Ксения Альпинская

3 курс

**Мне тебя не хватает**

Монолог

Действующие лица:

Он, 35 лет, холост, высокий, худой, выглядит старше своего возраста, работает в автомастерской.

Сегодня вечером я шел по улице и думал: вот прошел еще один год, а в моей жизни ничего не изменилось. Я как был на отправной точке, так на ней и остался. Вроде много новых вещей случилось, много знакомств, много дел разрешено, а суть все та же. Я один, каждый день после работы я иду домой, по пути захожу в продуктовый, покупаю бутылку водки и сок, дома развожу водку этим соком, пью и думаю. Ты скажешь: «Если тебе так плохо, зачем ты водку разводишь? Выпьешь несколько рюмок да уснешь, а там уж и день новый, и мыслей глупых не будет и рутина не такой убогой станет казаться». Все это так, да. Но тогда не будет желания что-либо менять. Вообрази: вот ты пришел с работы, выпил, уснул, и так каждый день пока не помрешь. И вся твоя жизнь прошла без задних мыслей. Ты ничего после себя не оставил, никто о тебе и не вспомнить. А я очень боюсь этого. Как умереть, зная, что о тебе никто ничего хорошего потом не скажет? Никто не придет поминать тебя. Так и будешь лежать трупом в комнатенке, пока менты не вскроют квартиру и не вытащат твое гнилое тело, раздутое и опухшее, отправят в морг для экспертизы, снова еще один алкаш, просто зароют где-нибудь и все. Вот такой конец. Я не хочу так. Не хочу, чтоб меня находили в квартире с бутылкой на столе, а потом соседи помнили меня как идиота-пропойцу, который и умереть не мог так, чтоб никого не тревожить. Поэтому я развожу водку соком. Чем дольше пью, тем больше времени подумать. Вот так я и сижу, думаю. Думаю, что надо все менять, совсем все. Меня надо скатерть, меня обои, линолеум, гарнитур, плитку, потолок белить, всю жизнь надо менять. А на что? На какие средства? Напряг. Ничего у меня нет. Поэтому я так сижу и пью. Вроде бы копить денег надо. А как накопишь бабло в нашей стране. Сейчас еще санкции ввели, цены везде взлетели, так скоро в минус со своей зарплатой уйду. Делать что-либо уже нет ни сил, ни желания. Вчера думал, надо женщину мне завести, чтоб за домом ухаживала, чтоб рубашки да брюки мне стирала, гладила, еду готовила. Вот приходишь ты домой, а тебя ждут, и все готово, и настроение уже нормальное, на душе не так мерзко становится. Когда женщина в доме, свет преображается. Подоконник цвести начинает, а до этого веником только паутину сметать можно было. Странно это. Женщины всегда всё раскрашивают. Вроде баба - дура, что она понимает в жизни, сидит, смотрит телешоу дурацкие, тупит мозг, а ведь все равно любит. Тебя любит, идиота, старается, чтоб тебе жилось приятнее, старается угодить, может как дура, но любящая. А потом вспоминаю, так ведь была ж у меня женщина. Куда делась7 Где она? А она ушла, бросила на произвол, к другому придурку сбежала, думала, что любит ее больше будет ,что ласки больше получит. А нет! Хрен вам! Точно такой же оказался. Помнишь как она приходила, плакала, что типа мол, возьми меня назад ,я буду за тобой ухаживать, буду гладить, стирать, убирать , готовить, ты только обратно прими, все сделаю как скажешь. Так я и сказал: «Пошла ты!» - ведь ушла, снова ушла. Так вот женщины любят! Не поняла она, что от усталости так сказал, расстроился, ну с кем не бывает. Мало ли что человек на эмоциях скажет. А ведь я ее тоже любил, и скучал, и ждал, но не побежал за ней. Не стал догонять. Почему не стал – сам не знаю. Дурак потому что, алкаш. А она больше не пришла, похоже другого менее придурковатого нашла, или померла. Не знаю. Да и не хочу знать. Только одиноко мне без нее. Как-никак самая родная была, самая близкая душа. Иногда мы сидели зимой на балконе, пили чай горячий, мечтали. Она быстро мерзла, приносила шаль, куталась в нее, как ребенок, и подмышку ко мне забиралась, я обнимал ее, грел, она засыпала, а потом я брал ее на руки и относил на постель, нарывал одеялом, а она продолжала спать. Или когда летом мы с ней гуляли по городу… Помнишь, как мы втроем пошли в парк Маяковского? Она мечтала на чертовом колесе прокатиться, никогда до этого не каталась. Я сам удивился и пообещал, что исполню ее мечту. Запала ей это в голову. На слове поймала. Ты отказывался, упирался, ехать не хотел и тем не менее, после двух часов убеждения, сдал позиции. Приехали, а она как дитё малое побежала, даже на входе билеты не показала, ее радость переполняла. А она такая красивая, когда счастлива, насмотреться на нее не мог. Сидит в кабине, раскачивает ее, боится, что упадет, смеется, визжит, просто буря какая-то. А теперь все. Нет больше со мной той веселой девчонки. Не подходил я ей по всем канонам: слишком замкнут, слишком черств, слишком меланхоличен, слишком в себе, слишком отстранен и так далее. Сколько не перечисляй, ничего у нас не было общего, кроме счастья. Да и оно прошло. Я понял, что счастье всегда проходит. Оно специально врывается в жизнь человека, обрекает его на обязанности, внушает, что все в порядке, наконец-то ты нашел свое место, а потом, хлобысь, и бросает. Как будто с крыши столкнули, ты летишь в вниз и ударяешься о действительность. Реальность жестока: ты один ,никого у тебя нет, никто к тебе не придет, не пожалеет, руку помощи не протянет. Так и сейчас со мной. Думаю, может животное какое завести. Хоть не так одиноко будет, так ведь меня весь день нет. Животному нужен постоянный контакт, иначе как? Иначе помрет, сдохнет от одиночества. И что? Хоронить идти, как и все остальное. Счастье очень быстро уходит, только привязался, а его уже нет. Что делать… Что делать… Разводить водку соком. Я всегда могу прийти, посидеть, порассуждать непонятно о чем, вспомнить о своей хреновой жизни, о том, что никому я не нужен, построить планы, которые все равно не будут выполнены. Да и кому это надо? Мне? Возможно, но обо мне никто не вспомнит, если дальше так будет. Что я могу сделать? В книгах пишут: если вы в депрессии, то нужно сделать усилие и изменить себя. А что мне в себе менять? Я кому-то делаю больно? Кому-то плохо, от моего существования? Нет. Ни на что это не влияет. Я уж решил верующим стать. Может все проблемы от того, что в церковь не хожу, что не исповедуюсь, не причащаюсь, молюсь мало. Пришел к попу, говорю так и так, жизнь херня, я в отчаянии. Он мне говорит:

- Сын мой нельзя отчаиваться. Отчаяние - большой грех. Господь не простит того, кто отчаялся. Ты должен верить и молиться, чтобы господь услышал тебя и помог тебе. Нужно молиться несколько раз в день: утром, в обед и вечером. Пить надо меньше, а лучше вообще бросить. Соблюдай пост. Проведи полное очищение своей души. Ходя в церковь на службу, слушай, батюшек, ставь свечки, - короче надавал мне тучу наставлений, провел исповедь, причастие и все. На этом его помощь закончилась. Ладно, думаю, буду ходить ,вдруг и правда помощь с неба снизойдет. Постараюсь закрепить веру делами.

Стал я так молиться несколько раз, просыпался – молился, перед обедом на работе тоже молился, только тих, чтоб не привлекать внимание, а то еще б за фанатика приняли, пришел домой поел и снова молиться. Ходил в церковь, ставил свечки, слушал проповеди. Узнал дофига вещей, которые никак мне не пригодились, а так, чисто символически, для расширения уровня собственного кругозора. Через месяц вижу, знакомых стало больше, вроде люди потянулись ко мне, походу правда действует вся эта церковная лабуда. Всяко разно хуже мне не стало. Лучше всего общение шло с женской половиной. Молодые девчонки скромные, открытые, с ними легко разговаривать, приятно, видишь разницу между ними с остальными бабами. Их бы я никогда так не назвал, просто язык не повернулся б, а старушки добрые, всегда советом помогали, объяснили все, рассказывали истории из библии, с ними интересно было.

Когда постоянно где-то находишься, вливаешься в основной поток и на остальных смотришь со стороны. Так несколько раз видел, как молятся другие люди. Вот приходит мужик, у него хозяйство не встает в нужный момент. Походил по врачам, принимал лекарство, толку мало, стал вечерами в церковь ходить, просить бога помочь ему, направить в нужное русло силу мужицкую, чтоб жена довольная была. Ходил так неделю, прибегает как-то, радость из всех щелей брызжет, падает у алтаря на колени и орет:

- Спасибо, господи, что услышал меня. Благословил ты меня, батюшка, Иисус Христос, спасибо тебе, господи, спасибо, - и бьется башкой об пол, как сумасшедший. Я потом его спрашиваю:

- Ну чё? Получилось у тебя все?

- Еще б! Жена вчера как тигр была, отпускать не хотела, так сердце загнал, думал приступ случится. Спасибо господу, молиться надо!

- А чё ты раньше делал вечерами, когда в церковь не ходил?

- Да как все мужики – пил. С моей бабёнкой поживешь, жизнь медом перестанет казаться. Как на войне. Приходишь, а она сразу с криками и скандалами, того гляди, еще за скалку возьмется и бить начинает. Здоровая кобыла, пыл не унять.

Так я понял, что он просто время стал тратить не на выпивку, а на другое. Вот и хер восстановиться успел, выздоровел. Ну да ладно, пусть, думаю, мужик ходит, молится, раз ему нравится, чего фантазию развеивать, тем более, что сам надеюсь на благополучие личной жизни.

Как-то бабка пришла, богатая, в золоте, прям королева. Пришла, говорила минут пятнадцать о чем-то с попом, потом они ушли вместе, через полчаса вернулись, он ее благословил и «с миром» и всякими добродетельными пожеланиями отпустил. Так она ходила раз в неделю и каждый раз по той же системе. Не выдержало мое любопытство, подошел к попу, спросил, чего эта старушка тут забыла. Он рассказал, что ходит и деньги жертвует храму. Грехи так замаливает.

- И много жертвует?

- Время от времени по-разному. Когда жертвует десять тысяч, а когда сотню.

Сотню косарей жертвует. Это ж какой грех за душой надо иметь, чтоб дарить столько бабосов захудалой церквушке? Потом выяснилось, что она активно занимается благотворительностью и помогает детским домам. Повезло ж ей, живет хорошо, было б у меня столько денег, я бы нашел им другое применение.

Через месяц наш настоятель стал ездить на крутой тачке. Авто ему подарила та самая старушенция, что жертвовала бабосы. Я окончательно прифигел, но от своей цели отказываться не стал. Я хожу для себя, молюсь для себя, остальное меня не должно касаться. Вчера я прочел в газете, что эту бабульку скоро посадят. Оказывается эта карга содержала бордель, где работали шлюшки-молодушки, эмигрантки дурные - узбечки, таджички, казашки, киргизки, в общем, набрала сброду и выставила на панель. А с настоятелем она спала и подарками заваливала, чтоб он прикрывал ее старый золотой зад. Никак не могу поверить, что поп согласился трахаться с этой… Да её в щеку целовать противно, не то, что трогать. Как подумаю, так вздрогну. Но я пока эта вереница тянулась, я все продолжал ходить и помогать матушкам в церкви. Проходил я год, ничего не изменилось в моей жизни. Уж было подумал, что верую мало, да нет, вроде нормально, как все, да лбом не бьюсь, так у меня хер не висит, чтоб башки лишаться. Но не бросил бы я это занятие, пока не получил по почте интим-фото от нашего иеромонаха. До сих пор гадаю, на кой хер он отправил мне фотки, с ног до головы во всех подробностях. Думал, адресом мужик ошибся. А на первом этаже у нас живет одна из тёточек, что каждое воскресенье в церковь на службу ходят. Делать ей нечего, ни мужика, ин детей нет, вот она и ходит, слушает благие речи попов. Ну, пофиг, с кем не бывает. Забил на него. И зря. В церкви этот нудист стал чаще видеться со мной, разговаривать, странно подглядывать. Это было последней каплей. Не церковь, а содом натуральный. Пошло оно все… Так, дружбан, и освободились мои вечера. Загрузить их чем-то дельным не вышло, и я снова стал пить. Но теперь я разбавляю водку, а не глотаю стаканами спирт.

Вся моя тоска от нежелания чем-то заниматься. А желания нет от одиночества. С одной стороны одному быть хорошо, никто тебе не мешает, делай что хочешь, времени навалом, никто тебя не отвлекает, никто не спорит, не расстраивает тебя, мораль не читает, но все это пустое. Я не могу ни с кем поделиться, никому не могу излить душу. Это выматывает. Ты просто все хранишь в себе. Приходишь и со скуки начинаешь пить. Так и спиваешься. А потом умрешь, и никто о тебе не вспомнит. Зато ты все помнишь. Я все помню. Помню, как ездил на речку с тобой позапрошлым летом, как баньку топили. Хорошо было. Вернуть бы назад то время, а нет, не вернется. И что делать теперь? Найти что-то новое? А что? Был бы тот, ради кого стараться, кому посвятить время и силы, тот, для кого что-то делать хотелось бы. А нет такого человека. Недавно познакомился в метро с одной теткой. Вижу чемодан здоровый несет, думаю, пойду помогу, тяжело женщине, да и неудобно как-то стало смотреть ,как она корячится с ним. Подхожу, говорю:

- Гражданка, давайте помогу. - Она посмотрела на меня так, будто я ее обматерил или дерьмо ей на голову вылил. Лоб нахмурила, в глазах вижу ярость.

- Чё? Ты чё, мужик, надурить меня вздумал? Чё хочешь украсть вещи? Думаешь, если баба, так постоять за себя не сможет?

- Да вы чё, женщина, я просто помочь хотел, я с чистыми намерениями! Ничего плохого не думал!

- Я щас тебе покажу, какие у меня намерения! Я по выходным занимаюсь восточными единоборствами, щас, как напинаю тебе под зад, сразу поймешь, у кого тут воровать можно, а кто забьет нафиг!

Вот так и пробуй после этого знакомиться на улице. Хрен знает, кого встретить можно. Думал нормальная баба, а она тебе мужик-каратист хренов. Ничего женского в них не осталось. Потом жалуются, что мужики ничего не умеют, ничего не могут, не возможно их заставить помогать. А как мочь с этими дурами? Как помогать им, если ты еще только подошел, а она уже чемоданом отхерачить тебя берется. Обматерят хуже матроса и забьют до смерти. Потом лежи в больнице полгода в лучшем случае. Бросил я все это дело. Не нужны такие напряги. Спокойную, милую, любящую бабу сейчас не найти. Они либо курицы ощипанные, либо мужики-каратисты с тяжеленными чемоданами. Что одна на хер пошлет, что вторая. Каратисту не нужна помощь, она сама всем себя обеспечит, видимо хер тоже сама себе прирастит, а второй брюлики подавай, да шмотки по цене квартиры. Я был бы не против, если б реально женщина стоила этих трат, но это ж не женщина, это просто курица, возомнившая себя черт знает кем. Ни чуткости, ни нежности, ни доброго слова от нее не дождешься. Мерзко это. Что с ними случилось? Что с нами случилось? Откуда такая грязь?

Давно с матерью виделся. Совсем уже старушка, 82 года, а все без палки ходит, на своих ногах бегает. Привезла продуктов с огорода, килограмм пятнадцать, наверное, и все сама, без машины, без помощи.

- Ты бы хоть мне позвонила, чё ж сама тащишь такую тяжесть?

- А чё мне тебе звонить? Ты в запое, я пока до тебя дозвонюсь, вся охота ехать пропадет. Не, я лучше на автобусе, до станции меня довезет сосед, а после попутку поймаю.

- Мать, ну чё ты в самом деле, ерунду мелешь? В каком нафиг запое? Я почти не пью, а если пью, то вечерами и развожу водку соком.

- Вот алкашня так и говорит, годами так делают, а потом ходят со спившимися рожами. Ты посмотри сколько у нас таких-то! Посмотри на себя в зеркало: лицо отекло, круги под глазами, худой как щепка, - чем не алкаш? Говорю я тебе, напьешься до белой горячки, что я делать с тобой буду? Какая мне забава? А если не откачаю? Или за руль пьяным сядешь, в аварию попадешь, на месте помрешь! Не думал, что тогда будет с матерью?!

- Хватит! Надоело чушь твою слушать. Вечно одна и та же пластинка, меняй их хоть иногда. Предупреждать о приезде заранее надо, тогда никто пьяным за руль не сядет. А то, как приедешь, так сразу скандал. Я взрослый мужик, мне не в чем перед тобой отчитываться. Живу, как жизнь положит. Что до тебя, так я по крайней мере не ношусь со жратвой с огорода, как с писаной торбой.

- Найди себе женщину, чтоб за тобой следила! Устала я от тебя и твоего хамства! Не жалеешь ты мать! Все ждешь, пока помру, а ведь я скоро умру, и что ты делать будешь? Что есть будешь?

- Про смерть ты говоришь уже тридцать лет! А что до еды, на кусок хлеба я точно себе заработаю!

- И не стыдно тебе так разговаривать с матерью, паршивец?! Ты не знаешь, сколько нам дней отвел бог!

- Ну, до твоих лет, дай бог дожить каждому.

- А не надо, сынок, не надо столько жить. Чем дольше живешь, тем отвратительнее становится жизнь, - когда мать озвучила это в госпитале несколько раз, смотреть на нее стали с осуждением, потому как она была там старше всех, даже завхоза, - Вот что я видела хорошего? Родилась в ссылке, потом война, только начало что-то налаживаться наступила перестройка, тебя родила поздно, может потому ты такой дурной, мало сил в тебя вложила, мало занималась тобой. А что было делать, когда работа в госпитале отнимала все силы. Но ты не плохой человек! Не думай так! Нет! Ты просто не обласкан. Я тобой мало занималась. Это ничего. Пройдет. Найдешь себе женщину, она тебя полюбит и будет за тобой ухаживать.

- Не нужна мне женщина. Пройдено уже. Хватит. Всякая баба на шею только усядется, и подавай ей подарки.

- А ты ищи такую, что любила за душу, а не за деньги.

- Была у меня такая. Помнишь, чем кончилось?

- Нет, Сынок, все это не то. Не такая тебе нужна. Тебе нужна скромная, жизнерадостная, милая девушка.

- А так-то я только с томными блядями встречаюсь?

- Конечно.

- Чё?!

- А ты сам не видишь? Они из тебя только деньги вытягивают, заставляют развлекать их, а сами ничего взамен не дают, потом бросают и уходят к другим алкоголикам, которые не цацкаются с ними, как ты. У нас в госпитале работает новая медсестра. Она не замужем, я могу вас познакомить.

- Я много раз просил тебя не лезть в мою личную жизнь.

- Но ты ведь ее не видел. Она хорошая девушка, я ей сказала, что у меня есть сын, рассказала какой ты человек. Ей захотелось с тобой познакомиться.

- Мне не нужна никакая женщина. Без того тошно. Одной безумной бабы в нашей семье хватает, появление второй я не переживу.

Так и живем с ней много лет, так и ругаемся. Она в саду, я – в городе. Созваниваемся раз в неделю. Больше не могу. Невозможно вместе существовать, а никого ближе нее у меня нет. Но ведь жизнь не вечна, ничто не вечно, так и останемся забытыми и забитыми, никому не нужными до и после скончания дней. Сначала она, потом я, хотя может мать и меня переживет. В ней всегда был задор, она не стремилась жить скоромно и спокойно как нормальные люди. Мать всегда искала на свой зад приключений, то с мужиком женатым познакомиться и шашни начнет крутить, то в ментовку ее заберут за хулиганку. Единственное к чему она относилась серьезно – это работа. Вот тут никто не мог ее упрекнуть. Больше полувека работает, и все ее любят, гордятся, знают, что чужим здоровье не шутит. Ответственная женщина. Да, она на самом деле заслужила этого звания - женщина. Вот только ты у меня и осталась.

Я много думаю, слишком много, слишком много пью. Походу мать все ж права. Но как так все вышло? Почему Олька меня бросила? Почему тебя рядом нет? Почему рядом не стало тех, кого я так сильно любил? Не пустил бы я Ольку тогда, удержал бы, обнял, сказал: «Моя! Никому тебя не отдам!» - и всё. Всё сложилось бы иначе. Была бы семья, мать бы с нами жила, с детьми Ольке помогала, ты б в гости приходил. А сейчас все ушло. Мне не хватает наших поездок, нашей баньки и рыбалки, мне не хватает Олькиного смеха и визга, ее ребяческого поведения, мне не хватает маминых рассказов и упрёков. Мне осталось только дешевая кухня и ободранные стены. А одиночество мне скрашивает водка разбавленная соком.