**Горсть кедровых орехов**

Как-то вечером Максим возвращался домой позднее обычного. Он весело насвистывал любимую мелодию и неторопливо и смело шёл по безлюдному переулку. Его бесстрашие было обусловлено уверенностью, что в столь поздний час прохожих он не встретит, и к тому же смешно бояться, когда тебе уже 17 и ты двукратный чемпион города по рукопашному бою. Максим всегда отличался от сверстников излишней серьёзностью и строгостью, так считала мама. Тренер же, наоборот, хвалил его за хладнокровие и говорил: «В спорте горячие парни быстро сгорают». Сгореть Максим не хотел и потому не спешил с проявлением чувств и эмоций. Если бы…не тот вечер.

 Странный звук, похожий то ли на шёпот, то ли на плач, привлёк внимание Максима. Он прислушался. Звук доносился из соседского палисадника. Соседом Максима был дед Назар, живущий в селе невесть сколько лет. Старик был очень странным, замкнутым и молчаливым, но добрым. Об этом говорил его взгляд, спокойный и мудрый. Толком о старике никто ничего не знал. Говорили только, что жена давно умерла, а единственный сын живёт и работает где-то на Севере. Сам старик всю свою сознательную жизнь до пенсии и ещё лет десять после неё трудился в колхозе. Странность у старика была одна – кедр, растущий в палисаднике. Подумаешь странность! У других растут рябина, черёмуха, ирга, а тут – кедр. Нет! Странность в другом. В каком-то почти фанатичном отношении деда Назара к нему. Соседи не раз становились свидетелями того, как дед укрывал кедр, защищая от инея, мороза и снега, как строил странные сооружения, огораживая его от зноя и дождя, как ездил в город за удобрением и потратил на него всю пенсию, когда кедр начала «съедать» какая-то тля. Люди крутили пальцем у виска, разводили руками, смеялись, шептались за спиной, а дед словно не видел этого или не хотел не видеть, не слышать.

 Максим подошёл к ветхому забору назаровского дома и увидел, что дед ходит кругами вокруг кедра и всхлипывает, бормоча что-то себе под нос.

 - Что случилось, дед? – крикнул Максим и одним махом перепрыгнул через забор.

 Назар посмотрел на него, махнул рукой, сел на землю и заплакал, горько и беззвучно. Максим помог ему встать, подняться на крыльцо и отпереть дверь. Дома он усадил его на сундук в передней и засуетился на кухне в поисках воды. А потом они пили чай, и, пожалуй, это был тот самый день, та самая встреча, которая случается с нами для того, чтобы жизнь внесла свои коррективы или в корне поменяла наши планы, наше мировоззрение, нашу судьбу.

 Дед Назар родился ещё до войны в Оренбургской области в селе Салалейка. Ему повезло с семьёй: отец, мать, сестра Мария и он жили душа в душу. В их небольшом бревенчатом доме всё было ладно и складно, и вдоволь было и тепла, и хлеба, если бы не война…Отец уехал в райцентр рано утром, и уже первым поездом был отправлен на фронт и убит…на второй день сражений. Мама работала сутками, и за достаточно короткое время в доме стало холодно, пусто и голодно.

 В канун Нового года Назар заболел. Он и сейчас помнит эту почти предсмертную агонию: жар, от которого ломило кости, боль, пульсирующая во всём теле и просто невыносимое чувство голода. За Назаром ухаживала восьмилетняя Маша: приносила воды, смачивала полотенца, чтобы снять жар, просто была рядом. Когда братишка плакал, она обнимала его и повторяла:

 - Потерпи, маленький, скоро Новый год, будет праздник, ёлка и орехи кедровые, которые папа приносил, помнишь?

Сначала Назар верил и ждал, а потом понял, что не будет ни чуда, ни праздника, ни тем более орехов. Да и откуда им взяться, если кругом война.

 31 декабря Назару стало совсем худо, он уже не стонал и не плакал, просто спал, но даже сон был для него мучительно трудным, потому что было больно дышать. И вот тогда случилось чудо: Маша, Машенька ввалилась в сени вся в снегу, красная от мороза и ветра. Скинув валенки, она достала из-под одеяла ручонку брата и насыпала в ладонь горсть кедровых орехов. Назар открыл глаза. Говорить и есть он не мог, но спать больше не хотел. Почти два часа он только перебирал пальчиками орехи, потом подносил их к носу, сжимая в кулачке, и нюхал. Наконец осилил съесть одну. Потом ещё и ещё. И так целую горсть. Его выздоровление стало настоящим новогодним чудом. Но семья Назара знала, что дело здесь вовсе не в волшебстве, а в удивительном дереве кедр – редком госте в Оренбургской области, который одиноко рос на краю салалейкинского леса. Отец Назара обнаружил его совершенно случайно во время сбора орехов и показал Маше. Разве знал он тогда, что кедр этот спасёт жизнь его ребёнку, поможет избежать голода и выжить в страшную годину войны. Оказывается, Маша каждый день ходила в лес в надежде отыскать кедр, и нашла его, когда уже совсем было отчаялась.

 После войны семья перебралась в Татарстан. При переезде отец с матерью взяли с собой саженец того самого кедра, который стал для семьи своеобразным символом жизни.

 Именно об этом кедре плакал сейчас (уже дед) Назар, а Максим, пожалуй, впервые почувствовал, как слёзы подступили и к его горлу, и ему хотелось забыть про холодность и рассудительность, и, бросив всё, просто помочь старику и во что бы то ни стало спасти это великое дерево от гибели.

 Три дня Максим и дед Назар «колдовали» над кедром, Максим даже привёл учителя биологии, а та звонила сестре, доктору биологических наук, в Москву в какой-то научный институт… В неравной схватке с природой настойчивость Максима и вера деда Назара одержали верх – кедр был спасён.

 - Сегодня тренер звонил, - сердито сказала мама. – Ты часто пропускаешь тренировки!

 - Я передумал поступать в физкультурный, – тихо, но уверенно произнёс Максим.

 - Почему?

 - Я решил стать арбористом! – почти крикнул Максим и, чуть замешкав, добавил, – древоведом то есть, специалистом по уходу за зелёными насаждениями.

 Заметив недоумение матери, Максим сказал:

 - Ты знаешь, мам, я понял, что мало быть просто человеком, занимающимся любимым делом, куда важнее, стать человеком, приносящим пользу. Кедр, который растёт в палисаднике деда Назара, – дерево, которое спасло от гибели не одну семью. Им он помог выжить, а мне – найти себя. Благодаря ему я знаю, что самым большим богатством в мире может быть не счёт в швейцарском банке, а горсть кедровых орехов.