ЭКСПЕРИМЕНТ

 Рассказпилота

 ВячеславаГригорьевичаЛюбовцева

 Нет, слишком строги порядки в Аэрофлоте. Проштрафился, к примеру,

 токарь или слесарь. Проберут ни, выговор объявят, на том дело и кончится. А

 завтра он опять у своего станка стоит. И только злее работает. В пользу,

 значит, пошла ему нахлобучка. Гуманные порядки, что ни говори. Не то что в

 Аэрофлоте.

 Взять, к примеру, хотя бы меня. Мало того что проорали, все косточки

 перемыли, так еще на шесть месяцев лишили возможности летать и в

 «ссылку» отправили. А за что, спрашивается? Если честно признаться, то за

 чуткость к людям, за рыцарское поведение. И зря меня наказали за «зайца».

 Правда, если быть точным, то это был не «заяц», а симпатичная «зайчиха»,

 на которую у меня были свои особые виды. Посудите сами, ну какой летчик

 откажет своей любимой в просьбе.

 Так вот за этого «зайца» сняли меня на шесть месяцев с летной работы и

 посылают в далекий северный порт диспетчером.

 Узнала моя возлюбленная, что меня на север направляют работать, как в

 ссылку, пришла и говорит:

 - Я тоже поеду с тобой — хоть на край света!

 Вот какая она у меня оказалась, почти княгиня Волконская. Бывают же

 такие решительные женщины. Я два года за ней ухлестывал, все боялся, что

 откажет, и не мог смелости набраться и предложить ей руку и сердце.

 Так и получается, что не зря говорят: «Не было бы счастья, да несчастье

 помогло».

 Поселили нас в комнате, где жил мой предшественник. В наследство

 достались его стол, кровать да еще большущий лохматый кот. Я работаю,

 жена хозяйничает. Однажды прихожу домой, она и говорит:

 - Надо бы дровишек раздобыть. Кончились. Печь топить нечем.

 Вот те раз! Месяц прожили, и уже о дровах беспокойся. А где же их

 взять, дровишки-то? Я местных порядков не знаю. Пойду, думаю,

 проконсультируюсь у соседа, что и как.

 Соседа дома не оказалось. Жена с малыми ребятами на кухне воевала. Я

 к ней.

 - Где тут у вас топливо берут? — спрашиваю.

 - В тундре, — подсказала она. — Ясное дело, где.

 - Ясное-то дело, понятно. Конечно, дрова берут не на печке. Да из тундры

 на себе ведь их не привезешь.

 - Зачем — на себе? Возьмите в правлении артели такси и привезите,

 сколько надо. Мы же возим.

 На следующий день я пришел в правление. Нашел дверь с вывеской

 «Председатель». Захожу. Поздоровался, лупаю глазами.

 - Нельзя ли у вас автотакси на денек взять, дровишек привезти.

 - Автотакси?! — Председатель посмотрел на меня, рассмеялся: веселый,

 видать, мужик попался, жизнелюб. Сквозь смех он мне отвечает:— Не можем,

 дорогой, дать автотакси. Нет такого у нас. Есть только хвостатое такси.

 - Как — нет! Соседка сказала, что брала дрова возить. Темнишь что-то,

 товарищ председатель. Не на того напал!

 - Такси-то есть, да только особой конструкции, собачьей. Называется оно

 — «такси гав-гав». Такую машину — пожалуйста, хоть сейчас!— сдался

 председатель. Доконал я его.

 Понял я, что сел, как говорят, в лужу. Подшутила надо мной северянка.

 Веселенькая бабенка. Много, оказывается, веселых людей на севере!

 Дали мне машину в двенадцать собачьих сил. Проинструктировали, как

 управлять. Я и поехал.

 Снежок поблескивает. Куропатки перепархивают! Вот и стланик

 попадаться начал.

 Бойко бегут собачки. Тундра до того прекрасна зимой! За час

 километров пятнадцать отмахали.

 Вижу я, что здесь много стланика, не трогал его топор. Остановился.

 Нарубил сухого стланика, уложил на нарты. Пора домой! Сижу сверху на

 возке, покрикиваю на собачек. Настроение чудесное. Хороша штука —

 собачки! Не будь их, мыслимое ли дело по такому снегу дрова возить. Тут не

 то что машина, трактор увязнет. Разве только с вертолетом можно

 управиться. Но тогда их и в помине не было.

 Еду, на часы поглядываю. Насчет второго рейса соображаю. Вдруг мои

 собачки остановились. Заглохло такси. Будто бензин кончился. Легли и

 лежат. Языки вывалили. Дал я им малость отдохнуть. А потом стал в чувство

 приводить. Долго бился, все перепробовал: бесполезно, толку нет. Лежат, не

 поднимаются.

 Я и палкой поднимал, и гладил, и уговаривал — все бес толку, думаю,

 так дело не пойдет. Тут до утра простоишь. Околеешь! А что предпринять —

 не придумаю. Кажется, все уже перепробовал, даже сам вместо вожака

 впрягался, — и ничто не помогает. Сел я на нарты, чуть не плачу. Ведь и

 осталось-то километра три до поселка. И тут я вспомнил про кота Ваську, что

 достался мне в качестве «приданого». Дай, думаю, проверю я этот факт: так

 ли уж силен антагонизм между собаками и кошками, как об этом пишут.

 Если да, то мой кот с места не то что двенадцать, тысячу самых ленивых псов

 сдвинет. Подниму я вас, хвостатые черти!

 Бросил я собак, пошел. Дотёпал по снегу. Пар от меня такой — будто из

 бани. Васька, как всегда, бока грел на печке. Поймал я его, веревку на шею

 привязал — так, на всякий случай, чтобы не сбег, — в мешок его сунул — и

 айда к нартам. Еще издали примечаю — лежат эти бестии. Подхожу. Вижу,

 собаки заволновались. То ли оттого, что меня увидели, то ли кота учуяли.

 Вытащил я конец веревки, держу крепенько. Мешок с котом выволок из-за

 пазухи. Хватит, говорю, на печке греться, тунеядец. Поработай, тогда и

 будешь заслуженно самое теплое место занимать.

 Эх, что тут было, когда увидели кота собаки. Поднялись на лапах,

 хрипят, визжат, царапают снег, рвутся, подвывают. Такой концерт устроили

 — почище любого наимоднейшего джаза, впору тундре уши заткнуть от

 этого дикого воя. Отвязал я кота. Остол тихонько выдернул. Только бросил

 кота на снег, как упряжка рванулась вперед. Я даже запрыгнуть на нарты не

 успел. Гляжу, кот впереди двухметровые прыжки делает, а собаки — за ним

 вдогонку. И что интересно, кот держит курс прямо на наш дом — чует,

 чертяка, где его спасение. Так и не догнали его собаки. А то наверняка

 разорвали бы. У него было даже преимущество, ведь он не тащил нарты, без

 поклажи шпарил, как угорелый.

 Через полчаса, запыхавшись, подхожу к дому. Вижу, кот на крыше

 сидит, аж туда сиганул, спасая свою шкуру. У дома, слышу, собаки жалобно

 скулят. Видно, гавкать сил не было. Приближаюсь. Смотрю — и глазам

 своим не верю: три собаки сдохли. Меня в жар бросило: как же я теперь перед

 правлением артели отчитаюсь? Ладно, думаю, будь что будет. Семь бед —

 один ответ. Разгрузил нарты, собак на место отвел, сам домой пошел.

 Ночь прошла в кошмарных снах. Всё собаки и кошки невероятных

 размеров снились да гонялись за мной. От страха я даже кричал во сне. Жену

 перепугал. А утром увидел, что еще сдохли две лайки. Не стало и нашего

 кота Васьки. Подвели его нервишки. Так и не слез он с крыши, там и

 окочурился, бедняга.

 За собак я, разумеется, заплатил — все, что положено. Несколько

 месяцев бухгалтерия высчитывала. И мне пребывание на посту диспетчера

 начальство продлило еще почти на полгода. Это чтобы я к северу получше

 привык. Глупости такие не выкидывал. Если по честному признаться, то на

 этот раз наказывать меня начальству не за что было: за собак я заплатил, кот

 — мой собственный. И все же нашли причину. «За негуманный поступок по

 отношению к домашним животным»,— так гласил приказ. А что

 негуманного я сделал? Шкуру с живых собак не сдирал, голодом не морил, в

 газовую камеру не загонял. А то что маленький эксперимент проделал, так

 хотел исторический факт проверить, убедиться, действительно ли кошки и

 собаки — непримиримые враги.

 Наказание свое я отбыл день в день. Но на этом мои северные

 злоключения не закончились, с этого они только начались. Самым тяжелым

 испытанием для меня явилась дурная слава, которую приобрел я своим столь

 рискованным экспериментом. Прославился я на весь Аэрофлот. Мне даже

 фамилию новую дали — Живодеров. Куда не прилечу, только назову свою

 фамилию, как тут же слышу:

 — А, Живодеров! Знаем, знаем!

 И идут разговоры по всему порту. Все норовят встретиться, глянуть на

 меня хоть одним глазком, каждый укалывает, вопросики подкидывает

 позаковыристей: «Расскажи, как зажигание собакам включал?» Всякий

 уязвить старается. Им что, забава, а мне каково!

 Сейчас об этом уже подзабыли. Давненько все было, столько лет

 минуло. Вот я и решил рассказать обо всем откровенно. Только рассказ мой,

 понятное дело, не для смеха и зубоскальства, а чтоб другие извлекли

 полезные уроки из моих ошибок. Прежде, чем что-то изобретать, подумали: а

 что из этого изобретения получится?