Роман Козырчиков

БИБИНУР

Бибину́р, 30 лет

*Бибинур стоит в комнате СИЗО. У неё огромный фингал и нет зуба. Напротив неё сидят два сотрудника в красивой униформе инспекторов, один что-то записывает, второй снимает на телефон. На Бибинур – костюм ростовой куклы, это бурундук Дейл в гавайской рубахе, огромная голова костюма лежит рядом на скамейке.*

**Бибинур**. А вы не орите на меня! Орёт сидит. На себя-то хоть посмотри. Я сейчас тут вам всем вообще суицид устрою! Выброшусь вон в Волгу! Чтобы как в литературе. Как нас в школе учили! На телефон меня снимаешь, что ли? Вот и не ржи не сиди! В жопу тебе телефон щас засуну! *(Садится.)* Да, я хочу в тюрьму! Я сознательная, в своём уме, мне тридцать лет! Вот я и рассказываю. Сейчас всё выложу! Я же не местная. Приехала в отпуск как бы. Ну а что делать? В Турцию я куда поеду? Нет денег. Что? Нет, постоянной как бы работы нет. Я за полгода поработала, получается, клоуном в Макдоналдсе. Потом… Кассир-операционист платного туалета. И вот вахтёром в общаге студенческой. Очень мне нравилось! Сидишь, орёшь на всех, как овчарка. Мальчики-студенты молодые шастают. Я палила сидела, потом знакомиться лезла с покрасивше которые. Ну вот, меня потом, как овчарку и выкинули из общаги за шкирку. А я же жила там. Вообще на улице, короче. Сразу так в отпуск чё-то захотелось. И в интернете познакомилась, и вот. И приехала к нему вот отдыхать. В Ростов-на-Дону. А что? Смена обстановки – тоже отдых. Я же сама-то из жаркого климата. Я Бибинур, казашка. Обрусела немного, но не до конца, как видите. Бибинур, значит «лучезарная». Ну да, да. И вот. Ну что дальше. Жить стало негде, вот и решила. Познакомилась с Даниилом. Приятный такой в интернете. Стройный, ресницы до бровей. Самое главное, говорит, куплю тебе билет в Ростов. Ух ты, думаю, вот кавалер нашёлся. А ведь это же юг, море там рядом. Меня в жару тянет от природы. На Урале-то что? В самолётах до этого не летала. Какой-то ужас. Высокомерные все такие в аэропортах ваших. Меня угрожали внести в список дебоширов! Я там как львица кидалась на всех, меня в самолет засунули, лишь бы улетела уже. И вот только я села в самолёт, укусила булочку и сломала себе передний зуб. Вот, смотрите. Во! *(Тычет пальцем в рот.)* Чё? Я не мужиковатая! Это она вон мужиковатая! Извините, я не знала. Извините, молодой человек. Самое главное, рядом сидит мужчина такой. Мне он сразу невзлюбился. Поддатый уже сидит. Нет, я тоже, конечно. Но я-то дама. Говорит мне: ой, девушка, вы девушка пушкинской поры. Я моментально в контры. Чё, говорю, это чё, я типа динозавр двухсотлетний? Он притих. Понял, что эрудированная. Сижу, молчу. Без зуба-то не разговоришься. Он там себе заказывает алкоголь. И говорит такой мне: выпить хочешь? Ну, а что я скажу? Хочу, говорю. Поддали с ним. И он такой говорит, представляете. Говорит: ты такая мужественная! И целоваться лезет. Я ему таких херов начислила. Проводницы разбежались в ужасе. Нормальное выражение! Я ведь в тюрьму пришла, а не в балет! Вам это надо, вот и слушайте! И не надо со мной, как с дурой, разговаривать! Я не только в туалетах работала! Вот и не ржи надо мной! С горем пополам я долетела до Ростова вашего. Жопа какая-то. Выхожу из порта, значит. И ничего. Нет принца моего. Онлайн смотрю – был в сети вчера. Вот, думаю, чуханидзе. Слился казанова кубанский. И чё вы думали бы? Эсэмэс приходит от него. Пишет: слушай, я протрезвел, давай расстанемся. Вот козлина, а? Что вы смеётесь? Так вот и написал, да. Но я-то тёртая бабёшка. У меня такого говна навалом было. Один меня кинул эсэмэской тоже. Написал: гори в аду, шмара. Второй вообще… Подруга у меня была. Ой… Такая блядища! Её только кони в цирке не… Ой, ну ладно, ладно. Какие все нежные, слова не скажи! Ну, и короче, прихожу к ней домой, а там парень мой. За щеку ей положил! Я плюнула, выматерила их обоих и не видела больше. Чё теперь, убиться, что ли? Так что расставаться, я умею. Написала ему, казанове вашему ростовскому: а ты не трезвей! И всё. И чё мне тут делать? Я же в Ростове-блядь-на-Дону! Свистнула водилу местного. Говорю, давай, батяня, в центр города меня вези, говорю. Он такой: три тыщи с вас. Я как замахнулась на него пакетом своим со жрачкой, быстро ретировался. Думаю, дойду сама уж лучше. Пошла пёхом. Смотрю табло – сорок километров. Додумались ростовчане, во народ! На обочине тачку запарила за питик! Нормальный пацан попался. Ехала пока, план в голове построила. Ну, ничё, думаю, я баба шаристая. Сейчас тут жить начну. Какое мне дело где? Жить негде всё равно. Хоть там, хоть здесь. Что? Да у меня дело такое с жильём нарисовалось… Короче, батя мой давно нас бросил, уехал в Москву, в детстве ещё. Говорят, всё уже, преставился там. Мать померла пять лет назад, я уже в Екабэ жила. Братовья старшие дом там расхватали, продали. Короче, ни при делах я. Снимаю, где получится. Нет, прописка у меня есть, она в Воркуте! Я много где пожить успела. Вот мне и нет разницы: тут или там. Ну и вот. Думаю, тут работёнку найду быстрёхонько у моря. И эсэмэс опять от него: я выпил, ты была права. И адресок там, я водиле сразу поменяла всё, и погнали к принцу моему. Пригнали: райончик норм, хрущёвки, всё как у нас, по-людски. Встретил такой. Чистый, кроссовки белые, помыл, что ли, думаю. Давай, говорю, за пивасом пошли, я взолнована от перелёта. Пошли в ларёк, он баклаху себе взял, я ноль пять, как дама. Молчали всю дорогу, главно. Сели потом на жёрдочку, давай пиво дуть. Я бутылку глазом открываю такая, забыла, что кавалер рядом. Он смотрит на меня, как на животное. Без зуба ведь ещё! Потом разговорились. Он такой: а ты опять ничё такая, вроде. Я уже его баклаху допиваю, обнимаю его. От души, говорю, братан, говорю. До слёз прямо, свой в доску пацан оказался. После третьей баклахи развитие отношений серьёзное уже пошло: решили в хату его подниматься. Заходим. Ну, думаю, представиться пора настала. Бибинур я, говорю, это значит лучезарная. Он улыбается такой, говорит: ничё себе ты лучезарная, Байконур. Однушка у него, пол неметённый, матрас на полу только лежит. Лампочки все не пашут. Пустовато, но жить можно. Говорит мне: эй, Байконур, па́дай на матрас. Я, конечно, полноватая, но он видел Байконур?! Дальше вот теряется у меня цепочка. Помню ночью поползли в ларёк за догоном. Я проповедовать стала в очереди. Ну, там про любовь и добро. Эти уроды тупые ничё не поняли. Я наорала на всех, помню, кричала вслед: я попаду в рай, потому что я добрый и светлый человечек, а вы все сгорите в аду, твари проклятые. Но это я так помню. А Даня, пацик-то мой, рассказывает. Помнишь, говорит, как мелочь швыряла прохожим, рыдала, стала молиться за русский народ, на колени падала, орала, что грешница, потом землю жрала, кричала про народ-богоносец. Я ему говорю, какой русский народ, посмотри на меня. Жизнь вообще удивительная, если не трезветь. Я в свою юность цветущую старалась не трезветь вообще, принципиально. Протрезвеешь раз – считай, всё, потерялся: ходишь в потёмках, думать всякое начинаешь. Я так протрезвела один раз, в десятом классе. И началось! Меня даже изнасиловали. Но это ещё ладно, так меня парень бросил! Он думал я весёлая, а трезвая-то я противная. Поэтому опыт я в таких делах имею. Так неделя у нас с ним прошла где-то. Потом затосковала я. Он трезветь начал. Сидим во дворе где-нибудь, я матюгаться начинаю, он мне сразу: ой, тут же люди. Говно на блюде! Будто стесняется меня. А я ведь уже прикипела и даже шрам этот на переносице полюбила, так что не могу сразу с ноги в кадык. Говорю ему: всё, вези меня на море, говорю, казанова. Я феминизм никакой не люблю, ничё не знаю, пускай плотит. Он раздухарился, мол, мужик, могу бабу на море вывезти. На электрон по-царски с пивом сели и погнали. Первый раз море увидела! Хоть и Азовское. С электрички прямёхонько к морю шарахнулись. Жарища, пивас в голове закипает. Добежали, там к нам торгаш подплывет. Пива, говорит, холодненького возьмите, триста рублей бутылка. Я как вскипела сразу! От таких цифр! Говорю такая: не буди во мне казашку! Зла не хватает от таких обдирал! Втридорога людям нормальным всё подсовывают! Говорю такая: слышь, чухан, ты сейчас кого тут нагреть хочешь? За мной нечистого отродясь не было, с такими как ты знаешь, что братва делает, за такие непонятки по беспределу пускают! Разошлась! А мой-то смотрит на меня глазищами такими. Еле уговорил отпустить торгаша. У меня прям жопа загорелась он гнева! Пошли в кусты с ним, все дела. Возбуждённые на солнце! Туда-сюда. И он мне такой: ты чё отсидела? Представляете! Я в шоковом состоянии сделалась! Я отшатнулась в оторопи! Откуда, говорю, такие мысли вообще! Я изнеженная дама вообще-то! Он побоялся спорить со мной, так и порешали. На берегу давай раздеваться. Разглядела принца. До этого-то всё в темноте, у него лампочки не работают. Красивше артиста оказался! Всё, говорю, полюбила я тебя всей душой, говорю. А он как-то сразу забеспокоился и в море нырнул. Я присела с такой подачи. Думала, упадёт сейчас в слезах и ноги целовать начнёт, а он чуть ли не топиться пошёл. Да я же просто так сказала! Чё уж так убиваться-то сразу?! Я рассудила и пошла его в море ловить. А там на море, на пляже, был мальчик, инвалид, и он говорит мне: не ходи в море. А я пошла. И меня стало кидать по камням волнами. Не послушалась, а они ведь, такие дети, ангелы, их надо слушать. Так мама моя говорила. Но это я потом вспомнила. Сначала-то хотела отмудохать пацана. С детьми обращение знаю. Я же в детском саду работала. Один день, правда. Пришла, как перегаром дыхнула, меня махом вышвырнули. И пошла я, конечно, в море, чё мне, я владычица морская, пива насосалась. Выхожу вся в царапинах, рыло в синяке, видите вон, выхожу – нет казановы моего любимого. Всё, думаю, утопленник он теперь. Бегу, кричу по берегу: утоп! утоп! Торгашу этому в ноги бросаюсь, кричу: отец! Потом смотрю: вещей-то его нет. Понятно всё… Кинул меня казанова. *(Молчит.)* Будто я замуж собралась. Испугался. Я уж думала заживём, лампочки ему вкручу… Ну и пусть теперь суходрочит там в темноте! Козлина. Короче, дальше-то чё. Вещи схватила, побежала, как подорваная, его искать. Запнулась за пенёк, упала и уснула. Пива-то сколько всосано уже было! Просыпаюсь, думаю, ёбтвоюмать. И тут он. Нет, не тот. Другой. Воротник стоечкой. Говорит мне: что с вами. Я ему смаху: о, а я тут загораю. Смотрим вокруг с ним, темнота вокруг, ночь. Он такой: вас что, избили и изнасиловали? Я шутить давай. Нет, говорю, что вы, только изнасиловали. Он не понял юмора, опозорилась, короче. Зато напросилась ночевать. Шантажом, конечно, но чё делать-то? Вижу, что он интеллигентный, говорю, вот представьте, бросите вы меня тут, а я потом в Фейсбуке это всё напишу. Как ваши друзья на это посмотрят, они ведь наверняка безупречные! Он помялся, и мы пошли. Комната у него в коммуналке, но зажиточная. Всё современное, лампочки горят все до одной. Хоть и Таганрог! Меня, если честно, пугают такие квартиры, ступить боишься, бомжихой себя чувствуешь. Хотя я и так бомжиха… Говорю ему: я Бибинур, что значит лучезарная. Он так посмотрел на меня. По вам, говорит, видно, что Бибинур. А что смешного? Что вы смеётесь? Неприятно, конечно, но что делать! Положил меня отдельно, на пол. Говорит, я не сплю с женщинами. Я удивилась, думаю, надо же, столько лет, а ходит непорочный. Я уж думала жахаться придётся! Ночь не спала, ворочалась. Как да чё, думаю. Сон ещё снился… Ну да ладно. Утром будит меня. На работу, говорит. Работящий, думаю, хорошо. Можешь тут остаться, сказал, пока я не вернусь. Еда есть, но я вегетарианец, даже, говорит, запаха мяса не переношу. А я ему: ой, а ты знаешь, я ведь на диете. Соврала для привлекательности. Я один раз села на диету, просидела полтора часа. Жрать если хочется, чё теперь, убиться, что ли?! Он ушёл, я выспалась, встала, как царевна. Богатство, чистота. На стенке даже диплом висит «Поэтические изыскания». Пушкин! Не меньше! Я тоже диплом имела в молодости. За участие. Стихи написала и в конкурс пошла. Закончилось всё скандалом! Скандальные стихи. Там было про казахские степи. Я их, правда, в глаза не видела, степи эти. Прочитала своё стихотворение жюри. Они давай вставать и высказываться! Зла не хватает. Поэтесса одна встала, говорит: нельзя так вообще писать и всякое такое. Я не выдержала, говорю: ой, надо же, ой, да на себя-то хоть посмотри, чучело! Такой срач после этого начался! Потом бабка какая-то встаёт, в шапке. Она слова сказать не успела, я ей сразу: кышь под нары, пасть порву! Это из моей песни любимой строчка. Она шарфом взмахнула и вышла. Ну и иди! Всем спасибо, говорю, за ваше мнение, будьте вы прокляты! Короче, вышвырнули меня оттудова. Больше не писала. Чё теперь, убиться, что ли? Походила по комнате, думала хорошее сделать. Хоть полы отдраю, думаю, посуду перемою, а тут как в больнице – ни пылинки. Всё такое новое, а на кресле покрывало, как у матери в комнате было, зелёное с белым такое, вышитое. Я даже помню, что меня в такое после ванны укутывали. Посидела, потрогала покрывало. Даже будто он мне сразу родным стал… Посидела и жрать захотела. Подумала, рассудила и погнала в магаз. Пришла и как пельменей наелась! Потом пачку пустую в окошко выкинула и давай комнату выветривать! Сижу, на пузо своё залипаю. И тут он заходит. Морщится сразу. Унюхал, собака. Всё, сорвало башню борзописцу. Разорался, убирайся, говорит, бомжиха неотёсанная, вот тебе на электричку в Ростов. Деньги мне кинул. Я сделала поражённое лицо, типа «вы звери, господа» и удалилась. Сказала ещё: не ожидала я такого от поэта! Ну и сиди один без мяса, думаю. А у меня даже Фейсбука нет! Наврала тебе, думаю, а тут купился, чухан. Как у такого человека может быть покрывало, как у мамы моей? Злющая на скамейке сижу. И тут давай ещё из банка названивать. Внесите минимальный платёж. *(Передразнивает.)* Внесите платёж. Сама вноси, курица! Нахамила там, как могла им, чтоб отвязались! В гневе докатилась до Ростова этого. Встала на вокзале. Ну и чё? Сотка в кармане! Куда идти? Кредит не даст никто уже. Звонить мне некому. Рожа в синяках, зуба нет. Смотрю, там шарахается какое-то животное. Ну, вот костюм, как я, только в шляпе. Во, думаю, напинаю сейчас под сраку бурундуку, костюмчик отожму и пойду гостей города доить. Морды как раз моей не видно будет. Подкатываю к нему, и чё делать не знаю. Он голову свою откидывает: чё работу хочешь? Я – ну. У него, короче, пропал напарник, а они вместе должны – Чип и Дейл. Телега такая: мы просто шастаем, людей подзываем к стойке с продажами. Айкосы, говорит. Нихера себе, говорю, сиги рекламируем в шкурах из мультиков, что ли? Он такой: да это самая тема для поколения, которое курит, все же смотрели мульт этот. Ну, говна-пирога. Пошли, костюмчик мне взяли. А нам говорит начальник этот: возьмите вот коробочку с айкосами, на стойку отнесите. Нам-то чё, руки-ноги есть, не унесём, что ли. Схватил бурундук мой коробку, да погнали к стойке. Я счастливая вообще, ща бабосов заработаю. Тут у этого бурундука отбитого тельчик затрезвонил. Полез отвечать, туда-сюда. Наговорился, в общем. Смотрим, а всё! Уволок айкосы кто-то. На скамеечку, говорит, поставил, куда ты смотрела. Вообще на панику присел. Ты, говорит, знаешь, кто тут начальник! Он вообще за убийство сидел! А в коробке этой тысяч на сто айкосов было. Ну, я-то башковитая. Говорю: так побежали, мудак! Так чё теперь, убиться, что ли? Ну и побежали с ним. Бежим – куда не знаем, в костюмах этих в глаза бросаемся. Под мост забежали, думать давай. Всё, говорит, беда в дверь постучалась. Уноси ноги, товарищ! Я такая: э, мне некуда уносить ничё! Есть чё выпить, говорю. Он такой: я сегодня под диваном семьдесят рублей нашёл, на пиво по акции хватит. Я сразу взбодрилась. Побежали в алкомаркет, во дворике сели, пить давай, думу думать. Тётка какая-то с балкона орать давай, чё тут бомжи уселись, алкаши, говорит. Я как рявкнула на неё, она скрылась. Вот и сиди в конуре своей, думаю, собака! Потом выбегает из подъезда тётка эта бешеная. И опять орать давай на нас. По-всякому нас унижает, главное. Чё мы ей сделали? Я ей пива в морду плеснула, и мы в кусты убежали. А там собака огромная в кустах! Реальная собака. Я казашка, я коней на скаку съесть могу! А тут – вот прям двинуться не могу с обсёру. Я один раз у подружки дома была. Пили пивчанский сидели. По три литра высосали. Она пьяная в спальне уснула, а я на кухне сижу. А у неё собака там. Я так и просидела на кухне, выйти боялась. И так срать захотела. Чё делать не знаю. И чё вы думаете? Я насрала в пакет из-под чипсов «Лэйс Французские травы». Знаете, там с базиликом там, орегано или чё, пряные такие… Ну и вот, и выкинула в окно. Но с кухни не сдвинулась! А мудила этот, бурундук, рванул и побежал! Кинул меня! Короче, поцапалась я с сукой этой. Укусила меня вот. *(Показывает.)* Бреду одна по улице, куда не знаю. Такая обида взяла. Чё такое, думаю, кинули все меня. Я тут приехала такая в отпуск. А они. Ни слова хорошего тут не услышала. Да я нигде, конечно, не слышала. А что вы надо мной смеётесь? Не слышала. Смотрю, и тут мальчик этот. Инвалид с моря. Остановился, смотрит. Я тоже смотрю. Узнал, что ли, думаю. И он говорит мне: чё ты ходишь, иди домой. И дальше пошёл. Я стояла, вслед ему смотрела. Слова мамины вспомнила. И вот. Пришла сюда. *(Молчит.)* Вы меня на камеру снимаете? Я смотрела такие видосы. Очень смешно. Нет, правда, ржала всегда. А тут казашка чокнутая. Смешно получится. *(Молчит.)* Но у меня нет больше идей. Извините, может, вы ждёте, что я вам про свои преступления расскажу? Но я ничего не делала. Я айкосы эти даже не трогала. Я просто хочу отдохнуть в тюряге. Почему нет? Ну хотите, я что-нибудь украду? О, а давайте, я вас отмудохаю? Ну и ладно… Что? Нет, у меня муж есть. Что? Нет, не могу ему позвонить. Он тоже сбежал. Два года назад. Исчез куда-то. (*Молчит*.) Не знаю, хорошо всё было: квартиру снимали, на работе работали, лампочки у нас все горели. С родителями из Воркуты познакомил. Душа в душу вроде жили, всё было. Я кассиром в Пятёрочке, он продавцом в магазине приколов. Вечером домой приходили, чисто, светло, едой вкусной пахло всегда. На плече его лежала. А потом исчез. Написал эсэмэс, что уезжает в Москву. Я даже не писала ему больше никогда. Вот такой вот приколист. *(Молчит.)* Хотела один раз. Я в книге прочитала: «всегда, наверное, так было, всю историю: все бегут друг от друга по кругу – любимые от нелюбимых – и никто никого не может догнать». Хотела это написать. Вы думали я читать не умею? Я читала книгу… *(Молчит.)* Мучилась долго, конечно. Писала и стирала ему сообщения. Просто так. Всякое. «Ты поел?», «А я в Пятёрочку сходила, ноги промочила и стояла на ветру у трамвая», «А давай уедем в тепло, будем на песке всё время, я буду лежать у тебя на плече», «Тебе надо купить хорошую куртку на зиму, хочешь, я поищу скидки?», «Я сегодня тебя будто видела в окне, но не тебя, мой друг». Писала и стирала, писала и стирала. *(Молчит.)* Я ему и правда не пара. Ему надо вот как вы. *(Показывает на инспектора.)* Такая в юбочке и рубашке, маленькая, аккуратная. А я пельмени только жру с майонезом. Байконур такой. Я полгода спала в его куртке. С квартиры не съезжала, дорого одной платить за неё, но думала «а вдруг». Из магазина выгнали за пьянку. Кредитов набрала. Все бегут друг от друга по кругу… Это из книги. *(Молчит.)* Мне ещё приснилось вчера. Будто метель, вьюга, не видно ничего. Мужик по полю санки тащит, и слышно, что ребёнок плачет. Я подхожу, личико свёртку детскому открываю, а там мама моя. Я испугалась, говорю: мамочка, ты почему такая маленькая? И плачу. А она мне говорит: бусы бабушкины, янтарные, положи на место, опять играешься. *(Молчит.)* Почему она там про бусы эти думает… У меня никогда не было бус. Я как дура в них. И косметика всякая, как на обезьяне почему-то. (*Молчит*.) Я поехать туда хочу, домой, как мальчик этот сказал. Пустят, поди, братья сестру родную. Я только пять лет назад дома была, когда мать хоронили. Расскандалилась с братовьями. Тоже молодцы! Тут же прямо дом давай делить. Я там вообще сидела, как статуя, ни шевельнуться, ни слова сказать. Сидела тупо, хотела запомнить всё. Всё, где мать была. Вспоминала, вспоминала. Я плакать-то почти не умею. Просто в стенку смотрела. Что там с домом нашим сейчас. Я там каждую чёрточку знаю, там в каждой чёрточке мама. Может, бусы эти найду… К маме хочу, ягодки с ней пособирать. Какие-нибудь... Да я и не плачу, вы чё. Я же лучезарная. Я устала что-то. Теперь ещё и отсюда вышвырнут. Ну и чё теперь, убиться, что ли? *(Вытирает слёзы лапой.)* Я, знаете, что-то передумала в тюрьму. Я домой куда-нибудь хочу. Я заработаю просто и всё. Как-нибудь. Да, я передумала. Всё. Да. Я Бибинур, мне тридцать лет. Я хочу куда-нибудь домой.

*Конец*

*ноябрь 2019 года*