ПЕНСИЯ

 В тундре прожить можно и без пенсии, но пенсия предлагает какие то изменения в жизни. Изменения, в общем то известны, но каждый раз думается что всё сложится как то по- другому, интереснее, содержательнее, не как в прошлый раз. Хотя и в прошлый раз было неплохо. Пессиме – главный по охоте на пенсию. Хитрец. Знаток, уже лет десять ходит на неё. Петр – новичок. Только учится. Пессиме старый хант, худой с «Беломориной» в усах, маленький, но крепкий и шустрый. Пенсия у него заслуженная, по годам и суровому труду с пастбищами и оленями. Петр добрый, совестливый, из того же становища, но молод, хотя пенсию дали. Может быть, ошиблись, но дали. Не возвращать же. Получить пенсию в тундре - дело тонкое, если на лодке с воды подойдешь, то пенсия уйдет в тундру. Если брать пенсию с берега, то может уйти по воде. Если брать охватом, это надежней, но людей мало, двое. Так находясь в стратегических размышлениях, сплавлялся Пессиме с Петром по широкой северной реке, на тарахтящей бударке, на ближайшую факторию. Приходили приятные мысли, что пенсия не бралась три месяца, значит, будет крупная. Северная пенсия вообще крупная. Тратить её бывает не на что. Пропитание и пищу тундра дает сама. Часто у местных северян скапливались целые чемоданы денег. Хорошо, когда внуков много, они помогали справиться с этой проблемой. У Пессиме было много внуков. В настоящий момент пенсия Пессиме и Петра находилась в сумке у Спиридоновны, бухгалтера. Бухгалтер, русская, полная, сосредоточенная женщина, не выпуская сумку из рук появлялась на фактории из ниоткуда и исчезала в никуда. Из-нуль пространства и обратно. В этом был весь секрет и вся сложность поимки пенсии. Пессиме не только оленевод, он и рыбак, и охотник, но и он напрягался в мыслях, как быть. Спиридоновна совмещала все лучшие качества оленей, рыб и зверей. На изгибе реки, из тумана проявился короткий пунктир бараков фактории.

 Бударку Петр направил на берег и, пропахав носом мелководье, ткнул в песок. Оба оглядели берег. Ряд разнокалиберных лодок, почтовый катер, холодильник-баржа под рыбу, ещё полупустой, как видно по осадке, дети занятые своими важными делами и прибрежный мусор. Склон обрыва был террасный. Его формировала понижающаяся после ледохода вода. На таких террасах так приятно сидеть лицом к солнцу, когда у тебя есть пенсия, но пока явных следов прибытия пенсии не наблюдалось. Под явными следами подразумевались веселые заседания на различных, удобных местах берега. Фактория вытянута вдоль берега, все основная общественная жизнь – тоже. Пессиме и Пётр пошли вверх по знакомому пути, к бухгалтерии, по дороге опрашивая встречных о перспективах своего предприятия. Удалось выяснить, что бухгалтера видели сегодня утром, где она сейчас неизвестно.

-И чего?- поднявшись наверх обрыва, спросил Пётр.

-А ничего - ответил Пессиме. Сейчас след будем брать.

 На фактории основные пути передвижения это теплосберегающие деревянные короба труб центрального отопления. В землю, в мерзлоту, трубы не положить, оттает «вечная» и будет болото, таять тоже будет вечно. По ним удобно ходить и главное они связывают сетью тротуаров основные места жизнедеятельности. Контора, магазин, общежитие, почта. Если сделать засаду в центре, то за день встретишь всех. Ну, это за день. Настоящий охотник за пенсией никогда не опуститься до такого примитивного подхода. Петр и Пессиме направились сразу в самое логово – в контору. Ничем не отличающийся от других барак внешне, по сути, был мозговым и финансовым центром округи, размером, как принято мерить чем-то из Европы, ну скажем с Францию. Там и предстояло взять след. На ступеньках конторы сидел светловолосый, бородатый, крепкий парень, по должности - начальник стройцеха, этот должен знать всё.

-Тарроу начальник,- протянул растопыренную пять Пессиме.

-Здарова…- хлопнул в ответ ладонью начальник. Пётр шмыгнул носом.

-Рыбка ловится? (местный вариант вежливости, вместо вопроса о погоде).

-Какая нахрен рыбка? Доски баржа скинула за сто метров от склада. Кто их таскать будет? И рамы и двери.

-Однако скоро вода поднимется, уйдут, заботливо заметил Пессиме.

-Будете таскать?- в лоб спросил бородатый.

-У Пессиме от такой перспективы вмиг стало грустно на душе.

-Пенсионер я, скромно напомнил Пессиме.

-И этот бугай тоже?

-Тоже.

-А я кто? - хотел спросить начальник, но вовремя замолчал. Он сам не проследил за выгрузкой и знал кто он. Ну не пенсионер это точно.

Все вместе замолчали и задумались, кто есть кто и почему. Петр по простоте своей природной и по такой же прямоте, перешёл прямо к делу.

-Спиридоновна где?

Начальник всех строителей поднял голову.

-А тебе зачем?

-А пенсию получать – радостно отозвался заслуженный пенсионер Петя.

Начальник вздохнул. Пиломатериалы унесет водой, его самого засудят, Пётр получит просто так деньги и нажрётся портвейну. Что-то не так в этом мире.

-Утром отлетела на Сеяху, там все пенсионеры.

 Жизнь в тундре налажена так, что все работоспособные или кочуют со стадами или ловят рыбу в различных бригадах, разбросанных по крупным озерам и удобным местам рек. В стойбищах остаются только пенсионеры и дети, ну и ещё инвалиды. Петр с Пессиме тоже могли ждать, сидя в чуме, но, во-первых они и так прождали несколько месяцев, во вторых в чуме нет магазина. А здесь вот он, виден. Набит всякой всячиной. Чем он набит, Петр размышлял, пока они сплавлялись по реке. Во первых есть сгущёнка, в блестящих банках с бело-синей этикеткой, во вторых обязательно будет портвейн, питьевой спирт, и американское виски, на бутылке которого были нарисованы три петуха. Его (виски) так и называли «Петухи». Ну, остальные мелочи, патроны, макароны, крупы, соль, спички, карамельки, сахар. Да! Ананасы в банках!

 До Сеяхи им пешком или по воде не добраться. Только по воздуху. Но раз был утром борт, теперь может долго не быть. След обозначился на взлётку, и дорога пошла мимо магазина. В котором было это всё. В том направлении Пессиме даже не взглянул, он привыкший к трудностям суровой земли, мог бы стерпеть ядерный удар по башке. Он шёл вперёд. К вертолётной площадке.

 Спиридоновна сидела в чуме, на женской половине, и, как положено, пила чай. Перед чаем было угощение из рыбы. К чаю прилагалась тертая ягода и сгущёнка. Снаружи чума сидели на старых нартах и просто на корточках пенсионеры. Жизнь у пенсионера в тундре неспешная. У мужчин починка хозяйственных принадлежностей, женщины шьют себе и на продажу зимнюю обувь, вышивают бисером северные узоры, разговоры о здоровье, детях о том, как пережилась зима, какие потери принесла и какие прибытки. День прибывал заметно, уже и в полночь были видны чёрные, голые скалы Полярного Урала рассеченного Пыр-Яхой. Река Пыр-Яха считается чудной рекой. Начинаясь от слияния двух ручьев, исходящих из двух же ледниковых озер, практически параллельных стрел на Полярном Урале, она вместо того чтобы впасть в Карское море до которого рукой подать, поворачивает на восток и идет через весь полуостров Ямал, складывая петли по пятьдесят километров так, что иногда бывает слышен шум мотора другой лодки, в противоположном направлении, хотя оба судна идут вниз по реке. Сделать волок, то есть перетащить лодку в узком месте петли, чтобы сократить путь, очень сложно, тундровый стланик часто не дает сделать пару шагов в нужном направлении, накрепко вяжет ноги. Это обстоятельство мешало охотникам за пенсией встретиться со Спиридоновной. Пессиме знал тропки между петлями, и в другое время года мог бы за три-четыре часа добраться до Сеяхи, но сейчас вода высокая и холодная, вброд не перейти. Спиридоновна и не подозревала, что в ней остро нуждаются двое храбрых и настойчивых мужчин, поэтому вела себя относительно спокойно. Почему относительно? Выдавать пенсию, кажется лёгким делом, если бы не одно обстоятельство. Все, к примеру семнадцать пенсионеров в этом стойбище имели одинаковую фамилию -Худи. Инициалы не баловали разнообразием. В соседнем стойбище они тоже были по фамилии Худи. А материальная ответственность? А то что одни Худи ходят в гости к другим Худи в соседнее стойбище? А то, что для русского взгляда они очень похожи лицом и одеждой? Все Худи. Нужна крепкая нервная система и острое чутьё, чтобы не ошибиться. Если к тебе в третий раз подряд подходит Иван Матвеевич Худи и просит пенсию, новичок начнет нервничать. Но Спиридоновна не новичок, она давно жила на Севере со своим мужем по прозвищу Чирок. Чирок это самая мелкая утка в этих просторах. Чирок кроме своих размеров имел ещё и интересные взгляды на жизнь. Он в душе был экологом, а по повадкам бездельником. Когда спрашивали знакомые, почему не охотишься или не ловишь рыбу, Чирок поднимал палец вверх и произносил - «экология». Что это он понимал смутно, как и окружающие, но звучало это веско. Значит можно не суетиться. Рыбу раздавали задаром, на зарплату жены и свою связиста можно было купить все, что понадобиться. А связист работает один час в сутки, во время ежедневного сеанса связи. Остальное время Чирок занимался «экологией».

 Спиридоновну в значительной мере выручала местная чистоплотность в делах и поступках, два раза за пенсией никто и никогда не подходил. Бухгалтерша приподняла полог чума и вышла к людям. Полдень, солнце поднимает запахи тундры, цветет все, что может цвести. Времени мало, всему живому за полтора - два месяца нужно успеть проснуться, зачать, вырастить и дать новые семена для будущей весны. Перекрякивались в воздухе на высоких скоростях утки, цвикали кулички, погромыхивало в отдалении. В соседнем ручье деловито журчала вода. Все звуки сливались в ровный весенний шум.

 Спиридоновна уселась на новые нарядные, с ворохом оленьих шкур нарты. Началось.

-Подходи!- провозгласила Хранительница казны.

-Худи.

-Какой Худи?

-Иван Матвеевич.

-Расписывайся, получай.

-Следующий.

-Худи.

-Конкретней!

-Чего?

-Зовут как?

-Иван.

-Ты, боже мой, отчество какое?

-Петрович.

-Расписывайся, получай…

 Друзья расположились на краю дощатой платформы, служащей взлетной площадкой для вертолёта. Дерево прогрелось, лежать было приятно после освежающего сплава по недавно оттаявшей реке.

-А если деньги кончатся? – призадумался вслух Пётр.

-Где?

-Ну где, у неё.

-У страны что ли?

-У Спиридоновны.

-Не кончатся, у неё много.

-А у страны?

-Ну, побольше.

 Придремали. Редко, высоко в небе слышался рокот мотора. Пессиме, не открывая глаз, прислушивался. Все мимо. Вертолёт можно ждать неделю, а можно и вообще не ждать. Прилетит внезапно, постоит минуту, что то-то выгрузит или загрузит и опять набирает обороты двигателя, уходит неизвестно куда. Только песком забьет все что можно, если не спрячешься. Пессиме перевернулся на скрип шагов по песку. Шел высокий, худой человек в брезентовым плаще, с канистрой в руке.

-Березутский!- окликнул Пессиме – Здорово! Березутский завернул к площадке.

-Пессиме, чего здесь?

-Лететь хочу, просто ответил Пессиме.

-На небо?

-Маленько на небо, потом на землю. На Сеяху надо.

-Жениться?

-Ты или глупый, или шутить хочешь?

-Я дурак, живу здесь, а дом мой в Польше.

-Чего про дом вспомнил, водка пил?

Березутский сел на край площадки, поставил канистру и протянул руку Пессиме.

-Это кто с тобой?

-Петр, друг мой. Спит.

-А ты чего не спишь?

Пессиме задумался. Чего он не спит? Дурак Березутский, хоть и поляк. Зачем Пессиме придёт сюда спать. У Пессиме чум есть, у сестры комната в бараке, родственников много. Зачем Пессиме здесь спать?

Помолчали, закурили. Ветер закручивал ароматы тундры, свежесть близкой воды.

-Выпьешь? - спросил Березутский. Пётр пошевелился, потянулся.

-Нет. Дело здесь у меня.

-Где?

-Что где?

-Дело.

Пессиме снова задумался с ответом. Явного дела, которое можно делать лежа на площадке не было.

-За пенсией пришли.

-Понятно. - Березутский отвинтил крышку канистры, достал из безразмерных карманов дождевика гранёный стакан, соленого чира в газете, и хлеб.

-Петр, вставай! - шевельнул Березутский спящего друга Пессиме. Петр поднял верхнюю часть тела и сразу оказался готовым к приёму пищи. Он немного вздремнул, отдохнул, ему было тепло и благостно. В канистре оказалось оленье лекарство. Этот напиток заливают оленю клизмой внутрь разными способами, как придется, в какое отверстие получиться. Из пьяного оленя выходят паразиты, после чего он выздоравливает, хотя и часто бывает с похмелья. Такой облегчившийся олень с похмелюги картина неприглядная, хуже бомжа с Комсомольской площади. Этот напиток является спиртом настоянным на полыни. Абсент. Березутскому это отлили ветеринары, за какую то услугу. Жена Березутского была бухгалтером зверофермы. Ссыльный, после отсидки, Березутский жил возле зверофермы, там построил дом. Песцы гавкали, ели рыбу два раз в день, выполняли свой долг перед Родиной – зимой сдавали шкурки. Березутский женился на бухгалтере зверофермы, завел трех ханты-польских детей, ростом пошли в него, глазами в маму. Канистра была открыта, рыба и хлеб разрезаны на газете «Полярное сияние». По северному обычаю каждый наливает себе сам, исходя из возможностей организма и дальнейших планов на сегодня, поэтому Пессиме налил себе пол стакана. У Березутского план на сегодня был выполнен, поэтому после Пессиме он налил себе полный стакан. Пётр точно не знал о своих планах, ими заведовал Пессиме, и он налил две трети стакана. Ну, так, чтобы особо не выделяться. Хорошо было на деревянной нагретой площадке, а теперь стало ещё лучше. Березутскому уже не так хотелось в Польшу, Пессиме благодушно думал о пенсии – «да куда она денется!», Петру вообще почти всегда было хорошо. Крики халеев и весенние запахи тундры, бодрили, наводили на приятные перспективы в это лето, которые обязательно сбудутся. Ветерок усилился и снизу по реке дошел звук отходящего грома. Все трое лежали на теплых досках, и каждый думал о своём, но почти одинаково. Хорошо, что весна. Прошла темная, колючая зима. Неуютно человеку зимой за Полярным кругом. В декабре почти сплошь темно, только редкое колыхание стальных занавесей, иногда раскрашенных в синие и красные цвета. Но редко вовремя. Если нужен человеку какой то свет, так этого сияния и не дождёшься. А как присядешь покурить, так вот оно. Зимой другие звуки. Носятся с виду дурашливые собаки, гавкают, грызутся из баловства, не со злобы. Одна выбросит из пасти голую оленью лопатку и как бы отойдёт. Вторая тут же подхватит её и понесётся кутерьма. Или пробует голос, волк. Через пару секунд прибавляется ещё два голоса, ещё через десять уже хор. Стихают тоже постепенно. Фыркают олени. Постоянно нужно держать огонь. А с дровами в тундре часто проблема. Хорошо, что зима позади. Если о чем мечтал зимой, то можно сделать, а сейчас можно думать об этом не торопясь. Всё только в начале.

Град ударил по площадке, гулко застучал по брезентухе Березутского, и мягко по одеждам Пессиме и Петра. Все трое помаленьку прикрыли лица или повернулись и продолжали полудремать. Такой погодой жителей тундры не испугать. Пять минут так, потом солнце.

 Внезапно на площадке загорелись габаритные огни и как всегда, неожиданно, из туманного и шумного звуками весны, пряного ветра тундры стал различим посвист лопастей вертолета и грохот мотора. На площадку мигая нижними огнями, покачиваясь, опускался вертолёт. По правилам летной безопасности трое товарищей отбежали от площадки, а в нарушение правил стали торопясь разливать «абсент». На всякий случай на дорожку, если повезёт, и за прощание. Березутский, пожимая на ходу руки, направился домой к звероферме. Пессиме и Петр вернулись к взлётке. Пилоты не выходили на такой маленькой стоянке, и Пессиме обратился к последнему выходящему знакомому охотнику:

-Куда полетит?

-Не знаю, из Белоярска люди есть, из Сеяхи.

-Петр! Крикнул Песиме, на Сеяху…

 Борт принял новых пассажиров и стал по наклонной линии набирать высоту, повыше, за низкий туман. Похоже, пенсия приближалась. Вертолёт накренился и повернул к верховьям реки, вдали, километрах в ста на горизонте виднелись Синие горы. Почему? Пессиме пригляделся к пассажирам. Все вели себя спокойно, дремали или смотрели в иллюминаторы. Старый охотник всё понял, Сеяхи им сегодня не видать. Они летят домой в родные чумы, а бударка, пенсия и магазин остаются здесь. Люди летели с Сеяхи. Пётр, радостный от «абсента», не обращал внимания на такие мелочи. Пессиме вежливо прикоснулся к соседу справа:

-Откуда летишь?

-С Сеяхи.

-А что Спиридоновна там?

-Нет.

-А где?

-Да вот сейчас вышла на фактории, первой.

 После матюгов пилотов до высадки, пока искали где присесть, во время высадки, чтобы скрасить время, и матюгов после высадки, чтобы плавно перейти в рабочий режим - охотники за пенсией оказались на песчаной косе километрах в двадцати от фактории. Вертолет хотя и не быстрое средство передвижения, но пока пилот формирует свои мысли относительно пассажиров, облекает эти мысли в яркие запоминающиеся фразы, проходит время. И ещё, чтобы жизнь приучала указанных выше типов не жрать с утра непонятный шмурдяк, а думать, пилот высадил их на песчаной косе, которая оказалась островом. Две фигуры, заплеванные мокрым песком от винта летательного аппарата, и сверху самим пилотом, остались стоять на слегка тронутой целине песка. Пилота можно понять. Взлет и посадка это повышенный расход топлива не рассчитанный на подобные ситуации и нарушение "Руководства по летной эксплуатации вертолета (РЛЭ) Ми-8 с изменениями и дополнениями». Если бы не поднялся уже довольно высоко, кинулся бы в них сверху старым резиновым сапогом, лежащим за креслом. Он один оставался после похожего случая.

«Да кстати нужно ещё набрать сапогов, да с песочком» - подумал второй пилот.

До берега было махов двадцать пять, как меряют оленеводы, или метров пятьдесят, как меряют летчики. Песок просвечивался через воду, было неглубоко. Держа друг друга за руки, добытчики пенсий, мелкими шажками побрели к берегу. Вскарабкались по скользким террасам.

-И чего?- спросил Пётр.

-А ничего - ответил Пессиме. Сейчас след будем брать.

 Однако прежде чем брать след, пришлось сушиться. Вода на переходе достигала поясных ремней. Привет от летчика. Развели костер, развесили малицы и прочее, оставаясь в рубахах и трусах. Хант или ненец знает, как греться, нужно разводить костер в трёх-четырёх метрах от обрыва, и в этом промежутке отраженное тепло держится ровно. Хорошо, что наступало полярное лето, с незаходящим солнцем. Через час настырные добытчики пенсии направились вниз по реке, по единственно проходимому месту вдоль кромки воды, повторяя все изгибы реки. Часто приходилось подниматься вверх, чтобы обойти притоки или огромные валуны. Встречались топи, их также обходили далеко по верху, часто удаляясь метров на двести от русла. Облезлые песцы наблюдали за товарищами, куропатки бежали за ними следом из любопытства, вспугнутые чайки пикировали на Петра, защищая свои гнезда. Ну и конечно не унимались халеи. Халей это самая крупная речная чайка на Севере, очень горластая и крик её похож на человеческий истеричный смех. Эти отрывались вовсю. Ржач стоял первоклассный. В сопровождении такого оркестра и свиты пенсионеры с трудом, но неизбежно продвигались в сторону своего счастья. Если конечно в данный момент счастье не удалялось от них по реке, воде или воздуху. Об этом лучше не думать. Вообще то, пенсия прилетела бы и к ним через неделю, максимум, но почему бы не ускорить процесс? Через три часа опять показалась прибрежная полоска фактории, пунктиры бараков, Петр, даже кажется, разглядел бударку. За последним поворотом перед факторией на берегу показалась хаотичная гора белеющих свежеструганных оконных блоков, дверей и оконных рам. Несколько человек медленно, по цепочке поднимали их на обрыв, где в отдалении находился склад стройконторы. Подойдя ближе, охотники за пенсией увидели светлобородого человека, который в записной книжке делал какие то заметки.

-Тарроу начальник,- протянул растопыренную пять Пессиме.

-Здарова…- хлопнул в ответ ладонью начальник. Пётр шмыгнул носом.

«Рыбка ловится?» - хотел спросить Пессиме, но вовремя смолчал, так как вполне можно было получить по шее.

-Однако скоро вода поднимется, уйдут, заботливо заметил Пессиме.

-Будете таскать?- спросил бородатый.

-Пенсионер я.

-Ленин брёвна таскал.

-Потому и помер рано, - с грустью сказал Пессиме.

-А этот?

-А он не Ленин.

А я кто подумал начальник? Может быть я Ленин? Все на минутку задумались, кто из них Ленин.

-Расчет сразу, наличными,- заметил бородатый.

-Пенсия может уйти,- напомнил Пессиме.

-Так она уже ушла,- радостно сообщил начальник.

-Как так?

-А так, на моторке с Василичем.

-Куда?

-Вниз к Танловой, а после совсем улетает, в Смольный. Привет вам передавала.

 Пессиме с Петром рванули дальше, единственная дорога опять пошла мимо магазина. В том направлении Пессиме также не взглянул. Он шёл вперёд. К причалу с бударкой. Бударка была на месте. Плыть! Сейчас это оставался единственный способ, который мог их приблизить к получению родной трехмесячной пенсии. Или отдалить? Кажется, вверху промелькнул Березутский. Недобрый знак! Пессиме веслом оттолкнулся от берега и стал выгребать носом лодки вниз по течению. Петр дернул шнурок, и бударка шумно затарахтела. Фактория отдалялась, друзья почувствовали себя как дома, в родной привычной лодке, в привычной ситуации. Халеи кричали уже не издевательски, а вежливо, напутственно. Спиридоновна практически зажималась в угол. Ниже Танловой были земли уже другой фактории, воздухом она уйти не могла, малое расстояние. Только взлететь и сесть. На встречном курсе по воде ей не уйти, хотя и бударка медленное судно, а Спиридоновна, как сказали, ушла на моторке. Решено было идти посередине фарватера и осматривать встречные лодки через бинокль. Пётр стал у руля, а Пессиме на носу, вперёдсмотрящим. Спиридоновна даже если бы захотела, то не смогла бы избежать встречи. А так она даже не знала о Большой Охоте на неё. Наверняка, вела себя беспечно, сидела в лодке и жевала прошлогоднюю мороженую клюкву с сахарным песком. Как всегда внезапно прорезался звон моторки на больших оборотах, да не один, а несколько. Ситуация непонятная, все встречные, и в любой из них могла находиться Спиридоновна. Что делать? Пессиме сбавил обороты, развернул бударку боком к течению и велел Петру махать веслом, сам прижал бинокль к глазам. Спустя пару минут первая моторка приблизилась к бударке. Пётр захватил её багром и прижал к своему борту.

-Тарроу!

- И вам здорово!- перекрикивая шум двух моторов, отозвался встречный незнакомый ненец в оранжевой рыбацкой куртке.

-Спиридоновну видел?

-Да.

-Где она?

-В стойбище, чай пьёт.

-Давно?

-Нет, первый чайник.

«Как хорошо, что первый», - подумал Пессиме.

-А вы куда?

-В магазин, куда же?

Пронеслись две встречные моторки. Лодку с бударкой стало бить друг друга бортами от поднятых волн.

-Ну пока, лыканбой!

-Давай.

 Охота подходила к концу. Через двадцать минут Пётр кинул якорь из арматурных прутьев на берег стойбища. Спиридоновна стояла на берегу готовая к отплытию. Раздача пенсий в ближайшей округе закончена, Скоро будут перелёты на дальние стойбища. Дома ждал хоть и не орёл, но чирок и это тоже ничего. В общем, все хорошо. И весна…

 На подошедших она не обратила внимания, мало ли кто отчаливает-причаливает в рыбацком стойбище. Пессиме приблизился к Спиридоновне. Настал миг торжества и победы.

-Здравствуйте начальница!

-Здравствуйте…

-Мы пенсию получить хотим.

-А вы откуда?

-Сверху из Тарсейды.

-Так ждите там, я буду через неделю.

-А мы уже здесь,- добрым голосом сказал Пессиме.

-Ну и что? Ведомости на Тарсейду нет. Денег почти нет. Через недельку подъеду, ждите.

Пессиме молча сел на песок. Петр шмыгнул носом.

-Василич!- крикнула Спиридоновна. Скоро ты?

В тумане кто-то громыхнул веслом, потом бензобаком. Через пару секунд заурчал мотор.

-Иди сюда!- крикнул неведомый, но ненавистный теперь Василич.

Спиридоновна плавно понесла свои бока с сумками в сторону журчащего мотора.

Что происходило в душе старого охотника неизвестно. Узкие глаза с морщинистыми коричневыми скулами отражали состояние вечной мерзлоты и шума прибоя Карского моря. Просить дважды Пессиме не умел, и бензина теперь хватило бы только до фактории.

Пётр! Вряд ли он знал, что означает его имя на греческом, но он отчётливо понял, что если сейчас он не станет твердым как камень, то сегодня не поест и не выпьет.

-Сридонна!- заорал он незнакомым Пессиме басом.

-Ай?- прилаживаясь к борту моторки, ответила кассирша, она же главбухша.

Петр проскакал в огромных болотных сапожищах к моторке, метров пятнадцать от бударки.

Там состоялся тот отчаянный разговор, который не имеет смысла, но настолько накален голодными эмоциями и трудностями последних двух суток, что через минуту послышался голос Спиридоновны.

-Как тебя, Пессиме, иди сюда!

Пессиме медленно, глядя под ноги, подошёл. Спиридоновна вписывала в ведомость паспортные номера обоих и прописку, где было один адрес на три с лишним тысячи человек: Тундра Лаборовая.