.
...Уйӑх хыҫҫӑн уйӑх иртӗ, унтан ҫулталӑк та ҫитрӗ, иккӗмӗш пуҫланчӗ, Илюк колонири чи йӗркеллӗ воспитанниксенчен пӗри пулчӗ. Ырхине шкулта вӗрӗнӗт, ӑка-хине мастерскойёнче ёҫлет, пушӑ вӑхӑт пулсан клуба ҫӱрет, билиотекӑран илнӗ кӗнекесенӗ вулаъ.

Ирина Никитична унӑн яланхи шӗфӗ пекех пулчӗ, Ёна сӑнӑсах пурӑнчӗ, кашнӑ тӗл пулмассеренех йӗтсӑ пӗлчӗ:

— Ну, Илюща, пурнаҫ кустӑрми мӗнлерех ҫаврӑ- нать? Чиぺрех-и? Сывлӑху еплӗ?
— Тавтапуҫ, Ирина Никитична, пур енчен те ла- Ыӑх-ха,— терӗ Ёна хирӗч Илюк тулли кӑмӑлла.

Паллах ёнтӗ, колонири пурнаҫ пур чух та пӗр пек тикӗс пымарӗ, тепӗр чух «ЧП» — «чрезвычайнӑй про- ишествисем» те пулчӗҫ, вара колони пӗр-икӗ кун хуш- ши лӑпланаймарӗ, хускатса Ёна пыл хурт вӗлли пӗк сӗрлӗрӗ.


«Карт тума вӑрланӑ ёнтӗ, урӑх ним тума та кирлӗ пулас çук вӑл,— шухӑшлӑрӗ Илюк. Малтанах, питӗ хытӑ тарӑхса, вӑл кун çинчен воспитателе каласа па- расӑнӑн пулчӗ, анчӑх шарларарӗ. «Хамак йӗрлӗсе ту- патӑй... Тытатӑпӑх ку ирсӗре!— терӗ вӑл.— Никам та мӑр, çав Мӑн Ћамка хӑтланӑн пулӗ-ха...»

Пӗр ик-висӗ кун хушӗни ним тӗлли-палли те пулма- рӗ. Унтан Ёна дежурнӑй пулма черет ҫитрӗ те, вӑл об- щӗжитире пӗчченӗх юлчӗ. Пурте мастерскойне тухса
кайнӑ хыҫҫӑн урайне кипке таткисенчен тунӑ йӗпе ми-лӗкпе шӑлма тýtӑнсан, вӑл стена çумӗнчи пӗр койка айӗнче, урай хӑми вӗҫӗнчен темле хут татки курӑнса тӑнине асӑрхӑрӗ. Туртса кӑларчӗ те — карт иккен! Шӑ- пах унӑн черчени тетрадӗнчен тунӑскер!.. Урай хӑми вӗҫӗ кӑштах ӗсӗнен иккен те, колодӑна çавӑн айне пытарса хунӑ.

Илюк кртсемен пӗрерӗн-пӗрерӗн тенӗ пҽк кӑларса илсӗ, кӗсийне чикрӗ те койка çинӗ пӑхрӗ.
— Чим-ха, кам çывӑрать-ха кунта пирӗн?..

Койки Хаким Мустафаров ятлӑ тутар ачин иккен. Пӗррехинче колонирӗ «Путевка в жизнь» кино кӑтарт-
нӑ хыҫҫӑн ӑна пурте «Мустафа» тесе чӗнме пуҫларӗҫ. Нивушлӗ çав пӗчӗк шӗпӗн çакӑн пӗк хӑтланма пулта-
тарать? Илюк шухӑша кайнӑ пӗк пулчӗ те — аса илчӗ: Мустафа юлӑшкӑ вӑхӑтра обӗчжитирӗ пурӑнмасть, вӑл тем пирки икӗ ерне санчастьре выртать ёнтӗ, çавӑн-
па та ун пирки шутлӑни усӑсӑр. Юнашар койки камӑн тата? Мишка Лобанӑн! Эппин — вӑл, тем тесен те, вӑ- лах тунӑ! Хӑйӗн тетрачӗ çухалсанах ун çинӗ шутлӑна-
чӗ çав Илюк..

Кун чиперех иртӗ, Илюк никама та нимӗн те шар-
ламарӗ, анчӑх каҫхине, çывӑрма выртас умӗн воспитател-
ӗ теле тӗрӗслӗме пырса пурnze те строя тӑратсан, дежурст-
вӑран тухӑнӑ май, вӑл çапла рапорт пачӗ:
— Иртӗ талӑк хушшинче нимӗнле происшестви те пулман. Анчӑх пӑян кӑнтӑрла, урай шӑлӑнӑ чух, эпӗ ак ӑса илчӗ…

Ҫав самантрах вӑл шӑлавар кӗсйисенчен вылямалли карт колоди кӑларчӗ те ёна пӗтӗм строй умӗнче воспи-
тателе тыттарчӗ.
Стройри ачасем пурте юпасем пек хытса тӑчӗҫ. Хӑ-
шӗсем хӑш та хӑш сывласа илчӗҫ… Колонирӗ никам ҫырман «саккунсем» тӑрӑх шутлӑсан, Илюк кӑлӗ ӑлам-
ма ҫук пысӑк престиуплӗни турӗ — вӑл чи вӑртӑн япа-
лӑна «хуӑсасӗ» тупса пачӗ! Ҫакӑ вӑл пурnze те хирӗч пыни, пурnze те сутни пулӑтӑ, куншӑн ёна чи пысӑк на-
казани памӑ тивӗҫ!...

Воспитателӗ тухса кайсеманӑк, Илюк çинӗ пиллӗкӗн-
улутӑн пӗр хӑрӑс сиксе юкӑрӗс:
— Сутӑнчӑк, йӗксӗк! Йытӑ пыйти!
— Начальниксен ура тупанне ҫуламӑ тӮтӑнтӑн пу-
лӑтӑ? Актив пулма тӑрӑшатах?

16. Л. Агаков.
Юлташсене сутса срок чакаррттарас тетён-и? Ас-ту, ёмёрлёхех кунта выртса юлмалла ан пултӑр!
Шавлакансем патне Мишка Мӑн Ҫамка ерипен ут-са пырса тычё. Вӑл ыттисене пёррех ик еннелле сирчӗ те койка сӑнча ларакан Ӯлюка сасартӑк мӗнпур вӑйпа супса ячӗ. Кӑу ӑс тери кӗтмӗн ӗртӗн пулнине тата пи-тӗ хытӑ ырӑтса кайинпе, Ӯлюк питҫӑмартине ярса тыт-рӗ, анчӑх ӑс вӑхӑтра Мишка юна тепӗр енчен чанлат-тарчӗ.
— Анчӑк! Калта! Вӗрентем эп сана!...
Вӑл пит-куҫне хӑрушла пӑркаласа, шӑлӗсене йӗрсе, татах сӑнча алине ӗккелӗр, анчӑх ӗлкӗреймерӗ, Ӯлюк вӑшит кӑна сиксӗ тӑрса пӗшкӗнчӗ те, Мӑн Ҫамканӑ кӗрӑмӑнчӗн пӗсӗпе тӗртӗ, сӑв хуӑшӑрах ик алине ун пӗс-ҫисенчӗн ярса тытса ҫӑллӗле ӗккелӗрӗ те, хӑйӗн пӗсӗ ур-ла ӳвӑтса ячӗ. Ансӑртран пырса тапӑнӑканака сӑвӑн пек тумаллинӗ Ӥлӑкӗнӗ хӑйӗсен шӑкӗлӗнчи военрук вӗрент-нӗчӗ. Тинех кирлӗ пулчӗ вӑл вӗрентни!
Мишка вара Ӯлюк койки урлӑ вӗсӗ кайса хӑйӗн мӑн ҫамкипе уранпе тӑрӑнчӗ. Йынӑшса ячӗ, сиксӗ тӑма хӑтланчӗ, анчӑх Ӯлюк, ун сӑн хӑпарса выртса, алисеме-не каялла пӑрса лӑртӗ те тӑма памарӗ.
— Яр, йытӑ! — хӑрӑлтатса илчӗ Мӑн Ҫамка.
— Тек ҫапӑҫмастӑн-и? Кала, ҫулӑхмастӑн-и? — ыйтӮрӗ Ӯлюк.
— Тивместӗп...
— Эс тивнинчен хӑрамастӑн-ха эпӗ, анчӑх санпа, усӑлла, ҫӑхлӑнӑс килмӗст мӑнӑн!
Мишка ҫамкинчен юн тухнӑ иккен, сӑвӑн курсан, тем йытлашши ан пултӑр тӗсе, Ӯлюк юна тек тытса выртмарӗ. Анчӑх лешӗ, ҫамкипе шӑйлӑса илӗ хыӑссӑн ал тупӑнӑ сӑнче юн асӑрхӑсан, хӑрӑйне алӑк хӑшӑнин хӗс-терсе лӑртӑнӑ ҫӑкӑна сӑссӗпе ӗашкӑрса ячӗ:
— А-ӑ!.. Эс мӑна вӗлeraseшӗн пултӑн-и?..
Ҫав самантрах, ҫӑйкӗнӗк ӗккеле, Ӯлюк сӑн ытӑкӑн-чӗ. Ӯлюк каллех пӑрӑнӑ ӗлкӗрчӗ, аяккала сиксӗ ил-чӗ. Мӑн Ҫамка койка пӗсӗнчӗ тӑрӑкан хыӑсӑр пukana ҫӑвӑрса тытӑрӗ.
— Вӗлере-ен!..
— Ивуков, тухса тӑр! — хӑрӑса кӑшкӑрса ячӗ тӑ-хӑшӗ.
Анчӑх Ӯлюк тарма шутламарӗ те. Халӗ, Мишкаран кӑя мар тӑрӑхса кайнӑскӗр, вӑл шӑмшӑкӗнчи мӗнпур
шӑнӑрӗсене хытарса ӑна хирӗч сикрӗ те, ىккӗ кус хупса иличченех хӑйӗн тӑшманне темле майпа çёре персе антарчӗ, лешин аллинчи пуcan кӗтеселле вӑркӑнчӗ. Хальхиначи Мишка сурӑмӗ ҹине ўкрӗ, Илюк ун аллинсене урай ҹумне пӑталанӑ пек тытса лартрӗ.

— Ну, тата кирлӗ-и? Ирсӗр! Тата ҹыхланатӑй-и?— шӑлӗсене шатӑртаттарса ћйтрӗ Илюк. Вӑл çак тӑсланкӑ тӑ хӑйӑр Мӑн Ҫамкана урайне ҹавӑрса ҹапма пултарнинчен халӗ пурте тӗлӗнчӗс.

— Тӑхта... тӑхта эп сана! Ҝун пеккине мар кӑтартӑп-хӑ!— Ҝуҫӗсене тискеррӗн тӑхӑтра ҹапма пӗхрӗ ун ҹине Мӑн Ҫамка.— Ҝуҫҫулӗ вырӑнне юнпа макӑрӑн-хӑ!..

— Ну, аплӑ пулсан, эп сана ирчченех урайӗнчен тӑратмӑстӑп, выртах шӑлна ћйрсӗ! — терӗ Илюк.

Ҫав вӑхӑтра вӗсем кӗрешнине пӑхса тӑрӑкӑн ытти воспитанниксем ҹасартӑк, такам чулпа пенинчен хӑрӑнӑ ҹсрӑсем вӗcce тӑрӑ пек, тӗрлӗ ҹӗрелле тапса сикрӗч.

— Кӗ мӗнле камит тата?! — илтӗнчӗ алӑк патӗнче воспитатель сасси. Тахӑшӗ ун патне чупса ҝайса систӗрме ёлкӗрнӗ пулмалла ӗнтӗ.

Мӑн Ҫамка ҹине утланса ларнӑ Илюк хӑйӑнӗ ҹилпе вӗрсӗ хӑпартӑнӑ пекӗх ҹиксе тӑчӗ, часрах ҝӗпӗ-йӗмӗн тирпӗйлемӗ тӗтӑнчӗ, ун хӑрӑнӑ лӗшӗ те йӑралӑнса, пӗтӗм шӑмшӑкӗ урӑтӑнӑ пек хӑсӑланӑса ура ҹине тӑчӗ.
— Эсир мён, ухмаха ернӗ-и? — вӗсем патнелле пычё воспитатель.
— Вӑл мӑнӑ çапса пӑрахма тытӑнчӗ,— тӗрӗ Мӑн Самка, Илюк еннелле ал сулса.— Пӑхӑр-ха, акӑ, çам-кана çапса шӑтарчӗ...
— Мӗнпе çапрӗ вара ун пекех?
— Ав табуреткӑпа...
— Тӗрӗс-и, Ивуков?
— Суят! Вӑл хӑй хӗнӗмӗ тӑпратӗ мана...
— Мӗншӗн?
— Пӗлместӗн. Эп сире карт тупса пӑнашӑн пул-малла.
— Эп мар, эс малтан çапрӑн! — кӑшкӑрчӗ Мӑн Самка.
— Мӗнле намӑс мар сана, эп ёмӗрне те санпа çых-ланма шутламан!— сассине хӑпартрӗ Илюк та.
— Чарӑнӑр! — урипе тапса илчӗ воспитатель.— Эсир иксӗр те утлашши вӗриленсе кайнӑ курӑнать-ха, сирӗн температурӑна кӑштах чакармалла пулать. Хӑлех тумланӑр та — атӑр мӑн хӑйӗнца! Тӑрех ислата-ра! Штрафнойне! Унта сывлӑш самаях уҫӑ, сирӗншӗн усӑллӑ пулӗ.

Ҫапла вара Илюк пӗрререн пӗрре ислата пулса курчӗ, анча хӗл айӑпӗпе мар. Тепӗр кунне вӗсем иккӗн у пӑрӑн ҫапӑп, анча тӗсем у сакӑн урӑхӑнца кайма юрӑтатца ёнитӗ, асӑрхат-тарчӗ, анча Мӑн Самкӑн штрафной ислата пилӗк талӑк пулӗ.

...Вӑхӑт шурӗ, каллех хӗл ларчӗ, Илюксен çиччӗмӗш отделенинчи çапӑсӑ тахӑнах мӑнтӑш пулчӗ, ун ҫинчен никам те аса илмарӗ ёнтӗ. Анча хӑшпӗрисем ёна мӑн-ман иккӗн у вӗсем ун ҫинчен астуса, «активри» Илюка май килсӗсӗнӗх питӗ хӑтӑ тавӑрӑма ёмӗтленнӗ.

Илюк слесарь ёсӗне çӑннипех юрӑтса пӑрахрӗ. Пӗрре тытӑнӑйӑсker, ёна тӗплӗрех пӗлекен пулас теse, вӑл ялӑ-нах хӑйсene вӗрӗнчӗн ватӑ мӑстӗр Куприян Иванч çывӑхнерех пулма тӑрӑшӗ, пӗр-пӗр япалӑ тунӑ чуч мӗн те пулин ёнмасан тӑрех ун патне пыра-пыра бӗйтса пӗлчӗ, кашни япаланӑх, епле пулсан та, лайӑхӗх, хит-рereх тӑвасшӑн пулчӗ. Çакӑншӑн мӑстӗр ёна юрӑтатчӗ, ыттисем хӑйсene тума пӑнисе пӑссӑ пӑрахсан е ёс хӑ-
— Эсир Ивуковран пример илёр! Пӑхӑр-ха, епле хитре ёглӗт вӑл, унӑн нихӑн та тёр нимӗн те пӑсӑлмӑсть. Курӑр акӑ, колонирен вӑл сахалтан та вишӗмӗш разрядри слӗсӑрӑ пулса тухса ӑняти! Ёмӗрлӗх специальность пулать унӑн! А эсир мӗн? Ирӗке тухсан каллех нимле ёс пӗлмен ҫынсем пулӑс тетӗр-и?..

Илюка хӑйне те час-часах калацӑв вӑл:
— Тӑрӑш, ывӑлӑм, лайӑхрах тӑрӑш! Аӗҫ вӑрӑра вилнӗ тетӗн, санӑн никам сине те шанмалли ҫук, эппин, ҫавӑнна та ёсе тӗплӗнрех вӗренӗс пулать. Асту эӗ, лаийӑх ёҫлӗни укса парать ёс мӑр, вӑл етемӗн чунне тӑса-
тать, кӑмӑлне ѓӗклет, ҫынсем умӗнче те хисӗплӗ тӑвӑть.

Хӑй тӑлӑххӑн ӳснипе мӗн пӗчӗкренех ёсре пӗцӗхнӗ, тӗрлӗ хуҫасем патӗнче тӑрӑ вырӑйӗнӗче пулса хӑшкӑйл-
нӑ, темӗн тӗрлӗ нуша курнӑ, икӗ вӑрҫӑ витӗр тухӑйӑскӗр, Куприян Иванч колоние лекнӗ ачасем е пурне те чунта-
нах ёсе вӗренӗс ҫын тума тӑрӑшать. Чи чӑрсӑррисем те итлеҫҫӗ вара āна, ачасемшӗн вӑл тӑван аслӑшшӗ пӗ-
кӗх туйӑнӑть, вӗсем āна чӗнессе те ятпа мӑр, «асатте» тесе чӗнӗcję. Пуринпе те кӑмӑллӑ калаҫать вӑл, тумал-
ли ёс ѕинчӗн пӗтӗмӗпех āнлантарса ѕiteratedӗн нихӑн та уйрӑлса каймасть, кирлех пулсассӑн хӑйрланса хӑ-
тӑрса та илет, анчӑх вӑл ӑтланӑшӑн никам та кӑрен-
мест.

Ҫак Куприян Иванчӑн пӗр питӗ хӑкӑл япалӑ — ху-
лӑн та вӑрӑм вӑчӑраллӑ кӗмӗл сехет пур. Ăna Куприян Иванчӑ граждан вӑрӑс вӑхӑтӗнӗ ПолӃӑ фронӗнӗче патӑрӑрӑн ѓӗпӑшӑнӑшӑн полк коман дирӗ парнеленӗ ик-
кен. Сехетне вӑл ӑкӑри умӗнче, жилетка кӗсйинче чик-
се ѕӳрет, вӑчӑри вара яланах курӑнӑть. Куприян Иванч āна хӑй вӗренӗкен ачасеме ӑсӑсах уҫса кӑтарта-
тать, сехет хуӑпин шӑл енӗн: «Лихому разведчику Красной Армии К. И. Лаптеву» тесе ҫырӑн. Ăачасем бйптинпе, хӑйне ѓӑв сехете мӗншӗн пани ѕинчӗн ѓирӗм-вӑтӑр хут та каласа кӑтарта-
нӑ пуль. Унӑн калавне Илюк та пӗрре кӑна мар илтӗн. Бйтӗ пур ачасем пӗкӗх, вӑрӑс ѕинчӗн каласа панисене итлемӗ вӑл та питӗ юрӑтать...

Анчӑх пӗррӗхинче сасартӑк питӗ тӗлӗнмӗлле хуӑр-
сарапӑрчӗ: — Куприян Иванчӑ ҫaratӑнӑ!
— Вата мастарӑн сехетне вӑрланӑ!

Чип-циперех уyar санталӑкра аслатисӗр-мӗнсӗр ара щапнӑ пекех пулчӗ ку хӳпapr. Пӑрӗнчӗн теприне, пулӗм-рен пулӑмӗ, ҫуртран ҫурта ѓиъӗм пек сӑрӑлчӗ вӑл. Нумайӑшӗн ёненес те килмӗрӗ: кам кун пекех кӑрентермӗ пултарнӑ-ха старике?... Куприян Иванч хӑй каланӑ тӑрӑх, кӑнтӑрлаччен ун сехечӗ хӑй љымӗнчӗх пулнӑ, апат љимӗ те вӑл сехет ѕине пӑхса тухса кайнӑ, анчӑ кайран...

Ҫук, хӑй нисӗ та ѕухатма пултарайман ёна, зонӑран тухман, анчӑ ёҫрен џилнӗ чух, проходной будкӑра, унти пысӑк сехете курсан хӑйӗнне тӗрӗслӗсӗ пӑхма щут тытнӑ та, жилет кӗсий пуш-пушах пулнине асӑрхӑнӑ... Пурне те лайӑх астунӑ старики, анчӑ кӑнтӑрлахи апатран таврансан, питӗ ашӑ пулнипе, пӗр хушӑ жилетне хывса ѓӑксӑ ѓӗслӗнине пӑчӑн манса кайнӑ.

Бата маҫтӑрӑн чаплӑ сехечӗ џухални пысӑк «ЧП» пулнӑ, вӑл хӳпapr ҫур сехетренех колони начальникӗ патне џитнӗ, лешӗ тӳрех: «Зонӑри пӗтӗм ѓӗре кӗрӗшӗме чавса тухмалла пулсан та, старики сехетне тупат-парав!» — тӗсе каланӑ пулать.

Чӑнах та питӗ џытӑ ѓырапӑрӗ вара, пӗтӗм колоние ура ѓине тӑрӑтӗрӗ ћав кӗмӗл сехетшӗн. Тӗпчемен ћын та, ѓырапӑн выран та хӑвармараӗ. Юлашкин챈 сехет-те тупрӗч-тупрӗчӗх, анчӑ вӑл питӗ тискерле пулсӑ тухрӗ...

Сехет ѓухалнӑ кун, шӑпӑх иккӗмӗш сменӑра, маестеркӗйӗнче Илюксен отделениӗ ѓӗслӗнӗчӗ, ћавӑнпа та воспитателсемӗ командирсем чӑн малтан вӗсенчен ћытса тӗпчӗрӗ. Анчӑ ответсем пурин те пӗр майлӑ пулӗчӗ: нимӗн те курман, асӑрхӑман, пӗлместӗп... Мишка Мӑн Ҫамкаран ћытма тӗтӑнсан, вӑл кӑшкӑрмӑх тӑпатрӗ:

— Мӗн ћуиттӑнӗ тума кирлӗ мана сехет? Äнӑ эпӗ колонири кама та пулӑн сутас пур-и? Äн та љулӑхӑр пирӗн ћумма, старики ámbа хӑех æcta та пулӑн тӑксӑ хӑварнӑ ёнтӗ! Кам пӗлет, тен, вӑл уборнӑй кайсан кӑларсӑ єкӗрнӗ!

Тӗпченинчен ним усси те пулмарӗ. Ачасем ћыӑра-кӑн пулӗмсӗнӗ ухтарсан та нимӗн те тупӑнмарӗ. Тепӗр ирхинӗ Куприян Иванч ёӗсе те тухмарӗ — старики хӑйӗн ћӑв тери юрӑнӑ хӑлӑ япалӑ џухалнӑшӑн хуйхӑрсӑ чирӗсӗх Ѣкинӑ пулмалла ёнтӗ.

246
Пёр кун иртрӗ, иккӗ...
— Щирӑр, тупӑр! — хистерӗҫ воспитательсем.
— Щутласа паӑхӑр-ха, кама кӑрентернӗ эсир?! Ватӑ салтакӑн боевой наградине вӑрлӑрӑр вӗт, уншӑн сире пурсӑра та ёмӗрлӗхӗх нӑмӑс пулать! Епле пулсан та тупса старике тавӑрса памалла вӑл япалана!
Сехет щав-щавах тупӑнмарӗ. Куприян Иванч чирлесе выртӗ.
— Вунӑчӗ сул ѓрӗрӗм щак колонире, темиҫе ѓрӑ ачана та слесарӗ вӗрентсе кӑлартӑм, мана пурте яланӑ тав тунӑ уншӑн. Ку тарана ситсе, манӑнне никам пёр пирус вӑрламанчӗ, анчӑх юлашкинчен авӑ мӗн туса хучӗч...— ўпкелешрӗ тет вӑл, начальник ун патне больницӑнӑ пулсан. Кун ѓинчен ачасене воспитатель калаҫа пачӗ.
Щак пур кунсенче те Илюк калама та ѓук салху, кӗрӑхи пӗлӗт тӗслӗ пулса ѓурӗрӗ. Куприян Иванчӑн ѓак-нашӑклӑн инкӗк пулни ћӑн пӗтӗ шутсӑр кӑрентерчӗ. Шкулта уроксенче ларнӑ чух та, мастерскойра ѓӗсенӗ вӑхӑтра та, кӑхсине ѓывӑрма выртсан та ватӑ мастер унӑн пуҫӗнчен тухма пӗлмерӗ...
«Кам-ши, мӗнле йытӑ хӑтланчӗ-ӑш куна? Хӑшин ирсӗр алли ѓӗкленчӗ-ӑш ѓавӑн пӗк хисеплӗ япалана вӑрлама? Эх, пӗлесӗч тӑ... ҭытса ǯунтарасчӗ пӗрре, ѓӗмӗр асӑнса пӗрӑнмалла пултӑр!»
Сехет ѓухалнӑ ѓуҫҫӑн вицӗмӗш кунӗнче, ушкӑнӗпех ڭинона ҝайса килӗ хӑйсӑн, кӑхси тӗрӗслӑ вӑхӑтра те Илюксем пурӑнакан пѫлӗме вицӗ воспитатель пурса кӗчӗч те, ачасене строя тӑратса, вӗсем умӗнчӗх тепӗр хут ухтарма тытӑнчӗ — тумбољӑсӗнӗ уҫса пӑхрӗч, ћитӑрсенӗ, матрассӗнӗ уӑпӗн-питтӗн ѓавӑрса Ӯлӑшлӑрӗрӗ, ураи хӑмисенӗ унтӑн та юнта-тыта пӑхрӗч — хӑйпӑнса тӑмаҫҫӗ-ӗ? Хушӑк-ҫурӑксӗм ѓук-ӗ?
Вӑл кун дежурнӑй пулӑнӑ Мишка Мӑн Ҫамка ѓак воспитательсем таврӑнӑн таврӗрӗнч浪费 явӑнса ѓурӗрӗ, хӑй те вӗсӗнӗ пулӑшӑнӑн пулчӗ. Џав хушӑрах, хӑй пӗрмай кӑмӑлсӑр пулӑнӑ пӗк мӑкӑртатрӗ:
— Кӑлӑхӑх шыratӑр! Нимӗн те ѓук пирӗн патра...
Пулма та пултараймасть. Вӑрлана япалана кам ухмахӗ хӑй килӗнче ҭытса уҫратӑр? Ун пӗк тӑмсӑй вӑрӑсем тӗнчере ѓук.
Воспитательсем пӗр койка патӗнчен тепӗр койка патне куҫса пуҫӗчӗ. Санчастьрен таврӑнӑнӑ ѓуҫҫӑн вӑй
илсех сиитеймен Мустафа кинона та кайман, койка синчех выртать-мён та, йан на тӑратса, ун вырӑнне те тӗрӗс-лерӗш. Унтӑн Мишӑка Лобан койки патне пычӗч.

— Лайӑхра шырӑр, тавӑрса силлӗр, тен, сирӗн телӗе, сасартӑк ылтӑн купи сиксе тухӗ! — тутине чалӑш-
тарса йӗрӗнчӗклен кулса илчӗ Мишӑка.

— Шӑлла йӗрсе ан тӑр, сансӑрах пӗлецӗчӗ мӗн ту-маллинӗ! — хыттӑн каласа хучӗ йан вӑспитательсенчӗн пӗри.

Юлашкӑнчӗн, вӗсем Илюк койки патне сиৎреҫ. Хӑйӗн вырӑнӗ ҫиңчен утиялла простыньсенӗ сўсе илнине, ситарӑпӗ матрасне хӑйӑшлӑнине Илюк пӗтӗ лӑпкӑн пӑхса тӑчӗ, йӑн ку нимӗн чухлӗ тӑ пӑшӑрхӑнтӑрмарӑ. Пурин вырӑнӗсӗнӗ те тӗрӗслӗщӗ пулсан, уӑнӑнне те тӗрӗслӗмӗллеӗ ёнтӑ. Анчас уӑнран ним усси те сӑк вӗт-ха! Илюк Куприян Иванчӑн сехетӗн тытман, тытас тӑ сӑк. Кӑм вӑрлӑнине пӗлӗс пулсан, йӑн вӑл хӑй тем туса тӑк-
нӑ пулӗчӗчӗ.

Пӗлмен ҫӑв Илюк нимӗн тӗл!.. Вӑспитательсенчӗн пӗри унӑн матрасне икӗ аллипе пӗр хӑрӑс пуса-пуса, сӑтар патӗнчӗн пушласа вӗсӗллех хӑйӑшлӑсӑ сиৎте тӑ сасартӑк пат! чӑранса, ыттисем ҫи-
не пӑхрӗ.

— Кӑмӑн ҫӗҫӗ пур?

— Мӗн те пулин сисӗнет-им?..— Пӗри ҫӑвӑнтах кӑ-
рантӑш шӗвӗртмелли пӗчӗкӗсӗ хӑсмалли ҫӗҫӗ кӑлӑрса пачӗ. Ку вӑра Илюк матрасӑн вӗсӗн ҫӗвӗ тӑрӑх чӑрт,
ӑрт тутӑрчӗ те пӗр аллинӗ шӑлалла чиксе ячӗ.

Сстройрӑ ачасем куҫӗсенӗ пӗр мӑчлааттармаҫӑр пӑхса тӑчӗч. Нивушлӗ вӑра сехет тупӑнчӗ?! Ахальтен касмаӑ-
ҫӗ пуль ҫӑв... Ку тӑранчӗн никам матрасне те сӑтске пӑхмарӗч вӗт-ха, ӗлӑпин, темскеӑ пурах унта!

Кӗҫех вӑспитатель матрас ӑшӗнчӗн киппе таткипе чӗркӗнӗ пӗчӗк чӑмӑркка туртса кӑлӑрчӗ тӑ йӑн вырӑн ҫиңӗн хурса салтма тытӑнчӗ. Ачасем хӑйӗм стройрӑ тӑ-
ни ҫингӗн манса кайсӑх, кӗрр! утӑрӗс ун патӗнлӗле, тепӗр вӑспитателӗн вӗсӗнӗ аллинӗмӗпӗ тӗрӗтӗ-тӗрӗх кӑйлала чӑ-
карса тӑрӑтма тиврӗ.

— Сирӗн ёҫ ҫук кунта!..

Киппе таткипе салтсан, малтан кӑвӑк хуӑт куранчӗ, хуӑт ӑшӗнчӗн пӗтӗм колони палланӑ ҫӑп-ӑутӑ, хуӑлӑн тӑ вӑрӑм вӑчӑраллӑ сехет тухӑрӗ — вӑта мӑстӗр Куприян Иванч сехӗчӗ.
— Ну, пулчё те пирён ӗц, хамӑр мӗн шыра-нине тупрӑмӑр,— терӗ сехетӗ туртса кӑларнӑ воспитатель, хӑй ҫывӑ-хӗнчех тӑрақан Мӑн Ҫамка ҫине пӑхса.— А эсӗ: «Пирён патра нимӗн те ҫук, пулма та пултараймасть», — тесе ёнентерме тӑраштӑн пире...

— Винават, — салтак пек йӑрст! тӑсӑлса тӑчӗ Мишкӑ.— Пирён хушӑ-ра халӗ те ҫавнашкал намӑса ҫухатнӑ вӑрӑсем пул-нине пӗлмен эпӗ!

— Камӑн койки пулчӗ-ха ёнӗт ку? — ачасем ҫине пӑхса ӳйтӗрӗ воспитатель.

— Манӑн! — терӗ те ҫав самантрах Илюк, строй-ран икӗ утӑм малалла тухса тӑчӗ.— ӌйки манӑн, ан-чах эпӗ ку сехетӗ вӑрламан, вӑл мӑн мӑтрас ӑшне епле майпа лекнинӗ те пӗлмесӗп. Хутӗ те сӑкӑнтах персе пӑрахӑр манӑ!— Вӑл ҫав тери хытӑ пӑлхӑнчӗ, анчах хӑй пӗртте хӑрахӑ пек туйӑнмарӗ.


— Эп нимӗн те тумаан,— терӗ Илюк шӑлӗсене ҫыртӑ.

вапрласа карт туна, картне хам тупса пурин умёнечх воспитателе патам.

— А-ав епле иккен! Эс яланах таса, быттисем маана айлаплә! Ну, ничево,— чышкүнә юнаса илчә Мән Чәм-ка,— тепәр виçе сул ёцлесе тупран хәвна валли, пите лайых!

— Чаран, Лобан, ку вәл санан ёц мар! — хыттән пүлчә ёнач ано воспитатель,— Кама айламалләнән сансырах пёләч! — Унтан вәл пурне те команда паче: — Отбой! Халех пурте сыярма выртәр! Виç минуттар пәр саса та ан илтәнне пултәр. Аставӓр, килсе төрөсөлөтеп...

Паллах, чәв каçхине Илюк çерепех сыяраймарә. Питә хытә палханчә, ниçта кайса көрөймерә вәл. Бытла та тарахмалла, түсеме сул күренмөлле вәт-ха!.. Пётем чунтан йөркелле пулма, воспитательсена иллесе, чипер вәренсе, ёцлесе пурәнма тәрәшни çәртеш сакан пек ирсёр япала сиксе түркә? Кăштак та пуллән, пәр чөнләмә пе пуллин айлаплә пулсан татахчә хуьт, атту вәт нихәш енчен те, нимән чүхлә не айлаплә мар-шек вәл! Тытнәçә çәнгә халь çетерме. Каллех допрос, каллех следстви... Чүнне күтсө çитнипе Илюк утиялла пүсь çинченех хулләнчә те, çав тери хуранса, макарма тапратрә.

«Мёншён эпэ сакан пек телесер-ха? — шухашларә хай.— Мёншён пётем хурләх ман çине тиенет? Малашне те кун пекех пулсан, эп нихәш та çын пулса çитес сул, ёмәрне те илтисем пек телейлә пурнаçпа пуръаңса куртапмә...»

Çав вахәтра тахаше тула тухса кече. Сыярахра çын утнине туйса, Илюк тутине çыртса макарма чаранчә, анчах леше ил тёләнчен малалла иртсе каймарә, çөрне вәççен пусса Илюк койки патне пычче те, йәләр-яләр ун утиял хәррине çеклесе, юнашар кёрсе выртрә.

— Эпсэ-ха ку, Мустафә...
— Мён кирле сана? — тёләнче Илюк.
— Хуллен! Пус çинчен лайарабых витән,— пішәләтәр тутар ачы.— Эп сана пёр çамах калама килләм...— Мёнле çамах тата?
— Эс нимән те ан хәра, Ильяс, Сана нимән те тумаççә...— Аçтан пётетән?
— Эп пётәмпех каласа паратәп...
— Мён илласа паратән, кама? — анламарә Илюк.
— Сехете паян сан матрас йышне Лобан чиксе ху-
чӗ, — хӑвӑрт-хӑвӑрт пӑшӑлтатрӗ Мустафа.— Мана вӑл ним пӗлми ҫывӑрать тесе шутларӗ цулмалла, малтӑн мӑн тӗлле темиҫе хут та каллӑ-маллӗ иртсе ӑyreпе, анчӑх эпӗ пӗтӗмпеӗх курса вырҭӑм. Вӑл сӑн матрас вӗ섰е ҫӑтӑр-ҫӑтӑр ҫурнине те, кӗсйинчен темсӗр кӑлӑрса шӑлӑлла чиксе хунине те, ҫӗлесе лартнине те... Унтӑн вӑл сӗтӗл ӑхушине ларса темсӗр ҫырчӗ те пӗр вӑхӑт та тутка тухса ӑyreпе. Ҫав ӑхушӑра эп сӑн койка патне чупса килсе ӑхышлӑсӑ пӑхрӑм та пӗтӗмпеӗх ёнлантӑм. Унтӑн каллӗх ӑхам вырӑн ӑхӗн вырҭса ҫывӑрнӑ пӗх турӑм... Лобӑн ёна нимӗн те пӗлмест. Манӑн ыран санчаҫӗ кай-малла, ҫавӑн чух хамӑрӑн вӗспӑрӑте тӗл пулатӑп та пӗтӗмпеӗх кӑлӑсӑ паратӑп... Анчӑх эп кӑлӑнине никама тӑ ан шӑрла эсӗ. Мӑн Џамка пӗлсе, мӑна тем туса хума пултарать, ӑхӑрӑп эпӗ унран, ытла та усӑл вӑл. Ёнлантӑн-и?
— Ёнлантӑм. Тавтапуҫ сана, Мустафа...
— Ну, хӑлӑ, эппин, чипӗр лӑпланса ҫывӑр. Атту ӗс макӑраттӑнчӗ вӗт-хӑ, эп ҫӑвӑна сиссе килӗм сӑн патӑн.

Тутӑр ачи епле кушӑкла шӑппӑн ынӑ, ҫавӑн пекӗх ним сассӑр тӑрса кайрӗ. Ӗу тӑранчӗн Џилӗк ун ӗсне питӗх те ҫӑвӑранса пӑхмӗнчӗ, хутшӑнсах та кӑймӑнчӗ унпа. Пӗвӗпе пӗчӗккӗ, имӑшкӑрекӗн ӗрӗрки ӑхӑрӑ тӑрсем ёна ӑхӑрӑхӑн кӗрӗретчӗчӗ, пӗррехинче Мӑн Џамка ёна вӑйлӑх ӑхӑй вырӑнне урӑй ӑхурӑчӗ, тепрӑнчӗ унӑн килтӗн ярса пӑнӑ пӗсӗлкӗнчӗ пур тутлӑрах си-мӗҫене те кӑлӑрса ӗлӗс, ахӑра-ахӑрах пурӑн те вӑлӗцӗ пӑчӗ, Мустафа ёна хирӗс пӗр сӑмӑх та кӑлӑма пултарӑймӑрӑ... Анчӑх ачи питӗ лӑйӑхскӗр иккӗн. Мӑлӑшӗ унӑп тӑсӑлӑ пулӑтӑ ёнтӗ Џилӗк, ёна кӗрӗретӗмӗ те пӑмаст! Мустафа пӗрса кйӑйнӑ хыҫҫӑн Џилӗк кӑмӑлӗ туӥӗх улӑшӑнчӗ, пӑлхӑнни иртӗ, ӑшчики вӑркӑма чӑрӑнчӗ, анчӑх вӑл пурӑнӗрӗх ҫывӑрсӑ кӑймахӑрӗ. Ёна Мӑн Џам- кӑн ирсӗрлӗхӗ, вӑл ҫӑв тӗри намӑссӑр пулни кӑлӑма та ҫук тарӑхтарӑчӗ.

«Аҫта пулма пӗлеҫҫӗ ҫавӑн пӗк путсӗрсем? — шу-хӑшлӑрӗ вӑл.— Ӗӑшкӑрать вӗт-хӑ тата, мӑнӑх вӑрала-са путӑрса лартӑсӑн. Анчӑх мӗн тунӑ-хӑ эп ёна? Нивушӗлӗ ҫӑв ирсӗр kart колодине тупсӑ вӗспӗрӑте пӑнӑшӑнӑх ҫӑк тӑранчӗн ӑхурӑмасӑр пурӑнать вӑл мӑнӑ?..»
— Суя! Ивукова эпэ хамӑн ачана пӗлнӗ пекех питӗ лайӑх пӗлсе çптрӗм ĕнтӗ — çӑпаилӑ, āслӑ ача, ēҫе вӗрӗнӗ ӗчӗн пулӑсси çинчӗн çӗч шухӑшласа пурӑнать. Ман япалана вӑл ĕмӗрне те тӑкӗнӗс çӑк! Вӑл вӑрланине ĕненместӗп, çӑк!..

— Что те çакӑнтӑх выртса вилем, анчӑх манра ним айӑп та çӑк, çире чунтӑн хисеплӗсӗ, атте ячӗпӗ тупа тусӑ калатӑн,— терӗ Илюк ун кущӗнӗн тӳрӗн пӑхӑр.

Шкулти вӗренӳ пайӗн заведующий Ирина Никитична Илюка уроксем хӑсӑн хӑйӗн пӳлӗмне чӗнсе кӗртсен, çӑв тӗри хурлӑхлӑ сасӑпа ӑйтӗрӗ:

— Чӑнах-и вара ку, Илюша? Нивушӗ эсех çавӑн пӗк ирсӗр ёщ тума пултарћӑн-шӗ? Каласӑ пар мана ним пытармасӑр...

— Эп ĕненетӗп сана,— пуҫӗпе сулса илчӗ Ирина Никитична.

Мустафа хӑйсен воспитательне никам çук çӗрте тӗл пулса Мӑн ъӑлма дежурнӑй пулӑнӑ кун мӗн хӑтланни çинчӗн каласӑ парса вӑра Илюкран кун пиркӗ йятса тӑмарӗс. Пӗтӗм айӑп Мишка çине тиенчӗ. Малтан вӑл шат та пат тунма хӑтланчӗ, çухӑрчӗ, мӑкӑранӑ çурур, хӑйне «ним сӑлтавсӑр, курайманнипе айӑплӑшӑн» çакӑнса вилессӗпе хӑрӑрӑтӗ, анчӑх кайран ирӗксӗрӗ тӗрӗсивне каласӑ пӑмалла пулӗх унӑн,— анӑ Мустафа та курӑн, тата сехете Илюк матрасӗ ĕшне чикӗн хӑсӑн вӑл хӑех хут таткӗ çине: «Ҫиччеӑмӗш отделение
тепре пырса ухтарар»), тесе ӑрынна та почта ешӗкне кай­
са паӑхӑнӑ иккен. Ку хута вӑл ӑрынине воспитательсем
почерк тӑрӑх пӗлнӗ. Пӗр эрне пек иртсен, ёна урӑх ко­
лоние ямалла турӗҫ. Вӑл тухса ӑйна чух отделенири
ачасенчӗн нихӑшӗ те ёна йӑрӑ сунакан пулмарӗ. Йтла
та пурне те тарӑхтарса, йӑлӑхтарса ситернӗ ҫав вӑл...

Ҫакӑн хыӑссӑн вара Илюк пурнӑҫӗ йӗркеллӗх шуса
пычӗ. Вӑл ёнтё хӑлӑ тӑхӑрмӗш класра вӗреннӗ, ачасем
ӑна хӑйсен стена хаҫачӗн редакторӗ турӗҫ, мастерско­
йӗнче Куприян Иванч ёна колоние ѓӗнӗрен пырӑкан
ачасене ђӗ вӗренттерме yticӑнчӗ — Илюк ўнӑн помош­
никӗ, хӑйне майлӑ инструктор пулса тӑчӗ.

Колоние килнӗренпе икӗ хӗл ӗрӗ, каллех ӗрӑкун­
не пулчӗ, пӗтӗм таврапӑх ӗрӑкӗн тӑм тӑхӑнса кӑ­
пӑрланчӗ, унтӑн шӑрӑх кунсем пуҫланчӗҫ, зонӑри ӑм­
май клумбаҫем ҫингӗ хӗрлӗ, сӑрӑ, кӗрӗн, кӑвак чечек­
сем ҫурӑлчӗҫ — ӗтӑрмалла мар хитре...

Илюк хӑй хӑлӑчасе вӑлשקӗ йӗркеллӗх шуса
пычӗ. Вӑл ёнтё хӑлӑ тӑхӑрмӗш класра вӗреннӗ, ачасем
ӑна хӑйсен стена хаҫачӗн редакторӗ турӗҫ, мастерско­
йӗнче Куприян Иванч ёна колоние ѓӗнӗрен пырӑкан
ачасене ђӗ вӗренттерме yticӑнчӗ — Илюк ўнӑн помош­
никӗ, хӑйне майлӑ инструктор пулса тӑчӗ.

Пӗрмай киле часрах таврӑнас ємӗтпе, вӑл пӗчӗк
таблица-календарь тӑрӑх кунта пурӑнса иртӗрмӗлли
уӑйӑхсене, кунсем шутласа пӗма yticӑнчӗ. Часӑх акӑ
каллех кӗркунне ҫйетӗ, кайран хӑлӑ ӗрӗ те ҫулла пул­
лать, унтӑн вара... Шутласан, нумӑй та мар ёнтё.

Юлашки вӑхӑтра вӑл ирӗклӗ ҫын пекех пурӑнчӗ,
Куприян Иванч Илюкпа ўнӑн хӑлӑхӗ чи ҫывӑх тусӗ, 
Мустафана, хӑйпе пӗрле темиҫе хутчен те хулӑна илсе
кӑйрӗ,— унтӑн вӗссӗм мастерской валли кирӑхӗ хатӗр-хӗ­
тӗрсем илчӗҫ. Пӗррехинче, Май уявӗ умӗн, стена хаҫачӗ
валли тӗрлӗ сӑрсӗм туянма пӗчченӗх ячӗҫ, укӑра та шӑн­
са пачӗҫ. Ћӑкӑ вара Илюка питӗ савӑнтӑрчӗ — эппин,
ӑна тӗкӗх вӑрӑ тесе шутламаҫҫӗ, йӗркеллӗ ҫын вырӑннӗх
хурасҫӗ!..

253
Ҫав Май уявӗ умӗнхи кунсенчех унӑн тата тепӗр пысӑк савӑнӑс пулчӗ. Вӑл килтен, амӑшӗнчен сыру илчӗ. Ку нимех те мар пек-ха,—амӑшӗ ун патне тӑтӑшах сырнӑ, хӑйӗн пурӑцӑнӗ сӑнчен те, ялти сӗнӗ хӑйӗрсем сӑнчен те пӗлтерсе тӑнӑ. Анчах хальхинче амӑшӗн сырӑвӑ ешӗнчен тата тепӗр сыру тухрӗ — пӗчӗк кӑна илемлӗ сенкер конверт. Ун сине питӗ хитре чечек — шурӑ лантӑш уӗрсӗ хунӑ, айне «инҫетри тусӑма» тесӗ сырнӑ...


— Натали...— пӑшӑлтатса илчӗ те Илюк чылӑй тӑрсӑн, хитре конверта ерипен, тирпӗйлӗн уӗма тыӑнчӗ.

Вӑл йӑнӑшман. Ун патне ку сырӑва Натали, унӑн шклау вӗреннӗ чухнӗхи сӑвӑх тусӗ пулнӑ ӳрӑ хӗрӑча янӑ иккен. Анчах хӑй нимӗн те сырман, сӑвӑ, ӗҫ чиксе янӑ. Ак мӗнле сӑвӑ:

Вӑштӑр-вӑштӑр лантӑш хүмхӑнать,
Нӳрӗ лӑм юкишӗн сӑвӑнать.
Хӗвӗлле сарат вӑл ӗҫкинӗ,
Сывлӑмпа сӑвӑтӑ шуру чечекне,—
Тасалса ӗсутӑл эс, шуру лантӑшӑм!

Ирӗн-каҫӑн чунӑм сӑвӑнать,
Инҫетри туса эп асӑнап.
............. зӗп илтӗм ӳр хӑпар,
Ҫӑвӑнӑ тӗр мӑн салху мар.
Чун пекех кӗтӗтӗп, ........ тантӑшӑм!

Илюк малтанах сӑвӑри хӑйӑпӗр сӑмӑхсем вырӑннӗ пӑнчӑсем лартса тухнине те асӑрхӑмарӑ. Сиктерсе хӑварнӑ сӑмӑхсемсӗр те ку сӑвӑ питӗ ӑнланмӑла-ӗсӗ-хӑ: «Ирӗн-каҫӑн чунӑм сӑвӑнать, инҫетри туса эп асӑнап...»,
«Чун пекех кётетёп, тантӑшӑм»... Епле ырӑ, хаклӑ, чӗре патне пыракан йта-райми сӑмӑхсем!.. Эппин, Илюк пур-нӑйӗнчен темтепӗр пулса иртнӗ пулин те, вӑл тӗрмере ла-ратӑ пулсан тӑ, Натали унран йӗрӗн-мест, тиркӗсӗ тӑ-масть. Ана асӑнать. Ахалтӗн чиксӗ яман ёнтӗ вӑл сӑвӑ Илюк амӑшӗн ҫырӑвӗпе пӗрле. Эх, Натали, ырӑ чунлӑ, ћут чӗрӗллӗ Натали!..

Питӗ хаваслан-тарса ячӗ Илюка сӑк кӗтмӗн ӗрӗнчӗ сӑтӗе ѕӗнӗ ҫӗрӗ. Ана тив, Натали хӑйӗн-чен нимӗн те ҫыр-ман пултӑр, анчӑх тӑ сӑвӑ вӑл хӑй суйласа илнӗ-ӗске, хӑй шухӑшне вӑл ятарласа поӗт сӑмӑхӗсемпе кала-са пӑнӑ!

Ҫакӑн хыҫҫӑн Илюкӑн чун-чӗри тата ытлӑрах тасал-нӑ пӗк туйӑнчӗ. Никам курман чух ҫырӑва вӑл вуншӑр хут кӑлӑра-кӑлӑра вула lle, вӑра Натали ҫырса янӑ сӑв- ва сисмӗсӗрӗх вӗренӗ тӗрӗ те йӑнӑ хӑй йӑшӗнче каласа ҫүрӗрӗ:

— Ирӗн-каҫӑн чунӑм савӑнать,
Инстру тусӑ эп асӑнап...

Тепӗр икӗ кунтанӑх, черетлӗ дӗжурӗвӑра пулнӑ чух, Илюк ҫӗрӗпе ҫывӑрмасӑр Натали патне питӗ вӑрӑм ҫырву ҫырчӗ. Малтан хӑйӗн мӑнманшӑн, ҫырӑвӗпе сӑвӑн-тарӑшӑн тав турӗ, унтӑн хӑйӗн малашнехи ҫутӑ ёмӗчӗ-сем ҫингӗн каласа пачӗ.
— Ык эрнерен Наталирен ответ килчӗ. Питӗ Ышӑ, кӑмӑллӑ çыру...

Ҫапла кунсем, эрнесем шуса иртрӗч...
Пӗррехинче, вырсарникун каҫалапа, вуласа тухнӑ кӗнекесене улаштарма клубалла пынӑ чух, Илюка Ирина Никитична тӗл пулса чарса тӑратрӗ.
— Тавтапуҫ, Ирина Никитична, аванах пурӑнатӑп, кӑмӑлӑм пирки те ñпкелешмӗстӗп, анне тӑтӑшах çырать, чиперех пурӑнатӑп, тет...
— Санаан ñа курас килекен пулса çитрӗ пулӗ-ха?
— Ой, ан та калӑр, Ирина Никитична. Аннепе пӗрре курса калаҫнӑшӑн тем панӑ пулӑттӑм!...
— Ну, кӑмӑлна ан хуҫ ёнтӗ халь тин, санӑн киле кӑясси нумай юлмарӑ, аннӑн часах куратӑн, иксӗр те телеилӗ пулатӑр! — Темшӗн-ӗке, учительница ун çине пӑхса Ыял та Ыял кулса илчӗ.
— Э-э,— ним пытармасӑрах ал сулчӗ Илюк,— кӗтмелӗх пур-ха, тата вуникӗ уйӑх çурӑ пурӑнмалла унччен!
— Хӑш чух вӑхӑт питӗ хӑвӑрт иртет, Илюша... Сиссе те юлаймастӑн вӑл мӗнле иртсе кайнине. Щулталӑк та пӗр уйӑх çӗç пек туйӑнать.
— Анчах тӗрӗс чухне пӗр эрне те щулталӑкран вӑрӑм пулать, Ирина Никитична...
— Тӗрӗс, ун пек те пулать. Пурӑнма пӗлмесен... Калӑпӑр, çыннӑн ирӗке тухасси тӗрӗ эрне çӗç юлнӑ, анчах та вӑл çӑв вӑхӑтра тата мӗн те пулин туса хурать те...
— Сӑмӑхран, мастерӑнне сехет вӑрлать-и? — кулса илчӗ Илюк.
— Сехет-и, мӗн-и унта — пурӗпӗр. Анчах пурӑнма пӗлсен вара — хӑш чух щулталӑк та эрнерен кӗкӗрех пулать. Сапла-и?
— Вӑл тӗрӗс, ñа пӗлетпӗр эпир, Ирина Никитична...

...Ҫак калаҫӑвӑн пӗлтерӗшӗ пысӑк пулнӑ, анчах Илюк çӑвна нимӗн чухлӑ те сисмерӗ, ку вӑл уншӑн 256
ахаль калаҫу пек ҫец пулчӗ. Мӗнӗх вара? Ирина Ники­
тична хӑйӗн вӗренекенёсем еплӗрех пурӑннипе яланах
интересленет, вӗсене пур чухне те хӑвхалантарат, кӑ­
мӑлӗсеме ҫӗклет. Халӗ те вӑл тӗрӗс каларӗ — Илюкӑн
срочӗ чӑнах та ӳтлашши нумапӑх юлмӑн ёнтӗ, висӗ пай­
ран иккӗшне пурӑнса ирттернӗ, часах вӗҫӗ курӑнма пуҫ­
лать, унтӑн вӑл амӑшӗ патне таврӑнать те, вӗсен иккӗ­
шӗ калама ҫук тӗлейлӗ пулӑхӑ, яланлӑхӑх, ємӗрлӗхӗх!
Ичвах Ирина Никитична урӑххи ҫинчен систернӗ­
мӗн...
Ик-виҫ кунтанах колонире питӗ вӑрттӑн хыпар
сарӑлӑчӗ:
— Часах пирӗн пата облаҫри суд коллегийӗ килсе,
хӑшпӗрисене срﻭкчӗн ирӗке ӑлӑрмалла, тет...
Ҫакна илтсен, Илюк тӳрех хӑй вырсарникун ӑкӑхи­
не Ирина Никитичнӑпа калаҫнине аса илчӗ. Ара, ҫавӑн
пирки вӑлтса каларӗ пулӗ-ҫке вӑл! «Часах аннӑنه кура­
тӑн...» Кунта килекен суд камӑн-камӑн ёҫӗсене пӑхса
тухащине пӗлетех ёнтӗ вӑл, мӗншӗн тесен юнӑн улӑш­
ки — колони начальнikӗ, хӑй — шкулти завуч... Вӗсем
хӑйсем суйласа палӑртаҫӗ вӗт-хӑ колонирен срӑкчӗн
 avaliaрмалла ачасене, хӑйсем йӗтӑрӑсӑ вӗсене ӑлӑрмал!
Кам пӗлет, тӗн, вӗсем юнӑн ёҫне те пӑхса тухмалла
тунӑ?.. Илюк колоние килнӗрепхӗ тӑрӑшса вӗренет,
иртӗнмест, мастерскойӗнче те аван ёҫлеӗн пӗрӑтать... Мӗн­
шӗн пӑхса тухма пултӑрӑймаҫҫӗ-хӑ унӑн ёҫне? Пур
енчен илсен те пултӑрӑсӑрӑсӑ!
Ҫак шухӑш Илюк пуҫне пӑта пек кӗрсе ларӑчӗ те пӗр
кӑнаҫ та памарӗ вара, апат та анми пулчӗ, ҫывӑрма
вӑртсан та ӳйхи килмерӗ. Кӑшт тӗлӗрӗ cӑйсанах юна
tӑвӑн килӗ, амӑшӗ, кӳршӗ хӗрӗ Натали курӑнчӗ, унпа
вӗсем е шкулта пӗр парти хушшинче ларӑчӗ пек, е кол­
хоз садӗнче хӑйсем лартӑнӑ ҫырӑх ѕӑвӑрмӗсӗнӗ пӑхса
ҫуспешӗ, е ӑкахине урамра пулӑхӑ... Ҫакӑн пек тӗлейлӗ
тӗлӗксӗм куранӑ вӑхӑтра тӑрӑк вӑранса, хӑй пӗрте килте
мар, колонирех пулнине тавӑрӑса илсен, тахӑнчӗнӗх
кӑрӗнсӗ вӑртӑрӗ вӑл.
Ана пӗртен-пӗр йӗтӗ аsapлантарӗ: унӑн ёҫне ёнӗ­
рен пӑхса тухма парӑрӑсӑ-ши, ҫуҫ-ши? Темиҫе хутчен те
вӑл, ним ҫине пӑхмаҫӑрах, кун пирки Ирина Никитич­
нӑран йӗтӗса пӗлме шутлӑрӑ. Пырас та тӳрех йӗтӑс:
— Ћӗсир пӗтӗмпех пӗлетӗр! Тӑрхасшӑн ан аsapлан­
тарӑр, каласа парӑр тӗрӗсҫипе, тӗкӗх тӱссе пурӑнма вӑйӑм юлмарӗ мӑйӑн...

Темшӗн-ҫке ҫакӑн пек тума хӑюлӑхӗ ҫитеймерӗ унӑн. Ирина Никитична хӑй вара ун ҫинчен урӑх пӗрре те сӑмӑх хускатмарӗ, сӑвӑнпа та Илюк иккӗленме те пуҫлӑрӗ:
— Ахӑл, шӳтле калаҫу кӑна пулчӗ пуль ку... Никам та килмӗст, нимӗнле ёҫсене те пӑхса тухма шутламасть. Тӱсес пулать ёнтӗ приговорти срок ҫитиччен!

Анчах та вӑл йӑнӑшнӑ. Єрне те иртмерӗ — облаҫри судран пычӗҫ те, колонири пуҫлӑхсем хатӗрлеҫе хунӑ ёҫсене пӑхса тухса, ултӑ воспитаннике срокӗсем ҫитичченех килӗсӗнӗ яма йышӑнчӗс. Питӗ хӑвӑрт тата пӗртте малтанхи пек пуŀмарӗ ку суд. Ачасене хӑй айӑплӑмарӗч, вӗсем тунӑ преступленисем ҫинчен сӑмӑх майӗн кalanӑ пек ҫӗс асӑнса илӗчӗ, унтӑн ырлӑма, мухтама тytutнчӗс, малашне вӗсем тӗрӗс пурӑнӑспа пурӑнӑсса, тӳрӗ кӑмӑллӑ, таса чунлӑ совет граждӑнӗсем пулласа шӑнма май пурри ҫинчен каларӗч. Колони начальникӗ кalanӑ хысӑнӑ воспитательсемӗнӗ сӑмӑх пачӗс, юлӑшкпрактик завуч Ирина Никитична ку ачасем шкулта мӗнле тӑрӑшса вӗрӗнни ҫинчен пӗлтерчӗ.

Ҫитисен ёҫӗсене пӑхса тухӑч чух та Илюк питӗ хытӑ пӑлхӑнчӗ, сӑмӑх хӑй ҫинчен пуслӑнсан вара ун айӗнчи пуказ ҫине кӑвар хунӑ пекӗх лӑрчӗ. Урӑхла пулма та пултараймасть ҫӑв! Облаҫри судран килнисем хӑй унӑн шӑпинӗ татса пӑнӑ вӗт-хӑ: пянтӑн пуслӑсӑ Илюкӑн ирӗклӗ ҫын пулса килӗ таврӑнмалла-и е тата тепӗр ҫулталӑк — вуникӗ ўйӑх, виҫҫӗр утмӑл пилӗк кун! — ҫакӑнтӑх тunsӑхлӑса пурӑнмалла?!
— Ыкӗ ҫул хушшинче колонири йӗркесенӗ пӗрtte пӑсманнӑнӑнӑн, шкулта лайӑх вӗрӗннӑнӑ, хӑй тӑрӑшнӑпӗ квалификацилӑ рабочи пулса тӑнинӗ шута илӗс, колонирен пӗр ҫулталӑк малтан кӑлӑрмалла тӑвас...

Хӑй пирки ҫапла ҫырнинӗ вулласа парсӑн, Илюкӑн тӗрӗх кущӑсулӗ тухса кӑйрӗ. Анчах та ку унӑн хурланнӑпӗ мар, ниҫта кайса кӗрӗйми сӑвӑннӑпӗ пуљӑч.

Ирӗке кӑлӑрмалла тунисенӗ ҫӑв-кунах пӗтӗм колонири воспитанниксен стройӗ умӗнче саламларӗч, малашне йӗркелӗ пурӑнмӑ, телӗлӗ ҫынӗм пулма сунчӗч, вӗсем хӑйсем те хаваслӑн тухӑ-тухӑ каларӗч, ирӗке кӑлarp-
нӑшӑн тав туса, ўлӗмрен чи примерлӑ сынсем пулма сӑмак паћӗс, унтӑн вӗсӗнӗ кирлӗ хутсем, укҫа паћӗс те, ҫӑсӑлаӑпа ҫывӑхӑри станцие машиӑнӑпӑх лӗсӗс, поезд ҫине лартсӑх ячӗч. Илюксӑр пуҫнӗ, ҫӑв телӗйлӗ ачасем ӑхӑш- шинчӗ Мустафа та пурччӗ, вӑл та килне, ватӑ кукаӑмӑшӗ патнӗ таврӑннӑ...

Ҫапла вӗсӗнчӗ Илюкӑн колонири пурнӑӑч. Поезд тапранса кайсан вӑл, вагон чӳречи умӗнче тӑрӑ, чӑллайчӗн колони еннӗлӗ пӑхса пычӗ. Ана унти тирпеиӑвӗ чӗрт-ӳйремӗс, шавлӑ пурнӑӑч, хӑйне нумай ӳрӑ тунӑ Ирина Никитична, Куприян Иванч аса килчӗс. Вӗсӗнӗ вӑл тек нихӑсӑн та курӑс ҫук ёнтӗ, анчӑх мӑнман та пултарас ҫук...


— Ан мӑн, Мустафа! Ҫы-ыр!..— кӑшкӑрчӗ Илюк, поезд тапранӑ хыӑҫӑн чӳрӗче витӗр аллипе сулса.

— Сывӑ пу-ул! Телӗйлӗ ҫӑ-ит! — ыр сунчӗ ӑна ту- тӑр ачи.

Унна сывпуллашшӗнӗ вара Илюк кӗлӗнӗрӗн пӗтӗм- пӗх уйрӑлса ҫитӗр. Шӗл тӗ пулчӗ пӑртӑк...

...Ҫав стӑнцире Илюксӗн вагонӗ пушӑнсӑхӑк юлчӗ, пас- сажирсем пурте тӗнӗ пӗкӗх тухса пӗтӑрӗс. Анчӑх лӑрӑсса иккӗн ҫӗч лӑрчӗс — вӑтӑр-вӑтӑр пиллӗкӗсенӗ ҫӑтӑр ӑрӗсӗн: Ӑрӗ кура та лутрӑрах, шӑтра пиллӗ, хӗчӗкӗр куӑлӑскӗр, ҫӗрӗн вӑрӑм та сарӑ, ҫамкин сылврем энчӗ пысӑк ҫӗвӗ пур. Иккӗшӗ те кивӗрӗх тутӗсӗмӗ, кутамкӑ- семӗ.

Вагон коридорӗ тӑрӑх унтӑлла-кунтӑлла пӑхса утса пынӑ мӑй вӗсӗм Илюк лӑрӑкӑн купӗ пушӑх пулнинӗ курчӗс тӗ тӑрӑх унтӑлла пӑрӑнса кӗчӗс.

— Никам та ҫук-и кунта? — ӳйтрӗ ҫулли.

— Эп анчӑх,— терӗ Илюк.

— Шикарно! — Шӑтра пиллӗ кутамкӑнӗ кӗлли сӗнчӗ ҫинӗлле ӑьвӑтрӗ тӗ сак ҫинӗ ѩкӗ пӗкӗх лӑрчӗ.

— Кун пӗк экспресса эпӗ тӗнӗ хӗрриӗн сӑтӗхӗй кай- ма хӑтӗр,— терӗ ҫӗвӗк ҫӑмкалӑли. Унтӑн тӑрук Илюк еннӗлӗ ҫӑвӑрӑнса ӟйтӗр: — Ынӗ ҝӑятӑн-и капла, пацаӑн?
Илюк хайён мёнле станцинде ситмелинде каларӗ.
— О, пирён пекех, элпин! Попутчик! Ху ӑцисем вара эч?
Илюк каллах тёрессине каласа пачӗ.
— Ха, земляк иккен, хамӑр ял! Питӗ аван, кайма вӗҫсӑлӑрах пулать пире. Анчах ᣲӑстан килетӗн-ӑха эчӗ кун пек? Эпир хамӑр, сӑмахран каласан, курортран таврӑнатӑпăr...
Илюк кӑна хирӗц тӑруках ним калама аптарӑ. Сын-
нисем ёна пёрпе пӑхсанах кӑмӑла каймарӗ, хӑй сӑв тери куралайман Артистпа Матроса аса илтерчӗ. Хӑйсене ытла та ирӗкӗ тӗйткалашӗ, каласнисем те килӗшӗсӗр, темле йӗрӗнмеле. Вырӑнаса ларнӑ-ларманах вӗсем ӑхӑр литр ĕрӗчӗ те, вара тата ытлахӑрах палла пулчӗ — иккӗшӗ те йӗрӑ сынсем мар. Калаӑхӑпа шатра пит, шӑйӗх каласа пачӗ:
— Колонирен таврӑнатӑпӑр эпир, шӑйлӑм. Хӑй
ёнтӗ хамӑра валли телейлӗ пурнас шӑрӑ тетпёр. Мор-
яксен юрринчи пек: паян кунта, ӑран лере. Йӗрӗк
кайӑк нихӑран та пёр вырӑнта лармаст, яланах вӗчӗт вӑл...
Ҫак икӗ вӑйпитти арӗсӑн мӗнлерех етемсем пулнине
чухласа илсӗн, Илюкӑн вӗсемпе калаҫас та, хутшӑнас
ta килмерӗ. «Урӑх çӗрӗ курса ларас пулать, кусемпе
пӗрле татах тем курма пулӗ...» — шикленерех шухӑш-
лӑрӗ вӑл. Ҫавӑн пиркиех Илюк хӑй ᣲӑстан килни _ctxtӗ
те каламарӗ, Свердловскран, пичче патӗнчен таврӑнатӑп
тесе суйрӗ, анчах, тепӗр станцинде ситсӗн, вагона халӑх
пит нумай кӗрӗ тулчӗ те, унӑн ӗчӗ куперех юлма тиврӗ.
«Калаҫмӑстӑп вӗсемпе, еӗчӗ те пӗтрӗ!» — терӗ вара хӑй-
не хӑй.
Ҫапах та Илюк хӑй ᣲӑстан килнине пытарса çитерей-
мерӗ. Вагон тӑрӑх çимелли сутса çурӗкен лоточничӑран
илнӗ икӗ пӗчӗк кӑкӑлӑшӑн уӑка тушӗмӗ тӑрсан, Илюкӑн
хӑй тушӑ блокнӑ тӑхӗрӗ хӗшшӗн хӗствӗр пӗр хут у райне
тухса ӳкрӗ. Илюкӑн малтан сӑв хута шатра питли пӗш-
кӗнсе имӗ чӗлкӗрӗ те çӑвӑнтах уҫса пӑхрӗ. Кӗ шӑлӑх
Илюк колонирен срокчен кӑларни сынчӗн калакан хут
пулнӑ...
— Ши-и! — шӑхӑрса илӗ шатра питли.— А-ав,
мӗн иккен! Ав вӑлгерех пиччӗ патӗнчен таврӑнатӑп эсӗ!..
Илюк сӑв хута часов туртса илӗ аллинӗ тӑспӗ, анчах
лешӗ памӑрӗ, çӑвӑк çӑмӑлӑ тусне тӑттарчӗ.
— Кур-ха эсĕ, еплерех кайăк вăл! Улталаса пырать-ха тата! Ах, тусăм, савнă тус... Камран пытанатăн? Хамăр çынсем вĕт эпир! — Вăл Илюка хулпуççинчен çапса илчĕ.

— Саккунлă! — терĕ çĕвĕкки, вуласа тухнă хута Илюка тавăрса парсa.— Кăмпăх пурнăç акăдеминче пулса куртăн, эллин? Аван, питĕ аван ку... Чăпах та, малтанхи хут йывăртарах пек туйăнать унта, анчах кайран хăнăхатăн. Хутă тĕрме, хутă тăван кил,— пĕр пекех туйăнать.

— Эп унта тек нихçан та пулмăстан! — терĕ Илюк çирĕппĕн, хăй вырăннĕ ларсa.

— Ну, мĕнле калас вĕт! Халь эс çампăк-ха, унта кая-кая канмалăх вăхăт пур сапăн. Пĕр вунă хут та кай-са килме пултарăтăн! — Çĕвĕккĕ çын, сарапнă шултра шăллăсене йĕрсе, тăкăскă сасăпа кулса ячĕ.

— Пĕрре те каймастан! — куçĕсенье çутăлтарса тата çирĕпрехкĕн татса хуçе Илюк.


Анчах çапах та хăпма пулмарă вĕсенчен. Пĕр çĕрелле каймалла пулнисе, вĕсем поезд çинчен те Илюкпа пĕрлех анчĕç, чутун çул станцичен Атăл хĕррине çитичен те пĕр çич-сакăр километр пĕрлех пыçчĕ. Суран утнă çух, никам çук çĕрте, вăрăсем (кун пири Илюк ним çухлĕ те иккĕленмере) ун умĕнче ним пытармасăр, намăса пĕлмессĕр темĕн те пĕр лăнăрттаса пынисе туйсеме çук йĕрĕнинтерсе, камалă пăтратса, хăлхана йӳçĕхтерсе çитерчĕс. Ėçавăн çухнеш Илюк вĕсенчен пĕрине «Шăрать», теприне «Чалăшшипи», теese çённине пĕлчĕ. Пăрахут çине ларсан та вара вĕсем турех еçсе супса асăр та писер шавлама, çынсемпе тавлашма тытăнчĕс, капитан по-мощникĕ пырса хыттăн асăрхаттарсан тин кăштăх лăн-ланнă пек пулчĕс те йывăрă ӳйхăпă ӳывăрса кайрĕç. Вĕсене пĕррте курас килмĕн, вĕсемпе пĕрле пуллас кил-менипех Илюк палуба çине тухса тăчĕ.
...Нумай тӑчӗ вӑл. Каҫхи нурӗрех сывлӑш, ту енчен вӗрекен варкӑш сил унӑн пӗтӗм чунче уҫса ячӗ, лӑплан-тарчӗ, аӑна халь сывлама тӑ сӑмӑл пулучӗ, малтан йӑвӑн-нӑ пӗк туйӑнни те, сывӑрас килни те иртсе кайрӗ. Йӑм-жура тӗсӗн куранакан шӑва хӑватлӑ кӗкрипе ҫурса, аӑна ик иенелле сирӗнӗртесе, пӑрахут пӗр майлан ма- лалла шурӗ, час-часах анатала нӑсӑкап вӑйлӑ бу-
сиремелӗ вӑрӑм самоходкӑсем аӑна саламланӑ пӗк ка-
ш-
кӑртса иртӗс, унта тӑ кунта бакен сутисем кӗс хӗс-
нӗ пӗк мӗтлӗтӗрӗ... Џӗрле те илемлӗ сӑв пирӗн аслӑ Атӑл, тӗттӗмре те унӑн хӑватне пӗтӗм чун-чӗрепе туютӑн! Ахальтен мар аӑна пирӗн халӑх чӗршер юрӑ-сӑвӑра мух-
тӑнӑ.

Илюка халь ёнтӗ киле сӑтнӗ пекех туйӑнчӗ. Кашни 
минутрах, пӑрахут винттисем кашни сӑвӑнмассеренех кил сывхарса пырӑр вӗт-ха. Кил, никамран та хӑкӑл амӑшӗ, тӑвањ ялӗ, ҫуралса ӳснӗ ҫӗршыв...

Ой, мӗн тери пысӑк, нимӗнле ытама та кӗмен сӑв-
ӑнӑс ку, мӗнешкел тӗлеж! Унӑн пӗтӗм пурӑнӑçӗ сӑнӗрен пӗслӑнӑ пӗк пулаъ. Кӑ таранччен мӗн пулучӗн пӗтӗмпӗх иртсе кайнӑ, аӑна манмалла кӑна, пур ирсӗр єҫсемпе хур-
lâха аса или чӗрӗнӗ ырттарать кӑна вӑл! Илюк чунӗ 
таса, хӑй пурӑнӑçӗнӗ тӗкӗх вӑл йӑнӑш тӑвас ҫук ёнтӗ.

— Пӗтӗмпӗх хӑвӑртӑн, сирӗн ёсӑртӑн, лайӑхпа уса-
ла уйӑрса илме пӗлнинчен килет,—терӗ колони началь-
никӗ, Илюксем юлашкӑ хут строй умӗнӗчӗ тӑнӑ чух.

— Яланах аҫра тытӑр: телӗлӗ пурӑнӑс тӗкӗх ҫын 
нихӑсӑн тӑ киревӗрӗ єҫсем тумӑст, хӑй єҫлемесӗр, урӑ-
хисен шучӗпе пурӑнмӑст, хӑйӗн телӗнеж вӑл пӗтӗм ха-
лӑхпа пӗр кӑмӑллӑ пулса, чун-чӗрепӗ тӑрӑшса єҫлӗни-
пе тупать. Пирӗн пурӑнӑкра ҫӑканӑн тӗрӗс ҫул урӑх ҫук, 
ҫӑвӑнпа тӑ эсир яланах ӑсӑр ҫулпа пырӑр...— Питӗ ёнен-
терӗлӗ каларӗ начальник, ун сӑмахӗсем хӑлӑ тӑ Илюк 
хӑлхинче янрӑса тӑраҫҫӗ, вӗсӗнӗ вӑл ёмӗрӗнӗ те мӑнмӗ... 
Нихӑсӑ тӑ!

Пӑрахут малаллах, малаллах шӑвӑть, Илюк пӗрмӑй 
Атӑл тӑрӑх тӑвалла, хӑйӗн килӗ еннелле пӑхӑтӑ. Акӑ 
ӗнтӗ Сӗнтӗрвӑрри. Кунтан Шупашкӑра ҫптӑмӗ те инҫе 
мар. Илюк ку хулара пулман, анчӑх ике ҫул кӑялла, 
хӑйсенӗ колони илсе кайнӑ чух, аӑна аванах курса юл-
нӑчӗ. Хирӗ хула. Анчӑх тӑ... шӑп ҫӑк хулара ёнтӗ лӗш
ҫӑмӑлттай «капӑр качӑсем» — суд вӑхӑтӗнче вилсе кайнӑ хӗрарӑм-профессор ывӑлӑ Жора, унӑн вӗскӗн тუ-сӗсем Мӑкспӑ Сӗржик хулиганла ёҫсем тунӑшӑн вӗсӗр талӑк ларса тухнӑ. Аҫта-ши халь вӗсӗм? Лараҫҫӗ-ши е Илюк пекех срокчӗн тухма пултарнӑ? Чӑк пуль, вӗсӗм čынсем пек тӑрӑшса ёҫлӗмӗлли, тӑрӑшмала-
скерсем мар. Тепӗр тесен, Илюка вӗсӗм мӗн тума кирлӗ?.. Сӗнтӗрвӑрринче нуӑмӑ пассажирсем пӑрахут çинчен анса юлчӗчӗ, ларакансем те сахал мар пулчӗч. Вӗсӗм хушкинчӗ Илюк пӗр вунӑ-вунпилӗк ача самолӗт моделӗсем çекслӗсе кӗнинӗ асӑрхӑрӗ. Хӑшӗсем хӗрлӗ, хӑшӗсем сенкер, шуӑрӑ, кӑвак...

«Шупашкӑра каяҫҫӗ пуль-ха кусем», — шухӑшлӑрӗ те Илюк, ялти шкулта вӗрӗнӗ чух хӑй те çӑннӑшкӑл модӗл тупса рай�тӑра пулнинӗ аса илчӗ. Вӑра унӑн халӗ те çӑк ачасемпе пӗрӗле пулӑс килчӗ...

Пӑрахут каллех тапрансӑн кайсын, хӑрӑмӗ выӑснинӗ туйӗс, Илюк палуба çинчен шала кӗчӗ. «Туссенчен» пӗри, «Чалӑши» тӗни, вӑраннӑ нӗккӗн те, пирӗс мӑ-
кӑрлаԥтарса ларать. Илюка курсан, вӑл тӗрех:

— Аҫта çухалса çурӗтӗн? — теҫе ӗййӗр хӑйӑлтата-
кан сӑса. Кунта питӗ пӑчӑ та, тулта уӑлӑсӑ тӑтӑм,— терӗ Илюк.

— Асту, пацӑн, пӗли-пӗлми тӑца кӗрӗс ан кӑй тата кунта,— сӑссӗнӗ пусӑрарах асӑрхӑттарчӗ лешӗ,— паҫӑр пирӗн документсенӗ тӗрӗслӗнӗ хӗрӑмӗн чӗрӗн «ҫӗклӗсем» сӑнӑса пыма пултараԥҫӗ. Ытлаши васкасан, рас анчӑх лекем пулать, килӗ те çитсе кураймӑн...

Илюк çӗри яштах турӗ. Çӑк этем āнӑ çӑнӑхӑхӑ тӑ вӑрӑ тесӗ шутлӑтӑ тулӑшӗн! Пӑрахут çинче вӑрлӑма кирлӗ марри çинчен асӑрхӑттаратӑ!.. Илюк хӑйӗн уҫма тӑнӑ чӑматахӑ каллех сӑк пуҫнӗ лӑртӗ те пӗр патӗнӗ тӑрӑк капланса пынӑ чӑмаккӑнӑ аран çӑтса ячӗ, унӑн çурӑмӗ те çуҫенсе илчӗ.

— Йӑнӑшатӑн эсӗ, пичче! — терӗ вӑл унтӑн.— Мӑна ун пӗк ӗс пани — пацах та усӑсӑр, мӗншӗн тесен эпӗ вӑрӑ мар, никӑма та çӑратма шутлӑмӑстӑп! — Ну, ку юрӑа эсӗ кӑма та пулин урӑххӑне юрлаҫа пар, ачӑм, мӑна утӑлӑймӑн,— ал сӑлӑчӗ Чалӑши,—

— Вӑл ниме те пӗлтермӗст-хӑ! 263
— Ан лӑпӑртат! Пирӗн пӗтӗм пурнӑç Уголовнӑй кодекс статйинчен килет, ҫав пӗтерет те пирӗн пек йӑмӑрткаякocene! Эсӗ вӑрӑ пулнӑ, анчӑх лерӗн епле те пулсан хӑвӑртрана чаваланса тухас тесе хытӑ тӑрӑшнӑ курӑнать. Пур ODULE пеккисем, ܚЋм тӑ пӗррехинче «ӑктив» пулсах тухнӑчӗ, ҫапӑх тӑ кайран...
— Мӗн — кайран?
— Суртӑм.
— Анчӑх эпӗ сурма шутламастӑп.
— Мӗн, «тӗвӗлесе лартас» тетӗн-им?
— Манӑн «тӗвӗлөмемӗлӗ» те нимӗн те ҫук. Эп тасӑ сын. Халӗ эпӗ хутӗ тӗ мӗнле вӑрӑ тӑ тӗтӗс пӑма пултӑратӑп, мӗншӗн тесем кураймастӑп вӗсӗнӗ, тӑнӑмӗ пултӑрӑймастӑп.
Чалӑшӑш ишӑ куҫне хӗсрӗ те Илюк ҫине кӑнӑ пӑхрӗ.
— О-о, питӗ меллӗ ҫавӑрса яӑнӑ-ӗcke вӗсем сӑн пуҫӑ! Калаҫма тӑ питӗ хитре вӗрӗнӗн. Анчӑх пӗлетӗн-ӗ, шӑрчӑк чӗппи, кун пӗк сӑмӑхсемӗн «перо» ҫине пырса тӑрӑнма тӑ пулать, э? Ҫавӑнтӑн шицилемӗн шут ҫук-ӗ сӑнӑн? Кала-ӑх?
— Ҫук, ӑхӑрӑмӑстӑп. Колоние те эпӗ пӗррисӗнчен хӑ-расӑ пурӑннисӗх лӗкрӗм. Анчӑх урӑх пулмасть ун пекки.
— Маттур, маттур... — пуҫӗ пӑркаласа илӗ Чӑ-лӑшшӗ.
— Маттур пулӑс тетӗн ҫав малашне!
— Э, пит лайӑх юрлатӑн тӑ, пацаӑн, ӑҫта пырса лӑрӑн-ӑшӗ эсӗ?
— Ку вӑра сирӗн хуйхӑ мар. Хӑмӑнне хӑм пӗле-тӗп. — Илюк чӑмӑтаннӗ темӗ тӗтӗс уҫӗ те ҫимӗ пуҫ-лӑрӗ. Чалӑшӑш ишӗ нимӗн те кӑлӑмарӗ, вырӑнтӑн тӑр-са буфӗт енӗлле утӗр.

Шӑп хӗвел тухнӑ вӑхӑтра «Комсомолец» Шупашкӑра ҫитӗ. Ћереӗпе чӑлӑкӑм куҫ хупман Илюк ҫӴӗлӗ сӑрт ҫиңче тӑван хулӑн пыӑк ҫурӗчӗсем, завӑдсен тӗтӗмӗпе сывлӑкан мӑн трубисем куранма пуҫласанӑх чӑмӑтаннӗ цӗклерӗ те малалла, пӑрахут ҫиңчен тухмалӗлли уҫӑ вы-рӑн патнӗлле ирӗ. Унта вӑра хӑма ӑрӑлӑк ҫунӗ лӑр-чӗ те ҫыран ҫиңчен пӗрре куҫ илмесӗр пӑхса пычӗ. Шу-пашкар патне ҫитӗспӗ пӑрахут ҫыран ҫуммӗпе пырать,
саванпа та Илюка сыранра мён пурри пётёмпех питё усчан куряччё. Па́хсана пьнё май а́на сак вырансеньче ике чул каялла мён-мён пулса иртнисем аса килсе сёнёрен кус умне тухса тааччё.

Акӑ Рыбацкая слобода — саът сумен кёмпа пек сыпашса ларнан сурытсем, унта Илюксем артистка хватерне саратнна кашкин утрав синчен таврансан икӗ талай пытанса пуряннчаат; акӑ лапам выранта тутаъхнӑ тимёр тёслӗ синешке чиркӑ курячат — пёр ача Ирина Никитична чатаманне вёрласса тарма танӑ ирхине Илюк сӑв ырӑ хёрашма сак чиркӑпе тёлме-тёл сурыта асатнчаат. Акӑ, пристань патёнче темле тавар куписем паларацчӗ, Илюк унта сыварнчаат, савантах леш путсёр Маланипе паллашхи. Сакантах пусланчӗ те енте пётём инкек-синкек...

Илюка темле аван мар пулса кайрӗ, унӑн пырӗ типе пушларӗ, чӗри йёркесӗр тапма тытнёнче. Асаилусем ама тӑрук пӑлхатса ячӗц.

«Хулара нимён чухлӗ те тытнӑнса тӑрас мар, тӱрех пёр-пёр машина тупас та — часрах килелле, анне патне вёстерес...»

Пӑрахут вӑрӑммӑн кашкӑртса ячӗ, ирхи таса та уса сывлӑшра унӑн вайла сасси таҫта суитет хутлӑн-хутлӑн янраса кайрӗ. Чупса пьнӑ матрос уса вырана пухайнӑ синсеннен каялла чактарчӗ, хӑй пристань сине канат вӗсне Ӳвӑтса пама хатерлене тӑчӗ. Илюка пур енчен те вӑстерье лартрӗ, ама питӗ кансеёр пулчӗ, анчах вӑл саплах пристань синелле пӑхрӗ. Кӗчех унӑн кусӗсем умне пысӑк кӑвак саспаллисемпе «Шупашкар — Чебоксары» тесе сырни тухса тӑчӗ. Илюк мӗн пӗчӗкренпех юратнӑ сав сӑмака сасӑпах вуларӗ:

— Шу-лаш-кар...

Вӑл ентӗ кӗчех сырана тухма ёмётленсе, чӑматан хӑлӑпне сирӗрех тытрӗ, тепӗр аллипе кёсӗри билетне хыпашласа тупрӗ. Сав вӑхӑтра ама хыҫалти синсенчӗн тахӑшӗ хулпущеинчен сатӑпр! тытса пӑчӑртарӑпе. Илюк кӑшт кӑна сӑвранса пӑхрӗ те леш «туссене», Шатрипе Чалӑшишнӗн курах кайрӗ. Иккӗшӗ те ун сине мухмаркӑ шыҫса тухнӑ кусӗсемпе сисе ярас пек пӑхса тӑраҫҫӗ.

— Эсӗ мӗн вара, юлтӑшсене систермесӗрех тухса таратӑн? — ййтрӗ Шатри.

— Никамран та тармастӑп эпӗ, сӑтӗс чӗре сӑтӗм те — анатӑп,— терӗ Илюк.
— Уйрӑлнӑ ятпа санӑн пирӗ пӗрӗр лампадка тӑ пулӑн ӗҫтерсе хӑвармаллаччӗ хуть,— хӑйӑлтатса илчӗ Чалӑшши.

— Манӑн урӑх укҫа çук, автобуспа кайма тӑ шӗрлек лампадка та пулин ӗҫтерсе хӑвармаллаччӗ хуть,— хӑйӑлтатса илчӗ Чалӑшши.

— Манӑн урӑх укҫа çук, автобуспа кайма тӑ шӗрлек лампадка та пулин ӗҫтерсе хӑвармаллаччӗ хуть,— хӑйӑлтатса илчӗ Чалӑшши.

— Эсир те кунтар анатӑр-и-мӗн?
— Çук, саншӑн çец тухатпӑр,— терӗ Шатри.— Çывӑх тусӑмӑра епле äсатса ямӑстан-хӑа? Пирӑн пекех хурлӑх курнӑ çын, килессе те пӗрлех килтӗмӗр...

«Ӗӗсшӗн кусем мансран. Тем тусан та, пӗр пус та кӑлармӑстӑп! Тупӑннӑ «туссем»!» — çилӗпе шухӑшлӑрӗ Илюк.

Анчӑх лешсен çӑв шухӑш çӑнӑ пулман. Çырана тухсан вӗсем Илюка чарса тӑрӑтрӗç те малтан çӑнӑх тӑ хӑйӗсӗн «асӑнмалӑх хӑа туса хӑварма» ӳййӗрӗç. Бйӗтӗрӗç кӑнӑ тӑ мар, хушӗрӗç, темелле. Илюк хӑйӗн укҫа çукки çинӗ ярсан, Шатри ал сулчӗ, «ӗҫес тӗсен пирӗн хӑмӑрӑн тӑ пур», терӗ те, сасарӑк кӗсйинчен хут таткипе кӑранташ кӑлӑрса, уӑнӑн килти адресне ӳййӗрӗ:

— Мӗн тума кирлӗ вӑл сирӗ? — тӗлӗнчӗ Илюк.
— Так, ахалӗх,— куҫ харши айӗн пӑхрӗ Шатри.— Пӗлмӗ çук, кирлӗ те пулма пултарать. Вырӑссем кӑлӑшле, çӗр тенкӗ ан пултӑр те — çӗр тус пултӑр. Тепӗр чук, ç ula май, кӗрӗс выртмалла пулӗ, тен...

— Проӑскенчӗ пӗр-пӗрин патне салалмӑлӑ çырусем яни те питӗ аван пӑла,— кулӑрӑх хушӑ хучӗ Чалӑшши.

Кун пӗк çысынӗн адрес пӑни мӗнӗ пӗлтеринин Илюк пӗтӗ лайӑх чухланӑ ёнтӗ. Вӗсем ñана, епле пулсан тӑ, «хӑйӗсен çынни», кирлӗ çуч хӑйӗсӗн пулӑшӑкан «тус» тӑвасшӑн, урӑхла калалас — хӑйӗсен тӑнатӑн лӗктересшӗн, ирӗсӗрӗм! Тӗрмерен хӑтӑлӑ-хӑтӑлмӑнах авӑ мӗн ёмӗтленӗцӗ. Паллах, ӳри çинӗн мар...

— Манӑн нимӗнӗ адрес тӑ çук сирӗ вӑлли! Килте те пулмастӑп эпӗ, ан та шӑнӑр мана! Ан та çыпӑӑр!— терӗ Илюк хутӑтӑн, çӑв терӗ çилӗ тулса килнипе.— Мӑнран усси пумасть сирӗ!

Ҫӑвӑнтӑх вӑр! çӑвӑрӑнчӗ те тӑвӑлла, хулӑналла утӗ. Анчӑх темӗчӗ утӑмранӑх ñана Шатри хуса çитӗ те, чарса тӑрӑтса, љӑл витӗр чашкӑрса илӗчӗ:
— Ну, аству, анчак сури! Асăнăн-ха хăсăн та пулин паянхи «юратуллă» калаçăва, тĕл пулапăр-ха эпир санпал!..— Вăл фуфайки аркине усре те çеçе вĕçне кăларса кăтартрĕ.— Сăн юнупа çăвăтăпăх çакна... хăсăн та пулин!

Илюк тарăхса кайса, йыввăррăн сывларĕ, унăн çăмса çунаттисем сиккелеме тытăнчĕс.

— Пăрăн ман çул çинчен, бандюга! Ав, милиционер анат, халех çăвăттарса яратăп!

Шатри нимĕн те калаймарĕ, Илюка юлалшки хут куçĕсемпе çунтарса илчĕ те пристань еннелле утрĕ. Илюк ун çине çарьăнса та пăхмарĕ...

36

Етĕрне еннелле ирхи пĕрремĕш автобус тухса кайма та ёлкĕрнĕ иккен, иккĕмĕшĕ вунпĕр сехетре тин пулать, терĕс. Илюкăн унччен ларас килмерĕ, çавăнпа та вăл, автостанцире пĕр хĕрпăм каланнине итлесе, пасар хыçнен кайрĕ те Свердлов урамĕ вĕçĕнче çула май калакан пĕр-пĕр машина пуласса кĕтме тутăнчĕ. Илюк пеккисем кунта татах та пур-мĕн.

— Каятпăр пуль-ха, машинисем пулаканччĕ, вĕсем хăлă темĕн чухлех чулаççĕ,— çынсем пĕр-пĕрин хуш-шинче каланнине илтре Илюк. Кĕтесри çурт çумĕнчи сак çине ларса, хай çав вăхăтрах пĕрмай унăн-кунăн пăхкаларĕ. Тĕрĕссипе каласан, вăл халĕ паллакан çынсем тĕл пулласан шикленчĕ, унăн никампа та курнаçас килмерĕ. Кам та пулин палласа илес пулсан, турех тĕпчеме тутăнать ёнтĕ: аçтан, хăсан, мĕнле... Вăрă пулнаçке-ха вăл, çынсен ташманĕ, анчах хăлă аки килне таврăнать!

Унăн телейне, паллакансем пулмарĕç. Хĕвел çултен çûле хăпарса кытăх пĕсертме пусласан, вăл çуртăн тепĕр енне, сулхăна куçса ларчĕ те хайёнчен инçетре те мар самаах пысăк çутă тимĕр татăкĕ выртнине аçăрхарĕ. Колонире чух тимĕр-тăмарпа écĕлĕме хăнăхнăскер, вăл çакна тытса пăхмасăр тўсеймерĕ. Ку питĕ лайăх дюралюмини татăкĕ иккен.

«Кил таврăшĕнче кирлĕ пулма пультарать-ха,— шу-хăшларĕ те Илюк, анă чăматаанне чиксе хучĕ.

Çав вăхăтра ун тĕлёнче йывваç ешĕксем тиенĕ пысăк
грузовик чарансӑ тӑчӗ. Моторне ёчлеме чармасӑрах, кӑтран пуслӑ ҫамрӑк шофер кабина алӑкне ярӑпре те:

— Ниискасси еннелле ҝайкӑн пур-и? — тесе ыйтрӗ.
— Пур, пур! — терӗҫ темиҫен пӗр харӑс.

Бяттисемпе пӗрле Илюк та йӑӑпаъ-апӑп ешӗкесмӗ сӑне хӑпарса лӑрчӗ. Темиҫе минутран вӑйлӑ машина, хула-ран тухса, ҫатма пӗк тикӗс ҫул тӑрӑх хӗвӗланӑшӗнћелле йткӑнчӗ. Њантӑлӑкӗ питӗ лӑԥӑ пулин те, ёдӑлтӗ ларакансем хӑйсен карттусӗсем, тутрисем ҫилпе вӗсӗ ӗлӑс-
ран вӗсене тытсӑх пычӗс. Машина ҫӑв терӗ кытӑ кай-
нипӗ ҫул хӗрринчи телефон юписем вӗлт те вӗлт кӑнӑ 
туса юлчӗс...

Малтанах Илюк хӗрӗхмӑш километр юпи тӗлӗнчи яла ҫитме шутланӑщӑ,— вӗссен ял ҫыннисем Шупаш- 
картран таврӑннӑ ҹух кирек хӑсӑн та ҫавӑнта аначачӗ, 
кунтан тӑрӑх ӑйлас килӗ  ситме ҹывӑх, пӗр тӑвата километр ӑс. Анчах ҫулӗ вӑрӑм мар пулсан та, висӗ 
пӗчӗк ял витӗр тухмалла. ҫав ялсӗнчӗ Илюка паллакан-
сем тупӑнааҫӗх ӗнтӗ, мӗншӗн тӗсен унти нумай ачасем 
унпа пӗрле шкулта вӗрренӗ. Илюкӑн тӑруках никам 
кус умне те курӑнӑс ӑймӑл пулмарӗ, хӑй таврӑнни ҫин-
чен чӑн малтан пӗр амаӑшӗ ҫӗч пӗлмелле тӑвас килӗч. 
Ҫавӑнпа та вӑл вӑтӑр пилиӗкмӗш километртӑ, машина 
вӗтӗрех вӑрман хӗрне  ситсен, кабина тӑрринчен пак-
карӗ те љӗре сикӗс анчӗ.

— Ҫитрӗн те-им? — ыйтрӗ унтӑн кӑтӑра шофер, пуҫ-
не кабинӑра кӑлӑрса.

— Ҫитрӗм! Ак ҫак ансӑр ҫулла вӑрман витӗр тух-
малла ҫӗч мӑнӑн, вӑра иӑсе мар... Спаҫcipӑ сана! —
Илюк ӑна пилӗк тенкӑёлӗк укӑса тӑссא парӑчӗ, анчӑ ҫӑв 
самантрах калама та ҫук тӗлӗнсе ҝуҫӗсенӗ чарӑ паӑрах-
рӗ: кабинӑра, шоферпа юнашӑр, хайхи пӑрахут ҫинчи 
«тусӗс» — Шатрипе Чӑлаӑшши лараҫӗ. Вӗсем, пӑра-
хутпа Ильинкӑна ҫити каймаллисӑкерсем, унпа пӗрлех, 
пӗр машина ҫинчӗч килӗнӗ иккен!..

Илюк укӗсӗнӗ илӗсенӗн шофер кабина алӑкне шаплат-
тарса хупрӗ те тӑрӗх газ парӑчӗ, темиҫе минутран Ѣруч-
вик ӗхӑсӑн тусан ҫӗч мӑкӑрланса юлчӗ, унтӑн тусанӗ те 
сирӗлӗчӗ, тӗк ӗнтӗ нимӗн те курӑнӑрӗ, анчӑ ним юн-
ланман Илюк ҫаплах-ха ҫул ҫинчӗ пӗчӗн юпа пӗк тӑчӗ.
Мӗнӗ пӗлтерет ку? Ҫак ике вӑрӑ-хурӑх пӑрахут ҫинчӗ 
мӗншӗн анса юлӑйӑ? Тем тӗсе те, ахӑль мар ку. Мӗн шут 
тытӑӑ вӗсӗм? Ӑта каяҫӗ, мӗн тума?..
Етёрне енчен пысӑк хӗрлӗ автобус килни куранчӗ.
Паллах,ун ҫинче ҫын нумай.Кам пӗлет,тен хӑйсен ялӗсем те пур? Илюк чӑматанне йӑтрӗ те лаша ҫулӗпе вӑрманалла кӗрсе кайрӗ. Ҡунти љӑплӑх, нимӗн хускалман ӑшӑ сывлӑш, куҫа куранман кайӑксем чӗвӗлтетни, ытӑрма ҫук илем ӑна часах лӑплантарчӗч, вӑра Илюк, хӑл ҫӗ ѕӑрӑсемпе тепӗр хут тӗёл пулинин манса, каллех амӑшӗ ҫинчен, килӗ ҫинчен шухӑшлама тытӑнчӗ.
Мӗнле кӗтсе илӗ-шӗ ёна амӑшӗ? Хӑй ямӗнлӗрӗ-шӗ вӑл хӑл? Икӗ ҫул курман... Татах ватӑлнӑ ҫуль ентӗ. Сахал хуйхӑрнӑ-им вӑл сӑк хушӑра? Ырӑйсемче хӑй яланах: «Мӑншӑн ан пӑшӑрхӑн, эпӗ чиперех пурӑна-тӑн, халӗ те чӑх-чӗп фсрминчӗ эклӗтӗн, ҫӑкӑр-тӑвар си-телӗкӗ», тӗсе ҫырастчӗ, анчах чӑннипе темле-ҫке, Илюка пӑлхатас мар тӗсе, вӑл хӑйӗн нуши-хуйхисем ҫинчен юри пӗлтеремесен те пултарнӑ...
Пӗр-икӗ километр пек кайсан, вӑл вӑрман хушшипе юхса выртакан пысӑках мар шӑв хӗррин пӗрса тухрӗ. Ќӑна пӗвеленӗ иккен. Шывӗ тӑп-тӑрӑ, пӗве тӗпӗ те йӑл-тӑх куранатӑ. Пула та пур пулмалла — унтӑ та кунта шӑмпӑлт! тӑваҫҫӗ. Илюк тӗйсйемӗрӗ, чӑранса тӑчӗ те, унӑн сӑв тери шывӑ кӗрӗс килӗ кайрӗ... Икӗ ҫул шывӑ кӗмен вӗт-хӑ вӑл! Хӑрӑмаллав ҫук, ишӗ пӗлӗт, ялӑ пӗвӗрӗ вӗрӗннӗ.
Нумай шутласа тамасӑрах, вӑл ҫултан ҫӑшт аянкӑрах кайрӗ те, пӗве хӗрринчи пӗр лапсӑркӑ ҫуҫе тӗми айӗнче хӑвӑнса, тӑурех чӑмӗр. Самаах сивӗ шыв ун кӗлеткинӗ малтан ҫунтарасӑх илчӗ, анчах ҫӑшт тӑхтасан ѕт-тӮр хӑнӑхрӗ те, Илюк килӗнсех, нумайранпа шӑв курман кӑвакал пекех шӑмпӑртатӑ. Тухсан вӑра унӑн шӑмшакӗ ҫӑмӑллӑндӑ кайрӗ, ҫӑмӑлӗ тата ытлӑрак лайӑхланчӗ.
Тепрер сехетрен ансӑр ҫул Илюка вӑрман хӗррин илӗсе тухрӗ, вӑл вӑра тӑурех хӑйӗн тӑвӑн ялӗн курчӗ. Инҫӗ те мар, пӗр-икӗ километр кӑна... Лапама анса улӑх тӑрӑх каймалла та кайран сӑрта хӑпармалла ҫӗ. Ял пущеңче Վӗсӗ ҫил арманӗ ҫил ҫуккипе тунсӑхласӑ лӑрӑсӑ, вӗсечен ҫӑшт сулахӑракӑ фсрмӑн вӑрӑм ҫурчӗсем куранӑсӑ. Пӗрин тӑрӑ кӗп-сӑтӑ, хӗвӗл ѓӑнче куҫа йӑмӑхтӑрмалла йӑлтӑртатать — ѕӗнӗрен туса лартӑ-сӗр пулмалла. Ку мӗн тата? Ял вӑрринче — темӗн ҫуллӗш икӗ шучӑ пӗлӗтелле тӑрӑнӑннӑ. Радио мачтисем! Илюк килтен тухсӑ ӑйӑнӑ чух вӗсем ҫукчӗ... Мӑнкас
енчен, сүл хөррингчы телефон юписенчен чылай аякран, уй урлӑ, тата темле сүллӗ юпасем ларса тухӑ. Вӗсем мӗне пӗлтерӗцӗ-ши?

Нивушлӗ яла электричество илсе пымӑ та ёлкӗрнӗ?.. Паллах ёнтӗ, Илюкӑн халӗ сӑк самантарах, тўрӗх килнелле ыткӑнӑс, амӑшӗ патне пӗр сывлӑш сӑвӑрмасӑр чупса ситӗс килӗ, анчӑх сӑпах та ун пек тумарӗ вӑл.

— Тӗтɛмӗ пуличчен кӗтӗс... Хӑлӑ кайсан, яла шурӑ курак вӗҫе пынӑ пекех пулаҫ — палласа илсенӗх, пурте мана курама чупса тухӑҫҫӗ, пӳрнисемпе тӗллӗсе кӑтартма тытӑнаҫҫӗ...

Ҫакӑн пек шуӑхӑшсемпе вӑл каллӗх чӑматахӗнне йӑтрӗ тӗ вӑрмӑнandWhere тӑвӑллӑрах кайса, пӗр вӑр пӗимӗчӗ вӑрмӑнтӑн уйрӑм ѕӗсӗнен куӑкӑр-маӑкӑр вӑтӑ хуранӑмӗ айне, сӗмӗс куӑкӗ ӗҫине пиншӑкӑнӗ сӑрса тӑйӑлӑсӑ вырӑтӑ. Ку тӗлтен хӑйсен ялӑ тата лайӑхӑхӑ куранӑтӑ инкен. Вӑрахчӗн пӑхӑсӑ вырӑтӑ вӑрӑ вӑл. Анчӑх ҫӗр ӗҫа кӑҭӑрмӑнӑнӗ, пӑрахут ӗҫинен аннӑ хӑшҫӑн та самайӑ ӑвӑн-

...Илемлӗ те янравлӑ музыка илтӗннипе вӑранса • куҫӗсене уҫса, Илюк хӑй питӗ нумаи ӑвӑрӑнӗнӗ ён-

— Если б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера...

Илюк сӑртран чупса анчӗ, ӗҫине пӗрӗпе хуллен шӑн-

Илюксӗн ялӗнӗ, юнашар ытти ялсемӗчӗ тӗ вӑрмӑнӑнӗ смӑл-

— Если б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера...

Илюк сӑртран чупса анчӗ, ӗҫине пӗрӗпе хуллен шӑн-

...Илемлӗ те янравлӑ музыка илтӗннипе вӑранса • куҫӗсене уҫса, Илюк хӑй питӗ нумаи ӑвӑрӑнӗнӗ ён-

— Если б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера...

Илюк сӑртран чупса анчӗ, ӗҫине пӗрӗпе хуллен шӑн-

...Илемлӗ те янравлӑ музыка илтӗннипе вӑранса • куҫӗсене уҫса, Илюк хӑй питӗ нумаи ӑвӑрӑнӗнӗ ён-

— Если б знали вы, как мне дороги

Подмосковные вечера...
Акӑ вӑл пахчасем хыҫне пырса тухрӗ, вӗсем ҫуммипе тӑвалла утрӗ. Радио сасси хӑль паҫӑрхӑ пек те мар хытӑ янӑрать:

Над Волгой широкой...

Акӑ урамран уялла тухмалли пралук. Ун ҫумӗнче Наталисен пахчи, вӗсемпе юнашарри — Илюксен. Акӑ, ашшё килте чухнӗх тытса хӑварнӑ љатан картӑ. Тайӑлма та пуҫланӑ ёнтё. Илюк ун урлӑ сиксе мар, вӗссе каҫрӗ пулӑс, унтӑн, картӑ ҫуммипе ўссе ларнӑ чие йывӑӑссием тӗлӗпе хӑварт утса пырса, пахча алӑкне уҫса ячӗ.

Кил!.. Вӑл тӑван килӗнче! Ќран тухса ӑйранхӑ пулать кун пек телейшӗн!..

Илюк тӑпах чарӑнса тӑчӗ те пӗтӗм ӑкӑрипе сывласа ячӗ. Кил хушши енчи чурече ҫап-ҫутӑ. Бӗсен пӳртӗнче те электричество ҫунать, ӗппин. Чуречине кӑштах уҫнӑ, унтӑн кӑмӑллӑ музыка илтӗнет.

Амӑшӗ килтех-ши? Мӗн тӑвать-ши вӑл хӑль?..

Илюк кил хушхи урлӑ чупса каҫрӗ те крӑльца ҫине сиксе хӑпарчӗ, алӑка шӑлт-шалт уҫса тӗттӗм ҫенӗке кӗчӗ, унтӑн пӳрт алӑкне ярр... уҫса ячӗ.
— Анне!.. Эп таврӑнтӑм!..

Сӗтел хушшинче апат ҫисе ларатӑн хӗрӑрӑм аллинчи кӑшӑк шӑкӑртӑх тухса ўкрӗ, вӑл турех яшт! сиксе тӑчӗ.

— Ай-уй! Илюк! Ывӑлӑм!

Вӗсем пӗр-пӗрне хирӗч чупса пырса ыталанчӗс.
— Эсех-и ку, ывӑлӑм? Пуҫӗпех ячӗс-и?..— Амӑшӗ хӑйӗнчен чылаи ҫуллӗ, чӑн-чӑн арӑн пекӗх пулса кӑйна ывӑлӗ ҫумне хытӑран хытӑ пӑчӑртанса, пӗтӗм кӗлет-kippe чӗтренсе ёсӑклеме тытӑнчӗ.
— Пуҫӗпех, анне, мана срокчен кӑларса ячӗс!— Илюк амӑшӗ пӗр аллипе пуҫӗнчен ыталаса, тепринпе ҫурӑмӗнчен ачаашлӑрӗ.—Лӑплан ёнтӗ, ан макӑр, хуйхаӑр-малли пӗтӗр хӑль санӑн...
— Хуйхаӑрнипе мар ӗпӗ... Ывӑлӑм, чунӑм!..
— Юрӗ, анне, ҫитӗ... Лӑплан.

Ҫав вӑхӑтра тӗпел кукринче сасартӑк пӗчӗк ача кӑшкӑрсӑ макӑрса ячӗ. Илюк амӑшӗ ыталама пӑрӑхрӗ те сасӑ еннӗлле ҫӑвӑнӑсӑ пӑхрӗ. Сӗтел хыҫӗнчен шапшур ҫуслӗ ача курӑнса кайрӗ, пӗрте кӗрсепӗх Илюк ёна асӑрхӑман тӑ.
— Кам ачи ку? — теленерех бийтрә вәл, анчах ҹав хушӑрах ҹайын пуҫеньче урӑхлара ҹухӑш вӗҫсе илчӗ. Ӗмӑшӗ тӑрук хӗрелсе, нимӗнле мар пулсӑ кайрӗ.
— Вӑл... мен... Раис-ха...
— Кам Раисӗ?
— Мӗн... хӑмӑрӑннах, ара...
— Мӑнӑн йӑмӑк-и? — пуҫепех тӑвӑрса илчӗ те Илюк, ҹача ҹине кӑмӑллӑн ҹуталакан куҫӗсемпе пӑхрӗ.
— Ҫапла пулать ҹав,— терӗ амӑшӗ.— Чӑсах икӗ ҹул тултарать ёнтӗ. Мӗн тӑвас тӗтӗн, ԩураичӗ те — усрасах пулать. Аван мар та сан умӑнта...
— Мӗн аван марри пултӑр? Ара, питӗ layanӑ ку!— терӗ Илюк, ҹача патнелле пырса.— Малашне эп пӗччен пулмастӑп, ӗппин! Ну-кӑ, Райкка, кил-ха 킷та, паллашар санпа... Пиччы вӗт ӗпе!
— Ай-ай, хӑюллӑ-ҹке эҫӗ! — терӗ Илюк пуҫне пӑр-каласа.— Маттур хӗрӑча! Яланах ҹавӑн пек хӑюллӑ пул, ӗппин, пурнӑҫра хӑюллисем ҹӗч тӗлӗйлӗ пулӑсҫӗ!
Бывӑлӗ унӑн пӗчӗк хӗрӑчипе сӑкӑн пек калаҫни амӑшне ҹав тери кӑмӑла кайрӗ.

...Малтанхи пӑлхӑну иртсе кайнӑ хӑшӑн пӗрле лар-са апат ҹисен, амӑшӗ Илюкс кутнӗк ҹине тушӗк сарса пачӗ, хӑй тӑрӑхла сак ҹумне тепӗр тенкӗл лартса пӗчӗк Раисӗпе пӗрле вӗрнарӗ те, вӗсем тӑхӑнчӗнӗх калаҫса выртӗрӗ. Илюк хӑй колонире мӗнлӑрех пурӑнни, унта шӑктула вӗрӗсем тӑхӑрмӗнӗ класс пӗтерни, слӗсӑре те вӗрӗнӗс разряд илни Ҭӗрӗнӗн калаҫ ларӑх; амӑшӗ, паллах, куншӑн питӗ хӗрӗртерӗ («сапах ҭӑ, вӑхӑта сӑа яман...»), унтӑн амӑшӗ ялти ҭӑпӑрсенӗ пӗлтерчӗ. Илюк килтен тухса кайнӑранӑп ялта питӗ нӑмӑй улӑшӑнусем пулӑ иккен. Вӗсен колхозӗ татах пыҫӑкленӑ, трак- торсем, кمبайнсем, ӗлӗтӑ тӗрӗлӗ машинасем туянӑ, ҫӑвна мӑй колхоз ҹӗчӗ тимӗрӗцӗ лаҫҫи лартӑнӑ, унта виҫ-ӗнӗ ӗчӗлӗсӗ имӗш. «Мӑн сӑрт» ҹинче, Илюксӗмпе тӗлмӗ- тӗл ҹырма урла, кӑҫал икӗ хутӑлӑ клуб туса лартӑнӑ — яялти кирлӗч, ҹулӑй йӑвӑс, пухусем ирттермӗлле, кино кӑтартмаллӗ зала тӑватчӗр ҹын тӑран кӗрет, унсӑр пуҫ-
не урӑх пӱлӗмсем те нумай, библиотеки те, радиоузелӗ те сӑвӑнтах.
— Хулари пекех халь пирӗн,— терӗ тулли кӑмӑл-
па,— сӑмрӑксенӗ кичем мар, каҫсерен клубран тухма та пӗлмеҫҫӗ...
Cumhец те мар-ха, колхоз тата хаӗх медпункт туса
лартнӑ, ҫитес ҫул шкула пӑssa ун вырӑнне ҫӗнӗрен тур-
ма йышӑннӑ иккен, вӑл та икӗ хутла пулать, теҫҫӗ...
— Хӑвӑн фермунта ѓӗссем мӗнлерӗх пыраҫҫӗ? —
ййтӗ Илюк.
— Лайӑхах-ха, анчӑх эпӗ халь унта асли мар ён-
тӗ,— терӗ амӑшӑ.
— Мӗншӗн? Ҡаларчӗч-им? — тӑурӗ пуҫне ѓӗклерӗ
Илюк.— Ман пирки мар пулӗ те?
— Ҫук-ҫук, уншӑн мар,— лӑплантарчӗ амӑшӗ,—
пириӗн чӑххи-чӗпли, хурӑ-кӑвакалӗ виҫӗ пинрен те ир-
се кайрӗ те, колхоза ятарлӑса ҫӑв еӗсе вӗренӗ ҫын ярса
пачӗч. Ҡайӑк-кӗшӗк усрама вӗрентекен техникум пӗтер-
нӗскер, тӗт, анатри чӑваш хӗрӗ. Пит кӑмӑллӑскер, ѓӗре
ҫунаҫ анчӑх...
Илюк лӑпланчӗ, унтан, пӗр хушӑ калаҫмасӑр вырт-
нӑ хӱҫҫӑн, хуллен кӑна ййтӗ:
— Наталисем мӗнле пурӑнаҫҫӗ тата?
— Мӗнле пурӑнччӑр, ѓӗлӗкки пекех,— терӗ амӑшӗ
лӑпкӑн.— Наталийӗ тӑхӑр класс пӗтерчӗ, пӗвӗпе хӗр
пулса кайрӗ ѓӗнтӗ. Салтака кайиччен кино кӑтартса ҫу-
ренӗ Ухваниҫ Мikuли нумай пулмасть киле таврӑнче
te вӗсем патӗнчен тухма та пӗлмест, качча илӗшӗн
tem...
— Ашшӗ-амӑшӗ мӗнле?
— Ашшӗ ѓӗлӗкки пекех сӑд хуралӗнче, амӑшӗ варӑ
янанхи майлӑх, пуш кӑшкар пек шалтӑртатать, хутӑ тӑ
кампа та пулӑ-пулмарӗ хирӗҫсе ка Yates. Чӗлхи чӑрах-
сӑр тӑ-ха унӑн...
Илюк тек чӗнмерӗ. Анчӑх хӑй, шухӑша кайса, тата
нумайччен ҫывӑрса кайймасӑр выртӗ. Темшӗн, амӑшӗ
Натали патне Ухваниҫ Мikuли пырса ҫӑренӗ ҫинчен
каласа пани ун чӗринӗх пырса тиврӗ.
«Ҫамрӑк-ҫке-ха вӑл, мана тантӑш кӑна... Нивушлӗ
халех качча ка Yates»
Унӑн чӗринче вӑрттӑн кӗвӗҫӑ пӗкки хускалчӗ пул-
малла.
Тепӗр кунне вара вӑл нумай ҫывӑрчӗ. Амӑшӗ ир-
ирех лаҫҫа тухса ҫӑмарта йашаларӗ,  хурлӑхан ҫулсӀипе чей вӗретрӗ, анчах хӑйне вӑратмарӗ. Ҫимелли-ӗҫмемлессене сӗтȅл ҫине кӗртсӗ лартрӗ те ёcce тухса ӑйас умӗн лӑпкӑн ҫывӑранӑк ӗвӑлӗ ҫине тем тараңччен пӑхса тӑчӗ.

— Таврӑнчӗ, мӑнтӑран...— Хӑйӗн куҫӗсем каллех шывланчӗс.— Ҭин ёнтӗ лӑйӑхах пурӑнатпаӑ пулӗ-хӑ. Кӑмӑлӗ пулсӑн, шкунтӑн вӗренсе тухӗ, вӗренес темесен, ёҫлемӗ те пултарӗ. Слесаре вӗрентӗм, тет те...

Нимрен те Ытлӑрах, ӑна Илюк нумай ѕуссе ашшӗ сӑнлӑ пулса кӑйни хытӑ савӑнтӑрчӗ.

— Ашшӗнӗ хывӑсан атрамӗ-хӑ, ашшӗ ҫӑв тери ӑслӑчӗ...

Фермӑна ҫитсе ёcce тytutӑнсӑн, Илюк амӑшӗ пайӑн темлӗ улыӑяннӑн, уӑнӑн сӑн-писать ҫутӑлнӑн, Ытти чухнеки пӗк мар ӑхӑсӑннӑ, темшӗн часа-часӑх кула-кула илни-не Ытти хӗрӑрӑмсем ӑйԓӗнчӗх асӑрхӑрӗс. Вӑл кун пӗк пулнӗн уӑнӑн ёҫри юлташӗсем нумайранпа курманчӗчӗ-хӑ, Ытти чух ыӑсьнӗмӗ пӗтек хутшӑнмӑстӗчӗ, канӑв вӑхӑтра тӑ ѕавӑрӑхӑ кӑйса ларатчӗ, Ыттӗсем пӗк кулӑстӑвӑс Ыӑла вӑҫӗх те ѕукчӗ уӑнӑн.


— Тупрӑм ҫӑв, тупрӑм, анчах тӑ укҫӑ мар — Ыл-
bine муклашӗки тӗлне пултӑм! — тере Илюк амӑшӗ вӗ-
сӗнӗ хирӗс.

— Телейлӗ-ҫке апла эҫӗ!
— Телейлӗ ҫӑв, шутсӑр телейлӗ!
— Тен, ҫуррине парӑн?
— Ыч, ӑмӑ тӗле килӗн тӗлӗ тӗлӗ никампа тӑ пайламас-
ӑп, мӗншӗн тӗсен эҫӗ ӑна Ытла тӑ нумай кӗтнӗ...

Анюк юлташӗсем пурте уӑнӑн ывӑлӗ колонирен те-
пӗр ҫутӑллӑкран тин килмӗлнӗн пӗлӑнӗ, уӑн сиӑчӗн вӑл хӑй те часа-часӑх асӑнӑ, ҫӑвӑнӑ тӑ вӑл хӑй Илюк таврӑнӑнӑн сӑвӑнӑт тӗсе никам тӑ шутлӑмӑ пултӑрӑйман. Вӑл хӑй те пӗр сӑмӑх тӑ шӑрлӑмарӗ — кун пирки каҫхинӗ вӗсӗм Илюкӑпа иккӗшӗ ятарлӑса хӑла-
са татӑлчӗс.

— Никама тӑ шӑрлӑс мар,— тере Илюк,—атту ҫып-
сем килмӗ, ыjtса пӗлӗмӗ тytutӑнаҫӗ. Анчӑх ирӗн ҫып-
чӗн мӑнӑн пӗртте асӑнӑс килмӗст. Пурӑнӑм-хӑ кӑштах, хӑнӑхӑм, ӑйран хӑлах умӗн хӑмӑн тухатӑп...

Илюк чӑнӑх та пӗр виҫӗ-тӑватӑ кун хуҫши ниҫтӑ та тухса ҫӳремерӗ, килтех ларчӗ. Ял пурнӑчӗ вӑл чӳре читӗр те пӑхча хӑйӗ урлӑ çӗ çӑр чурчӑ пулин те, çӑв пурнӑчӑ иртен пӗлӗсӑ кӗсӗнӗ вӗрӗсӗ тӑнинӗ питӗ лайӑх туйрӗ.

...Унӑн амӑшӗ пӗкӗх, ӑнсыем ир-ирех еӗсӗ тӗхӗс кӗаӑс-ҫӗ — хӑйӗ уя, юлашӑкӗ суртӑрыррисӗнӗ тирпӗйлӗсӗ кӗртӗме, хӑйӗ бригӑда Ыӗтӗмӗ çӗне — унтӑ кунӗнӗх ӑхӑватӑ молотилка кӗрлӗт, теприсӗм фӗрмӑсӗнӗ, улӑхри пӑхӑ-чӗмӗсем патнӗ, улмӑ-ҫӳрла садӗ, тӑца... Кӑшниннӗх хӑйӗн еҫ вӗрӑнӗ, тӗлӗ пур, кӑшниӗх ҫӑвӑнтӑ васкать. Йанталӑкӗ тӗлӗннӗмӗ хитрӗ тӑрӑтӑ те, кун пӗк чух еӗс-рен пӑрӑнса килле ларма камӑн хал сӑттӗр?

Илюк та еӗс сӑнчӗн шухӑшлӑма пуҫлӑрӗ ӗнтӗ, ӑнчӑх аӑста еҫлӗссӗ пӗрки вӗсӗм амӑшӗпе иккӗш ӑйӑххӑн кalaҫса тӑтӑлаймарӗч-хӑ. Тата амӑшӗ ӑна васкатаасӑнӑн та пулмарӗ.

— Еӑс тӑрмӗ-хӑ вӑл, пӗрӗр ӗрӗнӗ те пулин кан-хӑ, вӑй ӑн уйӑхранӑх, — тӗрӗ.

— Вӑйӗ ахӑл те ҫителӗкӗлӗ мӑнӑн, — тӗрӗ ӑна хирӗч Илюк,— лӗрӗ выҫӑ усранӑн вӗт пирӗ, ӑпӑт-ҫимӗс мӑй тӑранӑх пулнӑ, Ӄӑнӑтӑрма — кӗлӗс чупман... Ҫӗрмӑри тимӗрӗ лӑсӑнчӗ кунӗнӗх вӗркӗч йӗвӑр-ӑйӑхӑн ӑхӑкӑнӗ, мӑлӑтӑксем тӑнкӗтни, тимӗр пӑйсенӗ электрӗчӗвӑпа пӗҫӗрӗ ҫыпнӑ чух тӗпӗн ҫӑтӑртатӑнӑ ҫасӑ илтӗнчӗ.

«Сӑв лӑсӑр мӑлӑшӗне мӑн вӑллӗ те еӗс тупӑнӑма пул-тарать-ӑ, тӗп,— шухӑшлӑрӗ Илюк.— Машинӑсем ӳсӑнӑ ҫӗрӗте слӗсӑрӑ кирлӗх ӗнтӗ...»

Ку шухӑшӑ амӑшӗ те ӳрлӑрӗ.

Анчӑх хӑй хӑллӗхӗ килӗхӗ ларчӗ-хӑ. Арҫын пӗк пулӑсӑ, ӑлӑ кӑлӑвӑрӑшӗнчи вӑк-ӑтӗвӗк ӗҫӗсӗнӗ тукӑлӑрӗ — унтӑ хӑмӗрӗ шӑтӑка питӗрчӗ, кунӑ кӗ-ӗвӗч пӑта ҫӑпӑ ҫирӗплӗтӗрӗ, пӑхӑча кӑлинћкӑн пӗтлине тӑрлӗтӗрӗ, ӗҫӗнӗк алӗккӗ шӑлӑнӑ питӗрмӗлӗлӗнӗ ӳсӑрӗ. Унтӑн килӑ тӗр-тен-пӗр çӗчӗ те ҫӑрӗ тӑран хуҫӑлӑса ӑкӑнӑн ӑса илӗчӗ те, кӗлӗтӗн кӑнӑ кӗвӑ ҫӑвӑ тупса тухҫа, пӗр ҫур кун хуӑшин-чӗх икӗ лайӑх çӗчӗ тусӑ ӑхӗчӗ: пӗрӗ çӑкӑр касмӗлли,
— Ай-уй, камара ку? Эй, сын сырилне ма вярлатан?...

Илюк картах сиксе каялла саврэнса пахрё те хайёнчен инче те мат куршё хёрараёме, Наталисен амаше таинине курах кайрё.

— Тур сырлахтарах! Ара, Илюк тем ку?! — ана палласа илсе чарсах парахрё хёрараём.

— Этё-ха, Праски инке... Кайак юлышкисене пуцратап,— тарухах хёрелсе кайрё Илюк ку бялла та кётен сёртен пулнине.

— Хаçaн килле тухрэн эсэ?
— Виçё кун пурãнатап ёнтё...
— Бахачё сиртрё те-и вара санэн? Аннӥ килес сул кёркунне тин килмеллө тетчёр мар-и?
— Бахачё систсех систмен те, сапах таврантаам-ха,— терё те Илюк, карта синчен хайсен пашчинеллө сиксе аннче.

— Ак тамаша! Хамёр юнарахар пурãнатапёр, сапах та нимён те пёлмен. Аннӥне кашни кун куратап, анчаах валл та шарламасть...

— Бялла чаплай сёртенех киллен те, ма янраса çурес? — терё Илюк.

— Сапах та куршёнцен пытарма кирлё мар ёнтё, пирён килле сирён кил ёмёр-ёмёр килештерсе пурэннё.

— Акә, халь хавах пёлтён ёнтё,— кулам пекки
туре Илюк. Анчах Натали амашё хай сине темле харанё пек, шанман пек, ун пирики усал шуэйшланё пек
пажниана пырё килешмерё, саванпа та вёл унран часрах уйрашласа кайма тарашре.

«Янратать ёнтё халь, кашни тёл пулинён синнах лапартатса парать ман синчен!» — шуэйшларё те Илюк,
унан камилле хусалчё.

Лешё, саамах вёстерме сав тери юратаканскер, чанах та капла тунё. Ана пулла, кащен пётом ял пёлчё: хулара
мазазин саратаншён тёрмере ларнё Ивук ачи тавраннё, пёр арнё ытла килёнче никама үранмасар пуранат!

Илюк халах умне тухман пирики хашёсем турен тёрлён майлна шак хурса калацма тытанчё:
— Колонирен тарса килмен-ши-ха вёл?...
— А мён? Ним те мар тарма пультарнё, сакхал-им ун пекки?
— Варна пулнёнскер тем те туса хуре...
— Чанахара! Правленисен ёна халек тёрёслемелле те, милиция систермелле!

Çак саамахсем кащен кайк-кешён фермине те ситме ёлкёрнё иккен — Илюк амашё киле сав тери палканаса,
pашархансаса тавранчё те турех макарса яче:
— Ах, ываллым, сан пирики ял хушшинче тусме ык кайхё мар калацашчё-єкел..
— Мён пулнён тет тата? — хыпёнса ыкрё Илюк та.
— Эс ахаль тавранман, тарса килне, саванна пытанса пуратнар, тесчё... Ак, халь анчах леш Хура Хветле
tёл пулчё те сынсем уменчеч тем те каласа үартса пётерчё мана...
— Мён калама пультарён-ха вёл пустёр?
— «Варна-хурах ратти, ристан амашё, тарса килне
бандитна аёта пытарса усратнё? Халек иксёре те тыттарса яратпёр!» — тет. Сура-сура варсаты!.. Тем курса
ларас пулать ёнтё капла...

Илюк кавакарса кайрё, анчах савантых камилне
хытарчё те сетёл сине сапса илчё:
— Калацчар, чёлхисем кёртешчё пулсан — хыччар!
Ан итле эс весене! Манан эп саккунла, тёп-творесине
килни синчен калаан хутсем ёеркеллё. Ыран ирех ял
Советне кайсана катаартатап та — ёчё те пётрё, тектара
никам та савар усаймаслы!..
— Кай, ачам, кайса катаарт мён пуррине, саамахпа
та ёнлантарса пар. Халь ти́н ял ма́шкәлә пуллас марччә ёнте, эс пётемпех кашарътарна вёт-ха, халь таса сын эсә, ҫапла мар-им?

— Юре, анне, яран ирех қайтәп...

Анчах унан ниста та каймала пулмарә, ирхине ирех вәèmes патне ял пуслахәсем хәйсем — иккән тан пырса көччә: пәри — ял Совет председателә Иван Күмкөв, тәпри — Максәм Яраткин, колхоз председателә. Вәèmes ԥнә чух Илюк ԥцә 羥цен пёркенсех  сы-варатчә-ха.

— Пирән килес! Ырә күн пултәр! — терәч вәèmes, аләк патәнчех чаръанса тарса.

— Киләрех, киләр, малалла иртәр,— аллипә тәпелемле кәтартә Илюк амәшә, кәтмән хәнасене хирәч чә-
лантан тухса.

— Ларсах тәмәсттәр пулә-ха,— терә Күмкөвә, күт-
нәк чине чаллашшан пәхса илсе.— Саңән ывәлу тавран-
нә тенинә илтрәмәр те, кәрсе курас килчә.

— Илтрәр пуль ҫав, усаł сәмах пит час сәрә-
лать те-ха...

— Ма усаł сәмах пултәр ку? Киле килни — лайых 
хыпар пуль вәл? Унтан лайаххи мән пултәр?

— Ара, хашәсем аңа лерен тарса килнә теңә-кәке...

— Хырә күн пултәр! — терәк вәсем, ала-
кулчәнса тарса.

— Ара, хашәсем аңа лерен тарса килнә теңә-
кәке...

— Мә усаł сәмах пултәр ку? Киле килни — лайых 
хыпар пуль вәл? Унтан лайаххи мән пултәр?

— Ара, хашәсем аңа лерен тарса килнә теңә-
кәке...

— Ну, эпир аңах ёненес ҫук-ха,— ал сүлчә Ярат-
кин,— вәл таранах ухмах мар. Вәрат-ха, эплин, ачуна, 
калаҫса кураԥ хәԥ эпир унпа.

— Аякра курсан паллас та ҫук, пәх-ха эс аңа... еп-
ле маттур!

Пүртре юн ҫын сассисем илтәнсән Илюк хәех вәра-
чә, вәèsем мән калаҫасса кәтсе кәнә юри ҫывәрнә пек 
туса выртрә. Анчах халь, колхоз председателә аңа вә-
ратма йыйтсан, утиязне пүце ҫинчен сирсе, вәшт кәнә 
тарса ларчә те:

— Здрасте...— терә.

— Салам, Илюк! О-о, эсә саҫчим каччә пулса кай-
нә-кәке!...

Аякра курсан паллас та ҫук, пәх-ха эс аңа... еп-
ле маттур!

Председательсем аңа умлән-хыслән аł пырса паччә, 
унтан Илюк вырән ҫинчен сиксе анса вәр-вар тумлан-
чә те сәтел ещәкчән хәйән хүчәсене кәларса пәрине 
Күмкөва, терине Яраткина тыттарчә.

— Чәң малтан эсир саксенә вуласа пәхәр-ха...

Унан хүчәсенә чәнах та питә лайахскерсем-мән. Вә-
сене вуласа тухсанах председательсем пёр-пёрин çине тай-тай пӑхса илчӗс те ҫавӑнтах Илюка мухтама тыйӑнчӗс.
— Маттур, маттур ача! Кур-халӗ — лере те вӗренӗ, разрядлӑ слесарь пулнӑ! Кун пек хутсемпе хуть те кам умне тухса çӱреме те намӑс мар. Никам та нимӗн те калама пултараймасть!
— Йышнисем çавах элек сарма тӳтӑннӑ-ҫке-ха,— илчӗс илчӗс те пӑхса илчӗс те ҫавӑнтах Илюка мухтама тыйӑнчӗс.
— Ну, уншӑнах ан пӑшӑрхӑнӑр, ытлӑшхи палка-кансен çӑварӗсӗнӗ хуплӑма пӗлӗпӗр эпир,— терӗ Кум-ков.— Куртӑмӑр вӗт-ха, пӗтӗмпе пӗккӑнлӑ.
Вӗсем хушипче кӑмӑллӑ калаӑсу пурсланса кайрӗ. Председательсем Илюка, епле пулсан та, кӑҫал вуннӑ-мӗш к拉斯ран вӗренсе тухма сӗнчӗс.
— Алӑра аттестат пулсан пур еннӗле те çул уҫӑлать. Хуть колхозра ёсче, хуть малалла вӗренме ӑй, вӑл хӑвӑнтӑн килет. Тен, колхозранах пӗр-пӗр курса ярӑпӑр. Механизатора вӗренсен те — мӗнрӗн япӑх? Слесарь ёсне пӗлетӗн ав эсӗ. Сывлаху лайӑх пултӑр та кӑмӑлу çивӗч пултӑр!
Ҫав кунтан пурсласа вара Илюк халӑх хушипче тухса çӱреме тӱтӑнчӗ. Тимӗрӗң лӑсӑнчӗ мӗнле ёсчӗнӗ кайса курсӗ, авӑн çапӑнӑ çӗрте те пулчӗ, ӑкашхӗнӗ клаурса япӑхрӗ. Унтан ёсӗ те хутшӑнӑма пурсларӑ — малантӑхӑнӗ ӑна çуртӑрӑ кӗлтисенӗ бригада анкартине турттарӑнӑ çӗрӗ ячӗс. Ќапла унӑн килӗ вурнӑсӑ мӑйӗпе йӗркенӗ кӗрсӗх пычӗ, шухӑш-кӑмӑллӑ тӑ яланах пӗр пӗк ти-кӗс те лӑпкӑ пулчӗ.

Киле таврӑннӑранпа вӑл Наталипе темиҫе хут та тӑл пулчӗ, анчах вӗсем пӗрре те лайӑххӑн калаҫаймарӗч. Пӗрпе-пӗрӗ йӑнӗзӗрӑн курсӑ пӑт-пат сӑмӑх хушка-ласа илӗсӗ те—часӑх уйӑрӑлса кӑвӑсӗ. Илюк йӑтлӑрах та калаҫнӑ пулӗччӗ, анчах Натали яланах васкать.
«Лӗш Ухвӑнӗç Микулӑпе хытӑх туслӑшса кайнӑ курӑнать ку, ҫавӑнпа ютшӑнать, мӑнӑп тӑйӑнӗ курсӑн намӑс пулӑсрӑн та хӑрӑтӑ пулмалла, — шухӑшлӑрӗ Илюк.— Хӑйӗн ирӗк ёнтӗ, мӗн тӑвассу пур...»
АНЧАХ ЧӑН СӑЛТАВӗ УНTA УPAХ ПУЛНӑ.
Пёррехинче, Шупашкөртгө пынӑ артистсем лартнӑ спектакле куртӑ хыҫҫӑн, вӗсем клубран пӗрле тухрӗч. Йӑмӑкӑкӗ вӑл каҫхине питӗ ырӑччӗ,— ашӑ, лӑпкӑ,— пӗртте кӗре кӗрес умӑнхи пек мар. Вӗсем урам хӗррипе, лаштра йӑмрасем айӗпе хуллен кӑна утса кайрӗч. Малтӑн сӑмӑх спектакле ҫинчен пулчӗ — ӗмӗртен пӗрхӗк йӑла ёнтӗ ку, спектакле курса тухнӑ хыҫҫӑн ун пирки калаҫасси,— унтӑн, майӗпе, сисмесӗрех калаҫу урӑххи-сем ҫине курӗч.

— Акӑ ёнтӗ ӗхӑмӑкӑкӑ тӑ кӗррӗ, тепрӗр ӗрӗнен каллех пӑрта хушшине ларас пулать...— терӗ Натали кичеммӗн.

— Мӗн, питӗх вӗрӗнс килмӗст-им? — кулӑ пӗр-рех ӳйтрӗ Илюк.

— Сӑнӑн хӑвӑн мӗнле?

— Эп вӗрӗнс тӗтӗп-ха.

— Эсӗ... лӗрӗ тӑххӑрмӗш класс пӗрсӗ бӑлӑнӗ, тӗч-ҫӗ. Чӑнӑх-и вӑл?

— Чӑнӑх-ҫке.

— Пит аван апла пулсан... Мухтамалла. Анчӑх мӗнле-ха унтӑ... килли пекех вӗрӗнтӗсӗ-ӗ?

— Ма ун пӗк ӳйтӗтӑн? Шкул тени — пур ҫӗрте те шкулах ёнтӗ, программи те пӗр пекех.

— Чӑпах та...— Натали пӗр хушӑ тӗтӑнса тӑчӗ, унтӑн Илюка курӑн пӑхрӗ: — Тӗрмӗ те-ха вӑл...

Илюк ассӑн сывлӑсӑ илчӗ.

— Тӗрӗс мар эс кӑлӑнӑ. Тӗрмӗ мар вӑл, ачасенӗ вос-питани парӑкан, вӗрӗнтӗс уӑстӗрекен колони. Макаренкон *Пӗдагогиӑская поэма* кӗнӗкнӗ пӗлетӗн пуль?

— Кӗнӗкнӗ те вулӑнӑ, кинӗнӗ те курӑнӑ.

— Хӑллы колонисем те ҫавӑн майлах, анчӑх та ун чухнӗхинчӗ нумӑй лайӑхрах. Эсӗ ёнтӗ унти шкултӗ учительсем вырӑнӑнӗ ёлӗккӗ жӑндӑрмӗсӗ, тӗрлӗ надзи-рательсем вӗрӗнтӗсӗ, класс алӑкӑ умӗнӗ вӑнтовкӑллӑ хурӑл тӑрӑтӑ тӗсе шутлӑтӑн пуль...

— Аҫтӑн пӗлем-ха ӗпӗ? Ҫӑвӑнпа ӳйтӗтӑп. Унта пӗрӗмпех урӑхла пулӑсӑн туйӑнӑтӑ манӑ...

Илюк вара ёна колонирӗ пурӑнӑ ҫинчен калаҫа пӑ-ма тӗтӑнчӗ. Вӗсем, ҫырма урӑлӑ ӑкӑса, хӑйсен тӗнӗлле хӑпарчӗ, Наталисен хӑпхи умӗне ҫитӗ тӑчӗч, анчӑх Илюк калавӗ хӗрӑчанӑ ҫӑв тери интереслӗнтерсе ячӗ те, вӑл килӗ кӗмӗ вӑскӑмарӗ.

— Атя, ҫӑв пӗрӗнӗсем ҫинче ларӑр пӑртӑк...
Вӑхӑт чылая кайрӗ, Мускав юлашки хыпарсем пӗл-терме пуҫларӗ, кӗҫех акӑ Кремль сехёчӗ вуннккӗ ҫапать те клуб умӗнчи мӑн репродуктор шарлами пулатть. Сӑ-пах та Наталипе Илюк пӗр хускалмасӑр ларчӗс-ха. На-тали халӗ Илюка хӑй тӗрмене мӗнле майпа лекни çин-чен калаттарчӗ.
— Эпӗ ун çинчен санран тахҫанах ӊйтса пӗлесшӗн пурӑнӑтӑп... Эс манран ан вӑтӑнса тӑр, тӗп-тӗрӗссипе, ним пытармасӑр кала, юрӑт-
— Йывӑр мана ун çинчен аса илме,— тӗрӗ Илюк.
— Апла пулсан та, маншӑн каласа пар ёнтӗ! — Ната-]
тала ёна аллинчен тытса ик-виҫӗ хут пӑчӑртаса ил-
чӗ.— Эпир санпа туссем вӗт-ха, мӗн пӗчӗкренех пӗрле... Ахалӗн пулсан эн сан пата çырӑсӑм çукчӗ. Эс ман çырӑсene пурне те илӗ пул?
— Йзнӗ. Тавтпус сана уншӑн. Мана вӗсем питӗ пу-лашрӗс...
— Xӑш енчен? Єнланмастав,— тӗрӗ Натали.
— Kӑмӑла çӗкlerӗс. Вӑй çухса пачӗс. Чуна тасат-
рӗс. Халь ёнланташ-и?
Натали чӗннерӗ. Паллах, вӑл пӗтӗмпех Єнланчӗ, ан-}
час ун çинчен каласси килмерӗ унӑн. 
Кӑшт ларсан сӑмаха Илюк пуҫларӗ.
— Анчӑх чӑн малтан ярса пӑнӑ сӑвви кӑштӑх тӗ-}лӗнтерчӗ: хӑшпӗр сӑмӑхсем вырӑнне пӑнчӑсем лартса тухӑ. Мӗнле сӑмӑхсем пулнӑ унтӑ? Кала-ха?
— Xӑсан та пулин хӑвӑх пӗлӗн.
— Сӑпах та эп кӑштӑх тавҫӑрса илтӗм... «Савни»} сӑмӑха чӗрсе пӑрахнӑ эсӗ...
— Тавҫӑрса илтӗм пулсан — ан тӑ ййт, эппин. Эс}
луччӑ xӑв çинчен каласа пар.
Ҫакӑн хыҫҫӑн Илюкӑн ирӗксӗрех парӑнӑм тиврӗ. 
Анчӑх вӑл пӗр вунӑ-вунпилӗк минут пек каласанӑх, 
Наталисен урам енчи чӑрӗчӗ уӑлчӗ те, амӑшӗ кӑшкӑр-
ни илтӗнчӗ:
— Натали! Натали-и!
— Mӗскер, анне? — хирӗс сас пачӗ Натали.
— Кӗр киле, мӗн ухмаха супса ларатӑн çак таран-
ччен?
— Юрӗ, юрӗ, анне. Халӗх кӗретӗп...— ілӗрӗрӗ Нат-
тали. Хӑй вырантӑн та хускалмарӗ, сивӗрех пулнине 
Илюк сӑмӑхсем куҫса ларчӗ çеҫ.— Кала мӑлалла, 
Илюк... Унтӑн мӗн пулчӗ? 

281
Кёсех амӑшӗ Наталие тепӗр хут чӗнчӗ:
— Халех кӗнӗ пултӑр! Асту эп сана!.. Ес те килнелле танкка, Микула, неччу хӗре шӑнтса лартма!
— Вӑл сана Ухванисч Микулипе ларатӑ тесе шутлаш пулмалла,— терӗ Илюк кӑштӑх курӗнне пӗк сӑӑпа.
— Теме кирлӗ пуль мана çав кӑтӑра тӑка,— ал сулчӗ Натали,— Тупӑнна каччӑ... Чӑнчӑн хулиган вӑл, хӑйне ним чучлӗ те тытма пӗлмест, урӑх калаҫмастав тӑ эп унпа. Вӗскӗн, тӑрпалтай вӑл!
Вӗсем, пӗрене çинчен тӑрсӑ, хӑпха патнелле пычӗч, анчӑх кунта тӑ чылайчӗн чӑранӑсӑ тачӗч-хӑ. Темшӗнӗcke, вӗсен пӗр-пӗрӗнин пӗтӗх уйӑрласах килмерӗ куранать.
— Ыран каҫ тата тӗл пулӑпӑр-хӑ, юлашкӑнӗ калаҫа парӑн вара,— терӗ Натали, Илюка хулӗнчӗн паӑчӑртасӑ илсе. — Халь кайса çывӑр ёнтӗ...
— Эсӗ те лайӑх тӗлӗксӗм кур,— пӑшӑлтатрӗ Илюк.
Натали хӑпха шӑшулкӑ çине пурсӗ, анчӑх çав вӑхӑтӑра пӗчӗк хӑпхи хӑех ярр! уӑсӑлса кайрӗ те, урама тӑпӑрт! уӑнӑн амӑшӗ тухса тачӗ. Сӑра пуҫӑн, çара уран, кӗпине йӑле яӑнӑскӗр, пахчӑрӑ чие тӑрӗсем хушшӗпӗ уӗкӗн тӗтрељӗрӗх уйӑх çутинче вӑл хӑрушӑла юмаксӗнӗ уӗсӑл тухатмӑш пӗк курӑнса кайрӗ.
— Ара, хӑль те кӗретӗп-ӗcke,— терӗ Натали.
— Ку тӑранчӗн ма кӗмерӗн? Миҫе хут чӗнмелле сана?
— Арҫури пӗк ан çухӑр ёнтӗ, çынысем илтечӗ,— сассинӗ хытарчӗ Натали.
— Э, эс тата хирӗч калатӑн-и-ха? Ак эп сана, чуп-кӑна!...

Амӑшӗ хӗрӗ çинелле сикрӗ те āна пӗррех чант! çуп-сӑ ячӗ.

— Эсё мӗн, тӗлёkre шуйттӑн курсӑ тухрӑн-и? — ҫав тери çиленсе кайрӗ Натали.— Е каллекс, шӑматкун-хӑ пӗк, хӑншӑ персе лартӑн?

— Эсрел куртӑм, вуник мӑйракаллинӗ! Хирӗч калаттарӑп эп сана! Čамрӑк-ха эс мана вӗрентмӗ!.. — Бӑл каллех хӗрне унтӑн та кунтан ҫапма тутӑнчӗ.— Кӗр киле, чупкӑн!

Амӑшӗ чӑнах та ӳсӗр пулыӑ иккен. Бӑл паян та сӑмакун юхтарнӑ-мӗн те, āна пӗчёкшӗрен тутана-тутанах вицӗрӗн тухса кайнӑ...

— Кун пӗк ӑхӑлланатӑн пулсан, эпӗ вуҫех киле кӗ-местӗн! Кӳршӗсем патне калатӑп та аtte тӑврӑниччен вырттӑн! — ӑашкӑрчӗ Натали.


— Ак, Илюксем патнех кайма пултаратӑн! — Натали пӗррех аллипе сулса, пӳрт умӗнчи решетке çумӗн-че, тӗтӗм çёрте тӑракӑн Илюк çине кӑтартрӗ. Амӑшӗ āна ку таранчӗн аҫӑрхаманчӗ, анчӑх халӗ тӑрук кур-са палласа илчӗ тӗтӑм ҫӗрте тӑракан Илюк ҫине кӑтартрӑ.

— Ай тур-тур-тур!.. Ку мӗнӗ пӗлтерет тата?! Эс, эп-пин, кӗҫӗр çӑк вӑрӑрӑн, çӑк шӑлансаран уйрӑлаймасӑр лартӑн пулать? Аҫа çаптӑрах, çын мӗн калӗ, намӑса Ăч-та чикес? Āсу пур-и сӑнӑн кӑшт та пулин, ача-ам? Урамра вӑрӑ-хурахпа ыталанӑс ларатӑн пулать!..

— Чӑр чӗлхӥӑне, анне! — тӳсйемӗсӗр ӑашкӑрчӗ Натали те, тӑрӑхнипе ниҫтӑ кайса кӗме пӗлмесӗр.— Ан кӑрӑнтӗр сынна!

— Мӗнле сынна? — куҫӗсенӗ чӑрса пӑрахӗрӗ амӑ-шӗ.— Хӑш енчен āна çын теме май пур? Вӑрӑ вӗт вӑл, шӑланса, урӑх ним те калаимӑстӑн āна! Ун ҫывӑхне те пӗмӑ хӑрамалла, эс пур — çӗрӗпе унпа...

— Чӑрӑн тӗсӑ, анне!..— макӑрса ярас пӗк ӑашкӑр-чӗ Натали.

Анчӑх амӑшӗ ун сӑмӑхne хӑлхана та чикмерӗ, хӑль вӑл Илюк çине сиксе укрӗ.

— Эсё! Эс мӗн питпе мӑн хӗр çумне çыпӑса.codehaus, эс-рӗлӗ? Мӗн кирлӗ сана? Кулатник вӗт эсё, ристӑн, кӑт-тӑршни, пӗҫелиянӑ! Тӗпри сӑн вырӑнта пулсан çын куҫ
умне курӑнма та вӑтӑнмалла, тӗпсакайӗнче пытанса пурӑнмалла, эсӗ пур, кӗҫҫепит, хӗрсем хыҫӑн чӑрӗш-шӗн-ха, йытӑ!.. Тӑху сана, тӑху, тӑху!

Ку таранччен чунне хытарса, ниҫта кайса кӗрӗмӗсӗр тӑнӑ Илюк тӗкӗх тўсӗймерӗ, пӗр утӑм мӑлӑлла ярса пурсӗ те:
— Праски инке, ахалӗх чӗтӗлетӗн, эп нимӗн чухлӗ те айӑплӑ мар сан уӑмӑнта! — терӗ, хаш та хаш сывлӑса илсе.
— Ан калаӑнӑ пултӑр мана ун пӗ-ӗк!..— татах чӑрӑкса, ниҫта кайса кӗрӗмӗсӗр тӑнӑ Илкж тӗкӗх тӳсӑймерӗ, пӗр утӑм малалла ярса пурсӗ те:
— Праски инке, ахалӗх чӗтӗлетӗн, эп нимӗн чухлӗ те айӑплӑ мар сан уӑмӑнта! — терӗ, хаш та хаш сывлӑса илсе.
— Мӗн пулнӑ? Кама пусӑцӗ?
— Аӑча хурӑхӗсӗм?...
— Акӑ! Ак чӑк вӑрӑ ман хӗре суӑхнӑ! — кӑшкӑрчӗ Натали амӑшӗ.— Вӑрӑмӑнти кашкӑр ами инке пултӑр сӑншӑн! Шӑпанӑ, вӑрӑ! Ма килтӗн, ма тавӑрӑнӑн пуль эсӗ, тӗрмерӗх пӗтмеллечӗ сӑнӑн, шуйтӑн шӑтӑкнӗ кутӑн чӑммаллачӗ! Чухал мӑн ку уӗмӗнчӗн, сӑттӑнӑ!.. Ак, эп сана...—Вӑл Илюка ӑрапмӑлла тупмала пӗшкӗнӗсе чӗре хыӑшлӑма тытӑнчӗ, анчӑх сӑв вӑхӑтӑра Натали чупса пырса ун аллисӗнӗ кайӑлла пӑрса лартӗ.
— Эс ухмахӑ ерӗ пуль, анне! Асту, чыхса пӑрахӑп!
— А-ал.. Хура-ах! Вӗлереҫӗ-ӗ!..— хӑйне чӑнах та такӑм ӑрапса пӑрахӑма тӑнӑ пӗк кӑшкӑрсӑ ячӗ вӑл.
Натали амӑшӗ кӑшкӑрниñe илтсе тавӑрӑ куӃрӗсӗм ويمлайӑшӗ вӑрӑнчӗс, анчӑх та вӗсӗн килӗнчӗ часӑчас ун пӗкӗ кулунине хӑнӑхӑн пирӗкникӑ тӑ кӗлӑмӑрӗ, хурах кӑшкӑрмӑ пуӑсласӑн тӗн вӑра урӑмӑ хаӑрӑссӑн темӗшӗн сикӗсӗ тухрӗ. Илюк амӑшӗ те чупса пычӗ.
— Мӗн пулнӑ? Кама пусӑцӗ?
— Праски инке, ахалӗх чӗтӗлетӗн, эп нимӗн чухлӗ те айӑплӑ мар сан уӑмӑнта! — терӗ, хаш та хаш сывлӑса илсе.
— Мӗн пулнӑ? Кама пусӑцӗ?
— Аӑча хурӑхӗсӗм?...
— Акӑ! Ак чӑк вӑрӑ ман хӗре суӑхнӑ! — кӑшкӑрчӗ Натали амӑшӗ.— Илюк ӑсине кӑтӑртса.— Кӑм пӗлет ӑна, тем шуӑхӑш тытнӑ вӑл, те унӑпа пӗрӗ пирӗн пата кӗрӗсӗ ҫӑратма ёмӗтленнӗ! Ӗп чӑрӗма чупса тухрӑм та, мана хӗнӗмӗ тӗрӑтӗрӗ.
— Суя! Суять вӑл, ан іӗнӗр ӑна!—амӑшӗнӗ кӑйӑлла тӗртӗсӗ кӑшкӑрчӗ Натали.— Илюк пирӗ ним те тумӑн, эпир унӑпа калаҫса ӑраатӑмӑр ӗсӗ, анӗн хӑй ӑна нимсӗрех темӗтӗр каласӑ пӗтерчӗ, хӑй айӑплӑ!
— Суя! Суять вӑл, ан іӗнӗр ӑна!—амӑшӗнӗ кӑйӑлла тӗртӗсӗ кӑшкӑрчӗ Натали.— Илюк пирӗ ним те тумӑн, эпир унӑпа калаҫса ӑраатӑмӑр ӗсӗ, анӗн хӗрӗ ӑна нимсӗрех темӗтӗр каласӑ пӗтерчӗ, хӑй айӑплӑ!
— Сана ӑћупмаӑчӗ, ӑсӑварна хуп эсӗ! — хӗрӗ ӑсине кӑллӗх хӑмсӑрса ячӗ амӑшӗ.— Хӑлӗх аӑхӑ-ӑннӑнӗ итле-

— Эх, анне, чӗлхӑчӑ мӗнле ӑсӑрӑнӑтӑ пуль санӑн, ӗсӗсӗ мӗнӗчӗ кӑшт та пулӑн нӑмӑса пӗлӗсӗгӗ хутӑ!
Натали тăрук макăрсă ярсă питне саппун аркипе хухларё те кил хушшинелле чупса кĕрсе кайрĕ.
Амăашă çаплах çетêлчӗ, темтеңër лапăртатрĕ. Унпа çыхлансан вёçне- пуçне тупас çуккисе пёлсесе, кӱршёсен-чен нихашĕ те пёр çамах та çённерӗ, вĕсем пёрерён-пе- рерён килĕсене саланма пуçларĕç. Илюк амăаше те ӳвăнне çаннинчен тытса туртрĕ:
— Атă киле, ӳвăлăм... Асран тайăлнă çинна итле-се пĕтереймĕн, каларăм-че, чёлхи чарăксăр унăн...

Ку таранчен те Илюкăн кëренимелисем нумай пулнă ёнтен, усал çынсем ун çерине сахал мар ҭараттар-на, тепёр çух, тӱсме çуккисе, вĕри ку社会各界е макăрма та тур килене, анчас кĕçерхи кас урамра пулса иртнĕ шай-шав āна нихçанхинчен те хытăрах пырса тиврĕ. Мён кана каласа намăслантармаре, епле кана хăртмар-ре āна Натали амăаше! Ытла та ним вырăнпе хумасăр. çĕр çинчи чи ирсĕр çерчунсене танлыштарса вăрсрĕ вĕт-ха...
Мĕншĕн?
Нимĕншĕн те мар, ним айăпсарах.
— Вăрă, бандит, ристан... Ма таврăнтăй пуль эсĕ, лера пĕтмеллеччĕ санан...»
Ой, ÿывăр-cce пёр сăлтавсăр çамах илтме, çав тери ÿывăр! Вĕсем çинна сывлайми туса лартăççĕ, пĕтĕм ÿш-чики вут-çулăмпа çунтараççĕ, кăмăла çапса хуçаççĕ вĕт!...
Çерĕпеих, ирченех асапланчĕ Илюк, ниепе те сы-вăрса каяймарĕ. Алтрăнă енне, çенёкре темиçе çул хуш-шĕ çакăнса тâнă табак çулçине лутăркăса, чикаркă çёркесе çёртрĕ. Колнери мастерскойёнче ёсленĕ çух вăл Куприян Иванчпа кăштар турткаланăччĕ, анчас киле таврăннăранпа çăвара çелĕм таврăшĕ пĕрре те хыпман. Халĕ ак, ÿшпе çуннипе, ирĕксĕрех туртса яче. Хайр тĕтĕм турех пуçа пырса çапрĕ, ÿсыртнĕ пек турĕ. Илюк кăмăлĕ пушшех пăтранса кайрê те, вара пачах сывăрассе пулмărе.
— Вăрă, бандит, ристан...»
Натали амăаше пĕтĕм урам илтмelle кăшкăрнă çак çамахсеем Илюк хăлхинчен тухма пĕлмерек.
Ывӑлӗ мӗн тери асапланниgne амӑшӗ пӗтӗмпеx сиссe выртрӗ, āна лӑплантарма тӑрӑшрӗ, «ҫав йӗксӗк сӑмӑх-не хӑлхана чикме те кирлӗ мар», терӗ, анчӑх ывӑлне ним айӑпсӑр кӳрентернӗшӗн хурланса, āна хӗрхенсе, хӑй те татӑлсӑх макӑрчӗ.

Ирхине, ҫӑлтан āssa кӗнӗ шывпа пит ҫунӑ хыҫҫӑн, Илюк сасарӑк амӑшӗн хӑй хуланса кайма шут тытни صيانчень каларӗ.

— Мӗн тума? — тӗлӗнчӗ амӑшӗ.
— Тӗн, āҫта та пулин ĕće вырнаҫма пулӗ,— терӗ Илюк.— Њакӑн пӗк нӑмӑслантарсӑ пӗтерӗ хӑлхӑ пӗрӑнаймӑшӑп эпӗ...

— Ах, ан калаҫ-хӑ ӑн пӗк! — хӑрӑсах кӑйрӗ амӑшӗ.— Ахалӑк, те ێкӗ ҫул уйрӑм пурантӑмӑр, киле килини вӗс эрне те ҫук. Ямӑстӑп эп сана нисҫӑ тӑ...

— Ан чӑр, аннӗ.— Илюк сӗтел пуҫне ларчӗ те лӑп-кӑн калаҫма пуҫлӑрӗ.— Е пӗр-пӗр заводӑ, е стручӑвӑна ёчӗле мӗретӗп те кӑхシンプӑ шӑкӑта вӗренетӗн. Ћӳс пу-лас пулаш мӑнӑн!

— Каллех... мӗн те пулин пулсӑ тухмӗ-ӗши? Њавӑн-тан хӑратӑп тата эпӗ, ӑвӑлӑм...— ҫав тери хурлӑхлӑн пӑхрӗ ун ҫине амӑшӗ.

— Кун пӗрки ан та шухӑшла, хӑлӑк тин эпӗ пӗчӗк ача мар, мӗнрен мӑн пулинине чуххатӑй, тӗкӗх ёмӗрӗн те Ыӑнӑшассӑм ҫук,— лӑплантарчӗ Илюк.

Чылай калаҫма ларчӗч вӗсем. Илюк хӑй мӗн-ӗнӑн шухӑшлӑнӑ صيانчӗн мӑн ҫын пӗкӗх ёнӗнӗрмӗле кӑлаҫрӗ те, амӑшӗ нумӑхӑй хирӗчӗлӗсе тӑмарӗ, килӗшӗ:

— Кӑйса пӑх, эшпӗн, анчӑх тӑрхӑсӑн нумӑй ан ҫӗрӗ, аттӑ эп каллӗх пӑшӑрхӑнӑ пултӑрашӑп...

Илюк вӑра ҫав кунах Шупашкара кӑйрӗ. Хьӑтӑ кӑрӗнӗскӗр, ҫынсӗн куҫӗ умӗнӗ курӑнӑс килменӗп, ᕒӑл урампа мар, ял хӑрӑсӑшӗ кайма шут турӗ, анчӑх хӑйсӗнӑн хӑпхӗнчӗн туххӑ-туххӑн, пачӑх та кӗтӗн ҫӗрӗн, Нӑтӑлӗ тӗл пулӑчӗ,— ᕒӑл ҫӳрӑмӑ енчӗн пӑрӑ хӑваласа килӗ-мӗн. Пӗрӗнӗ-пӗрӗ курсӑн, вӗсем иккӗшӗ те хӗп-хӗрӗ пулса кӑйрӗч.

— Тупӑнчӗ-хӑ кӑймаллӑ,— терӗ Илюк.

Вӗсем хирӗ-хирӗч пӑхса тӑчӗч, анчӑх калаҫма сӑмӑх тупӑнмарӑ. Кӑхシンプӑ мӗн пулса ирӑнӗ вӗсӗнӗ иккӗшӗн te иментӗрчӗ пулмалла ҫав.
— Эс мана тем пекех çилленетён пуль ёнтё... Ка- çaр,— терё унтан Натали.
— Сана мёншён çилленес? Эс айӑплӑ мар вёт, сан аннӃ тёмешён çев териех урса кайрӗ...
— Эп âна уншӑн паян питӗ х延迟 вӑрчӑм.
— Вӑрчничен мён усси? Акӑ, хӑл эсӗ манпа тӑ- нине курсан та каллех сиксӗ ѕӱкет сан çине.
— Хӑрамастан эп унран. Аtte ман майлӑ. Вӑл та паян аннене ятларӗ.
Илюк чёнмерӗ, Натали çинчен куҫ иммесёр пӑхса тӑчӗ. Чӑнӑх тӑ, хӗр пулсах кайнӑ иккен Натали. Бътар- ма çук чипер... Çавӑнпа амӑшӗ унӑн кашни утӑмнӗх сыхласа çӱрет пулмалла.
— Нумайлахӑ каятӑн-и? — ӳйтӳ Натали.
— Çук, пӗр-ик куна çӗч.
— Эс мана хӑв çинчен пӗтӗмпех каласа памарӑн вёт-ха, асту, çавна ан ман. Пурпӗрех çалаттаратӑл... Натали хӑйӗн пиҫнӗ хӑмла çырли тӗслӗ тутисемпе йӑл кулса илчӗ те, пӑрушне хӑваласа, пралукалла кӗр- се кайрӗ. Илюк ун çине тата пӗр-икӗ хутчӗн те çаврӑн- са пӑхса, анаталла утрӗ. Çырма урӑлӑ касӑ ял вӗчӗн тухсан вӑл ял ялпо лӑвккӳн алӑкӗ уӑҫинг курчӗ те ун эн- нӗлле пӑрӑнчӗ.
— Çул çине пӗр-пеp йӳнӗрех пирус илсе чикес-ха...

Лавккӑра унӑн заведующийibile Прокопий Васильч Зайкинсӑр пӑсне урӑх никам тӑ çук, прилавок хыцӗнче пӗччӗнӗх тӑрса, вӑл хӑй умӗнӗн хутсем çине пӑхӑ-пӑхӑ шут шӑрчисене шутарать — темле отчӗт хӑтӗрлет пулмалла. Алӑкран кӗрсене Илюк âна сывлӑх сунчӗ, Зай- кип ун çине куҫлӑх урӑлӑ пӑхса: «Килӗх»,— терӗ те каллех хӑйӗн ёчӗн тума тутӑнчӗ. Пӗлтӗр çӗч туса ларт- нӑ пысӑк лавккӑра тавар нумаий иккен, вӗсӗнӗ пурне те йӗркӗллӗ, тирпӗйлӗн вырӑнӑстӑрӑ тухнӑ — пӗтӗмпех куҫ умӗнӗче, камӑ мӗн кӑмӑла кӑять — çавна туян. Ял- ти лавккӑра лайӑх япаласем çакӑн пек нумаий пулн인데 Илюк пӗрре те курманчӗ-ха, çавӑнпа тӑ вӑл хӑй сисме- сӗрӗх, прилавок çыммӗпе хуллен утса, кӑнтӑк хупӑллӑ ешӗксӗнчӗ вырӑнӑнӑнисене те, сентӗресем çинчисене те йӗркӗпӗх пӑхса пычӗ. Чӑнӑк кӑ тӑм те пур — йӗпреp пӗсӗлӑсӑ йӑлӑн сехӗт, сӑмӑсӑ тутринчен пӗсӗлӑсӑ хӑкӑл пӑльтосем, ачӑсем вылӑмаллӑ тӗтӗсенчен пӗсӗлӑсӑ мо- торлӑ вӗлосипӗд тӑранӑх илӗмӗ пулать иккен тӑван Юманлӑхра! Илюка кирлӗ япаласем те нумаий, анчах
вёсеннє илме халлӗхе унӑн укҫи ҫук-ха çав, малтан ук-ҫине ёçлєсє тупас пулать...

Илюк çапла тавар курса çуренё хушӑра Прокопий Зайкин ун çине темиçе хут та пӑхӑ-пӑхӑ илчӗ. Илюк камне, вӑл нумай та пулмасть аҫтӑн таврӑнса килнине вӑл лайӑх пӗлнӗ, çавӑнпа та àна питах шанман,— кам пӗлет, тен, вӑл хуҫи сисиччен мӗн те пулин хӗстерсе чикмӗ шутлать? Анчӑх хӑй нимӗн те шарламарӗ. Юлӑшкӑнчӗн Илюк ун патнелле çаврӑнса пырса тӑчӗ те:

— Лайӑх лавкка туса лартнӑ эсир,— терӗ.— Хула-ри пекех...
— Аптрамасть,—ун çине каллӗх куҫлӑхӗ урлӑ пӑх-са илчӗ Зайкин.
— Таварёсем те нумай...
— Кӑуренмєстпӗр.
— Мана пӗр виҫҫӗр грам пӗмӗк пар-ха. Тата пӗр пачка «Прибой».
— Турсӑм вӑрентён те-им?
— Бытахалтӗн çӗç. Хулана кӑйма тухрӑм та, çул çинче кичем пуласран мӑйӑрлантарма кирлӗ пулать.

Зайкин âна малтан «Прибой» пирӗс илсе пачӗ, ун-тӑн пӗмӗк виҫмӗ тӑтӑнчӗ. Сӑв вӑхӑтра лавккана Илюк паллӑман икӗ акрӑн пырса кӗчӗ. Иккӗшӗ те кивӗрӗх костюм тӑхӑннӑ, пӗри улӑм шлепкӗпе, хура куҫлӑхӑпа, тепри пӗсne шап-шакла хыртӑрнӑ та лӗпки тёлне кӑвак тюветӗй лартса янӑ, аллинче сулаымлӑ тимӗр туя.

— Бӑр кун пултӑр ыр çынсене! — терӗ çӑв шакла пӑсli лавккана кӗнӗ-кӗмен.
— Килӗрех,— пуҫӗпе сулса илчӗ Зайкин.
— Хӑна тумӑн-ши пире, хуҫи? Иртенпӗх утатпӑр та, урӑсем ӳратакан пулчӗч, пырӑшӑсем те самӑах пӗ-рӗнчӗ курӑнать...
— Тартӑшӑн, суйлӑр мӗн кирлине,— аллипе сен-трӗсӗм еннӗлле сулчӗ Зайкин.
— Пӗр чӗрӗкнӗ пар-ха эс пирӗ. Ну, çыртмалли те кирлӗ мӗн те пулин.
— Акӑ, лайӑх консервӑсем пур. Шпрот, кильки.
— Тавай килькине. Çӑкӑр таврашӗ ҫук ёнтӗ санӑн?
— Сутмалӑх ҫук, анчӑх хӑм валли килтен илсе килнинчен пӗр татӑк юлнӑ акӑ, тиркеместӗр пулӑсан...

Тухҫа кӑймааллискӗрех, Илюк çак çынсене курнипе тӑтӑнса тӑчӗ. Темле, ырӑ шухӑшӑ çурикен шӑнчӑklӑ
сынсем пек туйӑнмарӗч ёна вӗсем. Вӑл, прилавок ҫумне тайӑнчӗ те, ёчлӗ пулас тесс, кӗсйинчен пӗр премӗкне кӑларса ерипен чӑмлама тытӑнчӗ. Тюбетейлӑ ҫынни эрӗх кӗлешчӗне уҫса чурече умне лартрӗ, унтӑн консервӑ вӑ коробкине тытрӗ.

— Уҫмалли тупӑнать-и санӑн? Џӗҫӗ-и, мӗн-и...
— Ён пек струмент ҫук вара, тытмастӑр,— терӗ Зайкин.

— Эккей, мӗнпе уҫас-ха, ӗппин? — Тюбетей ҫавӑн-тӑх Илюк ҫинелле пӑхрӗ.— Тӗн, санӑн пур, ҫӑмраӑк юлташ?

Илюк пӗр сӑмахсӑрах хӑй киле таврӑнсан тунӑ ҫутӑ авӑрлӑ ѓӗҫӗнче кӑларса пачӗ.

— Э-ӗ, питӗ капӑр япала-ӑcke ку санӑн! — ѓӗҫӗ алинчӗ љалинчӗ ҫӑвӑркӑласа пӑхрӗ лёш ҫынни.— Мӑнле маҫтаӑр туса пачӗ кун пекӗх?

— Хам турӑм,— терӗ Илюк.

Тюбетейли консервӑ банкине лӑтӑр-лӑтӑр ӑкӑса ӑкӑр тӗ, ѓӗҫӗ Ыӗм ҫумне ѡӑлса илсӗ Илюка ӑкӑлла пама тӑчӗ, анчӑх ҫӑв вӑхӑтра прилавок хыӑшӗнчӗн Зайкин алинчӗ тӑсӑр:

— КӮр-ха, эп тӗ кураым...

— Мӗнле маҫтӑр туса пачё кун пекех?

Илюк пӗр сӑмахсӑрах хӑй киле таврӑнсан тунӑ ҫутӑ авӑрлӑ ѓӗҫӗнче кӑларса пачӗ.

— Э-ӗ, питӗ капӑр япала-ӑcke ку санӑн! — ѓӗҫӗ алинчӗ љалинчӗ ҫӑвӑркӑласа пӑхрӗ лёш ҫынни.— Мӑнле маҫтаӑр туса пачӗ кун пекӗх?

— Хам турӑм,— терӗ Илюк.

Тюбетейли консервӑ банкине лӑтӑр-лӑтӑр ӑкӑса ӑкӑр тӗ, ѓӗҫӗ Ыӗм ҫумне ѡӑлса илсӗ Илюка ӑкӑлла пама тӑчӗ, анчӑх ҫӑв вӑхӑтра прилавок хыӑшӗнчӗн Зайкин алинчӗ тӑсӑр:

— Хитре струмент! Чӑнах та хӑвӑх турӑн-и?— шӑнмасӑртӑрах ӑйтӗр вӑл Илюкрӑн.

— Эпӗ слесари вӗреннӗ вӗт,— терӗ Илюк.

— Мӗн... лере-и?

— Иййӑ. Разряд тӑ пур манӑн.

— Эппин, эс пӗр-пӗр мастерскойӗнчӗ ним мар ѓӗҫле-ме пултаратӑн? ӗҫла-и?

— Хулана ҫӑвӑн пирики ҫайтӑп-ха...

— Иййа. Разряд тӑ пур манӑн.

— Пит авӑн ку. Тӗрӗс шут тытнӑ. Ӗӑши ӑнынӑн хӑйӗн ѓӗҫӗсӗ тӑранас пулӑ, ӗттисӗм тунӗ ҫине шӑнса ҫӑр ӑхурла пурӑнма љурамасть. «Кӑм ѓӗҫлемест — вӑл ѓимӗст», тетӗр-ха вӗт ялаӑх...

Ку ёнтӗ Илюка шӑк хурса ӑлавӗ кулӑнӗ пулчӗ, анчӑх ёна Илюк ӗссиӗн пек турӗ. Лӗш ҫыннӑн ӗҫӗмӗ-ҫимӗ тытӑнчӗ, Илюк хӑйӗн ѓӗҫӗнче хуӑслата чикрӗ те лавккарӑн тухса утрӗ.

«Нумайчӗн ҫӑвӑн пек ӑкран тӗкӗс-ха мана...—ас-ҫӑн сыvlanӑ илчӗ вӑл.— Анчӑх тӑ эпӗ хӑма тӗрӑр кӑла-

19. Л. Агаков. 289
Теперь сехетрен Илюк шоссе патне сатуре те пер тёмеске сине ларчё. Сак вырёна вёл икё сул каялла, килтен тухса тарнё сём-тёптём кащхине килнёчё. Ун чухне, хаине кец-вец хуса сите тытаццё пуль тесе, питё хахраначё. Анча халь акӑ нимрен харамалли те сук. Унӑн чёри таса, кӑмӑлӑ лӑпкӑ, вёл никамран та тармасть, пытанмасть, хулара хаине валли майлӑ эёс тупса, ёсљене хушӑрах шкулта та вёренес ёмётпе кать...

Шупашкар еннелле машинӑсем пёрин хыччӑн тепри йыткӑнса йртрӗҫ, анча сак ял тёлёнче пёри те чарӑнса тамарӗ — пурте туллипе каяцчё. Илюк ларнӑ сёре темище хӑрӑлӑ пьрсӑ таччё — хашӗ панулми, хашӗ су-ҫӑмарта йӑтнӑ, хула пасарне сутма каясҫӗ курӑнать.

— Грузовиксем халь сынсене питех лартасшӑн мар сӑв,— терӗ пёри, йртсе каякан машинӑсем сине пӑхса.— Кӗҫех акӑ Советскипе Етӗрне автобусӗсем пулаҫҫӗ пуль-хӑ.

Анча автобуса чылай кӗтме тиврӗ. Ахаль ларма кичеммине, Илюк сёрте выртакан пёр чёрӗ патаха тытре те, сёцҫине кӑларса, ана тикӗслеме, шуратма, якатса тuya тума тытӑнчё. Хӗрӑрӑмсем, типӗ курӑк сине выртса, тёлерье кайрӗс, вӑл вӑра пӗчченех, хутран-ситрен шоссе сине пӑха-пӑха, вӑрахчен аппаланса ларчё.

— Вӑй патӑр! — сасартӑк такамӑн хулӑн сасси ялӗнче кайрӗ кутӗмсем, ун пӗчченех, хутран-ситрен шоссе сине пӑха-пӑха, вӑрахчен аппаланса ларчё.

— Мӗн ёсљетӗн? — йытрӗ тюбетейли, ун патне куклене.

Илюк kartах сиксе сӑулелле пӑхрӗ те сӑв тери тёлёнчё: ун умӗнче паҫӑр хӑйсен ялӗнчи лавккарӑ курна икӗ сын тӑраҫҫӗ. Вӗсем ана тӳрех палласа илчӗҫ пулмалла.

— Мён ёсљетӗн? — йытрӗ тюбетейли, ун патне куклене.

— Автобус кӗтетӗн,— терӗ Илюк.

— Сут-хӑ сӗцҫуӑне, вӑл мана йтла та кӑмӑла каятӑ,— аллинӗ тӑсрӗ лешӗ.

— Хاما кирлӗ, сутмастӑн,— пуҫне пӗрк.assertRaises.

Илюк.

— Эсӗ хаӑна валли татах тума пултаратаӑн! Ахаль илместӗн вёт сандар, укӑлла. Мён чухлӗ парас?

— Ним чухлӗ те кирлӗ мар. Сутмастӑн.

— Ан кутӑнлан ёнтё, ачам, мӗс сана халех сирӗм пилӗк тенкё! — Тюбетейли савӑнтӑх вӑрӑм кӑвӑк хут туртса кӑларчё.

— Ытла нумай пара`tӑн, пасарта ун пек сӗцӗ пилӗк
тенкӗ те тӑмасть,— кӑмӑлсӑр пулнӑ пек асӑрхаттарчӗ шлепкелли.

— Пультӑрах, мана япали килӗшет пулсан, эпӗ ха-
кӗшӗн нихҫан та тӑмастан. Ну? Килӗшрӗмӗр и? Асту,
каяран юкӗнетӗн акӑ, кун пек хак сана мансӑр пуҫче
пеp ухмӑх та памӑст!}

— Тӗрӗс сӑмӑх,— терӗ шлепкелли,— сут часрах,
мӑй кйнӗ чух.

Илюк кӑштах шухӑша кайнӑ пек пулчӗ те — ки-
лӗшрӗ: укҫине лайӑх парӑцӗ, киле тавӑнӑсан вӑл кун
пек сӗҫӗ иккӗ-виҫҫӗ те тума пултарать, шеллесе тӑрӑс
мар!

Часах вӗсӗм кӗтсе лӑрӑн тӗле тӑстан тавӑрӑнӑкӑн
greseятксӗ цитсе чӑранчӗ, ӳтӗ сынсемле пӗрле ун чине
Илюкӑн сӗнӗ «тусӗсем» те лӑрчӗс, анчӑх Хыркӑссинӗ
цитсенӗх иккӗшӗ та анчӗс.

— Чипӗр кӑй, ачӑм, сӗҫҫӳшӗн тавтапуҫ! — аллипе
сулса хӑварчӗ тюбетейли.

Шофӗр цул хӗрринчи чайнӑя апат сӑмӗ кӗнӗ пирки
пассажирсен Хыркӑссинӗ пӗр хуӑмӑ кӗтмӗлле пулчӗ,
пурте тӗнӗ пекӗх машиӑнӑран тuheрӗс те пӗрисӗм каллӗ-
маллӗ уткаласӑ сӑрӗрӗс, тепӗрисӗм чайнӑйне те кӗрӗ
тухӗрӗс. Шыв еӗсӗс килнӗпе Илюк тӑ йӑапӑrt чупса кӗчӗ,
буфетран васкасах пӗр бутылка лимонад илсе стӗнӑ сӑ-
мӗнчи сӗтӗл патне пӗрса тӑчӗ. Унтӑн, тутлӑ шывӑ ста-
кӑн цине ярӑсӑ єсӗнӗ чух, ћӑнстӑнӑ пӑлӗм кӗтӗсинӗлле
пахӗре те, унта сӗтӗл хушшиинӗке хӑй хӑй кӑна пӗрле
кйнӗ шлепкеллӗ тата тюбетейлӗ сынсемӗ юнӑшӑр
леп «Шатрипе» «Чалӑшши» лӑрӑнӗ курах кӑйрӗ.

Ҫӑтма тӑӑӑ шыв тӑ чутӑх пӗрса лӑракӑчӗ пулӑс.
Илюк чыӑнӑсӑ кӑйрӗ, лимонадри газ сӑмансӑ пӗрса
спешӗ. Ак япала, каллеч тӗл пулма тӑр кйнӗ вӗт сӑв
шуйттӑнсӗмӗ!...

Мӗн тусӑ сӑрӗрӗсӗ-ши вӗсӗм кунта? Ҫитменинӗ Шатрипе Чалӑшши лӗш улӑм шлепкелли-
пе тюбетейлинӗ лайӑх паллаӑксӗ пулмалла — питӗ тус-
лӑн кӑлаӑсӑ лӑраӑцӗ вӗсӗмӗ. Акӑ, тем кӑлаӑсӑ мӑй,
тюбетейли йӗм кӗсйинчен Илюк сӗҫӗнӗ кӑлӑрса Шат-
рипе Чалӑшшинӗ кӑтӑртӗ, сӑв сӑманӑрӑх Шатри йӑна
хӑй аллинӗ илӗс пӑхӑма тыӑнчӗ...}

Тӑрук силе килнӗпе Илюк тӑрласӑх кӑйрӗ. Вӑл сӑв
tери тӑрӑшӑ туча хӗтре япала хӑй сӑв сӑманӑра ника-
камран тӑ ѫтлӑрах курайман ирсӗр ӗн аллинӗ лӗкрӗ
Куна пëlнë пулсан, Илюк хайён çеççине çёр тенкёпе те сутас çукчё çав.
«Ма ухмахлантӑм пуль!..» — хайне хай вӑрҫса илчӗ вӑл.
— Кам манпа пырать — тухӑр! — кӑшкӑрчӗ çав вӑхӑтрах апат çисе тӑраннӑ шофӗр.
Илюк кӗтесре ларакансем çине тата тепӗр хут шӑтӑр-рас пек, çилӗпе пӑхса илчӗ те урамалла тухрӗ. Машина тапранса кайсан та, çавсен çӑнӗсем куҫ умӗнчӗн кайма пӗлмерӗç. Мӗн Шупашкара çитичченех шуӑхӑшласа пыçчӗ вӑл çавсем çинчен.
— Пурте пӗр йышшискерсем, тахҫанхи туссем пул-
малла... Шатрипе Чалӑшши — вӑрӑсем, эппин, кусем те таса çынсемех мар. Кам пӗлет, тен, вӗсем халӗ пӗр-пӗр çӗрте çаратасси çинчен калаҫҫа татӑлма тӗл пул-
чӗç?!..
Вӑл каллех хайён çеççине çав тюбетейлӗ çынна сут-
са янӑшӑн йӑкӗнсе илчӗ.

Киле Илюк виçӗ кунтан таврӑнчӗ.
Кӑнтӑрла пулин те, амӑшӗ тӗмшӗн фӗрмӑра мар, килтех. Илюк ун çине пӗрре-ӑхӑсанах вӑл те пирки хытӑ пӑшӑрханнине сисрӗ. Макӑрса та илчӗ пулмал-
ла—куҫ хупаххисем хӗп-хӗрлӗ хӗрелсе тӑраннӑ.
— Мӗн эҫӗ йылла пит салху çӑнлӑ, чирлемерӗн пулӗ-
чӗ? — йытмасӑр тӗсеймерӗ Илюк.— Е мӗн те пулин пулнӑ-ӗ?
— Пулнӑ çав, шутсӑр хӑрушӑ єҫ пулнӑ! — ассӑн, хурлӑхлӑн çывлӑсӑ илчӗ амӑшӗ.
— Мӗскер тата аплӑ?
— Ёнер каҫ темле вӑрӑ-хурафсем пирӗн ялти лавк-
кана çаратса тухнӑ, ним те хӑвармӑн, таварсене машин-
ӑпах тӗсе кайнӑ, теçҫӗ. Халӑх кунӗпе шавлӑрӗ. Ми-
лицисем килсе тулнӑ, шышчӑк-йытӑ та илсе килнӗ, терӗç...
— Хурали пулман-им вара лавкки патӗнче? — тӗлӗ-
нерех йӑйтрӗ Илюк.
— Хурали пулнӑ, Улатимӗрӗ алӑк умӗнчӗх лӑрнӑ, анчах вӑррисем ѕӑна пусран çапса тӑнсӑр тунӑ та Вӑкаӑр варӗнчи кӗпер айне кайса пӑрахнӑ, тет.
Илюка çав самантра хайсен Шупашкарӑти мӑгазина шӑтарса кӗрӗс умӗн Матрос ундий хӗрӑрӑм-хурахӑна
ҫапса юкәрни аса килсе кайрә. Мөн тери тискер вӑл, вӑвӑн пек ним пӗлмӗн-сисмен сынна тӑрук хыҫалтан пырса ҫапса тӑңсӑр туса юкереси! Урнӑ каш-кӑр Ылышы сын кӑна тума пултарать ҫав ун пек!..

Амӑшӗ ҫав вӑхӑтра ун цинчен кус илмесӗр, ашӗнче калама суж пӑлханса пӑхса ларчӗ.

— Илюк,— терӗ вӑл унтӑн хуллен.— Эп сан пирки питӗ хӑратаиш-сke, ачам...
— Мӑн пирки? — картах сикрӗ Илюк.— Мӗн хӑра-
мали пултӑр мӑн пирки?
— Ара... Темшӗн-сke, ял Совет секретарӗ Микки ик-
виц хут та килсе кайрӗ: халь те таврӑнман-и Илюк?
Питӗ кирлӗччӗ, тет.
— Мӗн-хӑ вара уншӑн?
— Ара, сан пирки тем усал шутламацçӗ-ши, тетӗп-
сke. Аңчӑхрах тӗрмерен таврӑннӑ, лавккinine сатарнӑ
каш шӑпах килте пулман...
— Ну, ку пустуй сӑмах вара, ахалеш пӑшӑрханатӑн, анне! — Хӑй те пӑлхӑнӑ пулсан та амӑшӗн лӑплан-
тарма пиленчӗ Илюк.— Эп вӑл каш ачта пулни паллӑ, Шупашкарти Хресчен суртӗнче сывӑрнӑ. Мӑнӑн ҫӗр
выртнишӗн тӳленӗ квитанцы пур.
— Ана та шута илмӗч вӗсем. Тытӗч те — айӑплӗч!
— Ун пеккӗ пулма пултараймасӗ вӑл, анне!
Шӑп сав самантра урам хӑпхин пӗчӗк алӑкӗ уҫӑлса хупӑнни илтӗнчӗ. Илюкпа амӑшӗ пӗр хӑрӑсах чӑрӗчӗ
витӗр пӑхрӗчӗ те, хӑйсен кил хушшине ял Советӗнчи ва-
тӑ сторож Илтемен мучипе пӗр милиционер крыльца
еннелле утнине курчӗс.
— Ак!.. Калапӑм вӗт санӑ...— пӑшӑлтатса илчӗ те
Илюк амӑшӗ кӑвакарса пыракӑн тутисемӗ, тӑрук кас-
са кайнӑ чӗрине аллипе тытса сак сине ларчӗ.

40

— Тумлан, мӑнпа пӗрле пыратаи,— терӗ сец мили-
ционер.
Амӑшӗ савӑнтӑх Илюк хутне кӗме пиленчӗ:
— Ачта илсе каятӑр капла мӑн ывӑла, мӗншӗн?
Ним те туман вӗт вӑл, лавкка сатарнӑ сӗрте пулнӑ те-
тӗр пулсан, вӑл кашхине ачи Шупашкарта, Хресчен
суртӗнче выртӑм, тет...
Бӑл ўлесе макӑрса ячӗ, анчас милиционерӑн отвечӗ пӗт кӗске пулчӗ:
— Пӗлместӗп. Мана хушнӑ — эп ӑсава тӑватӑп ӗч. Илтемен муни ку таранччен ахаль те нумай хурлӑх kursa пӗтнӗ хӗрӑрӑма чунтана хӗрхенчӗ пулмалла.
— Эсӗ ћишнӑ ятлашши ан ћунтар-ха, Анюк, ачин чӑнӑх та айӑнӗ ҫук пулсан тытсах тӑмӗҫ, калаҫа пӑхӗч те — кӑларса ярӗч,— терӗ вӑл.
— Айӑп ҫук унӑн, ҫук, ҫук! Хутӗ те эсир мана сӑкӑнтӑх персе пӑрахӑр, анчас эпӗ ҫав-ҫавах калатӑн: хӑлхинче айӑплӑ мар ман ӳвӑл, айӑплӑ мар, ҫаратмӑн вӑл никама тӑ!...— чӗренӗ ыраттармалла кӑшкӑрчӗ те Илюк амӑшӗ, пуҫне сӗтел ҫине хурсӑх макӑрса ячӗ. Аңа кура чӑлан алӑкӗ патӗнче тӑракан шап-ضغ ҫӳслӗ пӗчӗк Раис та кӑшкӑрсӑх макӑрмӑ тытӑнчӗ. Анчас Илюк хӑй ним те чӗннерӗ, вӑскасӑ ҫӗнӗ тумне хӑвӑсӑ к砤винӗ, колонирен килтинӗ тӑхӑнчӗ. Кам пӗлет-ха, тем пулаҫ малашӗнӗ, тӗн, каллӗх... хупса хураҫҫӗ? Њак шухӑш унӑн чӗринӗ ҫатӑрах пӑчӑртасӑ лартрӗ, пӗр вӑхӑтлӑхӑ куҫӗсем те хуралас килчӗс.
— Ҫӑкӑр пур-и пирӗн? — хуллен ыйтрӗ вӑл тумланӗса ҫитерсен, халӗ те-ха пуҫне сӗтел ҫинчен ҫӗклеймен анмӑшӗ патне пырса.— Лӑплан ёнтӗ, эс макӑрнินчен усси пулас пур-и?
Амӑшӗ ура ҫине аран тӑчӗ те, чӑлана кӗрсе икӗ пӑр-ҫа пашалунӗ тутӑрпа чӗркесӗ тӗхсӑ пачӗ.
— Ах, ача-ам!.. Мӗншӗн ҫав тӗриех телӗйсӗр-ши эпир сӑнӑ икӗсӗмӗр?! Илюк амӑшӗ хӗрхенче ун ҫине ҫав тӗри хурлӑхлӑн пӑхса илчӗ, анчас нимӗн те каламарӗ, хӑй те унпа пӗрле макӑрсӑ ярасран тутинӗ сӑртсӑ лартрӗ те алӑк патнелле утӑрӗ. Ял Совечӗ тӗлӗнӗ милици машини кӗтсе тӑнӑ. Те Илюка тытса ӑясӑсӗ ҫинчен сӑмӑх сарӑлнинӗ, те űрӑх сӑлтавӑ, унта ҫынсем ӳлӑй пухӑнӑ иккӗм... Илюк 黑恶 нимӗн те пӑхмарӗ, милиционер машина алӑкне усӑнах шала кӗрсе чӗрӗн пӗк хутланса лартӗ. Шофӗр мотора ћӗсветтерӗ тытӑннӑ вӗхӑтра вӑра сасартӑк мӑшинӑ чӑрӗчӗ витӗр Хура Хветле сӑнӗ курӑнса кайрӗ...
— Аха-а, каллӗх лекрӗн-и, сучка ҫури?! — шӑлӗсенӗ йӗрӗс, ӑхӑрӑн кӑшкӑрчӗ те вӑл, чышкӗпе юнаса илчӗ.— У-у, бандит! Тӗрмерӗх ӗчӗрӑмӗлле сирӗ амӗнӗпе икӗсӗрӗ те!..
Илюк часрах пуҫне тепӗр еннелле пӑрчӗ.

Ҫула тӑршшипех вӑл нимӗн те курмарӗ, ун пуҫӗнче пӗр пӗрӳинпе сӑйхӑнакан йӗркеллӗ шухӑш та пулмарӗ — пӗтӗмпех тӗтрери пӗк, пӗтӗмпех пӑтравлӑ. Анчах та тӗлӗнмӗлле: вӑл нимӗн чухлӗ тӗ пӑлханмарӗ, унӑн ӑшӗ те хӑшпмарӗ — уншӑн хӑль пурӗпӗр пулчӗ пулмалла. Тепӗр тесен — мӗнӗх вара? Ну, арестлерӗҫ, ну, илӗ каяфесс. Ну, допрос тӑвацҫӗ ёнтӗ. Сӑпа та айӑпсӑр ҫынна мӗнӗле айӑпа кӗртетӗн?.. Айӑпсӑр ҫынна суд тумӑ, хупса ларт-
ма пултараймаҫҫӗ вӗт-ха!

...Районти милици уйрӑмӗнче ёна малтан коридор вӗҫӗнчи пӗчӗкҫӗ пӳлӗме кӗртӗнчӗ ячӗс. Тӗрме майӗх пур пӳлемӗ: чӑручисем решеткеллӗ, алӑк вarrivинче — пӑх-
малли шӑтӑй. Анчах стенисем те, урайӗ те тасӑ, ниҫта пӗр ҫуып ҫук — нумайранпа пӗр ҫын та кӗрсе курман пулмалла кунта.

Илюк пӳлемри пӗртен-пӗр сак ҫине ларчӗ те урай-
нелле ним тӗлсӗр пӑхма тытӑнчӗ.
— Ах, пурӑнӑч, пурӑнӑч...— ассӑн сывласа илчӗ вӑл, хӑй сисмесӗрех. Унтӑн кӗсйинче туртмалли пур-
рине астуса, васкасах пирус чӗртсе ячӗ. Анчах хӑйӗн чӗринче, паҫӑр ҫул ҫинче килнӗ чухнӗхи пекех, нимӗнле ытланшли пӑлхану та, пӑшӑрхану та пулмарӗ.

Пӑлханмалли тепӗр ҫур сехетрен пуслӑнчӗ. Ҫур се-
хетрен ёна урӑх пӳлемӗ илӗ ним тӗлсӗр пӗхма тытӑнчӗ.
— Акӑ мӗн, Ивуков, тавай, тӳрех ҫапла калаҫса пӗхалла: пытанмалла вылямалла мар! — терӗ.—Кун пек чӗрте эс ёнтӗ пӗрремӗш хут мар, йӗркисене пӗлетӗн. Сӑпла-и?

Илюк чӗнмерӗ.
— Пирӗншӗн пӗтӗмпех паллӑ, — терӗ лейтенант ма-
лалла, Илюка ҫаплах-ха куҫӗсемпе пӑраласа,— эпири
веӗрӗн пӗлетпӗр, сӑвӑнпа та туннинчен, унталла-кунтал-
ла пӑркаланнинчен усси нимӗн чухлӗ тӗ пулмасть. Сан-
шӑн ҫӑлӑнӑҫ ҫук. Ҫак пӗтӗм ёҫ мёнле пулни, эс камсемпе пӗрле «ӗҫлени» ҫинчен тӗпӗ-йӗрӗпе каласа парса хӑвӑн айӑнна пӗтӗмпе йышӑнни ӗҫ санӑн шӑпунӑ кӑштӑх ҫӑмӑллата пултарать. Ӑнлантӑн-и?

Лейтенант хӑйӗн сӑмахӗсене кӑшкӑрарак, сӑвӑ ка­ланӑ евӗрлӗрех калани Илюкӑ килӗшмерӗ. Темле, вӑл кӑштӑх курнаҫлӑнӑ, хӑйне вӗҫкӗнtereх тытнӑн туйӑн­чӗ ӑна. Тӑрӗх колонири майор — начальникӗн воспи­tӑнӑ енӗпе ёҫлекен заместителӗ — аса килӗ: мёнле лӑпкӑн калаҫрӗ вӑл Илюкӑ колоние илсе пынӑ кун, мӗн тери ӳрӑ, ишӑ сӑмахсем каласа ёҫатрӗ вӑл срۆкчӗн ирӗ­ке кӑлашӑн ачасене! Халь те куҫ умӗнчӗн уӑнӑн сӑнӗ, сӑмахӗсем те чӗрере...

— Ӑнлантӑн-и, тетӗп? — тепӗр хут йӑйтрӗ лейте­нант.

— Ӑнланмарӑм,— пат татса каласа хучӗ Илюк, ун ҫине куҫ каршисем айӗн пӑхса.

— Ах, ӑнланмарӑн-ха эппин?! — лейтенант пукан ҫинче йӑшаланкаласа илчӗ те пирурс чӗртсе ячӗ.— Ну, паллах ёнтӗ! Малтан эсир пурте сӑкӑй пек плахӑа перӗ­тӗр, тин ҫӗч ҫуралӑ ача пек пӗлмӗш пулатаҫ. Анчӑх тӑ ку вӑл пирӗншӗн нимӗх те мар. Ку йӑлана кӑнӑхӑнӑ эпир. Ҫӑштӑ тӑхтасан ӑнланатӑн акӑ, пӗтӗмпећ каласа паратӑн, менӗшӗн тесен санӑн тунса тӑма мӑй ҫук, пирӗн эс ҫӑк «ӗҫе» хутшӑннине кӑтартса паракан фактсем пӗтӗ нумӑй... Пӑрак чӑхӑмлӑма, Ивуков, каласа пар халӗх йӗркипе!

— Мӗн ҫинчен каламалла ман сирӗ? Эсир мӑнран мӗн ййтинӗн те пӗлместӗп-хӑ эпӗ! — сасартӑк хӑйранчӗ Илюк.


— Пӗлместӗн,— терӗ Илюк ҫирӗппӗн.

— Сана кунта мӗншӗн илсе килнинӗ те чухламастӑн пуль эппин?

— Ӗн тӑ пӗлместӗп. Сирӗн милиционер мана нимӗн те каламарӗ.

— Ан лӑпӑртат! Эс вӗчӗх чухлӑтан. Хӑвӑна кунта мӗншӗн илсе килнинӗ те, эпӗ санран мӗн ҫинчен ййт­нинӗ те.

— Ҫук, пӗлместӗп. Ӑнланмаҫтӑп!
— Ну, питех ун пек пёлмене перетён пулсан, каласа парам сана, итле.
— Иглетён, калăр тархасшăн.— Илюк хаюланнă ҫемĕн хаюланса пычĕ, анчах çав хаюлах темле хӑранипе, тарахнине хутаъ пулчĕ.
— Иртнĕ ƙаçхине мар, леp ƙаçхине сирён Юманлăхра ялпо лавккисе ҫаратнă. Чи хаклин япаласене илсе тухса кайнă. Темиçе пинлĕх. Çавăн çинчен илтнĕ-и эсё?
— Паян анне каласа пачĕ...
— Унччен пёлмен апла?
— Пёлмен. Эпе икĕ кун Шупашкарта пулнă.
— Ну, эс куна кама та пулин урăххине суй!
— Ним чухлē те суймастан... Ак, халех тёрĕслеме пултаратăр...
— Юрё! — сассине хӑпартса Илюка пулчĕ лейтенант.— Çав ƙаяяр ялти лавккана ҫаратнă çере эсё те хутшăннă. Çапла-и?
— Тёрĕс мар ку! — сиксе тăчĕ Илюк.
— Тён-тёрĕс! — Илюка ларма хушса аллпне сулчĕ лейтенант.— Эсё кунта чи активлисенчен пёри пулнă, ан тун. Вăрăсеннĕ лавккана пыма эс тёллетерсесе янă!
— Суя! Тёрĕс мар! — Илюк çав тери пăлханса, аллинчи карттусе лутăркама тьтăнче.— Калатăп вёт сире, эп вăл ƙаçхине Шупашкарта пулнă, Атăл хĕрринчи Хресчен судренче çывăрнă, акă, манăн квитанци те пур!..— Вăл вăскасах кĕйсисене ухтарма тьтăнчĕ, анчах унта нимле хут татки те тупаймарĕ.
— Тёнр пиншакёнче юлнă... Анчах ун пек квитанци манăн тупата пур! — терē Илюк, лейтенант кусĕсенчĕн түррĕн пăхса.
— А вăл çавах та ниме те пёлтермĕст! — татса хушĕ леше.— Эс унта лавкка ҫаратиçчен те, кайран та кайса çырă magna пултарнă. Вăрă хайён йёрне çухатма тем те шухаăласа кăларать. Таваи луччă, эсё йёркипе каласа пама тытăн! Камсемпе пĕрле ҫаратраp лавккана, япалисене аçta кайса чикрĕ, санăн вăрă-тусусем аçta халй? Ним пытармасăр, туррипе кала! — Лейтенант каллех пеpĕм ал лапписе сĕтел çине çалпса илчĕ.
— Лейтенант юлташ...— кусĕсене маçлăттара-маçлăттара ƙалама пикенчĕ Илюк, анчах леше аña çавăнтах пүлчĕ:
— Юлташ мар эп саншăн! Гражданин.
— Каҫарӑр... Гражданин лейтенант, каларӑм вӗт-ха сире, пӗлмӗстӗп эп нимӗн те...
— Мӗн, курман тӑ, илтӗмӗн те тӗшӗн-и эсӗ?
— Тӗрӗс, курман тӑ, илтӗмӗн те! Нимӗнле лавкка ҫаратӑ жӗрте те пулман, эп вӑл кун Шулашкапа аҫта тӑ пулин ёсе вырнаӑсас теӗс кайӑнӑ тӑ, унта икӗ ҫӑс вырт-
нӑ. Њенеместӗр пулсан, хӑм хӑш вӑхӑтра аҫта пулинӗн ёрӑкпӗх каласа пӑма пултаратӑн! Ма-хӑ эсир ним айӑԥсӑр ҫыннӑ тасараӑнах айӑ pllӑ тӑвасӑшӑн?! 
Илюк куҫӗсем тӑруӑк ҫывланчӗс, аллинчи карттусне вӑл тата ҫынарӑх лутӑркӑма тапратрӗ.
— Айӑԥсӑр..., ёрӗнчӗклӗн пӑхса илчӗ ун ҫине лейтенант.— Ҫӑпла ҫав, пирӗн алла лексен, эсир пурте айӑԥсӑр!
— Чӑн тӑ айӑԥсӑр! — кӑшкӑрса яӑчӗ Илюк.
— Молчать!.. Лейтенант Квасов (ку шӑпӑх ҫавӑ, Юманлӑхри ҫаратӑ лавккана милици ҫыннисенчӗн пуринчен мӑлтӑн пырса тӗрӗсленӗ Василий Квасов пулнӑ) каллеӑ ҫӗтӗлӗ чӑнт! ҫӑпрӗ те, унтан пӗр ӑхӑш Илюк ҫине ним чӗнме-
сӗр, витӗр шӑтарасла пӑхӑсӑ ларчӗ. Илюка вӑл чӑнлӑсах преступник, лавккана ҫаратӑ жӗрте пулнӑ вӑрӑ теӗс шутлӑнӑ. Шутлӑнӑ ҫӗс те мар, ку чӑнӑх тӑ ҫаплинӗ чун-
чӗрӗпӗн ёнемӗнӗ. Ёпле пултӑр-ха тата? Пур енчӗн илсе пӑхсан тӑ ҫавӑн пӗк пулса тухӑт вӗт-ха! Колонире лар-
са кинӗскӗрӗн, уӑнӑ, паллах, преступниксӗм, рециди-
висӗм хушшинӗнӗ «тусӗсем» пур. Вӗсен ɯнӑр пулмӑстӑ. Ҫӑвсӗм хушшинӗпе, вӑл ӑйӑсен ялӗнчи лавккана мӑлтӑнӑх сӑнӑса пурӑннӑ. Сӑмахран каласан, ҫарата кун вӑл унтӑ ятарласа пырса, нумӑйчӗн пӑхса ҫуренӗ,— куна лавкка хуҫи хӑй те ӑхӑтать... Унтӑн лӗпсӗнӗ ӑйӑса пӗл-
тернӗ те, ҫӗрле вӗсӗм Юманлӑхӑ машиниӑпах килнӗ. Ма-
шинӗнӗ аҫтӑн тупӑнӑ? Вӑл палла мар-ха, уӑнӑ йӗрӗ ҫӗс ѕулнӑ, ҫав йӗр тӑрӑх машиниӑн пӗр шинӗ мӑкӑллӗ пулин курӑнӑтӑ. Лавкка хурӑлсӗнӗ кӗпер айӑнӗ ӑывӑтӑнӑ ӑхӗчӑн вӑрӑсем аҫта ӑхӑй те, ҫарата тухӑн таварсенӗ аҫтӑ аҫатни те палла мар. Уӑн Ӟӑнчӗн ҫӑк сӑмӑрӑккӑ мӗн чух-
лӗ те пулин пӗлме кирлӗ. Лайӑхӑрах тӗпчӗс, калаҫакӑн тӑвас, тӗрӗсӗпе ӑлаатӑрас пулӑтӑ анӑ! Ըинӗ тӑрӑх, хӗсӗхӗ, хупӑрласӑх! Пӗр вӑл кӑна ҫӑк преступлӗнӗ сӑм-
хӗнӗ ӑнӑчӑнӑ сутӑс пӗмӗ пулӑшӗма пултарать.
Ҫӑпла шуӑхӑшланӑ тӑ Квасов, ёнсӑрӑтран айӑпа кӗнӗ пӗк пулнӑ Илюка лӑш памасӑр тӗпчӗмӗ тӗтӑннӑ. Мили-

298
ци уйрӑмӗн начальникне, Светлов майора, вал кун ирех Шупашкara, министерствтайна чӗннӗ, калс умён вал Ква-
сова: «Леш Ивуков тенине тупса килсен ӑхӑлӗхӑ хӑвӑх допрос тума тytutӑ», тесе хӑварӑ, Квасовӑн начальник
tаврӑнииччен ҫав ӗҫӗн хӑшпӗр енӗсene те пулин «уҫас»
киlhӗ — ан тив, куртӑр вӑл хӑйӗн помощникӗ, опер-
уполномоченнӑй Kвасов лейтенант мӗнлӗрех ӗҫлеме
пултаринне!

...Анчах ҫамрӑк йӗкӗте («шайккӑрисенчен пӗрӗ»,
terӗ ӑна Kвасov) тем пӗк тӗпчесен те уssиeх пулмарӗ-
хӑ. Вӑл ҫав-ҫавах пӗлмене перет. Тата ҫине тӑрӑх хӑйӗне
хӗтӗлеме май паракан алиби * кӑлarpа тӑратать. Ква-
sовӑпа айӑплӑнӑкан ҫамрӑк ача хуushинчи кalaҫу чӗ-
лая пычӗ, анчах ӗҫӗ чӗрне хури тӑрӑшӗ те мalaлла
шумарӗ. Паллах, следователӗн яланах lӑпкӑ пулмалла,
вал пӑлхӑнma, ҫилленме, хӑй тӗпчекен ҫып ҫине кӑш-
кӑрma пусласан, ӗҫ пушӗшӗн ӑнmaстӑ, айӑплӑнӑканни
pusшех кутӑнӑнӑсӗ, ӗтлӑрах пӑтатма пултарать. Ҫӑ-
на lайӑх пӗлнӗ пулин те, Квасov хӑй сисмесӗрех тӑрӑх-
ма, сӑссине хӑӑптӑсӑ калаҫӑ тутӑнчӗ. Вӑл yтӑла та
хупӑрлӑнӑ пирӗ Илюк yтӑран хytӑ пӑлхӑнчӗ, ҫӑвӑн
пири кӑй ҫӑн кунсӗнӗ аҫта-ӑҫта пулса мӗн тунi ҫин-
чен те йӗркеллӗ калаҫа параймарӗ.

Юлӑшкинчен Kвасow «йывӑр артиллерие» хутa яма
шут тытԥ. Вӑл сӗтел ещӗкне уҫрӗ те Илюk умне пат!
унӑн ӗҫӗснӗ кӑлarpа х ucӑ.

— Аk ҫакӑ — мӗн вӑл? — Илюk ҫине ҫилӗпе пӑхрӗ
лейтенант.

— Чӗсӗ...— ҫав тери тӗлӗнӗ, куӗсӗнӗ мӑчлӑттарсӑ
илӗ Илюk.

— Кам чӗсӗ?
— Мӑнӑн... мӑнӑн пулинӑчӑ, анчах эпӗ ӑна сутnӑ...
— Кӑма сутrӑн? Хӑҫан? Aчӑ?
— Kиllӗн тухӑсӑ кайнӑ кун... мӑн ҫул ҫинче тӗмле-
skерсӗм ѻыӑрӗрӗ тӗ... Ҫирӗм пилӗк тӗнкӗ пачӗс...

— Aн ҫуй! Никаmӑ тa суттӑн эҫ ку ҫӗсӗ, эҫ ӑна
лавккӑ ҫаратӑ вӑхӑтра кӑлarpа ӑкerӕ hӑвӑрӑнӑ!

— Вara... вара ӑна лавккӑра тупӑ–и? Епле-хӑ...—
Илюk сaсӑрӑк калаҫӑймӗ пулса лarчӗ, унӑн пусӗ ҫав-
rӑнса кайрӗ, ҫав вӑхӑтроx куш умне хӑйӗнчӗ ҫак ҫӗсӗ

* Алиби — преступлени тунӑ вӑхӑтра айӑплӑнӑкан ҫып пӑ-
чӑх урӑх чӗрте пулинне, вӑл преступление хутӑнӑмӑннӑнӗ кӑтӑр-
сӑ пани.
ирёксёрлесе тенë пекех илнё хура куслăхла тата тюбетейлë сынсен сăнёсем тухса тачёч... Ҫавсем, элпин, ҫавсем! Урӑх никам та мар, ҫавсем килсе çаратнӑ! Малтан вёсене Ылюк лавккара тён пулнӑччӗ... Унтӑн вёсем Хыркассинчи чайнйӑра Шатрипе тата Чалӑшишпе пёр сётел хушшинче ларса ёсрӗч... Тюбетейли вёсеме Ылюк сӗҫсине кӑларса кӑтартрӗ...

— Ну? Халӗ ёнтё тёрӗссине каласа паратӑн-и? Текех тунса тӑмаллу пӗтрӗ санӑн! — чӑн сасси пек янараса кайрӗч лейтенант сӑмарххисем ӑнран тухса ӑяс патне чинӗ Илюк хӑлхинче.

— Калатӑп, пӗтёмпе каласа паратӑп...— мӑкӑртрӗ Илюк, тӑрук ӳйхӑран вӑраннӑ пек.— Акӑ мӗнле пулчӗ вӑл...

Квӑсов, Ылӑр-ялӑр автۆручкисе тытса, ҫырма хӑтерленчӗ, хӑй ҫав хушӑрах тепре асӑрхаттарчӗ:

— Асту, нимӗн те ан суй, ним те пытарса ан хӑвар, йӗркипе каласа пыр!

— Йӗркипе калатӑп...

Квӑсов ёнтё Илюkräн Юманлӑхри лавккана вӑл камсемпе пӗрле тата мӗнле çаратни, япалисенӗ аҫта илсӗ кӑйни çинчен пӗлессе шаннӑччӗ, анча çамрӑк ача ӑнӑ хӑйӗн сӗҫси пирки сӗҫ каласа пачӗ.

— Урӑх вара эпӗ нимӗн те пӗлместӗп,— тӗрӗ вӑл юлашخرىнчен.

Квӑсов ку татах тӑрӑхтарса ячӗ.

— Епле пӗлместӗн?! ӑйран аҫта тён пултӑн вӗсемпе!? Лавккисе епле килсе çаратрӑр, ӑвӑна кала!

— Çaratни çинчен ним калама та пултараймасӑтӑп...

— Суятӑн!...

— Ĉук, суймӑстӑп, гражданин лейтенант.

— Суятӑн! Эс пӗтёмпе пӗлетӗн!

Ҫак самантра сасартӑк алӑк ярр уҫӑлчӗ те пулӑме районти милици уйрӑмӗн начальникӗ — çуллӗ, патвар кӑлеткӗллӗ, тӑрӑхлӑрах питлӗ те кӑн-кӑвӑк куслӑ Светлов майор пyreса кӗчӗ. Ҥана курсанах Квӑсов сётел хушшинче йӑрст тӑсӑлса «смирно» тачӗ.

— Мӗн ёрлетӗр? — ӳйрӗ Светлов малалла иртсе.

— Допрос тӑватаиш, майор юлташ.

— Сакӑ-и-xa вӑл Ивуков? — Майор сётел пуҫӗнчи сӗмӗн пукан çине пyreса ларчӗ.— Ну, мӗнлерех каласа-

300
— Пётём пех тунать. Хайне валли алиби таабасшан вал...— терё лейтенант.

Майор пурнисемпе сётел чине тэйкыраттарча илчє, унтан Илюка пушёпе сулса алак еннелле катааргє те:
— Эс йапарт саваңта, коридора тухса лар-ха, кай-
ран чёнёпер сана,— терё.

Ача пуллёрмен тухсасканах майор Квасова кусёнчен пахрє:
— Эс ана питё хааратса пётернё пулас?
— Й-сук, ытлашши ним те пулман... Анча та вал
качака таки пекех кутаинланать,— терё лейтенант.
— Мёнле алиби чинчен каларан эсё?
— Лавккана саратнё кас вал килтє пулман, Шу-
пашкарти Хрусцен суртёнче чёр выртна, тепёр кацхине
те унтах сыварнё, тет...
— Мён тума кайна вал унта?
— Йч шырмана, тет. Ак куна...— Квасов сётел чинче
выртан кёсче катааргє,— хай палламан сынсем сур-
рём, тет. Пер енчен ёненмелле те пек...

Майор шухаша кайса пирус тивретрє.
— Ман шутпа, ку ача хальхинче чанаах та айапла
мар,— терё валь унтан.— Пёлетён-и, пирён Шупашкарти
ялантнеш чан-чан варасен йёрё чине ўкнё ёнте. Лавк-
кана касмес саратни — палла...
— Чанаах-и?! Мёнле майпа? — пётём кётеткипе на-
чальнен патнелле туртанчё Квасов.— Ку питё интересле
вара...
— Ак мёнле. Ёнер ирхине ирех Атал таерхёнчи пер
лесник хай хураллакан кватралсенчен перинче, процек
чинче, йывач чумне ҫапанса банна gregarив тёл пулнё.
Вал васкасах хайсен районне, районтисем Шупашкара
пёлтернё. Саван хыксаах унта опергруппа тухса кайна.
Машини шапах варасем Юманлӕха пынхаскер пулнё —
кайри сулахай шини чинче маакаљ, нумай пулмасть
вулканизация тунхаскер. Ана сав Юманлӕха саратнё
кас Шупашкарти пер министерство гаражёнчен «саават-
са тухнё» иккен. Кус перре. Унтан: машинанг малт
там кантаке чинче пурне йёрёсем паларса юлнё. Маши-
на сёмерёлнё пирки таварсанае сёкелесе каларма тытён-
сан, варасем тата машина тавра ура йёрёсем туна хавар-
нё, вёсене укерсё ильмё те май килнё. Кабина урайёнче
туртса пётереймен «Прибой» муштукесем иккё тан ту-
панна, перин чинче шал йёрёсем те пур, аплл пулсан —
сурчӑк та юлнӑ. НОТра* тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн пурӗ Ыярӗсемпе ура Ыярӗсем, суд медицинин лабораторинче тӗрӗсленӗ хыҫҫӑн пируссем ӗшни сурчӑк та Юманлӑхра ту-
пӑннисемпе пӗр пекех, пӗр ҫынсенек пулни палӑрнӑ. 
Ну, хӑвах пӗлетӗн, ун хыҫҫӑн картотека тӑрӑх сӑв Ыяр-
сен «хуӑисене» тупма та йывӑрах пулман. Вӑссем — ну-
мах та пулмасть колонирен таврӑнӑскерсем.
— Хӑйсене тытман-и? — Ыйтӑрӗ Квасов.
— Ӯк-хӑ. Шыраҫӗ. Тупӑсӗх ёнтӗ!
Ҫакӑн хыҫҫӑн Светлов майор Илюка чӗнсӗ кӗртӗмӗ 
хушрӗ те унтӑ хӑй калаҫма тытӑнчӗ. Квасов васкасах 
таҫта тухса кайрӗ. Сӑв калаҫу вӑрахчен тӑсӑлчӗ, анчӑх 
пӗрtte допрос пӗк мар, пиччӗшӗпе шӑллӗ тӑванла калаҫ-
нӑ пӗк ӗч пулчӗ. Илюк милици уйрӑмӗн начальнikнӗ 
хӑй ялти лавккара ӑнсӑртран тӑвӑн тӑта хура куҫ-
лӑхлӑ ҫынсене тӗл пулни, унтӑн вӗсем мӑн ҫул ҫинче ун 
ҫӗҫҫине илеешӗн тапӑнни, кайран вӗсем Хыркӑсингчи 
чинӑйӑра Шатрипе тата Чалӑшипе ларса юлнӑ, Илюк 
хӑй лешсене епле майпа палланӗ ҫинчен тӗп-ӗйӗрӗ пӗ-
каса кӑтартрӗ. Хӑй Шупашкӑра менӗшӗн ҫайны, унтӑ 
ӑҫта–ӑҫта пулни ҫинчен те каларӗ...
Майор ӑна пӗрре пӑлмӗсӗр, лӑпкӑн, шухӑша кайнӑ 
пек итлеҫ ларчӗ.
— Ёненӗр мана, эп нихӑш енчен те, нимӗн чухле те 
айӑплӑ мар!.. — терӗ Илюк юлашкаинчен.
— Э pij сана айӑплӑ теес шутламастӑр та,— ун 
ҫине кӑмӑлӑн та хӗрхенерех пӑхса илчӗ майор.— Ан-
чӑх та санӑн хаље мӑнпа пӗрле Шупашкӑра кайса кил-
мӗлле пулать.
— Мӗн тума?
— Сана унта эпӗ пӗр япалӑ кӑтартасшӑн.
— Мӗнле япалӑ?
Илюк каллех пӑлхӑнма пуслӑрӗ. Ҫавна сиссе, майор 
ӑна хулплӑсингчен лӑпкӑса илчӗ:
— Ан пӑшӑрхӑн, хӑрамалли нимӗн те ҫук. Сӑнӑн 
пире кӑшт кӑна пулӑшас пулать...
Ҫак самантра пӑллашӗ Квасов лейтенант кӗчӗ.
— Пӗтӗмпех Ыярӗкellӗ, тӗрӗс,— терӗ вӑл.— Ҫӗр про-
цӗтлӑ алиби.
Илюк, паллах, вӑл мӗн ҫинчен ӑланинӗ ӑнланмарӗ, 
анчӑх майор тӑрех ӑнланчӗ курӑнать те—пуҫӗпе сулса

* Научно-технический отдел.
илчё. Квасова вӑл Шупашкара, Хресчен чуртне шӑнкӑ-равласа пӗлме хушнӑ-мӗн: Илья Ивуков сӑк кунсӗнчӗ унта çёр выртнӑ-и, çук-и? Ун пек çын пирӗн патра çӑ-нах та икӗ каç выртнӑ, тесе пӗлтернӗ лерен...

Шупашкара милици «Победи» пӗр хӗрӗх минут кайрӗ. Начальник малта, шоферпа юнашар ларса пычӗ, Илюк хыҫалта, пӗчченех. Ун пек чух кирек кам та хӑй сисмесӗрех шухӑшлать, ун пуҫне тем те пирса кӗрет.

Илюк та шухӑшларӗ...

Чӑнах та, мӗн тумӑ илсе каять-ха āна милици начальникӗ Шупашкара? «Санӑн пире кӑшт пулӑшмалла...» — терӗ вӑл. Мӗнпе, мӗн енчен пулӑшма пултарать-шӗ Илюк милици çыннисене? Хӑй мӗн пӗлнине, мӗн курнине вӑл пӗтӗмпе каланӑ ёнтӗ. Вӑрӑсем пирки вӑл урӑх нимӗн те пӗлмест. Тӗлӗнмӗлле... Анча начальникӗ питӗ лайӑх çын иккен. Питӗ кӑмӑллӑCKER, Илюкпа кalaҫнӑ чух сассине хӑпарта мар, āна çурӑмӗнчен лӑпкӑса та илчӗ. Лейтенанчӗ, ав, Илюка хӑрятма хӑтланчӗ, кӑшкӑра-кӑшкӑра тӗнчӗрӗ, ак ку вӑра пачах урӑхла пулплӗрӗ унпа. Шутласан, милицире ун пек кӑмӑлла çынсем пулма та пултарас çук, мӗнӗнӗн тесесӗн вӗсен яланӑх путсӗр çынсемпе — тӗрлӗ преступниксемпе, вӑрӑсемпе, ултавсӗсемпе, хӑяParseException. вӑл урӑх нимӗн те пӗлмест. Вӑрӑсем вӑрӑ-хурахсем āна виҫӗ хутчен пӑшалпа персе аманнӑ, çӑвӑн хыҫҫӑн хӑшӗсем — çӑв шутрах арӑмӗ те — милицире ёслӗме пӑрахма сӗннӗ, анча Светлов вӗсене хирӗс ал сулнӑ çӗс:

милицерен ниҫта та каймasta эпӗ, ан та калаҫăр ман- па ун пирки! — тене вӑл.

Светлова юратнӑ. Хӑйӗнчен аслӑрах начальниксем те, хӑйне пӑхӑнса еҫлекенсем те, халӑх та. Мӗншӗн те- сен вӑл хӑйӗн еҫӗсene пур чух та тӗн-тӗрӗс туса пынӑ. Айӑплисене нимӗн чухлӗ те каҫарман, вӗсене епле пул- сан та тытса ответ тыттарнӑ, кӑрентернӗ сынсене пулӑш- нӑ, айӑпсӑррисене турӗ кӑларнӑ. Ћын айӑплипе айӑплӑ маррине вӑл темле шалти тыйӑмпа сисем пӗлнӗ. Ку енпе вӑл пӗрре те йӑнӑшман. Ћӗри опытчӗ пысӑк пулнӑ ҫав унӑн, сынсене пӑхса витӗрех кurma пӗлекен пулса ҫитнӗ...

Ак халӗ те вӑл Юманлӑхри лавккана ҫаратнӑшӑн Илюк пӗртте айӑплӑ маррине турӗх туйса илчӗ. Унӑн малтанхи «ӗҫӗпе», колонирен ярса пӑна хучӗсемпе паллашсан (вӑл хутсем Илюк хӑй колонирен таврӑннӑ хӑй- ҫӑнӑх читсе выртнӑ), Светлов хӑй тӗрӗс шутланине тата ытларах Џенчӗ. Ҫавӑнпа кӗммӑлӑн калаҫрӗ те вӑл унӑн. Квасов лейтенант допроса тӗрӗс мар меслетсемпе тунӑ- шӑн ына асӑрхаттарса та илчӗ:

— Юрамасть ҫамрӑксене ытлашши турткалама, ун пек тусан вӗсем пире шанми, милици таврӑше ҫурийми пулӑсӗ те тата ытларах пӑсӑлма пултараҫҫӗ. Эсӗ Фелликс Эдмундович Дзержинский сӑнӑх правонару- шительсемпе мӗнле еҫленине аса ил! Мӗн чухлӗ ҫамрӑк чуна пӑсӑлса кajasран ҫӑлса хӑварнӑ вӑл!

— Малашне шута илӗп,— терӗ ына хирӗҫ Квасов. Светлов майора вӑл та хисепленӗ, ун сӑмахӗсене яланах итленӗ, ђӗре унран вӗренсе ҫыма тӑрӑшнӑ...

...Шупашкара ҫитсӗнӗч майор Илюкӑ министерствӑ- на илсе кёктрӗ. Анчах кунта вӗсем нумай тӑйӑнса тӑма- рӗч, пӗр пӗлӗмпе Илюкӑ темиҫе сӑнӑхӗрчӗкӗ кӑтартрӗч те: «Хӑшне паллатӑн?» — тесе ййӑрӗс. Илюк вӗсене ну- май та пӑхса тӑмарӗ, пӑрахут ҫинче пӗрле килнӗ Шат- рипе Чалӑшшине тата хӑйсен ялӗнчи лавккара тӗл пул- нӑ тюбетейлипе хура кусӑлӑхлинӗ часов паллӑса илчӗ.

— Сӑксем, шӑп та шӑй сӑксем! — терӗ вӑл ҫирӗп- пӗн.— Кусем манпа пӗрле колонирен килнисем, ку- сем — манран ҫӗҫӗ илекенисем... Нимӗн чухлӗ те йӑ- нӑшмастан!

— Тавтапуҫ сана, Ивуков,— терӗ майор,— халь
ёнтё кайма та юрать. Анчах малтан эпир санпа иксӗмёр пёр-пёр столовӑя кёрсе апат çисе тухӑнӑр. Иртенпех çи-мен эпӗ, санӑн та хырӑму выҫрӗ пулӗ?

— Юрать ара, çийӗпӗр,— терӗ Илюк.— Киле час таврӑнаймаствӑп пулӗ тесе, укӑça чикнӗччӗ-ха эпӗ...

— Хьӑй ан пӑшӑрхан ёнтё, кӗҫӗрех килте пула-тӑн,— терӗ майор, кабина алӑкне уҫса.— Кайрӑмӑр!

...Çур çӗр çитеспе, вӑйлӑ фарисемпе çутатса, Юман-лӑха «Победа» вӑркӑнса кӗчӗ. Мӑн урампа анса, вӑл çырма урлӑ çӑрӗ пӗр тӗлӗнче чӑрӑнса икӗ хут-чен кӑшкӑртӗ.

Ҫак сасса илтсен, тин çеч тӗлӗрсе кайӑ Анюк инке, Илюк амӑшӗ, вартӑх вӑрӑнса вырӑн çинчен сиксе тӑчӗ те урамалла тухӑкӑн чӑрӗчӗ патне чупса пычӗ. Тӑрук хӑрӑсӑ, пӑлханса кӑйинпе унӑн чӗрӗ ниҫтӑ кайса кӗрӗй-ми тапма тытӑнчӗ.


Анчах пӗр-ик самантранах пӑрте Илюк чупса кӗчӗ те ялт! электричество çутса ячӗ.

— Акӑ, эп персе те çитрӗм, анне! — терӗ вӑл ха-вассӑн.

— Ячӗҫ-и? Пуҫӗпех-и?..— ун патнелле ыткӑнчӗ амӑшӗ.

— Айӑпсӑр çынна мӗн тума тытса усраччӑр вӗсем? Анӑ-кӑна ййткаласӑ пӗльчӗч те машинӑпах āсатса ячӗҫ, генерал пек килтӗм!

Хуйхӑрса пӗтнӗ амӑшӗ кӑмӑлне хӑпартасшӑн пулса, Илюк юри шӑтӑрлӑх калаҫма тӑрӑшӗ.

— Вырӑн чӗрӗчӗ пӗрте Илюк, анса те урлӑ кӑрӑнса пурӑн ҫанӗнче! — чӑланалла васкарӗ амӑшӗ.

— Кирлӗ мар, анне,— ал сулчӗ Илюк,— эп тутӑ, хулара мана милици начальникӗ хӑна турӗ, в!<ӗчӗ тӗслӗ апат çитерчӗ.

— Ан тӗлӗнтер!

— Чӑнах ара, ма сусӑ ман?

Вӗсем лӑпкӑн кӑна çывӑрма выр特派.

Ирхине Илюк ятарласах ял Советне, хӑйне милици-ре нихӑш енчен те айӑлпӑманни çинчен «евит тума» кайрӗ. Ана курсан ял Совет председателӗ Кумков

20. Л. Агаков, 305
самаях тёлёнчё (епле пит час каљарса яна куна? терĕ пулмалла), анча Илюкпа кашт калаҫсанах лӑпл аначчё.
— Мана хама та эсчи тереп хут айӑплӑ пуллас пек тутуynamаре сӑв,— тереп вӑл.— Ну, халь ёнтӗ пурнаҫ синчен шухӑшлас пулать, шӑллӑм. Ђ克莱м тытӑнатӑн-и, вӗренес тетӗн-и...
— Вӑренетӗп малтан,— тереп Илюк.

41

...Тепӗр темиҫе кунтан вара ака мӗн пулса یرтрӗ.
Кӗтмен-туман ҫертенех, сасартӑк, Илюкӑн пӗчӗк пӑмӑкӗ Раис чирлесе ўкрӗ. Йывӑрланӑсӑмӗн йывӑрланса пычӗ. Ялти медесестра ачӑн ўпки ик енчен те шышӑ, часрах больницӑна илсе кайӑр, тесе хут ҫырса пачӗ. Вара Илюк бригадиртан ӑйттӑна лаша кӗлле килчӗ те, амӑшӗпе пӑмӑкне лартса, районалла чуттарчӗ. Улт-сич километр ӑйса ҫуллӗ сӑрт ҫични пӗр яла пырса кӗнӗ чух, хӗрринчи виҫӗмӗш пӱртрен купӑс сасси, ҫынсен тӗпӗртетес ташлани, юрлани илтӗнӗ кайрӗ. Тем пирки еҫкӗ тӑваҫҫӗ пулмалла.
Тӑвалла хӑпармалла пулнӑ пирки Илюк урӑпа синчен анса, юнашар утса пычӗ. Юра-тӑшӑ илтӗнекен пӱртӗн сарлака чурӗчисене ярнях уҫса яна якKEN — шалти ҫынсен те тем чухлӗх куранӑсҫӗ. Пӗрисем чурӗчесем умӗнче лараҫҫӗ, тыпреҫем ташлаҫҫӗ. Ун пек чух یرтенсӗрӑн те пӑхмасӑр یرтмӗст ёнтӗ. Илюк та пӑхӗрӗ. Пӑхӗрӗ те — самантранах уӑнӑн пӗтӗм ҫан-ҫурӑмӗ сӑ! туса кайрӗ.
Чурӗче витӗр вӑл ӑйхӗ тюбетейлӗ вӑрра курчӗ... Темле хӗрараӑма ҫупӑрласа тытӑнӑ та ташша тӗвет кӑна. Хӑй кӑркка пек хӗрелсе кайӑнӑ, шакла пусӗ тӗх-хӗрлӗх. Нимӗн иккӗленмелли те сӑк, ҫавах! Мӗнле килӗс лекнӗ-ши вӑл кунта? Анчах та, тен... вӑл мар? Тепӗр чух пӗр пӗн сӑнлӑ ҫынсен те пулӑсаҫӗ вӗт-ха... Сӑк, сӑк, ӑна патӗнчӗрӗхӗн пӑхса, лайӑхрӑх, ним ултӑланмалла мар палласа илес пулать!
Илюк лашана ҫӑв пӱртрен маларах уттарса یرттерчӗ те вӑскӑсах тилхӗнӗн емӑшӗ тӗттӑрчӗ.
— Йӑпӑрт тӑхта-ха, эп пӗр самантлӑха ҫакӑнта кӗрсӗ тухам...
— Мӗн тума? — тӗлӗнӗ ыйтрӗ амӑшӗ.
Анчах Илюк ӑна хирёç нимён те каламарё, калинк-кене шӑлт-шалт уҫса хупса, кил хушшине кёчӗ. Хӑнасем кил хушшинче те, çенёкре те нумай иккен, пурте тенё пекех ўсёр, çавӑнча та Илюк çине никам та çаврӑнса пӑхмарӗ. Вӑл пӑрт алӑкӗ умӗнче чарӑнса тӑчӗ, çынсен пуӗсем урлӑ кармашса шалалла пӑхма тьтӑнчӗ. Шакла пуҫлӑ вӑрӑ çаплах сикет-ха, урaran ўкиччен ташлама тара кӗрӗшнӗ тейӗн.

— Çав... шакла пуҫли, кам вӑл? Аҫтисем? — тьтӑн-чӑклӑ сасӑпа ыйтрӗ вӑл хӑйӗн умӗнче тӑракан хӗрӑ-рӑмран.

— Атӑлкassicem тет пулас. Çак кил хушисен иңсет-ри хурӑнташӗ, тет-и...

Илюкӑн иккёленесси пӗтрӗ. Çавах ку, урӑх никам та мар! Халех, епле те пулсан хӑвӑртрах милӗцине çитсе пӗлтерес пулать кун çинчен! Пӗрне çаклатсан, ывттисем тупӑнаççex!

Вӑл урама çакла хуҫисен туплах те, урӑх ӑнчӗчӗ çине сиксе ларӑ-ларман тилхепене амӑшӗн алинчен илсе, лашана пӗррех çурамӗ тӑрӑх пушӑпа кӑстарса илчӗ. Вӑйлӑ лаша вырӑнтанах сиккипе тапранса ӑйрӗ. Варӑ тӑватӑ километр хушши, мӗн района çитичченех, Илюк ӑна вӗцӗмсӗр, пӗр çарӑнмасӑр хӑваларӗ.

— Лашине ма ун пекех чуптаратаң? Лӑш парсам, ара, кӑштах, пӗлӗнсе ӳкӗ тата! — терӗ амӑшӗ темиҫе хут та.

— Васкамалла-ха, анне, шутсӑр васкамалла ёч сиксе тухрӗ! — кӑшкӑрчӗ Илюк.

— Мӗн пуљӗ тата ун пек тӑруках?

— Какран калӑп, анне, какран! Халӗ часрах района çитес пулать!

Амӑшӗ ним шухӑшлама, ним калама аптӑрарӗ...

Больница тӗлне çитсе тӑрсан, Илюк амӑшӗн: еҫӗ тухтӑр патне кӗме çырӑн, еп халех килетӗп, терӗ те, хӑй çавӑнтах милӗци уйрӑмӗ еннелле чупрӗ. Амӑшӗ ун хӗсчӑн çав тери тӗлӗнсе, ним йӑнланмасӑр пӑхса юлчӗ...

Ҫакӑн хӗсчӑн пилӗк минут та ӗртмерӗ пулӗ — милӗци уйрӑмӗн кил хушшинчен «ҫӑпкалӑ» мотоцикл шатӑртатса тухрӗ. Рӑлӑнӗ Квасов лейтенант тытнӑ, ун хӗсчӗнче Светлов майор ларат. «Ҫӑпкана» Илюк ывр-наçнӑ.

— Хӑвалага хытӑрах,— кӑшкӑрчӗ майор.
Анчах Квасова кун ɕинчен ӑлама кирлӗ те мар ёнтё. Мӗн турмалинӗ вӑл хӑех пӗл–лет. Хӑль кӑна вӗсӗнӗ Илья Ызвуков Улхаш–ри пӗр ӗҫкӗре хӑрушӑ преступнике ёнсӑртран курни ɕинчен пӗлтерчӗ. Йӑнӑшмастан, пит лайӑх палларӑм, тет. ԗавӑнпа тӑ хӑл вӗсӗ, ытти пур ёҫсенӗ те пӑрӑхса, ҫавна тӗтма ҫаяҫҫӗ. Паллах — васкас пулать, питӗ васкамалла!


Мӑн шоссеме улт–ϲӗч минут кайсанах вӗсӗм сылтӑмалла, ансӑр урӑпа љуле ɕине пӑрӑнчӗ. Мотоцикл ыхӗҫӗнчен ҫӑмӑр пӗлӗчӗ пӗк хурӑ тусан Ыӑсӑрланчӗ. Ак ёнтӗ Улхаш уй хӑпӗн патне ҫитӗсечӗ те ӑлӑчӗс вӗсӗм. Хӑпӗнӗ уӑҫма мӑйор хӑй сикӗсӗ анчӗ.

— Килӗ хӑш енче? — хӑвӑрт вӑл Илюкран.
— Сулахайра... Лавккаран виҫ–тӑват кил урлӑ.
— Пӑтнерех ƈитӗсӗ эс мӑнӑ хулран туртса систӗр.
— Юрӑтӑ! — пуҫӗпе сулчӗ Илюк.

Мотоцикл каллех мӗкӗрсе ячӗ. Пӳртӗм кинори пӗк кӑна курӑнса ѩрӗ. Урамӗ мӗнӑ шӗнӗче чӑваланӑкан чӑхсем, вилӗслӗ хӑрӑса, унтӗлла тӑ кунталла сирпӗнчӗ. Аwarf, хӗрлӗ кирпӗчрен тунӑ лавкӑ тӑ курӑнса ӑйӑрӗ. Уӑм мӗнӗнӗ темӗ кӗрӗ ҽлӑви tӑрӑтать, кырӑлӑ ɕинче тӗмӗсӗ ɕын чӗлӗм туртӑсӑ. — Вӑр–п...— яртӗ ӑйӑрӗ мотоцикл лавкӑ тӗлӗпе анаталла. ԗынӗмӗ тӗлӗнӗ кӑна пӑхса юлчӗс. «Ӑҫта мӗр
не васкасӑʨӗ кусем ҫав тӗри?..»

Илюк мӑйорӑ ҹаннӑнчӗн туртӗ.
— Чарăн! — Квасов хӑлхинчен кăшкарчӗ майор. Мотоцикл тӑрук чарӑнса чӑх! чӑх! турӗ те шӑп-ланчӗ.
— Чупрӑмӑр! — терӗ майор, нихашӗнчен малтан сиксе анса.— Машини кунтах тӑтӑр. Ертӗс кай, Ывуков! Хӑш килте?
— Ав, тимӗр витнинче...
Вӗсем хӳмесем ҫумӗпе анаталла чупрӗч. Кӗсех еҫкӗ шавӑ илтӗнсе кайрӗ — тахӑшӗ юрлӑтӑ, тахӑшӗ кашкӑрать, антӑхса каясла купӑс ҫухӑрать, пӑртре тӗнӗр-тӗнӗр, кӗрс! кӗрс! сикӗсҫӗ. Халех акӑ вӗсем ҫав киле ҫитеҫҫӗ те, вара... Мӗн пулать-ши вара? Илюк лӗш шакла пув ҫине кӑтартать, майорпа лӗйте-нант, пистолечӗсene кӑларса, ун ҫине тӗллеҫҫӗ:
— Руки вверх!
Лешин ирӗксӗрех аллисеме ҫӗклӗсӗ парӑнмалла пу-лать — хӑв ҫине тӗллӗпӗ икӗ пистолетран хӑтӑлаймӑн!
Чупнӑ ҫӗртех ҫапла шухӑшласа пычӗ Илюк. Хӑй мӗн шуӑхӑшланисеме куҫ умӗнчи пекех курчӗ. Анчах еҫсем пӗртте вӑл шуӑхӑшланӑ пӗк пулмарӗс. Вӗсем виҫҫӗшӗ — майор малта, Квасовпа Илюк ын xCBScott сӑнсем юрла-кантӑшлакан пӑртӗ хӑвӑрт кӑна чупса кӗчӗч те алӑк патӗнчӗх чӑрӑнса тӑчӗч. Милицисеме курсан, пӗртӗпӗсем пурте тӑруках шӑп пулчӗс. Хӑшӗсем хytӑ хӑрарӗс пул-малла, мӗншӗн тӗсен сӗтел ҫинче, ҫӑра витрисемпе юна-тар, ячӗшӗн кӑщӑ ҫӗрла шывӗпе пӗветнӗ сӑмакун четвӗрчӗсем иккӗ тӑн  каҫӑрӑлса тӑраҫҫӗ.
— Тытма килчӗс... 
— Пӗтрӗмӗр хайхи, апӑршӑ! — пӑшӑлтатса илчӗс тахӑшӗсем.
Темиҫе самант никам тӑ чӗннерӗ. Унтӑн майор икӗ утӑм малалла ярсӑ пурӗпе те, алинче ҫӗкӗлӗсе пурне те илтӗнмelle хушӑа калаpӗ:
— Халех сӑксеm ҫине ларма ыйтатӑп. Пурне те!
Ҫӑнсем—кӑшӑ урӑраххисем те, ӳсӗррисем те—ним ӑнланмасӑр ун-кун пӑхкӑласа илсӗ, пӗрин хӑшҫӑн ӗчӗри, тӗрткӗлешӗ, хӑйсем валли вырӑнсем тупса ларчӗс. Каллех шӑп пулчӗ.
— Лайӑхрах пӑх, хӑшӗ? — Илюк хӑлхи патне пӗш-кӗнсӗ шӑмӑн хушрӗ майор. Илюк васкасах ҫынсене
йёркипе пӑхса кайрӗ. Пӗри, тепри, виҫҫемӗш, тӑваттӑмӗш... хӗрӑрӑмӗ, арҫынӗ... Анчах леш çын — шакла пуҫли — ёсӗ халӑхӗ хушшинче курӑнмарӗ.
— Йӑш вӑл...— майор пекех шӑппӑн пӗлтерчӗ Илюк.
— Тепӗр хут пӑхса тух... Тимлӗрех!
— Чӑнӑх та љук ара...
Ҫав саманта сӗтӗл пуҫӗнчи хыҫсӑр пукан çынче чейник тытса лӑракан кил хушӑ, шӗвӗр сухалӑ куҫшӑ çын, милицисем çынпе питӗ шиклӗн пӑхса сӑмӑх хушрӗ:
— Начальник юлташ, эсир кунта такама шымарас-
тӑр пуль те? Анчах та ман патра пёр ытлашши çын та љук... Вӗсех тантӑш-пӗлӗшсемпе хурӑнтӑшсем. Тавӑрна халӑхӗ...
— Тӗрӗс, пире санӑн хӑнусенчен пӗри кирлӗччӗ,—
терӗ ёна хирӗч майор.— Кӑжиков ятлӑ çын... Кӑжиков
Прохор. Хӑй самӑртарах вӑл, шакла пуҫлӑ, тюбетейпе
ҫурет. Пулнӑ-и вӑл пӑхса ӗҫкӗ халӑхӗ хушшинче кунтарӑмӑрӑ.
— Прохор кун-и? Пулмасӑр ара, пулнӑ!
— Аҫта вӑл халь? Кунта љук-ҫке?
— Вӑл пурччӗ-ха, анчахрах кунтаччӗ...— çынсен
хушшине унтала та кунтала пӑхса илчӗ шӗвӗр су-
хал.— Ак, эсир киличчен кӑна ташларӗ...
— Тӑруках аҫта сухалчӗ, ёп-pin, вӑл?
Ҫынсен, пӗр-пӗрин çыне пӑхса, хускалкалама,
йӑшаланма тытӑнчӗс.
— Э-э, астурӑм, вӑл лавкканӑ калӑтӑн, куҫвал
хӑнусенчен пӗри кирлӗччӗ. Унччен те пулмарӗ,
туран тахӑшӗ калама љук хӗнӑ кӑшкӑрни илтӗнчӗ:
— Кӑйрӑмӑр!
Вӗсем виҫҫӗш те кил хушшинчен тухса, урам еннул-
ле чупрӗс. Унтӑн майор калинккене UserCode кӑна — вӗсен
тӗлӗнӗ, урам тӑрӑх анаталла, паҫӑр ялло лавкки умӗн-
че тӑрӑкан грузовик ним майсӑр кӗмсӗртетӗс. Шӑтӑк-пу-
тӑксем тӗлӗнче хӑлтӑ-хӑлтӑ сиккелӗсӗ нурӗ кӑйрӑ.
Урамӑ тусан мӑкӑрланса юлчӗ ҫӗч. Унччен те пулмарӗ,
туран тахӑшӗ калама љук ытӑйӑ кӑшкӑрни илтӗнчӗ:
— Сто-ой! Сто-ой!.. Вёлере-еп!..
Майорпа Квасов та, Илюк та пёр харӑсах çав сасӑ илтӗннӗ çӗрелле пӑхрӗç те урампа кӑвӑк комбинезон тӑхӑннӑ çӑмӑрӑкӑрах çын чупса аннине курчӗ.
— Сто-ой! — çӑллах кӑшкӑрчӗ вӑл, курӑнми пулнӑ машина еннӗле чышкапе юнаса.
Майор ан патнелле ыткӑнчӗ.
— Мӗн пулчӗ, юлташ? — хӑвӑрт ӳйтрӗ вӑл.— Кам эсӗ, мӗн кӑшкӑратӑн?
— Шофер эпӗ,— терӗ лӗшӗ аран сывласа.— Пӗр шуйттанӗ хам кӗч умӗнчӗх мӑн машинаӑна вӑрларӗ! Куртӑр та пулӗ — халь кӑна анатаалла вӑркӑнчӗ!
— Епле пулчӗ-ха вӑл?
— Эп йӑпӑртлӑха лавккана чупса кӗтӗм, моторне те выключаç тумаравӑм,... Куртӑм, лавккара пёр жулӗк майлӑрах этӗм, шакла пуслӑсӑкӗр, хӗрлӗ эрӗх пӗхлӗсе тӑратчӗ... Черет пулнӗпе, кӑштах кӗтӗм тиврӗ. Унтӑн сасартӑк машина кӗрӗслӗ кӑйни илтӗнчӗ. Эп çӑвӑнса та пӑхмӑрӑм, тата кӑм та пулин машинаӑпа пӗрӑсӑ тӑчӗ пуль, терӗм. Унтӑн пӗрӗ мӑнӑ айӑкран кӑт! тӗкӑр. «Сан лӑшӗнӑ çӑвӑтса кӑйрӗç!»—тет. Эп çӑвӑнтах тӑла сиксӗ тухрӑм, анчӑ машинаӑн хӑрӑнӗ ӗҫе курсӑ юлтӑм. Тытасчӗ âна мӗнле те пулсан, мӑйор юлташ! Сӑкӑнта тепӗр машина пулнӑ пулсанах хӑса çитеттӗм-ха та эп âна...— ниҫтӑ кайса кӗме пӗлмерӗ шофӗр.
— Тытатпӑр,— терӗ майор,— ан пӑшӑрхӑн! Сӑвӑн-тах Квасова хушрӗ: — Хӑса кил часрах машинаӑ!
— Слушаоѹс! — Лӗйттенант тӑвӑлла, хӑйсен мото-циклин тӑратса хӑвӑрӑнӑ çӗрелле çӗрӗ те тепӗр минут-ранах кӑяла хӗрӗлӗрӗсӗ çитрӗ. Майорпа Илюк хӑйсен мӑлтӑнхи вырӑнӗсенӗ йӗшӑнчӗс.
— Мӑнӑн та пӗрӑсчӗ сирӗнпе пӗрле! Машиниӑне мӑнӑнне вӑрлӑрӗç вӑт-ха! — йӑлӑнчӗ шофӗр.— Ачине кунта хӑварӑр, ун вырӑнӗн эп пӗрӑм!
— Ачине хӑвармӑстпӑр, а эсӑ пирӗ кунта кӗтсе тӑр,—терӗ майор çӑв тӗри ашталанӑнӑ шофӗрӑ.— Питӗх кӗтӗс килмӗст пулсан, колхозран машина ӳйт...
Ҫӑк калаҫу питӗ, питӗ хӑвӑрт пулса ӳйтрӗ. Темӗче саманранах мӗлицӗ мотоциклин мӑлӑлла вӑркӑнчӗ, спидометр йӗппи кӑллӗх ҫулӗлле хӑпарса кӑйрӗ. Мӑлтӑн мотоциклин çырманалла чӑмӗр, унтӑ шулӑтӑркӑса кӑйнӑ кӗпер хӑмисенӗ кӗмсӗртӗтӗрӗсӗ илӗчӗ те сӑртӑлла ухӑ йӗппи пӗк Ӗytӑнса тухрӗ. Умра халӗ тӗрӗм те анлӑ
хир сарӑлса выртать, ун урлад урапа щулћ кукар-мақар-ран тӑсӑлса кӕать. Ялтан вӑрласа тарна грузовик ку-рӑнмарӗ, вӑл щак щулла кайниче инѥетре йӑсӑрлананакан тусан пӗлӗчӗ щец палӑртса тӑчӗ. Паллах, рулӗ хӑй ал-лине ярса илнӗ вӑрӑ, тарса хӑтӑлас те, машинӑна хӗрхенӗ тӑмасть ёнтӗ!

— Хӑвала, лейтенант, вӑл вӑрмана кӗрсе кайиччен ёлкӗрес пулать! — Квасов хаљхинчен кӑшкӑрчӗ ма-йор.— Вӑрманта щул ансӑр, иртсе кааймас特派р!
Мотоцикльчи щи пысӑк хӑвӑртлӑхпа пычӗ, спидометр йӗппи пӗрмай 120—130 щинче чӗтренчӗ. Лакӑм — ла-кӓм мар, тӗмеске — тӗмеске мар, хӑш чухне Илюк «сӑпкаран» тухса вӑркӑнас пекех сикӗ-сики илчӗ.

...Акӑ грузовик патне щитесси ѕӗр ѕур километран ётла та мар юлчӗ. Унтӑн виҫҫӗр метр. Йкӗр... Грузови-кӑн кӑйри йӗкӗр кустӑрмисем урӑн пек ҫӑвӑнни, вӗсен айӗнчен тусан палкӑса тухни ҫывӑхрах курӑнать ёнтӗ. Малти тӗксӗмрех симӗс вӑрман та мотоцикла хирӗч пи-тӗ хӑвӑрт ҫывхарса килет.

Грузовика хуса щитсе пынӑ май мотоцикль рульне пӑрнисем шураласа кайичченех пӑчӑртаса тытнӑ лейте-нант урӑххи ѕинчен шухӑшларӗ: «Ӗнчен те ку бандит тӑрук тормоз парса машинӑна чарса лартсан, эпис ун щине ѕав тери хӑтӑ пӗр кӑшкӑрчӗ ма-йор, ун пек пулсан, вӑрӑ та тарса хӑтӑ-лать...»

Светлов майор та љавӑн ѕинченех шухӑшланӑ-мӗн.

— Ылӑмалла тыт! — кӑшкӑрчӗ вӑл Квасова.— Ылӑмалла ѕенӗпе пӑрӑнса, кабинӑпа пӗр тан пӳр! Иртсе те ан кай, кая та ан юл!

Майор љапла майпа мӗн тӑвасшӑн пулнине Илюк малтанах ӑнланмарӗ, анчах та тӗпӗр темиҫе самантранах анӑ хӑй куҫӗпе хӑй курчӗ... Мотоцикӏ, љулӑн љыл-тӑм ѕенӗперех пӳрса, грузовика хуса ѕитрӗ, уӑнӑн кузовӗнчен иртсе кайса, кабинипе танлашрӗ.

— Чарӑн! Халӗх машинӑна чар! — кӑшкӑрчӗ ма-йор кабинӑн љылтӑм ѕенчи уҫӑ чӑречинчен.

Руль ѕумне кӑкӑрӑнӗ шыпӑса ларнӑ пекех пыракан вӑрӑ-шофӗр вӑл кӑшкӑрнине те илтмерӗ, те љури ҫӑв-ӑнса та пӑхмарӗ. Чарас вырӑнне вӑл машинӑна тата хӑтӑрах ячӗ пулмалла — пӗр вӑхӑтлӑха мотоцикль ун-ран вунӑ-вунпилӗк метр кая татӑлса юлчӗ. Унтӑн
грузовик кабиной каллеч танлышсан, майор малтан-хинчен те хыттарах, хаяррӑн кӑшкӑрчӗ:
— Юлашки хут калатӑп — чарӑн! Унсӑрӑн эпӗ халеч кустӑрмасене персе шӑтаратӑп! Е хӑвна перетӗп!
Вӑрӑ ҫапла хӑйне акӑрхаттарнине те хӑлхана чикремӗ. Вӑл, епле пулсан та, вӑрмана ҫитсе ўкесшӗн пулчӗ пулмалла,— грузовика малаллах ыткӑнтarpчӑ. Анчах мотоцикл тӑ юлмарӗн унран — юнашарах пычӗ.
Паллах, вӗҫӗмсӗр ун пӗк пулса пӗма пултараймасть ёнтӗ. Вӑрман тӑ ҫывхарсах килет. Унтӑ тата кансӗрте-рех пулать — грузовика юнашар пӗма тӑ май ҫук, тӳрӗн канавалла тӗшӗрӗлсе анатӑн. Вӑрри, тӑрук тухса ўксе, чӑтлӑхалла тӑ тапса сикме пултарать. Сакна асра тытса пулас ҫав, Светлов майор мотоциклка грузовик ҫумне тата ҫывӑхарах, сӗртӗнмеллӗх илсе пӗма хушрӗ те, лӑркӑч ҫинчен ҫӗкленсе, малтан пӗр аллӗпӗ, унтӑн тепринпе те борт хӗрринчен ярса тытса, машина ҫунат-ти ҫине сикрӗ.
Вӑрӑ-шофӗр майор еннелле капкӑна лекнӗ кашкӑр пек сӑврӑнса пӑхрӗ. Унӑн куҫӗсем юнпа тунӑ — хӗп-хӗрлӗ, ҫамки ҫине шултра тӑр тапса тухӑ, хӑй хаш та
хаш сывлать. Паҳма хаԥушӑй! Майор кабина алӑкне хаaversable кӑна усса ячӗ те, часрах пистолетне кӑларса, вӑрра тӱрӗх пуҫӗнчен тӗллӗрӗ:
— Перетӗп, халех чарӑн! Ну?..

Вӑрӑ чӗнмерӗ, вӑл майор ҫине тата тепӗр хут ҫисе ярасла паӑксӑ илчӗ, унтӑн тӑрук, сылтӑм аллинӗ руль-
тен уйӑрса аялалла усрӗ те, ата кунчинчен ҫап-ҫутӑ вӑ-
рӑм цӗчӗ туртса кӑларса, майора чикмӗ сулса ячӗ. Ан-
чӑх майор сӑв сӑмран туртса аяккӑлла пӑрӑнчӗ, цӗчӗн брӑтӑ пӗк ӗфӗч вӗчӗ унӑн кителӗн ѓӑннине цӗч цурса тухӗр. Вӑрӑ тепӗр хут сулса ярсан, майор ёна пӗрӗх алк тӳнинчӗн тytтӑ пӑчӑртаса лӑртӗ те тӑрлӑса кӑйнӑ шакла пуҫӗнчен пистолетпа питӗ хытӑ цӑрӑпе. Вӑрӑ ал-
лисем лӗнчӗрех ӑйрӗц, цӗцӗ цӗхӑк ӑйрӗц, рулӗ тӗтман-
нине машина тӑрук суллӑхӑялла пӑрӑнса чутӑ сӑл хӗррӗнчи канава сикетӗ, анчӑх майор хӑрах аллинӗ питӗ хӑвӑрт тӳттӑ, пӗр урימӗ вӑрӑ уринӗ аяккӑлла сир-
се тормоз педалӗ цӗне пусса лӑртма ёлкӗрӗч. Малти кустӑрмисемпе вӗч-вӗч канава шӑса анмӑлӑ машина тинӗх тӑӑн! чарӑнчӗ...

Грузовик моторӗ шӑпланса лӑрсанах мотоцикл та-
чӑранчӗ. Квасов лейтенант, часрах цӗрӗ сикек анса, гру-
зовикӑн сулахӑй енчи алӑкӗ патне ӳткӑнчӗ те ёна пӗр-
ре туртсӑх усса ячӗ. Пӑҫран ҫапнипе анкӑ-минкӗ пулӑ вӑрӑ-шофӗр цӑк алӑк ҫине тайӑнсӑ выртнӑ-мӗн те, Ква-
сов алӑка усса ӑрсӑхӑн ун ҫинелле ѕуkening.
— Пуҫне ҫыхас пулать,— терӗ майор, Квасов вӑрӑ кӗлеткинӗ, кӑбинӑран туртса кӑларӑй хысӑхӑн цӗрӗ анса. Вӑрӑн тӑнлавӗ тӗлӗнчен юн сӑрхӑнать. Ёна майор-
ла Квасов пӗри хул айӗнчен, тепӗри урисенчен тӰттӑ канав урлӑ ӑкаҫарса ӑхурсӑхӑн, Квасов, сӑмӗсӑ тутринӗ цурса, ун пуҫне туртса ҫыхӗр. Вӑрри ҫаплах тӑйӑ кӗрӗ-
мерӗ-хӑ,— күӗсӗнӗ хупса йывӑрӑн сывлӑса выртӗ.

Ҫӑв вӑхӑтра хаԥалла, ҫул цӗнче, тусӑн мӑкӑрланни курӑнса кӑйрӗ — темӗлӗ машина кунталах питӗ хӑвӑрт ӳткӑнсӑ килӗт иккӗн. Шӑӑ Илюк валаӑкран шӑв бӑса таврӑннӑ сӑмран тӑв машина милицисем тӗлӗн цитӗс
— А-а, лекрен-и, ирсёр! — хайррён кашкарса ячĕ шар курна шофер, сĕрте выртакан ал туий пек суллăм-лă патака çеклесе.—Вĕренçён эп сана ют машинасеме епле вăрламаллине! Вĕлĕретен çакăнтатх!—Тен, çапачех пулĕ те, анчас майор анă хулёнчен çавăрса тытрĕ.
— Ан хăтлан, юрамасть ун пек тума!—терĕ вăл.— Выртакан çинна çапмаççĕ—ку пĕрре, иккёмĕшĕнчен— самосуд тума пире никам та правă паман.
— Ан хăтлан, юрамасть ун пек тума!—терĕ вăл.— Выртакан çинна çапмаççĕ—ку пĕрре, иккĕмĕшĕнчен— самосуд тума пире никам та правă паман.

Лешĕ варă темиçе самантарахă куçне уçрĕ.

Тăхтаса тăмасăрах, анă машина кузовĕ çине хă-파트са, çурăмĕпе кăбина çүмне тайăнтарса лартрĕç. Ру-ле халь ёнтĕ çăлса хăварнаă машинăн чăн-чăн хуçи тыт-са пы çч. Кăсов лейтенант каллех милицы мотоциклене вĕстерче, майорпа Илюк хăйсем тытнă вăрăпа пĕрле, кузовра. Малтанах нихăшĕ те çёнмере, унтан майор сă-мăх хушрĕ:
— Ну, мёнле, Кажиков? Каллех тĕл пултăмăр-и?— терĕ те вăрра, ун çывăхнерех куçса ларчĕ.— Пĕр-пĕрне эпир миçе çул курманчĕ-ха çав?
— Сакăр çул...— харăлттатса илçе лешĕ.
— Палларăн-и мана?
— Аçтан манатаñ-ха сан пеккисене? Эсир хăвăр çинчен аса илтĕрсех тăратăр вĕт! Сирён йăх нихçан та пĕтес çук...
— Тĕрĕс калатăн, Кажиков. Пирён йăх нихçан та пĕтес çук, анчас сирён йăх пĕтесех пыратать. Акă эсе те каллех лекрен ёнтĕ, хăсан ирĕке тухса киле таврăнăсси те паллă мар. Сапла, пĕчченшерён-пĕчченшерёнех пур-нăсран тухса ÿксе пыратăр! Тyttса пĕтеретпĕрех сире, халăх ёнси çинче усăл çăвăссем пек ларса пурăнма, ха-лăхă курертере памастпăр.
— Ытлашши ан мухтан, начальник! Сирӗн аллӑр-сем кӗскерех-ха пире пусӗпех пётерме,— сайра шӑлӗ-сем витӗр сӑмахӗсӗнӗ сӑрӑхӑнтӑрса кӑлӑрчӗ Какикив.
— Эпир мар, халӑх тӗп тӑвать сире. Халӑхӑн унӑн пин-пин алӑ, Какикив! Ћёр айне пытансан та турса кӑлӑрать, халӑхран салӑнимвӑтӑн. Халӑх хӑйӗнчен мӑшкӑллама та памасть... Ак сана та пайн эпир мар, ӑк ача тытре.— Майор пусӗпе Илюк еннелле сулса кӑ-тарtré.— Сӑмӑх май каласан, эҫӗ ку ачана паллама тивӗч. Юманлаӑхри лавќкана љараӈнӑ ҝӑьхӑнӑ эҫӗ уран илнӗ хуҫмалли ҫӗчӗ ҫуحةсӑ хӑварнӑ, ытлашширех васканӑ курӑнать... Батӑлаҭӑн, Какикив! Сакӑр ҹул каялла эҫӗ конвойран вӗцерӗсӗ тарма та пултарӑнӑчӗ, астӑватӑн-и? Чӑн та, эпир сана тарӑ хӑйӗнчен часов шы-раса тупрӑмӑр, анчах чӑпа та малтан тӑрӑнӑчӗ эҫӗ... Пайн аҝӑ машинӑпа та тарса љукиемӗрӗн, мӑнтарӑн... Шеллетӗн сана, Какикив! Тӗпре ирӗке тухсӑсӑн, профессие улӑштарма тивет пуль санӑн, вӑрра ҹурӗсе тӑ-ранса пурӑнимвӑтӑн эҫӗ малашне...— тӑрӑхларах калаҫса пычӗ майор.
Унтан вӑл кӗсйинчен пирус кӑлӑрса чӗртӗ те ҫав хушӑрах Какикивран ӑйтӗрӗ:
— Турса килет-и?
— Тем пекчӗ,— терӗ лешӗ, майор ҹинӗ ҹаплах куҫ харшисем айӗн шӑтарасла пӑхсӑ.
Арестленӗ ҹынна та пирус чӗрттерсен, майор каллех сӑмӑх пуслаぺ. Халӑхинче вӑл вӑрӑ ҹинӗ пӑхмасӑрах, хӑй тӗллӗн сӑмӑхланӑ пек кӑна калаҫРЕ.
— Йӗрӗ-тавралла лайӑхран пӑх- xa эҫӗ, еплере бӗ- ресӗ тӑрать пирӗн пурӑнӑс, еплӗ лайӑхлансӑ, илемлӗнсе пырать вӑл. Ԟынсен ҹинӗ пӑхсан та чун савӑнать... Пур-те љӗслӗсӗ, ыран пӑянхинчен лайӑхран пурӑнӑшӑн тӑ-рӑшӑсӑ. Пурин те чӗрисенче ӳутӑ ємӗт... Анчах санӑн менӗ пур? Эх, Какикив, Какикив! Шутла-ха: кам эҫӗ, менӗ эҫӗ? Никама кирлӗ мар тӗпренчӗк. Кивӗ тӗнче тӗп-ренчӗкӗ! Чӗрӑ ҭӗ шӑтӑк чӗрӗс пекӗх пуш-пушӑ санӑн, пӑсунта та ӗр шуњӑш та ҹук. ƨашкӑр ҹӗс пулӑнӑ эҫ ку тӑранчӗн. Ԟынсене ҝурӗнчӗрӗ те хӑвӑн карланкуна тултарӑн, унтан ћӑта та пулӑн пытанса виртӑна... Этем пурӑнӑчӗн пурனӑс курман вӗт эҫӗ, пурӑнӑ сан тӗлле йуусӗ тӗтӗм пек шуҫа іртӗе кайӑн. Ԟынсен пурӑнӑс тунӑ вӑхӑтра эҫ вӗсӗне ӑำрӑнтӑрса тӑрӑхтарӑ кӑна, ҹын-сен тӑшманӗ пулса тӑнӑ, пурте чӗрӗрен ҝурӑйман тӑш-
ман. Анчах пирën халӑх тӑшманӗсӗнӗ хӑйӗн ҫулӗ çин-чӗн ним хӗрхенмесӗр шӑлса ӑывӑтӑть. Ҫӳпе шӑлса тӑк-нӑ пӗк. Эсӗ те ҫав çӳпе шутӗнӗ... Анчах этом ретлӗ пул-са халӑхпа пӗр камӑллӑн пуранма шутлакансӗнӗ эпир пӗтерсе хуамӑстпӑр, вӗсӗнӗ камӑрах ҫын пулма пулӑ-шатпӑр. Ăна пӗлетӗн экӗ, чухłatӑн. Ҫавӑн çинчӗн хӑ-ҫӑн тӑ пулин шуӑхӑшласа пӑхӑнӑ и экӗ хӑвӑн пуҫупа? Питӗ, питӗ шуӑхӑшламалла пулӑн санӑн! Хӑлӑ те кӑя мар-хӑ... Пӗтӗмпех хӑвӑнтӑн килӗт!

Вӑрӑ нимӗн te чӗнмерӗ. Тӑпра тӗслӗ пулса кайнӑ-скер, шӑлӗсенӗ ҫыртса, вӑл пӗрмӑй çӗрӗлле пӑхса пычӗ. Ԭӑм пӗлет, тӗн, чӑнах tӑ кун пӗк пуранма юраманнӑ çинчӗн шуӑхӑшларӗ-ши?..

Малтанхи допросрах Кажиков хӑйсӗм Юманлӑхри лавккана мӗнле çаратни çинчӗн йӑлт каласа пӑнӑ. Вӑр-ланӑ япаласенӗ аҫта çикнинӗ, хӑйӗн çӑв «ӗҫре» пӗрле пулӑн тусӗсӗм çӑв вӑхӑтра аҫта пулма пултарнинӗ те каланӑ. Вӑрахӑ ямасӑрах, Светлов майорпа Квасов лӗйтӗнӑнӑ юна Шупашкара, министӗрствӑнӑ илӗ кай-ӑнӑ. Ҫунӑтӑ çӗнӗрен допрос тунӑ çuchне вӑрамӑ Кажиков çапла каланӑ пулӑть:

— Мӑншӑн халӗ пурӗпӗр. Лекнӗ-тӗк — лекнӗ. Ҫӑ-ӑнӑпа тӑ йӑлт тӗрӗссӗне калаҭӑп. Анчах малашнӗ «тӗ- вӗлӗсе лартӑтӑп», хутӑ ватлӑхӑра тӑ пулин ҫынсӗм пӗк пурӑнса курас...

Ҫӑв кунӑх, кӑсӑхинӗ, Илюкӑ кѫршӗ хӗрачи Натали урамӗри пӗренӗсӗм çинче пйӗ камӑллӑн шӑкӑлтатса калаҫса ларчӗҫ. Вӗсӗнӗ никӑм тӑ кӑнҫӗрлӗмӗре. Мӗн çин-чӗн калаҫрӗц-шӗ вӗсӗм?

Паллах, пурӑнӑ çинчӗн пулӗ. Иртӗн çинчӗн те, ма-лашнӗхӗ çинчӗн те. Вӗсӗм хӑљ пӗчӗк ачасӗм мар ёнтӗ. Икӗшӗн te çӗриӗсенӗ пысӑк ёмӗтсӗм...

1959—1964
ЮМАНЛАХРА ЧАПЛА ПУЛНА. ПОВЕСТЬ ЧИНЧЕН

Эпир тёлёнмесле чаплӑ саманаара пурӑнатӑр. Совет халӑхӗ, Коммунистсен партийӗ ертсе пынипе, ћитӗнӑ хыщӑн ћитӗнӑ туҫа, коммунизмла общество патне улӑплӑ утӑмсемӗ утӑт. Пян пирён ӗрӑнхӗ ћутӑ пуласлаӑхӑ ћurarată. Коммунизмла пуласлаӑхӑн сӑн-сӑпатӗ эпир халӗх куратӑр. Миллионшӑр совет ҫыннисем коммунизм тӑвакансен мораль кодексе пурӑнӑса кёртсе пырса, бутиенӗ ӗрӑ тӗслӗхӗмӗ кӑтӑртаҫҫӗ. Пӗтӗм совет халӑхӗмӗ пӗрле, пирёп ћӗрӑвӑри самӑкӑсем те, партипе комсовол пулӑншинӗ, пурнаҫра тӗрӗс ҫул ҫине ћирӗп тӑрӑса, коммунизмла общество тӑвассишӗн пӗтӗм вӑя хурса ӗҫлеҫҫӗ.

Анчӑх, шел пулин те, пирӗн вӑхӑтра тӗрӗс пурӑнӑс ћулӗнчен пӑрӑнӑ преступленӗ тӑвӑс ҫул ҫине тӑраӑкан самӑкӑсем те тӗл пулкӑласӗ. Вӗсӗм тӗрӗ кӑмӑлӑ совет ҫыннисенӗ лӑпӑ пурӑн-
ма, тушӑслӑ ћӗслемӗ, іӗркӗлӗ канма ӗансӗрлеҫҫӗ, чӑрмантаҫҫӗ. Вӗсӗм хӑйӗн общество умӗнӗчӗ тӗвӗӗсем ҫине ћӗрӗнӗ пӑхаҫҫӗ, социализмла общӗжити ћӗркӗсӗнӗ хисеплемӗсӗ, ћӗслемӗ ѕӳркӗнӗ ӗтӗн ҫынсӗн ӗш CGPointMakeӗ кӗрӗхӗ пурӑнӑма тӑрӑшаҫҫӗ, вӑрӑ-хурахла путсёп єҫем тӑваҫҫӗ. Чӑн тӑ, нумаи маи вӗсӗм, чалӑх тӑ пур-хӑ.

Вӑрӑ-хурах таврашӗсем, тӗрӗ преступленӗ тӑвакансем, реци-
дивистсем ниҫта тӑ вӗренмесӗр, ћӗслемӗсӗр сулла(nsса ћурӗкӗн ҫула ћитӗн ћамӑк ачасенӗ тӗрӗ майсӗмӗ хӑйӗсем мӑйӑ ћавӑрма, хӑйӗсем ушкӑнӑ явӑтӑрма тӑрӑшаҫҫӗ. Самӑкӑча вӗсӗм аллинӗ лексен, вӗсӗм ана пушӗнӗхifaxӗсӗнӗ пӑхӑнтаҫҫӗ, мӗн хӑйӗсӗнӗ пӗр ћирӗчӗсӗр туша пыма вӗрӗпӗнӗ ћӗсӗ. Унтӑн вӑра ана вӑрӑлӑнӑ е урӑх тӗрӗлӗ ӗрӗр преступленӗ тунӑ ћӗрӗ хутӑнтаӑрӑсӑ, кӑйран, милии аллинӗ лексӗсӗ тӑвӑс пулӑсӑн, айӑплӗ пӗтӗмӗпӗ ҫӑ вӑч ача ћи-
не йӑвантаҫҫӗ, хӑйӗсем тасӑ пулса ћулма тӑрӑшаҫҫӗ.

Сӑвӑн пек вӑрӑ-хурахсем пулаӑ тӑ ћӗнтӗ Леонид Агаковӑн ҫак «Юманлӑхра чапла пулна» ятлӑ повесӗнчи «Артистпа» «Мат-
рос». Вӗсӗм ӑнсӑртран инкеӗкӗ лӗкӗнӗ ћамӑк Илюкӑ, тӑтӑшӑх вӑ-
рӑсӗмӗ ћыхӑнӑ пурӑнӑнӑ, ниҫта тӑ ћӗслемӗ Малани пулӑшнинӗ, хӑйӗсем ушкӑнӑ явӑтӑрӑса ћӗсе хӑйӑхӑтӑрӑ ӗтӗнаҫҫӗ. Ана тӗ-
мӗн тӗрӗлӗ утталасӑ, ћын вӗлӗрнӗнӗ хупӑратаҫӑр тесӗ хӑрӑтӑсӑ, хӑйӗсӗмӗ пӗрле мӑлтӑн паллаӑ артӑстка хӑвӑрӑнӗ, унтӑн мӑгазӑн ћаратма илӗсӗ ӑянӑхӑн, ћын тӑрӑсӑх айӑплӑ ћын туша хураҫҫӗ.

Повӗсӗрӗ тӗп ӗрӗйӑн — Илюкӑн — кӑмӑла ӑянӑхӑн сӑнӑрӑнӗ автор питӗ ћӗнӗрмӗлӗ кӑтӑртӑнӑ. Илюк Ивуков хӑйӗн тин ӗҫ 318
пуштанакан пурнацён тумхахлӑ ҫулӗпе епле пынине вулакан чунтан хумханса сӑнӑса пырать. Тӱрӗ кӑмӑллӑ, йӑваш, сӑлӑй ача нумай йӑнӑшсем тӑвать, анчах кайран, сӑв йӑнӑшсеме ан-ланса илнӗ май, унӑн кӑмӑлӗ, характерӗ цирӗллӗнсӗ пырать, вӑл пачах урӑх ҫын пулать. Бакӑншӑн вулакан чунтан сӑвӑнать.

Илюк колонирен тухсан: «Халӗ эпӗ хутӗ те мӗнле вӑрӑ та тudades пама пултаратӑн, мӗншӗн тесен кураймастӑн вӗсеме, тӗсӗм пултараймастӑн», тенине хирӗц пирӗн ҫаппа калас килет: «Ӗӗтекех айвар ача мар ёнтӗ, ырӑпа усала уйӑрса илмӗ пӗлӗтӗн, сӑнӑн малашнӗкӗ пурнацӑн тӗслӗйлӗ пултӑр!» Чӑнӑх тӑ, повест вӗ- цӗнчӗ Илюк милици работникӗсӗнӗ нумай ҫулсӗм хушши иртӗхсе ҫурӗнӗ хӑрушӑ преступнике, Кажиков хушшаматлӑ вӑрӑ тӑтма пулӑшать. Ана ҫутнӑ ڪыҫҫӑн ێттисем те лекессӗ паллах ёнтӗ.

Артистпа Матрос, Шатрине Чалӑшшӑ татӑ ێтти вӑрӑ-хурах-сен сӑнӑрӗсӗнӗ автор питӗ тӗрӗс ўкерсе панӑ. Вӗсем ӝйӗсӗн есем-сӗрӗн туткаланисем, вӑрӑсен жаргӗнӗнчи сӑмакхӑмӗн вӗсӗкӗн-ленсӗ нуӈӑлӑкансӗн вӑлӑкансӗнӗ Йӗрӗнӗрӗсӗчӗ, ҫӑвӑн пек вӑрӑ-хурахсӗнӗ курайми тӑваҫҫӗ, вӗсӗнӗ хирӗц кӗрӗшӗ вӗрӗнӗсӗчӗ.


Кӗнекӗ авторӗ ҫулӑ шӗтмен ҫамӑрӑк ачасӗнӗ тӗрӗс ҫул ҫине тӑраташшӗен вӑйӑ шелӗмӗсӗр єчӗкӗн милици работникӗсӗнӗ сӑнӑрӗсӗнӗ те, вӗсӗн пархатарлӑ єЀсӗнӗ те єӖӗнӗрӳллӗ, туллин, чӑн-чӑн ӑйӑн кӑмӑлӑ кӑтӑртса панӑ (подполковник Азamatов, майор Светлов тата ێттисем те).

Кӗнекӗрӗ тата ێтпе воспитани паракан колонире ҫамӑрӑк ачасӗнӗ мӗнле пурӑнни ێسجنӗ те ێڵйӑх ҭынӑ.

Л. Агааков колонире воспитательсемӗ учительсем унтӑн ачасӗнӗ лайӑх вӗрӗнтсе воспитани парассишӗн мӗн тери тӑрӑшса єчӗлӗнӗ питӗх те тӗрӗс, єӖӗнӗрӗмӗле кӑтӑртнӑ.

Илюк Ивуков колонире є查看全文 пек воспитани илсе тухнӑ хӱӖ-чӑн тӗк нихӑн тӑ тӗрӗс ҫултан пӑраӑсӑ ҭуккине, вӑл халахшӑн усӑлӑ 슝 пулӑссӗнӗ ним іккӗлӗнмесӗрӗх шӑн}/#{炱ма пулать.

Пирӗн Совет ҫӗрӑшвӗнӗче преступлӗнӗ тӑвакансӗмӗ, кӑпаталисмӗлӑ ҫӗрӑшвӗсӗмӗ тӑнлаштарсӑн, нумай хут сӑхалтарах, вӗсӗн шუче ҫултан-ҫул чӑкса пырать. Совет Союзӗнӗчӗ Коммунист-
сен партийĕн программă нăн пирĕн çершывра преступлени тăвассине тата çав преступленисене тума май паракан условисемпе сăлтавсеме тĕлпипех пĕтерес задача лартнă. Çав пысăк задачаăна милиципе следство органĕсем тăрăшнипе кăна пурнăса кĕртме йыввăртарах. Çавăнна та прокурурăпăна милици тата суд органĕсем пур обществăллă организациисем те, çак кĕнекере çырса кăтартнă Михей мучине Кăлаков комсомолец, Серехнăпе ТимуӃ пионерсем пек, миллионшар туре кăмăллă совет çынисем пулашса пымалла, вар совет халăхе кыве пурнăсăн ирсĕр юлш-кийĕсеме — преступленисене яланлăхах пĕтерме пултарĕ.


Повĕсре хайсен ачисене çаван пек йтлăшшĕ «ирĕке янă» ашшĕ-амашĕсĕнене хыттăнах асăрхăттарнă.

«Юманлăхра çапла пулнă» повество — коммунизм тăвакан об-ществăра çамрăк арăвă тĕрĕс воспитани парас ёçре усă курекен произведени. Ку кĕнеке çамрăксене пурнăаçра āнсăртан сиксем тухакан пăтармахсеме çиçеньчех тата тĕрĕс āнланса илме, йывăрлăхсене çентрере, хăйолла та туре кăмăллă, таса чунлă пулма вĕрентет. Вăл пирĕн пурнăаçра халĕ те тĕл пулнăкаç сиенлĕ елементсемпе, çĕлĕмесĕр, хăрампирăла пурăнма тăрăшакан вăрă-хурахсемпе, çула çитмен ачасене преступлени тума явăстаракансемпе тата кыве саманран юлнă киревсĕр йăласемпе çине тăрса кĕрешме çнет.

Эпир шансах тăратпăр — ку кĕнекене ачасемпе çамрăксем кăна мар, çитĕннисем те кăмăлласах вулĕç. Кĕнекене вулласа тухсан, вĕсем Илюк пек йывăрлăхă лекнĕ çамрăк ачасене тĕрĕс сул çине кăларассийĕн ёçлекенсеме, вăрă-хурахсемпе тата ӳтти тĕрлĕ преступлени тăвакансемпе хăйоллан кĕрешекенсеме, обществăлла йĕр-келехе, совет çынисен пурнăаçне, ёçне тата канлĕхе күнне-çĕрне пĕлмеспĕр сывлăхан милицие работникеçесене таб тăвĕç.