# Решение партгруппы

# Сергей Снегов

О том, что между начальником экспедиции Синягиным и руководителем научной части Смородиным начались расхождения, люди узнали сразу — такое трудно утаить в тесной палатке. Члены экспедиции видели, как Синягин писал запрос в Полярный и передал его Лукирскому. Маленький, живой, смешливый Лукирский не умел делать секретов из бумаг, на которых не стояло соответствующих официальных грифов. Он радостно щелкнул пальцем по запросу и громко осведомился:

— Значит, снимаемся, Игорь Евгеньевич?

— По-моему, я написал все, что следовало написать, — остальное будет решать Полярный, — сухо ответил Синягин: он не любил лишних разговоров, радостных восклицаний, громких слов и прочих неумеренных выражений чувств; даже близкие ему люди, знавшие его по многу лет, ощущали в его присутствии стеснение и невольно подтягивались.

Лукирский больше ничего не спросил и побежал на рацию. По дороге он понимающе подмигнул Смородину. Смородин, высокий, жилистый, веселый, сидел у стола, ерошил жесткие рыжеватые волосы и ответил на подмигивание Лукирского широкой улыбкой. И сухие слова Синягина, и радостный вид Смородина говорили об одном и том же. И каждый из тринадцати человек, сидевших за столом, понимал, из-за чего возникли расхождения. Строгая дисциплина, поддерживающаяся в экспедиции, мешала людям открыто вступить в разговор начальников, и только громкое покашливание, шарканье ног, со стуком отодвинутая скамья показывали, как внимательно слушали члены экспедиции короткий разговор между Лукирский и Синягиным и как взволновал их этот разговор.

После завтрака рабочие пошли на буровые точки, а заведующий материально-хозяйственной частью Лукьянов отправился на склад, расположенный на берегу горной речушки, впадавшей в Карунь, — механику экспедиции Митрохину потребовался запасной инструмент. Сухонький, резкий в словах и движениях, весь седой Лукьянов все делал быстро; рослый Митрохин был моложе его на двадцать лет, но отстал уже на первых шагах. Лукьянов, поддразнивая неповоротливого, неуклюжего, как медведь, Митрохина, легко прыгал с камня на камень и, пока Митрохин взбирался на крутой бережок, успел открыть склад, вытащить нужный инструмент и снова повесить замок. Показывая пальцем, где надо расписаться в журнале в получении инструмента, Лукьянов сказал:

— На всякий случай проверь состояние бидонов: не пришлось бы сливать бензин из бочек.

— Неужели снимаемся? — с надеждой спросил Митрохин.

Конечно, ни Лукьянов, ни он не могли иметь твердого мнения насчет вопроса, по которому два крупных специалиста-геолога разошлись во взглядах. Лукьянов отвечал за инструмент, материалы, еду и вещдовольствие, Митрохин начальствовал над вездеходом, моторной лодкой, электрическим ветряком и буровым станком. Поведение горных пород их не касалось. Пласты и линзы могли искривляться, уходить вглубь, выпирать наружу, отдавать скрытые в них богатства или, наоборот, ревниво прятать их. Это была область чистой геологии, и лезть в нее им было заказано по штату. Но не думать об этих вещах они не могли. Митрохин сказал, словно оправдываясь:

— Пойми, Никитич: шесть месяцев на одном месте. Дотянули до самой зимы, а что будет, если грянут морозы? Разве я один сомневаюсь — все! Так ты это твердо, что снимаемся?

— Как Полярный решит. Не нашего ума дело. — Лукьянов, сморщив розовое худенькое лицо с густыми бровями и большим ртом, хитро посмотрел на Митрохина. — А ты что, о жене заскучал?

— Посуди сам, Никитич: полгода не видел, а ей через два месяца рожать. Сплю и вижу, как обнимаю. Проснусь и полночи заснуть не могу: как она там? Ведь одна...

— Ну, насчет обнимки дело поправимое. Рекомендую утром холодные обтирания. Помогает тоже купанье на ледничке под солнцем.

— Дурак ты, Никитич. Я серьезно, а ты — солнце...

Возвращаясь с вершины Курудана, Синягин присел на склоне недалеко от палатки. Перед ним внизу, на север и на восток, простиралась великая северная тундра — однообразная и безмерная, как море, пустыня снега и голых скал. Охваченная синеватым морозным туманом, она подбиралась к самому Курудану сетью карликовых озер и грязновато-серым лишайником, проступавшим, как ржавое пятно, сквозь тонкую пелену снега. Далеко на западе, у самого горизонта, тянулась тонкой полоской могучая Карунь. А за палаткой уступами громоздился изломанный Курудан — пики, голые камни, зеленоватый диабаз, синие от древности пласты коренных пород.

Синягин, опустив голову на ладонь, смотрел и думал. Все обернулось иначе, чем он предполагал. От себя утаивать истину незачем — в Полярном его доводы будут иметь мало веса. Сообщение Смородина, отправленное вчера, предельно точно: обследовано столько-то квадратных километров, имеется запланированное число шурфов, норма проходки превышена на десять процентов, извлечено много интересных кернов, железное оруденение подтверждено — тридцать ящиков забиты результатами этих изысканий, нужно ставить лабораторные исследования образцов, писать научный отчет. А то, что по существу ничего не открыто, что пять месяцев потеряны напрасно, что самого важного, единственно важного — выхода свинцовых руд — не найдено, — что ж, это тоже научный факт, можно писать солидный новый отчет, что вот искали свинец и не нашли, должен бы быть, все признаки указывали, что свинец здесь залегает, а его нет: так, мол, странно и неожиданно все получается в природе. Редакторы научных журналов такие отчеты охотно принимают к печатанию, при усердии и хороших связях можно даже ученую степень заработать.

Нет, он не хочет быть несправедливым к Смородину: Василий с самого начала не верил в свинец, он выговорил себе узкую задачу — исследовать железное оруденение, эту задачу он выполнил с блеском. Тураев, начальник геологического управления в Полярном, тоже в свинец не верит. Разве он не сказал ему, Синягину, при отъезде: «Насчет наличия свинца не сомневаюсь, но промышленное месторождение — вряд ли».

Что же, старик пока прав: жалкие прожилки свинцовых руд, найденные ими за эти пять месяцев, о серьезном результате не свидетельствуют. И все-таки свинец имеется. Шесть лет назад он, Синягин, впервые взошел на Курудан, три раза возвращался на его вершину, писал пять докладов, доказывал министру свою правоту, демонстрировал найденные им образцы пород. Он верил в свинец все эти годы, сумел заставить других поверить в себя. А сейчас, если говорить начистоту, он уже не просто верит, а знает — свинец имеется: образцы обогащаются, они ведут к какой-то пока неизвестной плоскости, или линии, или, черт возьми, точке, там проходит жила или лежит рудное тело. Но доказать это он бессилен, доказательством может быть только руда, а руды пока нет. А официальный срок экспедиции кончается. Вероятнее всего, ему подарят еще месяц и прикажут возвращаться. Он знает твердо: если после стольких трудов, стольких хлопот, стольких терзаний он возвратится ни с чем, вторую экспедицию в следующем году будет организовать еще труднее: одно дело идти в неизвестное, а совсем другое — туда, где уж раз потерпел неудачу. Против него выдвинут все — и недостаток средств, и сомнения Тураева, и срочность других задач. И открытие, важное для промышленности открытие, на пороге которого они, может быть (нет, не может быть — наверное!), стоят, не будет совершено еще многие годы.

Синягин вздохнул и опустил затекшую руку. Он мог бы написать в Полярный, что они остаются добровольно на зимовку, что такова воля коллектива, что коллектив верит в успех и не желает без него возвращаться. Это очень хорошее решение, в Полярном посчитались бы с мнением коллектива. Но этого он тоже сделать не может — люди устали, они не видят ощутимых результатов, перестают верить в них. Какую радость вызвал у них глупый вопрос Лукирского, какой надеждой засветились глаза, когда усмехнулся Смородин, — нет, за ним, Синягиным, они не пойдут. Не ему, с его холодным языком, с его четкими сухими фразами, зажигать сердца людей. Разговаривая с ним, люди обдумывают слова, следят за собой, сами становятся сухими; на творческий энтузиазм все это мало похоже. Решить их спор предоставлено Полярному, так они договорились со Смородиным. Он, Синягин, догадывается, каково будет это решение.

Размышления Синягина были прерваны Лукирским. Растерянный, бледный Лукирский взбирался по склону с такой поспешностью, словно его догоняли враги. Синягин поднял голову и с удивлением смотрел на его потное лицо. Лукирский, путаясь и волнуясь, сообщил, что рация отказала и связь с Полярным потеряна — к несчастью, невозвратимо. Синягин отнесся к сообщению Лукирского странно: он не рассердился, не взволновался и казался только рассеянным, словно не понимал важности того, что произошло.

— Вы говорите, лампы? — переспросил он задумчиво.

— Обе лампы, — подтвердил Лукирский. — Похоже, они тоже были повреждены при том обвале, потому и перегорели так скоро.

— Поставьте запасные, Петр Аркадьевич.

— Хватились, Игорь Евгеньевич! Запасные и стояли. Разве вы забыли, как все основные лампы полетели вдребезги, когда глыбы стали бомбардировать палатку?

— Значит, робинзоны на необитаемом острове? — весело сказал Смородин, подходя к Синягину и Лукирскому. — Полное отсутствие связи, и самолеты уже не ходят — начались зимние туманы. Хотите или не хотите, дорогие товарищи, а сниматься придется.

Синягин с гневом посмотрел на Смородина. Смородин говорил уверенно, насмешливо, с издевкой. Синягин обвел глазами тундру — синеватый туман сгущался, подступал к горному хребту, на вершине Курудана вился дымок, там работали люди. Синягин вдруг до боли ясно представил себе кусок руды, первый кусок, найденный им на вершине, — фотографии этого куска, имевшего свинцовый блеск, приводились потом во всех его работах и докладах. Он резко повернулся к Смородину, сказал холодно и враждебно:

— Не будем сниматься. Остаемся.

Глаза Смородина сузились. Вспыльчивый, привыкший действовать по порыву, он сдерживался, с трудом смиряя бурно поднявшееся в нем возмущение. Лицо его покраснело, голос стал хриплым.

— Как остаемся? Срок экспедиции выходит, план разведки выполнен, имеются материалы, они должны быть доставлены в Полярный. Не дури, Игорь. Раз Полярный не может решать за нас, мы сами должны найти правильное решение. Тут личное самолюбие...

— Личное самолюбие ни при чем. Речь идет о разведке. Неужели ты не понимаешь, что по самому важному вопросу она не дала никакого существенного результата?

— А ты уверен, Игорь, что эти существенные результаты будут получены, если мы останемся на зиму? — тихо спросил Смородин. Глаза его из-под круто изогнутых бровей остро, испытующе впивались в лицо Синягина. Синягин смело встретил этот резкий, как удар, взгляд.

— Уверен, — сказал он твердо. — И я скажу тебе больше: личное самолюбие у тебя. Твоя исследовательская работа по железному оруденению закончена, ты прекрасно знаешь, что месторождение это второстепенное, но отчет написать можно, даже на два докладика хватит, — вот ты и стремишься назад, на теплые квартиры, к ваннам, подальше от трудностей, поближе к похвалам...

На этот раз Смородин не сдержался. Он резким жестом оборвал Синягина, слова его были полны негодования:

— Слушай, Игорь, мы с тобой старые товарищи, ты хорошо знаешь, боюсь я трудностей или нет, и мог бы говорить иным тоном. Тринадцать лет я разведываю тундру и тайгу, и никто мне не осмеливался такое сказать... Ну что ж, думаю, лучше нам перейти на официальность. Ставлю тебя в известность, что моя группа закончила полностью свой план и прекращает дальнейшие исследования. Завтра я погружаю приборы и материалы на вездеход и ухожу со своими людьми.

— Ты этого не сделаешь, Василий, — сказал Синягин после некоторого молчания. — Начальник экспедиции — я. Никому не дано права нарушать дисциплину в поисковой партии. Я могу принять любые меры, чтоб оставить тебя.

— Попробуй! — с вызовом бросил Смородин. — Рекомендую только раньше заглянуть в штатное расписание твоей партии: там моя группа не значится. Ты забыл, что меня присоединили к тебе чисто механически в последнюю минуту, мы эксплуатировали общую аппаратуру — только всего. Повторяю: завтра мы снимаемся.

Никто не просил Лукирского держать в секрете слышанный им разговор Синягина и Смородина, и уже через час все члены экспедиции знали и о потери связи с Полярным, и о решении Синягина остаться, и о намерении Смородина увести свою группу. Все были взволнованы и могли говорить только о ссоре руководителей. Теперь она распадалась на многочисленные мелкие и страстные споры между участниками экспедиции, в этих спорах не было последовательности и выдержки, люди перебрасывались мнениями, меняли их, начинали осуждать то, что минуту назад старались защитить. Все вдруг странно спуталось. Еще утром люди с надеждой смотрели на веселое лицо Смородина, с радостью передавали друг другу содержание его доклада Полярному, ждали с трепетом короткого слова: «Хватит», переданного на знакомой волне в ответ на запрос Синягина. А сейчас, когда Полярный молчал и ответственность за решение в какой-то степени падала на каждого из них, все растерялись, казались смущенными, тревожились и, даже соглашаясь со Смородиным, осторожно замечали, что все же нельзя быть таким резким: дисциплина есть дисциплина, нужно убедить начальника экспедиции, а не бунтовать против него.

После обеда на склад к Лукьянову пришел Синягин. Он сел на бочку с бензином и долго не начинал разговора.

— Как же это, Игорь Евгеньевич? — спросил Лукьянов, сдвигая брови и неодобрительно глядя на начальника экспедиции. — Выходит, коллектив распадается? Будешь молчать?

— А разве поможешь криком? — устало возразил Синягин. — Василия горлом не испугаешь, да и прав он, если хочешь, — имеется у него самостоятельность, может и отказаться от нас.

— Так в чем дело? — проговорил Лукьянов, понизив голос. — Кто же прав из вас?

— Я прав, — с силой, страстно сказал Синягин. — Все данные говорят об одном: имеется свинцовая руда. Признаю, мне казалось, что поиски будут легкими; тут я ошибся, не отрекаюсь. Но руда имеется, и мы шаг за шагом, метр за метром приближаемся к ней. А если мы все сейчас снимемся, организовать новую экспедицию будет нелегко — потеряем года два или больше; вот почему я хочу остаться, хоть и знаю, как это мучительно.

Теперь молчал и Лукьянов. Он взглядывал на Синягина из-под лохматых седых бровей, думая о чем-то, потом проговорил:

— Ну хорошо, вы спорите, такие вещи решать только вам. Чего от меня хочешь, Игорь Евгеньевич?

— Помощи твоей хочу, — тихо сказал Синягин. — Хочу, чтоб поняли меня люди, поверили, сами — добровольно — согласились остаться. Нет у меня слов к их сердцам, не умею я этого...

Лукьянов взял в руки замок — закрывать склад. Синягин поднялся с бочки и вышел на воздух. Лукьянов внушительно сказал, словно подводя итог их разговору:

— А ты, Игорь Евгеньевич, убеди людей, найди дорогу к их разуму — сердца сами зажгутся!.. Под вечерок еще поговорим, а сейчас мне к Митрохину надо — новых буров просил.

Синягин ушел в палатку, а Лукьянов отправился с бурами на вершину Курудана. В пути он три раза садился отдыхать. Буры были тяжелые, но Лукьянов, отдыхая, забывал о них; он смотрел вниз — на палатку, на Карунь, на тундру, морщился, сердито двигал бровями, что-то шептал, словно бы сердился на себя. Передав Митрохину буры, он отозвал его в сторону.

— Кандидатская карточка при тебе? — спросил он строго.

— При мне, а что?

— Покажи.

Осмотрев карточку, он вернул ее Митрохину и сказал, смотря на него пронзительными стариковскими глазами:

— Начальники наши передрались, а Полярный решить их ссору не может. Представляешь положение? Тут надо решать нам самим. А на нас с тобой особая ответственность падает. Вот я и надумал созвать заседание партгруппы экспедиции и заслушать на ней и, конечно, обсудить доклады начальника экспедиции и научного руководителя.

— Да ведь в экспедиции только ты член партии, — сказал пораженный Митрохин.

— Ну и что же? Во-первых, не я один, еще ты кандидат партии, это почти полный член партии. Значит, двое! А во-вторых, если нас только двое, тем больше спрашивается с нас. Смотри, как все путаются в трех соснах.

— Не по уставу это, — нерешительно возразил Митрохин. — Какая это группа — один член партии?

— Как так не по уставу? А если не по уставу, значит, нужно путаться и забывать, что ты член партии? Если хочешь знать, все лентяи и недотепы только то и делают, что за параграфами и правилами прячутся, а поступают, как им самим удобно. Иногда жизнь в устав не укладывается. Мне же существо устава нужно, меня партия учит, что всякий вопрос, маленький или большой, нужно рассматривать с точки зрения марксизма-ленинизма. А тут и совсем просто: начальники наши ударились в личности, и их следует наставить на правильный путь. Требуется ясная партийная точка зрения, понимаешь?

— Неудобно мне, Никитич...

Лукьянов сердито посмотрел на Митрохина. Митрохин служил в геологоразведке уже третий год, и Лукьянов хорошо знал его характер. Митрохин мог работать сутками, недосыпая и недоедая, не жаловался, оставался бодрым, когда другие валились с ног, но робел, если ему предоставляли руководство и требовали от него необычного, не того, что делали другие. Лукьянов повысил голос:

— Как так — неудобно? Это как надо понимать? Неудобно кандидатом партии быть? Смотри, глупости понес, парень. Ровно в восемь заседание. Чтоб без опозданий.

Перед самым ужином обитатели палатки читали прибитое к доске (на ней висела стенная газета экспедиции) коротенькое объявление об открытом заседании партгруппы экспедиции.

Первый подошедший к объявлению удивленно посмотрел вокруг, хотел было что-то спросить, но, увидев сухое, замкнутое лицо обычно добродушного Лукьянова, ничего не сказал. Остальные читали объявление молча. Лукирский, прочитав, подошел к Лукьянову и хлопнул его по плечу.

— Значит, заседаешь сегодня, Иван Никитич?

— Заседаю, — сдержанно ответил Лукьянов и, помолчав, добавил: — Имеешь возражения, Петр Аркадьевич?

— Нет, я ничего, — ответил Лукирский, смущенный серьезностью Лукьянова.

К Синягину Лукьянов подошел сам.

— Докладик сегодня твой, Игорь Евгеньевич, — сказал он, показывая на объявление. — Вот расскажи всем, о чем мне говорил.

Синягин рассеянно смотрел на ящик, лежавший у палатки, словно видел там что-то такое, чего другие не замечали. Лукьянов вдруг заметил, как похудел, осунулся за последние дни начальник экспедиции.

— Значит, в восемь? — сказал Синягин, отрываясь от своих мыслей. — Ну, раз доклад, значит, готовиться к нему. Я тут кое-что набросаю.

Со Смородиным у Лукьянова разговор был более длинный.

— Позволь, позволь, — сказал Смородин с удивлением. — Какая же это партийная группа? Ты один.

— Еще Митрохин — он кандидат партии.

— И, значит, я перед тобой должен отчитываться, а ты будешь принимать решение? Да ведь ты в геологии ни бум-бум!

— Не передо мною, Василий Васильевич, перед партийной группой, а партийная группа в геологии разберется. Раз у вас такие разногласия, а с Полярным связи нет, нужно об этом деле партийное мнение.

Смородин с сомнением смотрел на Лукьянова.

— Партийное мнение — вещь хорошая, — проговорил он. — Только ведь это чисто технический вопрос, тут твоя политика и не ночевала.

— Это как сказать, Василий Васильевич. По-моему, это не только технический вопрос. Так как же, будешь докладывать? Игорь Евгеньевич вот сразу согласился.

— Ну ладно, — сдался Смородин. — Вуду выступать.

Заседание началось ровно в восемь, и никто не опоздал. Лукьянов занял угловое место у стола, надел очки и по-стариковски строго оглядел присутствующих. Рядом с ним сидел Митрохин — он казался смущенным от всеобщего внимания и тишины, наступивших после того, как Лукьянов кашлянул и стукнул ладонью по столу.

— Значит, товарищи, считаю заседание партийной группы экспедиции совместно с беспартийным активом открытым, — сказал он так торжественно, словно открывал (он это делал не раз) общее партийное собрание в геологическом управлении в Полярном, где было больше двадцати членов и кандидатов партии. — Повестка дня вам известна. Есть возражения против повестки? Принимается. Насчет регламента, думаю, без ограничения, в виду важности вопроса. Есть возражения? Принимается. По первому вопросу слово имеет начальник экспедиции товарищ Синягин. Прошу, Игорь Евгеньевич.

Синягин встал и занял место рядом с Лукьяновым. Все были поражены — Синягин волновался. У него дрожали руки, голос стал глухим. Он старательно выговаривал слова, чтобы его волнение не было заметно. Это было тем более удивительно, что в управлении Синягин не раз выступал на открытых партийных собраниях с сообщениями и докладами на специальные темы, и никто не замечал у него и признаков волнения. Но сейчас он волновался и путался в словах. Это было до того очевидно, что всю первую половину речи, чтобы не смущать его напряженным вниманием, слушатели смотрели вниз или в стороны, делая вид, что не замечают его состояния.

Сообщение Синягина было кратко. Он повторил все то, что говорил Смородину и Лукьянову: экспедиция была снаряжена на полгода, в задачу ее входило обследование района Курудана, в частности — разведка железных и свинцовых руд. Многое они сделали, это несомненно: найдены выходы каолина и гипса, обследовано железное оруденение. Но по самому важному вопросу — по свинцу — ощутительных результатов не получено. Свинец безусловно есть, о нем свидетельствуют сотни признаков, но к месту его залегания они еще не подобрались. Он, Синягин, хочет сказать следующее. Официальный срок их экспедиции заканчивается, формально никто не упрекнет их, если они возвратятся. Он понимает: зиму приятней проводить в Полярном, около доброй жены, в теплой комнате с удобствами, с приятелем за кружкой пива. Но есть вещи более важные, чем личные удобства. Пусть товарищи подумают над этим.

После Синягина Лукьянов предоставил слово Смородину. Обычно насмешливый и веселый, он сейчас говорил серьезно и твердо. Он резко обрушился на Синягина. Он заявил, что не будет говорить высоких фраз, хотя мог бы сказать их не меньше Синягина, — достаточно напомнить, что родина наша нуждается не только в свинце, но и в железе и что задерживать подсчет запасов обследованного железного оруденения никому не разрешат. Он, Смородин, поражается: как можно назвать разведкой эту авантюру, на которой настаивает Игорь Евгеньевич? Их экспедиция имела летнее и осеннее задание, она плохо подготовлена к арктической зиме, у них мало теплой одежды, палатка не укреплена, не хватит продовольствия. Что они сделают, когда разразятся зимние пурги? Чем они осветят место работы, когда перегорят все запасы лампочек? Уже сейчас буровой станок часто останавливается. А что будет завтра, когда грянут шестидесятиградусные морозы? Или Игорь Евгеньевич думает, что Арктика даст скидку на его решения и подарит ему зиму с игрушечными ленинградскими морозами? Надо смотреть на дело прямо — зимой будет не работа, а простой, люди, лишенные возможности высунуть нос наружу, будут валяться в продуваемой насквозь палатке, замерзать от холода, изнывать от голода, тосковать от безделья. Он, Смородин, предлагает немедленно сниматься, поскольку срок их экспедиции вышел и план разведок выполнен по объему работ. Самое важное сейчас — срочная обработка добытых материалов. Весной, когда начнутся рейсы самолетов, на Курудан прилетит новая партия и закончит начатую ими работу.

— Товарищ председатель, разрешите вопрос, — попросил Синягин и, получив разрешение, обратился к Смородину: — Я прошу ответить мне: если бы мы сегодня извлекли керн, содержащий свинец, считал бы руководитель научной части целесообразным оставление экспедиции на зимний период для уточнения залегания обнаруженной руды и определения ее мощности?

— Несомненно, — ответил Смородин. — В этом случае риск зимней работы оправдывался бы результатами.

— Значит, все дело в том, что руководитель научной части не верит в успех поисков? Зачем же сюда приплетать пургу, морозы, недостаток продовольствия и прочее? До новых самолетов нам запасов хватит, а утеплить наше жилище мы всегда успеем. Скоро начнутся снегопады, обложим палатку снегом — чего лучше? Мне кажется, Василий Васильевич излишне пугает нас трудностями.

— Я повторяю: шансы слишком мизерны, чтоб идти на такой риск.

— Я тоже повторяю: это и есть боязнь трудностей. Эту боязнь всегда оправдывают тем, что шансы на достижение цели малы. По-моему, все очень просто — свинец родине нужен, признаки свинца имеются, наша задача дать стране то, в чем она нуждается, чего бы это нам ни стоило лично.

— Слова! — презрительно бросил Смородин. — Простая агитация, Игорь!

— Нет, не слова, — возразил Синягин с раздражением. — И не простая агитация, а дело. Удивляюсь, Василий, как ты не понимаешь этого.

Лукьянов постучал согнутым пальцем по столу и сказал:

— Давайте кончать неорганизованные разговоры! Прошу, товарищи, высказываться.

В людях чувствовалась нерешительность. Участники собрания переглядывались, но слова не брали. Вместе с тем Синягин по каким-то неуловимым признакам догадывался, что к его словам сейчас относятся иначе, чем вчера. Конечно, почти все люди охотно бросились бы укладывать приборы и собирать вещи, если бы он такое распоряжение дал или, тем более, если бы такое распоряжение поступило из Полярного. Но теперь чувство усталости и бессилия, тоска по семье и теплому углу, неверие в успех начинали уступать место чему-то, стоявшему выше и усталости, и бессилия, и тоски по дому, и даже сомнения в успехе собственной работы.

В выступлении Лукирского, первым поднявшегося со скамьи, эта двойственность определилась сразу. Еще утром Лукирский поддерживал Смородина — он радостно улыбался словам Смородина, с живостью побежал передавать запрос Синягина, первый распространил слух о ссоре начальников, в дружеском разговоре давал мрачные прогнозы наступающей зимы. Сейчас он говорил осторожно и туманно. Вообще говоря, Василий Васильевич, конечно, прав — если они снимутся, в Полярном их никто не упрекнет. Тем более, связи нет, а без связи возникнут дополнительные трудности. Но, если говорить правду, то и в зимовке ничего страшного нет. Разве им впервые зимовать в тундре? Конечно, полярная зима грозна. Но в горах температура будет градусов на десять — пятнадцать выше, чем на равнине, а от пурги они защитятся снеговыми барьерами. Он не спорит — будет обидно, если свинца не найдут. Но еще обиднее прекратить разведку на пороге открытия и потерять на этом год, а то и больше. Игорь Евгеньевич прав, тут нужно думать и думать. Он, Лукирский, считает, что основной вопрос — это продовольствие. Пусть Иван Никитич даст справку, как с продовольствием.

— Хватит на полгода, примерно до конца марта, — сказал Лукьянов. — Роскошествовать не будем, норма жесткая, а хватить — хватит.

Выступление геофизика Шевченко, работавшего в группе Смородина, было совсем кратким. Он сообщил, что занимался главным образом железным оруденением, свинец не входил в его программу, но лично он в свинец верит. Он твердо убежден, что они сейчас работают на периферии свинцового оруденения. Гадать он не рискует, но за два-три месяца они доберутся до самой руды, так ему кажется — он судит по характеру встречающихся пород и минералов. Он предложил бы только сразу перенести район поисков на километр восточнее, там места более благоприятные.

— Это можно, — согласился Синягин.

Рабочие, выступавшие после Шевченко, высказывались в той же внешне уклончивой форме: если прикажут возвращаться, можно возвратиться, а если надо зимовать — что же, пургою их не испугают, пургу они видели; и зимой можно работать. Смородин слушал их выступления с раздражением. Он краснел, дергался на скамье, несколько раз вырывался из-под контроля Лукьянова и бросал язвительные реплики. Он ощущал в каждом слове рабочих тот же новый, неожиданно явившийся дух: каждый из них начинал с возвращения назад, это говорилось словно для приличия, мельком, чтоб только упомянуть, что они к этому готовы, а на зимовке и на работе в зимних условиях они останавливались подробно, говорили об этом по-деловому, конкретно, словно это было уже дело решенное.

— Ну как? — спросил Лукьянов задумавшегося Митрохина.

Митрохин растерянно смотрел на участников собрания, и Лукьянов, глядя на его смущенное лицо, вдруг вспомнил, что жене его скоро рожать и что Митрохин недавно рассказывал ему, что каждую ночь он видит ее во сне. Митрохин, покраснев так, что на лбу выступила испарина, несмело высказывал свое мнение. Он, конечно, насчет геологии слаб, но за буровой станок ручается, что не подкачает. И вообще, товарищи, это дело серьезное, свинец — металл очень нужный, это ясно, и каждый это должен хорошо помнить. А раз Игорь Евгеньевич и товарищ Шевченко за свинец ручаются, то, значит, нужно оставаться, удвоить усилия и дать хорошие результаты; вот так ему кажется.

Слова попросил взволнованный и раздраженный Смородин.

— Я вижу, товарищи, вы колеблетесь, — заявил он. — И я хочу вам сказать определенно, что если бы у нас была связь с Полярным, то вопрос был бы решен в таком плане, как я предлагаю. От нас могут требовать нормальной работы, а не сумасбродного геройства, поймите это. Полярный не может оставить нас на зимовку, если она не запланирована и не обеспечена. Не верите мне, спросите самого Игоря Евгеньевича.

— Правда, Игорь Евгеньевич? — спросил Лукьянов.

— Вопрос темный, — уклончиво ответил Синягин. — Доклад Смородина о результатах разведки отправлен позавчера, я сегодня передавал на рацию свои соображения: почему настаиваю на зимовке. Не исключено, что Полярный согласился бы со мною. Дело сейчас не в этом — решение предоставлено нам самим, мы знаем свои силы, знаем обстановку и должны сами решать, что нам делать.

Лукьянов подвел итоги высказываниям.

— Я думаю, товарищи, Василий Васильевич совершенно прав, — сказал он ровным, спокойным голосом. — Никто не может приказать нам превратиться в героев. Приказы рассчитываются на средних людей и средние нормы, даже если эти средние нормы, как говорится, и средне-прогрессивные. Но он не прав в том, что мы должны с этим примириться. Я думаю, товарищи, это будет не по-партийному. Если нам со стороны не могут, мы сами себе можем приказать. Люди добровольно, а не по приказу становятся героями. А тут и совсем простое дело. Всем хочется домой. И холод и пурга надоели. Но надо, раз мы решаем дело, решить его по-государственному. Зачем мы здесь? Чтоб изучить железное залегание и найти свинцовые руды. Нужен стране свинец? Очень нужен. Можем мы его тут найти? Игорь Евгеньевич считает, что можем, да и Василий Васильевич не очень протестует. Так в чем дело? Надо искать и все.

— Да пока не находится, — сказал Смородин.

— Не находится? Значит, плохо искали. А если плохо искали, разве это резон, чтоб совсем перестать искать? Нужно больше искать, энергичнее работать, вот как оборачивается дело, Василий Васильевич. Мне, как и всем, хочется домой. Но вся обстановка требует располагаться на зимовку.

— А как материалы насчет железа? Их требуется срочно обработать.

— Тут ты, Василий Васильевич, прав. Материалы должны быть доставлены в Полярный для обработки. Но для этого не нужно снимать всю твою группу — хватит, если поедешь ты с Митрохиным. Вот такое решение я рекомендую, товарищи. Все материалы мы грузим на вездеход. Ведет его Митрохин, он это дело знает лучше всех; ну, а остальной народ — одиннадцать человек — располагается на зимовку. Конечно, предъявим Василию Васильевичу дополнительное обязательство — расскажешь в Полярном о нашем решении, поможешь нам всем, чем сможешь, пусть там не волнуются за нас и при первой возможности забросят нам продовольствие и одежду. Как насчет этого, товарищи, согласны?

— Особо срочно забросить лампы для рации, — добавил Лукирский.

— Принимается. Есть еще замечания? Ты, Игорь Евгеньевич?

— Согласен, — сказал Синягин.

— Ты, Василий Васильевич?

Смородин колебался. Он не умел скрывать своих переживаний. Он был подавлен тем, что никто его не поддержал. Он нехотя сказал:

— Что же, возражать не могу, решение твое, Никитич, соломоново, овцы целы и волки сыты; мне уезжать с железом, а вам добывать свинец — умно, ничего не скажу.

— А что же, ты хотел бы, чтоб решения партгруппы были не умны? — строго спросил Лукьянов, смотря на него поверх очков.

Смородин не хотел сдаваться. Он сердито проговорил:

— А вообще говоря, Иван Никитич, решение твоей удивительной партгруппы для меня вовсе не обязательно: захочу — выполню, захочу — нет.

— Это уж не мое решение, Василий Васильевич, а всего коллектива; видишь, все поддерживают, — возразил Лукьянов, показывая рукой на собрание. — А насчет обязательно или нет, я тебе, друг, скажу так: не приказом действует партия, а силой убеждения и государственной мудрости. И выполнишь ты или нет это решение, будет зависеть от твоей партийной совести, хотя ты и беспартийный.

Он кивнул головой и вышел из-за стола, показывая, что собрание закрыто.