**Весной (отрывок)**

Постепенно, с осторожной и лукавой улыбкой, просыпалось утро слишком теплого в этом году марта. Солнечное, чистое, чирикающее и звенящее, проползало оно сквозь еще связанные массивной цепью, облезлые красные ворота на рыночную площадь, на тусклую белую стену без окон прилежащего магазина с хозтоварами и принадлежностями для рыбалки. Ночь была ещё морозной, и лужи, образовавшиеся под стенами зданий, покрылись тонкой пленкой льда, на которую так приятно было наступать, чтоб разбежалась под подошвой стеклянная паутинка, издавая тугой хруст, а капли воды с трудом просачивались сквозь тонкие трещины на свободу. К восьми часам солнце было уже довольно высоко: с чугунных рыночных прилавков стаял белесый налет инея, воздух налился позолотой, невидимые птицы, не умолкая, переговаривались друг с другом, и их разные голоса сливались в один сумасшедше-счастливый гомон, а в лесу позади рынка какая-то совершенно по-человечески изредка хохотала, и ее издевательское «Ха-ха-ха!» резво прокатывалось по небу, потом надолго стихало. Невозможно было поверить, что в такой день где-то могло бы происходить страшное и неприятное.

Продавцы неспешно выкладывали свой товар, переговариваясь. День был будний – иногородние торговцы одеждой и обувью не приезжали, много посетителей не ожидалось, и они – всего пять человек – готовились к тихой, несложной работе. Николай Степанович, интеллигентный пенсионер, бывший учитель черчения в местном колледже, в сплющенной кожаной кепке, больших очках, перемотанных на переносице скотчем, всегда спокойный, беспомощно улыбавшийся, любовно встряхивал пучки петрушки, аккуратно связанные дома его женой Надеждой, затем старательно пушил их кудрявую гриву, располагая на подносе поверх бокастых помидоров. Рядом чертыхалась баба Валя: старожил рынка; краснолицая, громогласная, слишком активная для своих семидесяти с лишним лет, – двигала под прилавком с тугим кряканьем тяжёлые мешки картофеля. Галя, молодая девушка лет двадцати пяти с черными волосами и бегающими глазами, ловко выставила свои овощи и приправы в пластиковых коробочках в заведенном порядке, как шахматные фигуры на доске, и уткнулась в телефон. Немного поодаль от них, отделенные ветхим крылечком прежнего мясного ряда, лет десять назад перенесенного в другое место, обособленно трудились Наташа и Людмила Борисовна: первая, сорокалетняя цветочница, стройная, светловолосая, с суровой гримасой на узком лице, приспустив изящные прямоугольные очки ближе к кончику острого носа, строго изучала поверх стекол лохматые шапки букетов хризантем, отыскивая самые пушистые и свежие; другая, пожилая женщина с кольцом выкрашенных в темно-бордовый цвет кудрей, окружавших бирюзовый блин мохерового берета, и неизменным хитрым прищуром, равнодушно бросала на прилавок детские игрушки: пепельно-серых волков с приторными языками, высунутыми из расплывшихся в нелепых улыбках пастей, розовых зайцев с наивными пластмассовыми глазами, яркие бетономешалки и пожарные машины, прозрачные упаковки с разноцветными китайскими смартфонами внутри, тубусы мыльных пузырей с пластиковыми рукоятками в виде рыцарских мечей. Они вполголоса переговаривались между собой:

- Подходит и заявляет мне: почему вы сидите прямо при входе со своим товаром, а мы все с овощами вдалеке, еще и вместе? Когда очереди нет, мол, покупают только у Вали, потому что она как-то посредине, на нее сразу взгляд падает, а продукты у всех троих одни и те же… Представляешь, так мне сказать?!

Наташа, сосредоточенно обрывая подсохшие листья с цветочных стеблей, с сомнением хмыкнула.

- И я не понимаю, вот че ты от меня хочешь? Место мое забрать? Хренушки! – Людмила Борисовна с удовольствием сложила дулю и протянула ее воображаемому собеседнику перед прилавком, а после принялась аккуратно крепить старыми деревянными прищепками, которые по одной доставала из кармана, капроновые дамские носки – ей их по ошибке в коробку засунул поставщик. – Ну, торгуй другими тогда овощами! Не знаю: кокосы вон завози, ава… авокады, или эти, как их… Брокколи, вот! Чтоб только к тебе все за ними шли. Чем тебе мое место поможет? Права же я, Наташ?

Наташа, доставшая рулон прозрачной оберточной бумаги и легким жестом распустив ее по столику, как скатерть-самобранку, только согласно кивнула.

- Нет, ты подумай! – от гнева Людмила Борисовна даже бросила свое занятие и перешла на свистящий шепот. – Говорю ей: ты здесь сидишь без году неделя! Да тебя еще на свете не было, когда я тут уже торговала! – она осеклась, вспомнив, что еще восемь лет назад вела уроки труда в школе. – А не я, так тетя Валя! А теперь мы с тобой местами меняться будем? А не много ли ты хочешь, цаца?

- Так и сказали ей? - равнодушно поинтересовалась Наташа, с тугим треском нарезая бумагу.

Людмила Борисовна успокоилась и вновь вернулась к носкам.

- Ну нет, не сказала, - гордо произнесла. – Но в следующий раз подойдет – точно скажу. Еще и Иванову пожалуюсь – я за что ему аренду плачу?

- Вот именно, - неожиданно оживленно поддержала ее цветочница. – Мы, если что, и на автовокзале сядем – тогда ему деньги брать с кого?

Людмила Борисовна, благодарная за отклик, собралась продолжать, но вдруг их перебил мерный перезвон. Это Николай Степанович всыпал горсть мелочи для сдачи в лоток из-под печенья. Все невольно оторвались от своих дел и обратились на него. Он смущенно усмехнулся и переключился на пробегавшую мимо тощую рыжую собачонку с опущенным вниз длинным хвостом. Издав чмокающий звук, каким привлекают внимание псов, он сочувственно обратился к бродяге:

- Что, кобель, устал?

Собака замерла, недолго жалобно смотрела на людей, но скоро сообразила, что ждать от них нечего, и быстро, припадая на одну сторону, потрусила к выходу. Сзади послышался грохот железного ведра для мусора. Мимо прилавков шел местный уборщик Паша – парень без возраста, маленького роста, но крупноватый для карлика, работавший здесь много лет и абсолютно не старевший круглым, добрым лицом. Тряся головой, он скоро бросал «Здравствуйте» всем работникам – они, хорошо зная его недуг, понимали, что бессмысленно здороваться с ним вперед или хором, и терпеливо отвечали на его приветствие в установленном порядке.

Когда он прошел и принялся отпирать тяжёлые ворота, скрипя и гремя цепью, баба Валя произнесла своим хриплым мужественным басом:

- Этому все ни по чем, всегда улыбается!

- Что с дурака возьмешь? – миролюбиво вздохнул Николай Степанович и поправил торжественно венчающий общую горку изумрудный огурец, который начал было скатываться вниз, а после тем же пальцем подвинул свои очки поближе к переносице.

Вале хотелось поболтать на задуманную тему, и она не собиралась так просто отступать.

- Да, по всему миру зараза страшная гуляет, люди мрут, как мухи, а он улыбается!

- Может, все это еще выдумки, - оторвалась от телефона Галя, всегда готовая поддержать любую беседу.

- Как же! Выдумки! – возмутилась баба Валя. – Вчера в новостях показывали: гробы ставить некуда! Не то в Испании, не то в Италии, всё одно. Ох, грехи наши… - пробормотала и наскоро перекрестилась.

- Не страшнее обычного гриппа, - глубокомысленно изрек Николай Степанович, начиная грызть любимые тыквенные семечки. – Нам точно не опасно: у нас тут свежий воздух, - и он горделиво обвел, словно помещик собственные владения, вытянутой рукой прилавки, пустовавшую ярмарочную площадь и начинавшийся прямо за ней сосновый лес – красивую темно-зеленую гряду на ярком синем небе.

- Свежий! Машинами все загажено. Фуры прут и прут, - в свою очередь кивнула головой Людмила Борисовна в противоположном направлении – на проезжую часть, где как раз, равномерно погромыхивая, проезжал длинный грузовик с пятнистой коровой, изображенной на боку.

Побежденный Николай Степанович вздохнул, но Галя продолжила.

- Да все это американцы! Я читала. У них заговор против китайцев, и вот весь мир попал в замес. А видео и фотографии с гробами – постановочные.

- Конечно, это политика, - воспрял духом Николай Степанович, подчеркивая своим тоном, какие элементарные это вещи.

- Ты как будто много понимаешь в этой политике! – заворчала баба Валя. – Они-то и потравят всех, недорого возьмут. Зачем мы им нужны? Только пенсии платить.

- До пенсии теперь и без того попробуй доживи, - горько усмехнулся ее сосед.