Филитов Михаил Андреевич, 12 лет

**Краски северного лета**

Вот это да! Вот оно и наступило – настоящее лето! Май был такой небывало теплый и солнечный в наших краях, что начало каникул ожидалось в приподнятом настроении. Хотелось петь, радоваться и просто бегать по улице, ловя потоки встречного ветра. Но приходилось писать итоговые тесты за шестой класс, сидеть в душных школьных кабинетах и надеяться, надеяться и ждать первого июня… И вот июнь на-сту-пил…

И здесь хочется поставить грустный «смайлик». Очень грустный… Да потому что так нечестно! Прямо обман века, честное слово! Ужасно обидно, когда в первый летний день температура опускается почти до нулевой отметки, северный ветер вдруг неожиданно собирает на небе целые стада сизых, хмурых туч и на землю с ехидной моросью начинает опускаться первый июньский снег. Конечно, настроения – ноль, а в душе никакого позитива…

В доме всё загрустило: и модные кроссовки, и новенький велосипед, и походный рюкзак. Зачем я их так бережно приготовил с вечера? Мужчины никогда не плачут, но глядя в окно, слезы так и наворачиваются… И обида какая-то злая…

Старшая сестра целый день сидит в своей комнате и зубрит правила русского языка. Ей нельзя мешать, у нее экзамены, и ей абсолютно все равно, что творится на улице, и моего горя ей точно не понять. А жизнь проходит! Вот уже первый день лета на исходе, и ничего полезного не сделано. Не исследована новая велосипедная тропа, не поймана ящерица, которую друг Никита видел у первого большого камня на входе в лесопарк, не измерено расстояние до дедушкиного гаража, хотя секундомер на телефоне работает исправно и тормоза на велосипеде отрегулированы очень даже профессионально. Тоскаааааа. Даже мультики не спасают. Я же все-таки уже взрослый, переведен в седьмой класс. Так что, какие мультики, господа?

С работы пришла мама. Обрадовалась, что я не ходил гулять, и очень этому удивилась:

- Ты чего такой грустный? Что-то случилось?

Ну конечно случилось! Погодное предательство случилось! А ведь вчера было так чудесно на улице!

Мама засмеялась:

- Пора бы уже привыкнуть. Это же Крайний Север! Климат суровый, резко континентальный. Зачем пустяками портить себе каникулы? Давай-ка попытаемся с тобой найти северную радугу. Собирайся!

Вот это мама пошутила! Куда собираться? В эту промозглую сырость? И какая радуга в такую погоду? Хотя вдруг стало интересно.

- Северный человек не тот, кто не мерзнет, а тот, кто тепло одевается, - деловито заявляет мама и сует мне в руки шарф и шапку. И даже теплые перчатки.

Натягиваю перчатки. Взгляд падает на календарь, который висит в коридоре, и тихий стон сам вырывается из моего разбитого сердца. А мама хихикает!

Она все время подтрунивает над моей кислой физиономией, пока мы спускаемся с четвертого этажа.

При выходе из подъезда в лицо брызжет мелкий дождь, а порывы ветра раздувают капюшон куртки. Но не холодно, одеты-то мы тепло. Картина такая же унылая, как и из окна. Радует только веселое мамино лицо. У нее такие хитрые, озорные глаза, что мне тоже хочется улыбаться.

- Вот мы вышли. И что? – строго интересуюсь у мамы.

- Ищем северную радугу! – радуется мама. – Какой там первый цвет?

Лихорадочно вспоминаю из детства «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан» и уверенно говорю:

- Красный!

- Ищем красный, - спокойно заявляет мама.

Где же его найти, этот северный красный в жуткой серой мгле? Вглядываюсь. Вон на детской площадке качели выкрашены в красный цвет. В окне на первом этаже полыхает красным факелом цветущая герань. Вдалеке виднеются красные трубы центральной котельной. Но это все не то. Не тот это красный, который нужен.

Входим с мамой в лесопарк. И тут я его вижу! Багрово-красным тихо светятся мох на болотистых кочках и мелкие листочки черники и брусники. Точно! Брусники, клюквы еще нет в лесу, еще слишком рано, но воспоминания об этих ягодах - это как раз он – наш северный красный цвет!

Мама соглашается и спрашивает об оранжевом. Тут уж я сразу догадался. Оранжевый на севере – это морошка! Это шляпки подосиновиков, плавники красноперки – маленькой рыбки, которую часто с рыбалки приносит дедушка.

Желтый цвет вообще не вызвал никаких затруднений. Я с удовольствием стал перечислять: одуванчики, серёдки ромашек. А еще бубенцы – замечательные цветы купавки, которые у нас называют бубенцами. И, как будто испугавшись, что я не вспомню его желтого, из-за туч вдруг полыхнул солнечный свет. Да, конечно, летом на севере много солнечного света. Потому что ночи нет. Нет даже сумерек. Солнце просто не заходит за горизонт. Оно только иногда прячется в тучи, наверное, чтобы отдохнуть от суеты. Как сегодня, первого июня. Получается, что день сегодня и не плохой вовсе, просто выходной у солнышка.

На поисках зеленого цвета я уже начал улыбаться. Тайга, парма, как называет свои владения народ коми, – это все оттенки зеленого цвета, от светло-зеленого, фисташкового отлива молодых елочных побегов до изумрудно-зеленых ивовых листьев.

Голубой цвет показался мне вместе с солнечными лучами в разрыве туч. Это была пока еще тонкая полоска удивительно летнего теплого неба. И такая радость вдруг потеплела в груди от этой тоненькой голубой небесной дорожки!

Синими были тучи. Я даже удивился. Потому что точно помню, что в начале прогулки они показались мне неприятно серыми. Но оказалось – показалось. На самом деле они были глубокого синего цвета, такого насыщенного, что аж дух захватывало! Хотя, возможно, солнцу уже надоело отдыхать и оно от скуки чуть подкрашивало тучи сверху, чтоб они казались поприятней.

Фиолетовой оказалась небольшая речка Седью, до которой мы с мамой дошли по тропинке лесопарка. Обычно спокойная она бурлила под порывами ветра и ее воды отсвечивали густым фиолетовым оттенком. На берегу реки мы с мамой отдохнули и отправились обратно домой.

- Все цвета радуги нашли! – радовалась мама.

И мне было хорошо. Совсем другим показался мне север после этих наших цветных поисков. Таким живым, ярким, красочным! И таким близким-близким и родным. Захотелось узнать о нем еще, о его тайнах и загадках. Как замечательно, что для этого у меня есть все лето – целая жизнь!