**Рассказ «Рождественское чудо»**

**Автор: Скачков Никита, обучающийся 7 «Б» класса**

Вот уж пять дней, как наступил в окутанном вьюгой городе новый 1895 год. Это город носил название Львовск и находился в Рязанской губернии. Был городок совсем неприметным, тихим и невзрачным. Мощеные улицы, большой бронзовый лев, властно разлегшийся между Бульварской и Константинопольской улицами, тусклые фонарные столбы, указывающие зазевавшимся прохожим путь к родному очагу – вот, пожалуй, и все достопримечательности Львовска. Кормился этот городок за счет оружейного и металлургического заводов, которые были поистине исполинских размеров. Они изрыгали из своего чрева черные, как мрак преисподней, клубы дыма. Заводы находились на окраине городка, и к ним вела всего лишь одна дорога. Вдоль нее располагались бескрайние пустынные поля, совсем не радующие взор проходящего путника.

 Максим Федорович, человек с угрюмым лицом и опечаленными глазами, шагал по этой дороге. Нестеров Максим Федорович был крепким мужчиной, но в последнее время стал очень исхудавшим и измученным.

 Работал он извозчиком, часто приходилось возить рабочих завода. Повозка и лошадь ему не принадлежали, а были в собственности завода. И вот сегодня директор ему сообщил, что в связи с убытками, было принято решение о продаже повозки. А это означало то, что Максим Федорович оставался безработным. Что же он скажет жене и детям?

 Он со своей семьей жил в стареньком доме. На заработок от извоза им жилось сносно, тем более жена подрабатывала прачкой в господских домах. Но что теперь?

 Невеселые мысли бродили в голове Максима Федоровича: «Скоро Рождество. А денег совсем нет. И дети останутся без подарков и без елки. Рождество… Чудесный праздник. Чудо, чудо, чудо… Да нет никакого чуда! Не верю я во все это».

 Вьюга, словно почувствовав неладное в душе Нестерова, начала взметать клубы снега и неистовствовать. Но колядующим она совсем не мешала. Разодетые в яркие костюмы, веселые молодые парни и девушки, со смехом шествовали по улице. Максиму Федоровичу от их вида стало еще тоскливее. Думы о детях и жене не покидали его: «Итак, им живется нелегко, и последней радости лишатся. Ах, как несправедливо все в этом мире!».

 Все ближе и ближе подходит Максим Федорович к своему неказистому домику. Идет по узкой тропке к крыльцу, поднимается по обледеневшим ступеням. Открывает дверь в сени, и вдруг чудится ему хвойный запах, слышится веселый хохот детей из комнаты. Что это? Он открывает дверь и не верит собственным глазам – прямо посередине комнаты стоит красавица-елка, вокруг нее скачут от восторга его дети, прижимая к груди подарки. Да не сон ли это? Не может быть!

 Жена взволнованно заговорила:

- Федя, ты представляешь, сегодня к нам заезжали твои дальние родственники из села Рождествино и привезли елку и подарки. Говорят - детишкам к празднику Рождества.

Максим Федорович только руками развел от удивления:

- Да у меня отродясь не бывало там никакой родни. Странно все это. Постой, а из какого они села?

-Из Рождествино.

- Чудеса, чудо, это просто чудо! Я сегодня нес вам плохую весть и сгоряча подумал, что нет никаких чудес. А смотри-ка, есть! Господь показал мне неразумному, что даже в самой безвыходной ситуации нельзя предаваться унынию. И Он совершил настоящее рождественское чудо! Чудеса…