|  |
| --- |
| Не закрывая глаз не вижу светаСибирских солнечных лучей.Туманом - шубою одетаКраса лесов и гладь полей.Лавиной давит твердь стальнаяНа хрупкий беззащитный мир.Природа, словно дочь больнаяНа погребальный приглашает пир.О, полно, хватит безразличья,Еще чуть-чуть и подрасту,Зеленой матери величие, Я обещаю – я верну!Альбина Музаева  |

**«Я задыхаюсь…**

 «Это не попытка привлечь к себе внимание, не тяжкий стон с призывом о помощи. Это даже не намек на то, что ты, Человек, со мной делаешь. Это констатация факта. Прощай, я умираю...»

 Отправитель этого письма мне был неизвестен до того момента, пока конверт, в который оно было запечатано, не начал расползаться в моих руках вонючим бензиновым пятном. Вытирая руки пожелтевшими листами лопуха на берегу маленькой речушки, я начала вглядываться в багровые чернила текста, написанного как будто на истлевших обрывках папиросной бумаги. Какое-то острое болезненное ощущение натолкнуло меня на мысль о том, что автору этого письма я должна дать исчерпывающий ответ, пока не стало поздно.

 Придя домой, я стала формулировать свои мысли, пытаясь соединить воедино все, что я должна написать в обратном письме. Я поняла страшную истину, от которой меня начала колотить мелкая дрожь, перерастающая в истерический смех со слезами отчаяния. Увы, кроме бесполезных дешевых оправданий у меня нет ответа для самого важного адресата, от которого зависит будущее всего человечества.

 Не знаю сколько прошло времени до того момента, пока я не взяла себя в руки, минута или сутки. Но я пересилила желание еще раз впасть в состояние истерии. Трясущейся ладонью взяла шариковую ручку и приготовилась к тому, что мне придется держать ответ за всех, кто игнорирует призывы о помощи, грезя о наживе любой ценой.

 Ответ...

 Прости, умирающая Мать, что я - твоя дочь не сберегла тебя и даже не попыталась что-то предпринять. Я не смогла сберечь твое хрупкое тело, добрые голубые глаза, в которых, течет живительная влага, смывающая все наши жестокие и бесчеловечные преступления. Прости, что не смогла воспрепятствовать извращенным испытаниям, уготованным тебе удушающими массивами «грязной» энергетики. Мне нечем оправдать свое бездействие.

 Но, даю слово, что не дам тебе задохнуться в клубах ядовитого газа, который изрыгают цементные коросты заводов. Я обязательно смою кровавые нефтяные пятна с твоей бархатистой кожи. Не будет больше полупьяный машинист ковыряться ржавым экскаваторным ковшом в твоем чреве.

Я, твоя дочь, наследник рожденных тобой Телеутов, медленно, но настойчиво, вместе со всем моим малочисленным народом, буду возвращать в твое исхудавшее тело прежнюю красоту, богатство, здоровье. Чтоб не рассказы моей любимой нанэ, а живая природа радовала и кормила детей своих диким луком, щавелем, пучкой, росших до войны в изобилии. Пусть не только мой старый абашем вспоминает заливные луга Черной речки, но я и мои дети гуляют там, утопая в травах выше человеческого роста. А моя деревня привлекает не новым корпусом инфекционной больницы, а редкой, интересной, удивительной культурой потомков Чингиз Хана - Телеутов.

 Отбросив ручку, я сжимаю кулаки от бессильной ярости, которая наполняет мой неокрепший организм. Не ощущая последствия своих действий, я хватаю ржавый гвоздь «десятку», оставленный отцом после ремонта стола, за которым сижу. До болезненной бледности в казанках сжимаю его, тыкая с ненавистью в невидимого врага самой хрупкой женщины, давшей жизнь всему живому. Бездушие, недальновидность, закостенелость – вот обобщенное имя того, что вобрало в себя все самые главные пороки людей, не желающих воспринимать горькую правду современности.

 Отдышавшись, я с силой зажмурила и широко раскрыла красные от слез глаза. Я поняла, мы пойдем другим путем…

 Примотав «десятку» изолентой к черенку от штыковой лопаты и вооружившись мусорным мешком, я вернулась к тому берегу, где нашла письмо безысходности и отчаяния. Прогуливаясь вдоль тихо журчащего ручья, я собираю мелкий мусор и мечтательно размышляю о том, как я смогу помочь тебе, Родная Мама.

 Не заметив за размышлениями происходящего, я обратила внимание, что помимо меня по этому самому берегу с точно такими же «пиками» бродит еще небольшая группа сверстников и с каждой минутой их становится все больше. Один из ребят, увидев мое недоумение, подошел, по-дружески положил руку на плечо и тихо произнес: «Мы тоже получили то письмо».