Екатерина Бронникова

**Красная птичка**

*Маленький монолог маленькой девочки*

Действующие лица: Маша, 8 лет.

Маша: Я же говорю вам, что такое уже было. Ну, не совсем такое. Тогда по-настоящему было, понимаете?

Соседский дед нажаловался, что мы с Ленкой, ну подружкой моей, бычки собирали на улице. А мы не бычки вовсе собирали, а пачки пустые. Там, в пачке, ну в крышке, то есть, если ее расправить, там птичка красная нарисована. Маленькая такая. И если загадать желание и кусочек пачки с этой птичкой съесть, то оно обязательно сбудется. У Ленки же сбылось. Сразу же сбылось. Она поссать загадала. Она съела эту птичку, на улице еще, а я сохранила. Для серьезного желания сохранила. Надо было Ленке загадать, что б нас родители не ругали. Да хотя меня и не ругали. Сказали, раз ты ходишь, бычки куришь, собирай вещи и уходи. Я заревела сразу же и пообещала никогда-никогда-никогда в жизни больше так не делать. Не стала я про птичку говорить. Вдруг она от этого какой-то не такой станет. Не волшебной.

Она такая красивая. Кстати, такие птички не в каждой пачке бывают. Только тогда, в тот раз нам так попалось, повезло. Ленка пожалела потом, что такое дурацкое желание загадала. Говорит, надо было че-нить нормальное загадать. Ясно-понятно. Я вот нормальное желание загадаю. Самое сокровенное. Самое-самое. Я уже несколько раз хотела ее использовать. Ну, съесть то есть, ради желания. Но терпела каждый раз. Один раз очень хотела, когда папа маму бил в соседней комнате. Уже достала ее, в кулаке зажала. А потом стала на кресле прыгать. А оно старое, там резиновые штуки какие-то внизу, и они так хрустят как-то, если на них надавить. Ну, прыгнуть то есть. И когда я прыгала, я почти ничего не слышала, только этот хруст. На снег похоже. И чем громче родители орали, тем сильнее я прыгала, и резинки хрустели. Как не треснули только? Птичка помялась, но сохранилась. А потом папа ко мне в комнату зашел, и сказал, что бы я собирала вещи и ехала с ним. Ага, вещи. Сам хватил за руку, и потащил за собой. Хорошо, что птичка в руке была. А то бы пропала.

Вы говорите, что папа меня украл. Но он же не крал. Крадут же тайком, без спроса. Да и зачем ему меня красть? Я же итак его. Если бы меня Ленкин папа увез, тогда еще понятно, а тут же свой. Тем более мама заболела. Заразилась опасной болезнью. Она называется – «развод». Вот мама заболела этим разводом. Я сама догадалась, что мамина болезнь так называется, потому, что когда я на кресле прыгала, мама с папой все кричали: «Развод, развод», а потом папа сказал, что она больная. Ясно же, что они так кричали, что испугались болезни этой, развода этого. Вот папа и увез меня. Нам же нельзя было видеться, что б мне не заразиться. Поэтому мы стали жить у тети Сони, это папина сестра. Мне кажется, что тетя Соня злая, хотя она все время улыбается. Так сразу и не подумаешь. И она так много курит. И у нее волосы короткие. Она совсем не похожа на мою маму. Моя мама красивая. И у нее длинные волосы. И юбки она носит длинные. И платочки. А тетя Соня не носит. Она брюки только носит. А еще она работала все время, и никогда не готовила. Папа готовил. Сосиски там, пельмени. А я люблю сосиски. А тетя Соня их не ела. Она говорит, что знает, как их делают, поэтому не ест. И нам не советует. А мы не знали, и ели с папой. А еще тетя Соня все время ходила на какие-то процедуры. Ну, там лицо ей всяко мазали. И ногти. Это маникюр называется. Она даже меня с собой брала. И мне тоже делали маникюр. Но не такой красивый, как у тети Сони. То есть сначала он был у меня красивый, но потом я все обгрызла. И тетя Соня сказала папе про меня: «Она безнадежна». Я случайно услышала, я хотела попить, но они на кухне шушукались. А еще тетя Соня сказала папе, что мы больше не можем скрываться у нее, что от нас у нее нет никакой личной жизни. Я потом спросила у папы, что такое «личная жизнь», а он сказал, что это когда человек делает то, что хочет, что ему нравится. Я спросила, а есть ли эта личная жизнь у меня? И папа сказал, что есть.

Мы уехали от тети Сони. По дороге папа так орал на всех водителей. Он часто орет и материться за рулем, но в тот день он даже выскочил из машины и начал бить дяденьку, который сидел в другой машине. Мне стало очень страшно, потому что я никогда не видела папу таким злым. Я закрыла глаза руками, надавила так на глаза, что увидела солнышко. Ну, это я так называю, это не настоящее солнышко. Ну, вот так вот если надавить на глаза, то все засияет. Я надавила и подумала, ну ведь это же хорошо, что мой папа бьет других людей, а не другие люди бьют папу. Значит, это другие люди злые, это они сделали что-то плохое, раз он бьет их. Ведь он взрослый. И ему видней. Он сел в машину, у него было такое красное лицо. Я спросила: «Куда мы едем, к маме?» Он повернулся, у него что-то вспучило на шее, и он закричал: «Сдохла твоя мать, ясно? Нет ее больше!». Я знаю, вот Ленка бы заплакала, если бы ей так сказали. Конечно, ведь она истратила свою птичку. А я нет. Я же знала, что эта птичка может все, даже оживить мою маму. Но я подумала, что надо немножко потерпеть, пусть мама побудет еще там, на небе. Она все запомнит, как там. А потом мне расскажет. А я Ленке расскажу.

Мы стали жить на даче у папиного друга. Ну, папин друг уехал куда-то и попросил моего папу последить за домом, вот. И еще там собака была, и за ней надо было последить. Вы говорите, что папа оставлял меня без присмотра, но ведь это не так. Там же была собака, очень злая, и никого чужого не пустила бы в дом. Она сидела на цепи, но могла бегать вокруг дома, потому что цепь была приделана к железным толстым ниткам, которые натянуты были вокруг. Она не выпускала меня из дома. Иногда мне было очень скучно. Особенно когда не было папы. Иногда я выходила в сад, гуляла там. Потому что за домом, было такое место, где собака не могла пройти, там что-то заедало. И я вылезала из окна и ходила по участку. А потом папа как-то узнал, что я гуляю, на камеры, наверное, записывалось. Он орал на меня, говорил, что бы не смела больше, что еще раз он увидит, и я отправлюсь к мамаше. Я думала, что он ударит меня, убьет, ну, что бы я к маме-то полетела, но он не ударил. Он же добрый. Потом он стал реже ходить на работу, и нам было весело. Он заставлял меня читать, готовить и подметать крыльцо. В доме папа пылесосил сам. Правда, всего два раза, потому, что сломался пылесос. Папа его пнул. И он сломался. Сам. А еще мы играли в бар. Там, в этом доме, был такой большой шкаф с разными напитками, ну не с водкой, а с хорошими, дорогими какими-то. И я как будто бы работала в этом баре, и папа приходил ко мне, платил деньги, а я наливала ему выпивку. У меня много скопилось денег тогда. А потом папа сказал, что мы поедем на рыбалку. Это так здорово! Вы знаете, он купил палатку, удочки, и резиновые сапоги для меня. Он взял оставшиеся бутылки из бара, и лук с картошкой. Сказал, что мы сварим уху, когда наловим рыбы. Мы сели в машину, папа даже разрешил мне сидеть на первом сиденье, как взрослой. А у нас в машине, есть такой колокольчик, ну, как бы электронный колокольчик. Так вот он звенит, когда ты превышаешь скорость. Обычно папа его все время отключает, а в тот раз не стал. И этот колокольчик звенел, звенел! И мне так радостно было! Ведь папа у меня самый лучший на свете, и мы с ним как на лошади скачем. И это волшебная такая лошадь, ну как в мультиках бывают. Мы на ней раз – и на облако запрыгнем! Двас – на другое! Трис – на третье. И так высоко-высоко, выше неба, там даже птицы уже не летают. И даже самолеты не летают. Там спутники, звезды всякие, но не страшно ни капельки. А лошадь эта скачет-скачет, не может остановиться. И еще выше, еще выше, туда куда-то, в темноту скачет. В такую темноту, что вообще ничего не видно. Я вот так вот даже глаза закрою, открою, а все равно темно.

А потом раз – и мама надо мной стоит. И плачет. Я тоже заплакала, ведь я поняла, что я умерла. И получается, что мы с мамой на небе, а папа там остался. Ждет нас, на рыбалке, уху варит. А птички-то нет. Потерялась. Там, среди звезд где-то потерялась, пока мы на лошади скакали. И как теперь мне загадать, что бы мы снова все вместе были? И знаете, вот здесь, на небе, все совсем неправильно пошло как-то. Это какое-то не такое небо, как я думала. Тут так же, как и раньше было. Только наоборот все. Тут папа умер. И его даже в гроб положили. И я вижу, что все на похороны пришли, и тетя Соня, и Ленкин папа. И я вот так вот на них смотрю, и думаю: так-то это они умерли, а не папа, тут же наоборот все, кто живой, тот мертвый. А кто мертвый, тот живой. А потом я думаю, так это получается, мы все умерли, а как так? И где мамина мама? Ведь она тоже умерла, а ее тут нет. Короче, я так запуталась, кто мертвый, кто живой. Да это и не важно. Главное, что я могу все это изменить. Мне надо только птичку найти, понимаете? Из сигаретной пачки, если крышку оторвать, растеребить, там, на кусочке, красная птичка нарисована. Я найду ее, обязательно найду, вы мне не мешайте только. Я загадаю, что бы все как раньше было, что бы все вернулось, что бы все-все-все вернулось, и даже что бы Ленка то дурацкое желание не загадывала, пусть у нее тоже что-нибудь нормальное сбудется. Я найду ее, найду, эту птичку, красную такую. Вот всё вы говорите, что я из дома сбегаю, бродяжничаю. Так я же ищу, птичку ищу. Как вы не понимаете? Это же моя личная жизнь, папа мне сказал, что она у каждого есть. А вы меня все время ловите, ищите, вы бы лучше преступников ловили, плохих всяких. Зачем вы меня ловите, маме обратно возвращаете? Она же не живая, мама моя, не настоящая, только вы ей не говорите, ладно? Она все равно не поверит. И я не живая, получается. А папа ведь ждет нас, там, на рыбалке, а мы тут. Мама, наверное, просто забыла об этом, и вы все, наверное, забыли, что раньше по-другому было. А я помню. Я маме хотела напомнить, хотела ей все как есть рассказать. Говорю, мама, а помнишь развод? А она меня злой девочкой назвала, говорит, что я делаю ей больно. Но это она просто не помнит, что она разводом заразилась и умерла. Я тоже, наверное, заразилась, и я тоже потом все забуду? Про папу забуду? Но вы не подумайте, что я маму не люблю, очень-очень-очень люблю. И мне надо ее спасти, я найду птичку, и она оживит маму. Я загадаю, что бы оживила! Нет, загадаю, что бы все вернулось назад, как было, что бы не было никакого развода, от которого мама умерла. Я вам по секрету скажу, что все равно мама что-то помнит, про ту жизнь, только плохо. Но она же все время молится, и про загробную жизнь говорит, она хочет, что бы я с ней ходила по улицам, и всем говорила про бога. Как это… проповедовала, вот. Что мы свидетели там какие-то. Лучше бы она со мной птичку искала! Нигде, нигде ее нет! Может, и было всего их две? Мне да Ленке досталось. Может красная птичка только раз дается? А я ее потеряла. И все? Все теперь?

Нет, нет, нет! Мне надо найти ее, красную птичку, я потеряла ее где-то, но я найду, найду! Она волшебная, понимаете? Нет? Давайте я еще раз объясню, попробую. Такое уже было. Ну, не совсем такое. Тогда по-настоящему было, понимаете?