**Номинация № 2. «Домашний русский»**

***Хотинец Никита Сергеевич***

Г.Москва, ГБОУ школа № 185 8Б класс

Руководитель: Печенкина Ирина Леонидовна, учитель русского языка и литературы Г.Москва, ГБОУ школа № 185 +7(977)675-14-70 irina\_200769@mail.ru

Васька.

Он пришел осенью. Теплое и солнечное бабье лето уже сменилось достаточно холодной, дождливой и промозглой погодой поздней осени, деревья и цветы поблекли и потеряли свой торжественный вид. То, что еще несколько недель назад пестрело, буйствовало красками, шумело и трепетало в порывах ветра, теперь увяло, осело и поникло, только лишь вечнозеленые сосны выделялись своими изумрудными ветвями на фоне серого, покрытого непроглядным полотном туч неба . В один из таких дней он и пришел. Я работал в саду: выкапывал растения для зимовки и остригал потускневшие, размякшие от дождя бутоны роз. Присев на корточки, я кромсал колючие кусты, пока вдруг краем глаза не заметил темное пятно, выделяющееся на серой бетонной дорожке. Стоило мне лишь повернуть голову, как это «нечто» скрылось за угол нашего дома. Я бросил ножницы и пошел в том направлении, куда, как мне показалось, сбежал незваный гость. Остановившись и заглянув за дом, я увидел «его». Маленький, очень худой, черный, с темно коричневыми подпалинами по бокам, с белой «манишкой» на груди, он уставился на меня ярко-желтыми , просящими глазами и стал переступать с лапы на лапу. Это был котенок. В деревне коты вовсе не редкость, их держат почти в каждом доме, а этот брошенный кем-то из «дачников» малыш забежал к нам. Поглядев на приблудившееся черненькое «чудо», я решил вынести ему немного еды. Уходя домой за провиантом, я волновался, что котенок убежит, так и не поев, отчего-то мне было его очень жаль, но жаль как-то по-особенному – ведь я и прежде видел множество бездомных животных, но ни к кому у меня не возникало такого сострадания как к этому маленькому, желтоглазому существу. Когда я вернулся с тремя кусочками колбасы, оставшимися после завтрака, котенок сидел на прежнем месте и при виде меня снова стал переминаться с лапы на лапу. Я положил колбасу на бетон и немного отошел, так как малыш боялся ко мне подойти. В одно мгновение мой гость уничтожил все три кусочка и стал медленно умываться. Еще с минуту я посмотрел на него и пошел в дом. Началась затяжная морось, и продолжать работу было невозможно. В этот день вечером мы уехали в город.

 Две недели продолжались непрерывные серые дожди и слякоть, в такое ненастье в деревне делать было нечего, и мы решили выждать подходящую погоду. И наши ожидания были вознаграждены. Наконец то выдались довольно теплые и даже солнечные деньки, и ,сразу же отложив все дела, мы отправились в деревню. Конечно, за эти долгие две недели, я позабыл о бездомном малыше. Но приехав, у калитки мы обнаружили того же черного с коричневыми подпалинами котенка. Он лежал на холодном, мокром бетоне, поджав тонкие, худые лапы под себя. Видимо ждал он нас довольно давно. С тех пор котенок приходил к нам каждые выходные, а мы стали покупать ему еду и впускать в дом погреться. Как -то так незаметно для нас самих, он стал членом нашей семьи и конечно как любому коту, который имеет свой дом и хозяев, ему требовалось имя. Вариантов сразу возникло великое множество, поэтому мы никак не могли придти к единогласному решению, о том, как же нам все таки его назвать. Но однажды мы услышали, как деревенские зовут его Васькой. Так и прижилось – Васька и Васька. В скором времени кот совсем у нас освоился: сидел у меня на коленях и спал на диване в гостиной. А с наступление зимы Васька совсем переменился. Он заметно вырос и потолстел, но самая главная метаморфоза заключалась в том, что его когда-то гладкая и лоснящаяся шерсть вылезла во все стороны, и наш питомец стал похож на небольшую, но пушистую, круглую тучку.

Метели отмели, а через седую белую пелену покрывавшую небо, все чаще стали прорываться светло-голубые пятна, снег медленно таял, и асфальтовая дорога покрылась зеркальными лужами, в которых на фоне розовеющего неба отражалась белокаменная церковь. Запахи дыма и копченой рыбы разносились по деревне. Наступила весна. Лед на реке тронулся, и вскоре вода ушла в луга, подтопив ближайшие к нам села. Я уже давно мечтал о первой рыбалке и только ждал, когда же наконец спадет вода.

И вот в один из майских дней, захватив удочку и прочие рыболовные снасти, отправился к реке, в предвкушении хорошего улова. Вокруг шумела молодая зелень, в ясно-голубом небе кружили скворцы, а темно-изумрудная осока волнами спускалась с горы прямо в воду и шелестела от порывов налетавшего внезапно ветра. Спускаясь с лестницы на берег, я услышал за спиной протяжное мяуканье. Васька увязался за мной. Спустившись и разложив удочку, я взошел на шатающиеся от сильного течения мостки, а мой пушистый «компаньон», только ступив на неустойчивую дощатую конструкцию, сразу же отпрыгнул назад. «Трусишка» - с улыбкой сказал я, устроившемуся на траве коту. Он лениво посмотрел на меня и закрыл глаза. Ну и ладно. Я отвернулся. Сделав несколько забросов, я настроил удочку, и пошел клев. Я вытаскивал плотвицу за плотвицей. От моих подсечек рыбы вылетали из воды, блестя чешуёй на солнце. Волна весело плескала о деревянные опоры моста, а над рекой носились чайки. И вот наконец поплавок полностью скрылся под водой, и леска туго натянулась, я почувствовал сильное сопротивление, и с замиранием сердца начал медленно подводить очевидно крупный экземпляр ближе к берегу. Но соперник на том конце лески никак не хотел сдаваться, я предположил, что это может быть лещ или небольшой голавль. Я с азартом притягивал улов к себе, и вот уже сверкающая спина стала показываться из-под воды, но вдруг рыба сделала резкий рывок и ушла на глубину, леска вместе с крючком отстрелила куда-то в осоку. От досады я притопнул ногой, мостки закачались, по воде пошла мелкая рябь. Решив для себя, во что бы то ни стало выловить эту рыбину, я попытался сделать новый заброс, но обнаружил, что мой крючок плотно засел в густых прибрежных зарослях. Трава была высокая, по пояс, да и к тому же стояла в воде. Я долго дергал удочкой в разные стороны, безуспешно пытаясь высвободить застрявшую снасть. Все это время Васька, развалившись на берегу и щурясь на солнце, следил за моими судорожными манипуляциями. Сделав еще несколько попыток, я окончательно понял, что ручного извлечения крючка мне не избежать, и, засучив штаны, полезла в заросли. Я прошла по кустам несколько метров и увидела свой крючок, впившийся в плотный лист лопуха, достал его и уже было хотел возвращаться назад, как вдруг увидел, что Васька подскочил и с вздыбившейся шерстью, протяжно воя и шипя, стал пробираться ко мне сквозь траву. Я никак не мог понять, что случилось, и тут я увидел, как медленно скользя по влажным камням, в воду спустилась длинная черная гадюка и поплыла вдоль берега. И мой отважный кот, почуяв, что мне угрожает опасность, двинулся на помощь. Васька, приминая траву и не прекращая шипеть, дошел до меня, развернулся, и, показывая, что мне нужно следовать за ним, пошел обратно. Так он вывел меня к мосткам. Я взял его на руки и погладил, мой желтоглазый спаситель успокоился и тихо замурлыкал. Солнце уже стало медленно клониться к закату, из травы вылетели мошки, я засобиралась домой. Вася бежал за мной, не отставая ни на шаг, пока мы поднимались обратно в гору.

Вечером, перед сном, я прокручивал в голове, подвиг моего отважного питомца. И я полностью осознал давно известную всем мудрость: «Сделай добро, и оно обязательно к тебе вернется». Так протянув свою руку бездомному котенку, взяв его к себе, я спас его жизнь, ведь он был обречен на голодную смерть на улице, а он спас жизнь мне, самоотверженно, бросившись за мной в те заросли. Добро за добро. И порой, мне кажется, не каждый человек способен на такой храбрый, и даже рыцарский поступок. Много стало людей малодушных и трусливых, а животные, как и прежде, все также безгранично преданны тем, кто их однажды приручил.