**По рельсам судьбы**

Посвящается моему деду Аксенникову Андрею Евдокимовичу.

Танюша сидела на крыльце, обняв руками коленки. Занимался рассвет: солнце едва позолотило верхушки раскидистых яблонь, кусты сирени и яркие шапки георгинов. Утренний холодок приятно освежал кожу девочки, и она ненадолго задремала, сидя на широких деревянных ступенях. Двери большого бревенчатого дома были открыты настежь. Наполненный жарким теплом июньской ночи, теперь он «дышал» утренней прохладой. Танюша, закрыв глаза, сидела на крыльце, и ей совсем не хотелось возвращаться в ночную духоту дома. Сквозь полу сомкнутые ресницы она заметила серого кота, который выбрался из сарая после ночных гуляний. Он уселся подле нее и начал приводить в порядок свою запылившуюся шерстку. Таня ощущала локотком его теплый бок, слышала убаюкивающее мурлыканье. Но тут до её слуха донёсся всплеск воды и, в удивлении открыв глаза, она увидела, как над крышей сарая, над зелёными кустами малины взлетела в небо прозрачная водяная струя. Она поднималась всё выше и выше к небу. Затем серебристая струя выгнулась в дугу, и под ней возникла волшебная радуга! Танюша ахнула, засмеялась, вскочила с крыльца и побежала в огород. Открыв калитку и устремившись вперед по дорожке, она увидела, как радуга, покачиваясь, переливается и дрожит над верхушками кустов малины, а ниже, среди мокрых веток показалась порыжевшая от старости зимняя шапка. Как будто сказочный гном ходил по огороду и поливал его, пока хозяева дома спали. «Дедушка…» - с нежностью подумала девочка. Она еще несколько минут любовалась красотой радуги, родившейся из поливального шланга, но так и не решилась пойти вперёд по вязкой от воды земляной дорожке. Таня почувствовала, что замерзла, и, помахав напоследок ладошкой человеку, скрывшемуся в высоченных зарослях малины, побежала в дом.

Уже лежа в теплой постели, Таня всё еще улыбалась увиденному ею чуду. «Деда… Надо же! Радуга! Поливает так рано! Мой дедушка, мой хороший деда…». Крепкий сон смежил её веки, и Таня уже не слышала, как под окном прошаркали сапоги из грубой воловьей кожи, и как тявкнул рыжий Тузик, радостно приветствуя хозяина. Во дворе снова стало тихо.

Андрей Евдокимович с трудом уселся на крыльцо. Запахнув стёганую фуфайку, он принялся счищать с подошвы сапог налипшую чёрную землю. Это ему удавалось с трудом: старый столовый нож выскальзывал из пальцев, а нагибаться вперёд, чтобы дотянуться до подошвы тяжёлых сапог, было не с руки. Массивные, высокие, на ремнях ботинки - изделие протезной фабрики, сапогами можно было назвать лишь с натяжкой. Их форма позволяла ему кое-как ходить на коленях. И не только ходить, но и подметать двор, чистить снег, носить воду и даже вскапывать огород, что он и делал весной и осенью. На своих натруженных уставших коленях. Потому что ниже колен ног у него не было.

Добравшись до кухни, он уселся на свою железную кровать, снял с культей мягкие чулочки и ладонями принялся разминать покрасневшие колени. Откинувшись на подушку, Андрей Евдокимович устало вздохнул. Долго глядел в окно на позолоченный солнцем край крыши и кусочек голубого неба, по которому бежали пушистые облака. Потом он закрыл глаза и, улыбаясь, подумал, что жизнь, какая-никакая, а все-таки вещь хорошая! И, несмотря ни на что, он человек счастливый. Выросли дети, внуки… Всё у них складывается, как будто неплохо. О стариках не забывают, уважают. Вот Танюшка, младшенькая внучка, каждые выходные торопится к бабушке с дедушкой, частенько у них ночует, а как приведёт с собой гурьбу подружек, так весь их старый дом наполняется заливистым детским смехом. А уж как она деда любит! Бежит по улице к его скамейке, и скорее обнимать! Да еще и поцелует его несколько раз в колючую щеку. А малышкой, бывало, заснёт, положив голову ему на колени. Ну, а сегодня утром, надо же, проснулась ни свет, ни заря и прибежала в огород. И всё-то ей удивительно, все радостно: и вода, бьющая из шланга, и роса на цветах, и солнце в небе. И всех-то собачек и кошек она любит и жалеет, никого не обидит. А уж как начнёт про книжки свои рассказывать, заслушаешься! Растёт девочка - отрада для дедова сердца!

Старик лежал, закинув руки за голову, и улыбался. В свои семьдесят лет он всё еще был добр и наивен, словно ребёнок, никак не желая принимать неизбежное - жизнь не дарит подарков просто так, ничего не беря взамен. Понимал Андрей Евдокимович, что пришёл на эту землю, чтобы преодолеть все возможные испытания, какие только могут выпасть на долю человека. Многое уже совсем забылось, многое притупилось и отболело. Но только одно горькое воспоминание о самом страшном дне в его жизни всё ещё резало по сердцу острым ножом, пытало его нервы калёным железом, потому что осталось с ним навсегда. Потому что в тот судьбоносный день он утратил часть себя самого.

Шёл 1940 год. Октябрь до последних дней стоял ярко-золотым, еще наполненный не облетевшей листвой и теплым солнцем. Но вот ноябрь пожаловал с дождём и снегом, а потом и с первыми настоящими холодами.

Сквозь морозный узор на стеклах еле-еле просачивался синий свет. Видно было, как за окном пролетают крупные хлопья снега. А ведь ещё вчера, седьмого числа, дождь хлестал так, что красные знамена на праздничной демонстрации повисли, как тряпки, и белая краска стекала с транспарантов, отнимая у лозунгов важные слоги и буквы. Народ веселился, наяривали гармошки, через репродукторы гремели бодрые марши, и голос диктора звучал вдохновенно и торжественно: «С Днём Великой Октябрьской социалистической революции! С праздником вас, товарищи!» Гуляли широко и весело в свой самый главный праздник –Седьмое ноября - красный день календаря!

Андрей сидел во главе праздничного стола. Шумно было в горнице, радостно! Родственники любили у них собираться - уж больно хлебосольный и радушный хозяин Андрей! Даром, что сам не пьёт, да табаком не балуется, а уж если в гости зовёт родню, так собирает целую «свадьбу»! Уважит и самых старых, дядей и тёток, сестер и братьев позовет, а ребятишек - так тех целая ватага на кухне шумит. Любят они, рассевшись кто - где, послушать, как дядя Андрей поёт красноармейские песни. Лишь зазвучит его тихое, задушевное «Там, вдали за рекой…», все тут же смолкают, а потом в припеве громко подхватывают. И дрожат мужские голоса, сурово подпевая: «Капли крови густой из груди молодой на зеленую траву сбегали…» Женщины вытирают слезы, вздыхают, но не вступают в эту по-мужски суровую песню. После молчат, пока не схлынет душевное волнение, и пока не заговорит старый дед Иван: «Эх, Андрей Евдокимович! Давай за твою боевую молодость!»

Вчера любимую песню спеть не успели. Жена Варя побежала закрывать ставни от дождя и ветра, но вернулась уже не одна, а с чужим человеком - мужчиной, одетым в длинный до полу чёрный дождевик. Лица его из-под капюшона было не разглядеть. Увидев его, Андрей побледнел. Грудь сдавило недобрым предчувствием. Вдруг ему ясно вспомнился такой же холодный ноябрьский вечер.

Двадцать лет назад, как и сегодня, Варя вышла во двор запереть на задвижку ворота, а вернулась не одна: стряхивая с шинели мокрый снег, в избу вошёл белогвардейский офицер, за его спиной темнели фигуры ещё двух солдат. Андрей метнулся за ситцевую занавеску в кухонный угол. Он только что приехал домой с мельницы, где отец наказал ему хорониться до поры - до времени. Уж больно худые настали времена: армия Колчака, неся огромные потери, отступала на запад к Омску, и всех крестьян, кто мог держать в руках оружие, забирали в солдаты. В первый раз отец откупился хлебом и солониной. Но в тот хмурый ноябрьский вечер, кто-то из «добрых» соседей, увидев Андрея, подъезжающего в сумерках к дому, успел доложить о нём белым, проводившим мобилизацию в деревне. А ведь и приехал-то парень всего на часок: харчей взять да жену молодую повидать. Меньше месяца как свадьбу сыграли, а теперь приходилось им разлучаться. И разлука неожиданно затянулась на годы, обильно сдобренные кровью, смертельной бедой и тоской.

Андрей тряхнул головой, отгоняя эти неприятные воспоминания. Посыльный поглядывал на него из-под мокрого капюшона плаща и переминался с ноги на ногу.

- Кто ты такой? Что еще стряслось?

- Андрей Евдокимович, с праздничком вас! Я сильно извиняюсь, но оказия такая приключилась! Сменщик-то ваш на работу не вышел! Днём кое-как обошлись без него, а в ночь некому! Понятно же, праздник… Ну, отмечали все дома-то, выпивали... Вот и сменщик ваш тоже! А вы один у нас… такой! Не уважаете ее, водку эту, пропади она совсем! Вот Петрович и послал за вами, сказал, нужно очень быстро собираться в депо.

Жена второпях укладывала Андрею в тормозок пирог, картошку, соленые огурцы и громко сокрушалась:

- Как же так? На ночь глядя, совсем не спавши! Ведь только утром со смены пришёл! В праздник, в свой выходной, да еще в такую непогодь! - не унималась она. - Потом ещё и гости в доме!

- Мать! - Андрей строго посмотрел на жену. Он поспешно надел прорезиненный плащ, приладил через плечо дорожную сумку и повернулся к гостям: - Ну, гостюшки, извиняйте! Служба она такая - хоть дождь, хоть ночь, а идти надо! Погуляйте уж тут без меня, не обессудьте!

- Папка, папка! Не уходи! – раздался вдруг тоненький голосок. Младшенькая Анютка бросилась к отцу. - Папка! Ты куда? Вон как на улке-то темно! - Голос девочки прерывался всхлипываниями, её тонкие косички тряслись. - Кто этот страшный дядька? - Она исподлобья взглянула на незнакомца.

Андрей растерялся, увидев, что и глаза жены заблестели слезами.

- Да что ж это вы, в самом деле? Что ты, доченька?! - Он ласково погладил Анютку по голове и тут же почувствовал, как у него самого до боли стиснуло сердце. - Варя! Да что такое? Я ведь на работу иду! Утром вернусь, чай не навек провожаете! - С трудом отцепив от себя детские ручонки, Андрей быстро вышел в сени и сразу услышал, как за дверью Анютка заревела в голос.

«Вот ведь какая незадача! - сокрушался он про себя, шагая по грязной вязкой дороге. - Полный дом гостей, а тут на смену позвали, да еще и Анютка… Чего ей такое привиделось? Дядька, говорит, страшный! Да и где он, дядька-то этот? Ушёл, не попрощавшись».

Андрей чувствовал, как дождь хлестал ему прямо в лицо, а сердце по-прежнему сжимала холодная тоска. «Эх, судьбинушка ты моя горькая! Дай хоть немного опомниться! Хоть бы почувствовать, как это бывает - жить, не страдать!» Андрей тяжело вздохнул и еще ниже опустил голову. Всю свою жизнь, наперекор ударам и испытаниям судьбы, он поднимался и упорно шёл вперед. Помнится, бабушка Чиричиха, провожая его на войну, повесила ему на шею ладанку со словами: «Иди, Андрюшенька, воюй, родимый! Не бойся ничегошеньки! Никакая пуля тебя не возьмет! Я твою беду вот сюда заберу!» И, тихонько смеясь, показала ему свой сухонький кулачок да поцеловала его в лоб, до которого ей уже было не дотянуться. Нет теперь бабушки, некому охранить его от беды.

«Ну, вот, совсем разнюнился!» - Андрей постарался отогнать от себя грустные мысли - впереди ему предстояла тяжёлая ночь в депо: грохот составов, гудки паровозов и усталость - с прошлой смены поспать не удалось.

Обходчиком Андрей был строгим и придирчивым, любил во всём порядок. Да ведь и работа на железной дороге особого к себе внимания требует. Состав проверить - это тебе не тяп-ляп: молоточком постучать по колесам и на перекур скорей бежать. Нет, нужно всё не раз проверить, увидеть, услышать. Вдруг поломка какая, вдруг сцепка слабая или ещё что? Да и на путях смотри, не зевай, не по улице гуляешь!

Так думал про себя Андрей, шагая в конце смены вдоль последнего пути. Вроде и утро, а темно, хоть глаз выколи! Только в свете мигающих семафоров было видно, как сечёт темноту косой холодный дождь. Оставалось ему встретить да проверить один последний товарняк, и тогда можно домой. Скорей домой… Он чувствовал, как наваливается усталость после двух бессонных ночей. Андрей задумался и отвлёкся, мечтая о тепле, о том, как придёт, не станет будить жену, а сам вынет из печи чугунок ещё горячей каши. Ребятишки сопят на тёплой лежанке, мурлычет кот. Уютно, тихо… Андрей брёл, устало переставляя ноги, а дождь всё стучал по плащу. Стучал, убаюкивал...

Кажется, встречный состав уже тормозил, сбавляя скорость, вагоны мерно постукивали - один, два… Андрей не успел подумать «три», не успел и головы повернуть, когда со спины бешеным вихрем налетел «скорый». Поскользнувшись на мокром гравии, Андрей согнулся под ударом воздуха. Смерчем ветра и дождя его закружило, скрутило и бросило под вагон. «Три, четыре, пять…» Мозг машинально продолжал считать стучащие вагоны, шедшие по рельсам… и по его ногам. Он слышал, как с диким визгом скрежетали колеса тормозящего поезда, видел сквозь пелену внезапных слез, как к нему бегут люди. «Девятнадцать» - последняя цифра уже терялась в темноте его угасающего сознания, но запомнилась ему навсегда.

Андрей очнулся от резкой боли в ногах: сначала заныла одна ступня, потом обе. Стиснув зубы, он громко стонал, но мучительная боль росла и прокатывалась жаркой волной по всему телу. Тут к нему тихонько подошла старая нянечка:

- Что ж ты, касатик, так маешься? Только ведь сестричка уколы поставила! Поспи! Чего тебе? Водички дать, али еще чего?

- Где я? - Андрей заметался от нестерпимой боли. - Бабушка, позови кого-нибудь! Пальцы на ногах судорогой свело, мочи нет! Да позови же!

- Да что ты, сердечный, какие уж теперь пальцы? - Нянечка украдкой смахнула слёзы и пошла звать медсестру, вздыхая: - Ох, ты ж, Господи! Пальцы, говорит, ноют! Беда-то какая! Жена прибегала, так кричала, так плакала! Говорят, четверо у них, детишек-то…

Несколько минут Андрей лежал неподвижно, бездумно уставившись в потолок, а в голове всё звучало: «Что ты, сердечный, какие пальцы?» Рывком он сел на кровати и откинул одеяло. Дикая боль пронзила всё тело, и ещё сильнее заныли ступни, правая и левая. Ступни, которых не было…

Медсестра поставила Андрею сразу два укола, чтобы он смог хоть немного поспать. На операции наркоз долго на него не действовал: Андрей не засыпал, а всё смотрел вокруг страшными, полубезумными глазами, пытаясь увидеть, что же сталось с его ногами. Врач прикрикнул на санитара, указав на таз с кровавыми ошмётками: «Быстро уноси!» Но только когда тот вытряхнул ЧТО-ТО из его сапог, когда Андрей услышал стук костяных осколков, только тогда перед его глазами поплыла темнота.

Сколько же всего этого – крови, страха, потерянных жизней прошло рядом с ним в Гражданскую войну, но ни одна пуля не задела его, ни один вражеский клинок его не оцарапал. А тут, в мирное время, когда нужно было только жить и радоваться, жить ему больше не хотелось.

Тянулись мучительные дни и страшные ночи, когда Андрею удавалось заснуть только после уколов. Как только боль ненадолго отступала, он отворачивался к стене, отвергая пищу и любую помощь. Страдал от унижения и стыда, когда нянечка приносила ему утку, когда медсестра переворачивала его изуродованное тело, чтобы поставить укол.

Но, в конце концов, его натянутые как струна нервы сдали. Однажды на перевязке, когда медсестра неосторожным движением оторвала присохший к ране бинт, на пол снова хлынула кровь. Сестричка вскрикнула, кинулась за чистыми бинтами и ватой, а доктор уже зажимал рану рукой, пытаясь остановить кровь. Андрей стиснул зубы, от невыносимой боли сердце его зашлось. И не выдержал - закричал в лицо доктору:

- Что ж это вы по живому рвёте?! Человек же я, а не деревяшка бесчувственная! - Опустив голову, Андрей спрятал лицо в ладонях. По его впалым щекам катились злые слезы. Он страдал от сознания своего бессилия, не хотел мириться с тем, что вместо ног у него остались одни культи, не мог совладать со своей болью. Он хотел лишь одного - покончить с этой ненужной ему теперь жизнью! Смотрел, как побледневшая медсестра ставит ему дрожащими руками укол и, помолчав немного, тихо произнёс:

- Простите, доктор! Такой вот я стал - не могу ничего путного ни сказать, ни сделать… Вы скажите мне, доктор, есть у нас приюты, где инвалидов берут, таких как я… обрубков?

- Да вы что, милейший! Считаете себя инвалидом? – Пожилой доктор снял очки. В его добрых глазах читалось притворное возмущение и непритворная жалость. Он не мог спокойно видеть, как мучается этот сильный молодой мужчина, страдая не столько от боли, сколько от своей немощи. - Вот что, любезный! Хватит вам целыми днями валяться! Раны-то что? Раны заживут! А вы уже почти здоровы, так что вам завтра же принесут костыли. Только сначала начните есть! Слышите? Непременно есть! Да как следует!

Доктор, конечно, лукавил насчет полного выздоровления - до выписки Андрею было еще ох, как далеко! Настали дни горького осознания своей полной беспомощности и дикого отчаянья! Тогда принесённые костыли улетали в разные углы палаты, а сам он падал в изнеможении и ярости на больничную койку, и нянечка опасалась, как бы он не разбил себе голову о стену. Однажды, когда от бешеного напряжения мышц опять лопнули швы на ранах, он молча лежал на полу, истекая кровью, и чувствовал, как темнеет в глазах, радуясь приближающемуся концу. Потом, уже в операционной, странно посуровевший доктор наклонился к нему и перед тем, как дать наркоз, жёстко сказал: «Ну, уж нет, милейший! Не думайте от меня так легко отделаться! Умереть я вам не дам!» И слово своё сдержал. Залатав открывшиеся раны, приказал перевезти Андрея в палату, где лежали другие больные, и пообещал, что теперь ему будет стыдно «капризничать» перед остальными. Хотя о капризах здесь и речи не было. Шла борьба между жизнью и смертью, а победителем в ней всё же вышел старый уважаемый доктор.

В один из дней, кое-как дотащив из перевязочной своё бессильно висящее на костылях тело, Андрей увидел в палате Варю. Она стояла возле тумбочки и раскладывала на ней домашнюю снедь: крутые яйца, квашеную капусту, вкуснейшие шанежки, да еще тёплый горшочек с картошкой в молоке. Андрей неуклюже повалился на койку, а Варя тут же стала суетиться возле мужа, стараясь приподнять его на подушках, укрыть, бережно подгибала одеяло под забинтованные культи. Подала ему мокрый угол полотенца, чтобы вытереть руки, и налила в стакан тёплого киселя.

- Давай, поешь! Доктор наказывал, чтобы ты ел, как следует, да сил набирался. Завтра я не приду - опару поставила. Зато после принесу тебе куриной лапши и горячего хлебца! Ты же знаешь, петух-то наш, белый, совсем проходу никому не давал, кидался, не отобьешься! Я сама с метлой по двору ходила, а уж Анютка как шибко его боялась! Ну, вот и пришлось… Зато лапша будет знатная! - Варя улыбнулась. - В больнице-то хорошо кормят? Продюжишь поди один денёчек без домашнего? - Все это она говорила быстро-быстро, волнуясь и пряча от него подступавшие слезы. Варя торопилась накормить мужа, роняя то ложку, то хлеб, стараясь не смотреть ему в глаза.

Андрей остановил ее, крепко взяв за дрожащую руку. И не смог сказать ей привычное «мать». А сказал тихо - ласково:

- Варя! Два месяца я здесь, а мы не разговариваем, как вроде чужие. Сядь со мной рядышком, поближе, я хочу тебе кое-что сказать... - Он сделал глубокий вдох. - Доктор обещал узнать, есть ли у нас в городе такой приют… для инвалидов. Ну, знаешь, как для сирот. Сдашь меня, будешь пенсию за меня получать, детей растить. Зачем я вам такой… обуза, лишний рот? - Горло у Андрея перехватило, слезы душили его. Впервые он так сильно почувствовал, как много для него значит его семья и дом. Его сердечное прибежище, средоточие всех его чувств, тех сокровенных и нежных, которые он всегда скрывал даже от самого себя. Он понял, что больше не может сказать ни слова: голос его прерывался и дрожал. Андрей низко опустил голову, борясь с волнением. Он не видел, как на маленькие, лежащие на коленях, натруженные руки жены, часто-часто закапали слёзы.

- Прости, Варя! Ты пошла за меня против своей воли. Знаю, что не было у тебя ко мне любви. Терпела ты меня, как могла! А теперь ты свободная! Ну, вроде бы ты не жена мне больше. Живи, как если бы я умер. Дети подрастут, Петру скоро в армию, девчонки по дому помогут. Корову не продавай, кормилица все же. Молоко да масло когда-никогда, каша там всякая.

Задыхаясь, Андрей торопился сказать эти жестокие слова жене и видел, как ещё быстрее текут слезы по её щекам, испещрёнными белёсыми оспинками. Эти оспинки он увидел впервые, когда приехал её сватать. Милая девушка, а всё лицо «в крапинку» - в следах от оспы, страшной в те времена болезни. Вспомнил, как попеняла мачеха ему после свадьбы, что взял девку вот такую, рябую. Краше что ль не нашлось? Андрей тогда весь затрясся от негодования: «Десять деревень объехал! А должо́н был ещё искать? Будто вы и вправду не знаете, матушка, что ни одну девку за меня не отдавали! А почему? Да чтоб «под мачеху» не шла! Не в обиду вам сказано. Вы женщина хорошая, всем нам по сердцу. А людям-то «на поганый роток не накинешь платок»! Только и слыхал, как по-за углам судачат, что жить в таком доме, где мачеха, никакой девке не сахар! Так уж не взыщите!»

Хлопнул он в сердцах тогда дверью родительского дома и уехал с молодой женой на заимку, где они, совсем чужие друг другу, стали жить-привыкать. Не мил он ей был тогда нисколечко, и была она недотрога и молчунья. Но это было давно. А что же сейчас? Такая родная! Лучше её нет на целом свете! Что бы он сейчас без неё делал? Каждый день она здесь, с ним, прибегает покормить его, переодеть, умыть. И всё-то бегом, всё скорей! А ведь на ней сейчас весь дом, старая мать, дети! Он же за бедой своей не замечает ее стараний, думает, что так и должно быть, раз она ни на что никогда не жалуется.

Варя вдруг решительно встала, завязала потуже платок и пошла к дверям. Но с полпути вернулась, низко наклонилась и мокрыми еще от слёз глазами заглянула Андрею в лицо:

-Ну, не знаю я, какая она такая есть эта любовь! - громко сказала Варя, как крикнула. - Вот я тебя поспроша́ю: какая она, любовь-то? Али я плохая жена тебе? А дети? Твои дети! Сын, дочки! Что я им скажу? Что скажу Анютке? Что ты помер? - Она отступила на шаг, горько качая головой.

Андрей смотрел на неё потрясённый: первый раз жена заговорила с ним о любви! В глазах её он увидел такую боль и такую нежность! Оба молчали, глядя друг на друга. Потом, тяжело вздохнув, Варя повернулась и быстро ушла.

За дверью она столкнулась с доктором, который с пониманием посмотрел в её заплаканное лицо и заботливо поддержал под локоть.

- Варвара Дмитриевна, успокойтесь! Всё будет хорошо! Андрей поправится обязательно! Ему сделают протезы, он будет ходить. Но сейчас я вам должен сказать - рано! Рано ему пока домой. Ещё недельку его нужно подержать в больнице, подлечить нервишки. Слишком уж они у него расшатались!

Дверь оставалась приоткрытой, и Андрей видел, как жена согласно кивала доктору, вытирая глаза кончиком платка. Всё ещё всхлипывая, Варя тихо произнесла:

- Вы уж постарайтесь, доктор, подлечите его! Он нам… Он мне и детям так нужен! Ждём мы его очень!

Андрей лежал на спине и, закрыв глаза, счастливо улыбался. «Он нужен им! Они его очень ждут!» В эту ночь, впервые за два месяца, он спал спокойно.