**Глава 3**

**Украденное детство**

Геннадий Леонидович

**Реальность**

**1**

Страхолесье — село в Иванковском районе Киевской области уютно расположилось на живописных берегах Киевского водохранилища, покрытых смешанным и сосновым лесом. Аккуратные домики, словно живые, удивленно смотрели синими рамами окон в светлое будущее, которое обязательно вот-вот настанет. Разумеется, и их обитатели не ждали ничего, кроме торжества царства справедливости, которое пророчило правительство. Все знали, что только самоотверженный труд, как обязательное условие партийных лозунгов, способен приблизить его. Но мечта, а не газетные призывы, заставляли всех жить не экономя себя на завтра. Каждый вносил посильную лепту.

Пусть и обмануты были люди в своих ожиданиях. Но им не в чем было себя упрекнуть. Для того времени было характерно удивительное чувство коллективизма. Никогда больше впоследствии люди не чувствовали себя как единое общество. Разъединение и обособленность пришли потом с крахом самого большого государства на планете. Партийные бонзы набивали себе карманы, проближая распад веры в светлое будущее. Обращение - товарищ кануло в лету, оставшись только в тесном кругу.

Жители Страхолесья ощущаяли себя тоже частью единого целого, пока авария на атомной станции не сорвала маску лжи с реальности. А пока трудились как говорится, не щадя своего живота, а свободное время коротали в сельском доме культуры, с основательными и надёжными колоннами у входа, которые только на днях подновили белой краской.

Маленькая библиотека ДК могла похвастаться туго набитыми полками и упругими подшивками журналов. Пионеры частенько заглядывали туда за рассказами советских писателей — читай не хочу! Воображение дополняло то, чего не хватало в жизни. Так уж устроен человек.

Но, к счастью или к сожалению, люди не выбирают место рождения. Случило так, что семья Кручининых поселилась здесь, когда Геннадий получил работу инженера на атомной станции. Малышке Оксане было все равно, где ковыряться в песке, а старшие дети Миша и Зоя привыкшие к городской жизни просто влюбились в новое место жительства. Им теперь не нужны были никакие пионерлагеря.

Просто не верилось в такую удачу! Рядом песчаные пляжи водохранилища, а почти за домом лес с его романтикой: ягодами, грибами, походами. Где-то в глубине чащи живописная речка Уж, берега которой по рассказам старожилов - просто сказка!

Местная детвора, с которой дети быстро подружились, обещала столько всего интересного. Тайны, казалось, притаились в ожидании детей за каждым изгибом береговой линии Днепра, который здесь разлился необъятным водохранилищем, подчиняясь руке человека.

Теперь о грустном. По оврагам, балкам и вдоль тропинок села можно было заметить бурьян — полынь обыкновенную или по местному - чернобыльник. В Средние века в Европе чернобыльнику приписывали способность отгонять зло и опасности, называли ещё травой забвения за характерные этому растению горечь и резкий запах, если растереть его листочки между пальцев.

И жуткое и зловещее нежданно-негаданно нагрянуло в эти былинные места, где когда-то прятался Соловей Разбойник. Именно здесь появилась Зона Отчуждения, после взрыва четвертого блока Чернобыльской атомной станции. А название села — Страхолесье говорит само за себя.

Кто знал, что в то утро, двадцать пятого мая, их семья, состоящая из пяти человек: родителей и трех детей Миши, Зои и маленькой Оксаны была в полном составе в последний раз.

Тем утром Геннадий Леонидович, как всегда, встал рано. Он уезжал на суточную вахту на работу. Инженерная должность главы семьи давала возможность им жить полноценно. Не шиковали, конечно, но и не бедствовали. Дети ещё спали, и поэтому мужчина тихо прошёл на кухню, обнял жену, которая что-то готовила, и как обычно чмокнул в щёку, но с такой грустью посмотрел на Ирину, что та выпалила:

— Может позвонишь, чтобы дали на сегодня замену. Что-то не хочется мне тебя сегодня отпускать.

— Ты что, женушка! Откуда детские страхи? Неужели название села Страхолесье так подействовало. Ничего, привыкнешь! Как приеду, сразу лодку спустим новую, я и сам заждался порыбачить, да детворе интересно будет с удочками поколдовать. Выловленная своими руками рыбка всегда вкуснее, а ты проявишь свои кулинарные способности.

— Ой, Геночка! – всхлипнула Ирина, - петухи сегодня не кричали на заре, плохой знак!

— Ну ты еще от Киева не отвыкла за три месяца, много ли там петухи кричали?!

Ну все, хватит слёзы лить, не на смерть провожаешь! Через день увидимся, успокоил её Геннадий.

От звуков на кухне, проснулись и дети. Зоя бросилась в объятия отца, а малышку Оксанку он сам взял на руки.

— Когда вернусь, принесу новую кассету с фильмом, — загадочно сказал он.

— Правда-правда? – девочка восхищённо посмотрела на отца.

— Конечно, а теперь мне надо бежать, - поставив Оксанку на ноги, направился к выходу: - Люблю вас.

Ирина тревожно глянула как закрывается дверь. Через минуту подошедший автобус подобрал работников станции со Страхолесья.

Ирина так смотрела вслед удаляющему автобусу, словно хотела сдержать его, отдалить мужа от приближающейся беды.

А в ушах Ирины звучал голос Гены, повторяющий одну и ту же фразу, словно заезженная пластинка: «Эксперимент намечается, никак отгул не взять. Надо, Ирa, просто надо. Прости».

В память о папе у детей осталась лишь старая кассета, где они совсем маленькие наряжали елку на Новый год.

2

Работа оператора Геннадию нравилась. Он чувствовал себя почти магом.

Ведь он осуществлял контроль за работой органов управления атомной станции. А его сознание было связано с этой титанической силой преобразующей атомную энергию в электрическую через записи самописцев, двоичные индикаторы, дисплеи, табло, циферблаты.

В основном это автоматизированный процесс, но предусмотрен и некоторый ручной контроль.

При всей почетности и ответственности в работе оператора кроется и опасность из-за однообразия поступающей информации. Напряженное наблюдение сразу за несколькими приборами суживает и притупляется внимание человека. Монотонность ведет к торможению нервных процессов, сонливости.

Цена ошибки в работе оператора колоссальна — жизни людей, разрушение инфраструктуры, нарушение экологии. Сегодняшний рабочий день ничем не отличался от предыдущих.

Неоновые лампы, освещающие поверхность операционного зала, своим равномерным зудом вгоняли в сон. Оператор регулярно встряхивал головой, понимая, что заснуть на работе в таком месте может привести к чрезвычайным обстоятельствам.

 Геннадий все больше кунял носом, борясь с надвигающейся усталостью из последних сил.

«Время было уже... ого... половина третьего ночи. Ну и угораздило его с детьми возиться вчера вместо того, чтобы хорошо отоспаться, заступая на двенадцатичасовою вахту дежурства! Но уже ничего не вернешь.

Внезапно перед глазами пробежала молния. Что за чертовщина? Потом услышал какой-то странный гул, словно великан пытался вырваться из капкана и недовольно рычал».

Геннадий вспомнил, как его коллега с четвертого блока атомной станции жаловался, позавчера, что ему приказали ускорить процесс торможения реактора. Человека можно заставить, а машина есть машина. Она понимает только саму себя — имеет тот резерв, для которого ее создали.

 «Ну да ладно. Интересно, как там у них эксперимент по замедлению активности проходит?»

Но тут же коллега оговорился, чтобы Геннадий никому об этом не сообщал. Служебная тайна. Но люди есть люди.Знакомый, видимо, пожалел сразу о своих словах, но слово не воробей: выпустишь — не поймаешь. Хотя все знали, что Геннадий умел держать язык за зубами.

Именно сегодня, когда приступал к смене, у самой двери над головой пролетела сорока, а может и две две. Жди беды. Он вздрогнул.

 «А-а неважно».

Вначале отогнал неприятные мысли. Но они назойливо возвращались как бумеранг.

 «Долг за дом — да ну его! Ничего, отдаст. Нужно только время».

Переключился на приборную доску. Но ряд кнопок и мелькающих лампочек словно излучал какую-то тревогу. И сразу одни беспокойные мысли отвлекли от других.

Геннадий Леонидович еще не успел понять, что случилось, но почувствовал беду. Очень большую. Однако вокруг было спокойно. Коллеги тихо сидели и поглядывали на данные, выдаваемые компьютером».

\*\*\*

— В четвертом сегодня испытания? - спросил Геннадий.

— Да, проверяют что-то, но, ты же помнишь, это секретно, - отозвался Николай и повернулся к коллеге лицом. — Что-то новостей нет. Я...

Его речь прервал звонок телефона, и на лице вспыхнула тревога.

— Слушаю, — трубку поднял Алексей, который отвечал за связь между операторами.

Он пару раз кивнул, обсуждая что-то с собеседником.

 — Ага, хорошо, — снова кивок, но теперь с ответом оператору, — я перезвоню..

— Что там? - забеспокоился Геннадий.

— Это со второго. Говорят от четвертого нет ответа, просят связаться или сходить. Сейчас наберу им, — закончил Алексей.

«Плохой знак, что ответа нет», — подумал Геннадий и углубился в свою работу, изучая показания приборов. Но сонливость уже как рукой сняло.

Алексей не смог дозвониться. Поэтому, чтобы развеять нарастающие страхи и сомнения, решил сходить лично на четвертый проверить, все ли в порядке. Однако не успел коснуться дверной ручки, как послышался треск, а после загудела сирена. Пару секунд операторы зала стояли как истуканы, слушали как учебная тревога разрывала в клочья тишину, ожидая отбоя.

— Что-то не по плану, — произнес Алексей, посмотрев на встревоженные лица сотрудников.

— И правда, обычно нас предупреждают, — согласился Николай.

Не успели обсудить, что же все-таки делать, как телефон снова зазвонил. И после этого разговора Алексей повернулся к сослуживцам бледный и напуганный.

— А-а-авария, — заикаясь произнес он и трясущимися руками положил трубку. — На четвертом взрыв...

Больше он ничего не смог произнести и плюхнулся на стул. «Вот тебе и на», — подумал Геннадий. Им постоянно внушали, что советский инженер, подготовленный доблестной отечественной наукой, уверенно держит под контролем атомную энергию. Но никто не знал о масштабах случившегося. «Главное не паниковать товарищи!» — Геннадий попытался разрядить обстановку.

Пока Николай занимался показателями третьего реактора, Геннадий постоянно пытался дозвониться на четвертый, но в трубке раздавался лишь хрип. А вот второй и третий блок был на связи. Помимо информации о взрыве, у них не было никакой другой. Команд из центра тоже не поступало, и ничего не оставалось, как самим дозвониться руководству и получить запрос на плавное отключение третьего реактора в целях безопасности. Волосы на затылке встали дыбом от мысли: мгновенная остановка привела бы к цепной реакции и трагедии.

Геннадий и не подозревал, что безопасно уже нигде не было. И его жизнь, как и жизнь коллег висит на волоске.

В каких то десяти метрах за стеной третьего блока уже находился Ад. А два оператора при взрыве давно превратились в пар вместе с содержимым самого четвертого реактора. Дьявольская сила сорвала крышу и выскочив джином из бутылки оповестила о том, что «мирный атом» объявил людям войну.

Огненный шар, вобрав в себя радиоактивные графитовые трубы охлаждения поднялся исполином над станцией, высматривая куда бы отправиться проявить свою адскую силу.

Впоследствии было установлено, что кроме ударной волны при аварии на Чернобыльской атомной станции, были представлены все остальные компоненты атомного взрыва. А по силе заражения местности — это было десять Хиросим. Киев, находящийся на расстоянии восьмидесяти километров, спасло от радиоактивного шара только то, что ветер дул в тот день на север.

Так было первые три дня. Но потом ветер изменился, и миллионный город вдохнул отравленный радиацией воздух полной грудью.

Обморок

От сильного удара, упавшего с полки предмета, оператор потерял сознание. Геннадий внезапно оказался в операционном зале четвертого реактора.

Что это? С потолка, пробитого в нескольких местах, свешивались клешни неизвестного животного. Оно было похоже на гигантского ящера. Крепкие лапы схватили инженера и буквально втащили наружу через образовавшуюся гигантскую дыру. Послышался чудовищный рык. «Исчадие Ада» чихнуло и сразу вслед за этим Оператор увидел в ночном небе чудовищных размеров ослепительный шар. Пахло гарью и озоном.

От шара исходил жар, словно это была огромная печь, летящая на фоне неба, ощетинившаяся во все стороны гигантскими светящимися иглами. Прикоснувшись к одной из них, Геннадий с ужасом увидел, что лишился нескольких пальцев! Боли он не почувствовал, поскольку находился в шоковом состоянии. Ящер же, коснувшись всем телом огненного шара, на глазах изумленного оператора сгорел дотла. Его ужасный рев разорвал сознание человека на тысячи осколков, которые тут же склеились магической силой обратно.

Оставшись в воздухе без поддержки, оператор резко свалился вниз. Падая, успел разглядеть, что вместо четвертого реактора образовалась огромная воронка. На дне ее пылал гигантский костер, от которого вверх устремлялись молнии, соединяясь с шаром, только что отнявшим у обезумевшего человека три пальца левой руки. И тут пришла боль. Она была настолько сильной и резко наступившей, что оператор сразу упал в спасительный обморок. Мрак отгородил его от физического страдания. Но боль не хотела покидать человека. Сквозь разверзшуюся рану она заполонила душу до краев.

\*\*\*

Когда Геннадий пришел в себя, то с удивлением несколько мгновений разглядывал свою руку. Все пальцы были целы, а вокруг него бегали какие-то люди в камуфляжной форме и что-то ему кричали. Но он к своему ужасу понял, что ничего не слышит. Потом инженер с трудом поднялся и побежал за человеком, который дернул его вверх.

Нет, то был не сон! Когда они выскочили наружу, то оператор увидел, что рядом с его третьим блоком светились раскаленные стены четвертого блока, словно они находились в огромной печи. А крыши не было и в помине. И вместо нее, словно это был вулкан, вверх простиралась огненная рука, фонтанирующая, как жуткий жонглер огненными шарами, которые втягивались невидимым магнитом в самый большой, захвативший, казалось, полнеба.

Он побежал туда, куда ему указали! Прочь, прочь от страшного места! Но не знал еще инженер, что получил страшную дозу радиации, и скоро придет за это расплата.

А тридцать два героя пожарника, туша огонь на крыше третьего блока, уже входили в этот момент в вечность.

==============================