Вероника Пирожкова

Монолог

Почему люди не рыбы

Батюшка, ну ведь бога-то нет. Зачем вы людей обманываете? Ну вам за это деньги платят. И хорошие, наверное. А иначе бы не было никаких ваших этих духовных академий, как их там (*натужно думает*) семинарий. Да. А что вы отворачиваетесь, я не пьяный. Не вино это. Это кровь господня. Я закусывал – сами знаете, чем, у вас вот там просвирки лежат! Я кусанул, как батон. Невкусно. Пресно. Интересно, а мясо Христово тоже пресное?

Нет же бога, да? Вам-то это зачем? Вот если бы не церковь эта ваша, вы ведь хоть кем могли стать, да ведь? Хоть кем, каким-нибудь менеджером бы работали, бумажки бы перекладывали. Вместо кадила шредер был бы, вместо плоти господней булочки в буфете. Ну а что, не прав я? Зачем вам это все? Вы же пропагандист. Церковный пропагандист. Как эти – на центральных каналах. Убеждают, мозги промывают. А вы хоть кого-нибудь убедили? Убедили хоть раз кого-то, ну в том, что бог есть. Ну убедите меня. Убедите. Вот я тут. *(Хлопает ладонью себе по груди*). Убедите меня. Покажите мне чудо господне. Убедите, говорю! Не можете? Да потому что нет у вас аргументов. Диспут окончен. (*Вскакивает*) Нет, подождите!

А веруете сами-то? Сами-то веруете? А может быть и нет? Может быть, это просто ремесло у вас такое. Как вот те – офисные. Приходят каждый день, работают. В офисного своего бога не верят. Кто бы он там ни был. Ненавидят свою работу, а все равно ходят – потому что деньги. И вы так же. Потому что деньги. Потому что вместо трудового кодекса – священное писание. А трудовой договор вы подписываете? Или у рабов божиих нет прав? А собеседования у вас как проходят? У вас тоже спрашивают, кем вы видите себя через пять лет? А вы кем себя видите? (*Молчит*) Я вот себя никем не вижу. Не вижу. Внутренняя слепота у меня. Ослеп я. Оглох. Кровь господня. А вы?  Видите?

Пристал, наверное, думаете? (*Распаляясь*) Да мне насрать, что вы там думаете, потому что вы – такой же обычный, ничтожный, как и все мы. Как я, как вон те бродяги у церкви. Просто куски мяса и костей в кожаном переплете. И нет никакой души, нет ничего там.

А что они к вам ходят? (*Показывает на кого-то рукой*) И ходят, и ходят, от грехов избавляются. И думают, что они самые умные – купили себе индульгенцию, а все они – дураки. А самые умные это кто? Ну кто? А это бомжи да попрошайки, которые на паперти стоят. Вот они умные. Они все – психологи. Вот они точно знают, что выйдет такой Вася, чистенький, свеженький, как после баньки, и губы дрогнут отказать – это же, получается, новый грех, убогому отказать, вот и подают, врасплох взятые. А попрошайки радуются. Праздник у них. То есть они на работу, как на праздник, получается, ходят. А вы как ходите? Как на праздник? А рожи вы их видели – подающих этих, такие умильные, как будто взрыв на ванильной фабрике, тошно от них – смотреть противно. Тьфу (*плюет*). Нельзя тут? Ну пардон (*Вытирает ногой)*

Нет, не все подают. Я видел, я смотрел – я ведь тут уже сорок дней смотрю. И одних и тех же вижу, они то подают, то не подают. Хотя нет, не так. Вот как: они сначала подают, а потом думают, что уже откупились. И уже не подают. Откупились то есть. Один раз – копеечку дали. Какие молодцы. Как удобно все у человека – нашел себе рецепт избавления, тут копеечку, там копеечку, свечечку и ходит довольный, что великое предназначение исполнил, что теперь снова можно матушку землю топтать, топтать, топтать, топтать! Что все им можно! (*Молчит, смотрит на икону Божьей матери).*

Этот тоже ходит. В эту же церковь. Сколько их в городе! А он в эту же! Вижу его, чтоб у него ноги отсохли. В желтом своем сучьем пуховике, в красной шапке, как у мухомора. Хромает на одну ногу – почти не заметно. Но я-то вижу. Видимо, все-таки услышаны мои молитвы – отсыхает нога! Каждую субботу ходит. Откупается. Сука. Откупается. Никогда не откупится. Не дам, не позволю. Чтоб он сдох. Я уже продумал все. Сто раз все продумал. Да ведь все ему мало будет. Мразь, мразь, мразь! Нет бога. Нет его, к кому он ходит?

Вот вы мне скажите, почему у рыбы крови мало? Режешь ее, и можешь даже не увидеть. А ведь живет, плавает? Не знаете? А потому что она к земле не привязана. Потому что в воде ей легко живется, и кислорода ей совсем мало надо, не то, что нам. Не то, что человеку. Ему надо много дышать (*роется в карманах, достает какие-то бумажки*). Я тут все подсчитал – человеку надо примерно 700 кубометров кислорода в день. Это с десяток бидонов больших, раньше в таких молоко возили. У нас на заводе кислородную станцию поставили – для печи плавильной. Она в час 5 тысяч кубометров кислорода производит. А в сутки, получается, 120 тысяч – это почти на 170 человек хватило бы. А значит, на двоих и подавно хватило бы. Я им в цехе все рассказал, говорю – не надо для печи кислорода, людям он важнее, а они меня раз-раз, и я уже не бригадир. Отдохни, говорят, пока. Суки тоже. Понимают разве? Кислород для человека важнее, чем для промышленной установки.

Так вот про рыб! Почему у человека жабр нет? Вы мне ответьте, вы же наместник бога на земле. Вы же представитель – уполномоченный, да ведь? Вас же бог лично выбирал? Вот и говорите – почему у человека жабр нет. (*Молчит*) Дарвина читали? Не читали, наверное, это еретическая же книга. Бог создал человека? А зачем он его таким слабым, таким жалким и беспомощным создал? Чтобы что? Чтобы мёр он, как скот при падеже? Оно же все нас убить хочет – зимой холод, летом – жара, змеи, пауки, гравитация эта сраная. А меня в прошлом году клещ укусил. Саша мне его доставала куском от пластиковой бутылки. Отрезала треугольничек и еще разрез сделала на одном из углов, просунула в разрез клеща и давай крутить, он же прикручивается, выкрутила – как винт вышел (*молчит*). Ну он не энцефалитный оказался. Жаль, что не энцефалитный. Вообще здоровый, всем такого здоровья бы. Как бык! Ну и что – к чему это все?  Приспосабливайся, выживай, хватайся, эволюционируй. Почему он нас сильными не сделал, мы бы не выживали, не цеплялись бы. Мы бы просто жили. Не мучились бы. Видовое разнообразие. Кому оно нужно? Богу? Человеку? Не созданы мы для жизни, мы только выживать научились.

Ну и что вы? Как рыба, набрали в рот воды и молчите. Жабр-то нет у вас тоже. Ну-ка покажите шею, покажите, где жабры? Да что вы отмахиваетесь. Говорю же – это кровь господня. Ну и молчите. Это я же тут исповедуюсь. Что вы мне скажете? Что вы там знаете. Ну тогда по работе ответьте. По работе-то можете? Официальный запрос делаю. Скажите-ка мне, почему на Пасху не хоронят? (*Выжидающе смотрит*) Вы уж извините, что мы не согласовали с графиком церковных праздников, вы уж тут меня очень сильно извините. Могли бы и попозже – нет ведь прямо посреди пасхальной недели! Мне говорят: «Пасха, нельзя хоронить, вы уж дождитесь понедельника. Нельзя такой светлый праздник омрачать скорбью. Грех это». Нельзя, блядь! Вот это грех так грех! Тут уж вы меня извините, нагрешили, так нагрешили. Обосраться как нагрешили. Ну просто популяция кашалотов нагадила. Вот какой грех. Если я соберусь сдохнуть – прямо в Рождество это сделаю. Приду в церковь и вскрою себе вены. Вот так праздник будет, вот так веселье! Порадую прихожан. Ох, у меня аж подмышки вспотели, потрогаете? Нет? Ладно. Как подумаю, какой это кайф! Какое удовольствие предсмертное будет у меня! Жаль, что до Рождества еще жить да жить. Ну как жить. Существовать точнее. Выживать. Так глядишь и не доживу, вдруг опять клещ присосется.

(*Молчит*) У нас на эту вашу Пасху всегда куличами пахло, девчонки у меня всегда вместе стряпали. Жена тесто месит, а Машутка украшает. А потом мы все вместе к вам сюда шли, освящали. Не помните меня? Да вы недавно у нас. Да куда ж вам все рожи запомнить. Все на одно рыло. Мы то пять лет ходили. Как Машке три года исполнилось – пришли первый раз. Саша решила. Благодатный огонь на нее сошел, видимо. Дикость, средневековье. Но я не стал спорить. Ну подкаблучник. Мужики в цехе ржали. Не в бар, а домой. Да при чем тут подкаблучник? У меня дочка. Мне с ней интереснее, чем побухать. Я ей сам железную дорогу сделал, поезд собрал – из Лего. Вы знаете, что такое Лего вообще? Это конструктор, из него можно, что угодно сделать. А если в электрике разбираешься – так еще и на колеса поставить. А я разбираюсь. Там 9 вольтовая. Херня. Я вообще рукастый. Ну был, наверное. Сейчас-то руки не поднимаются. Трясутся – видите? *(Демонстрирует руки*) Что с человеком кровь господня делает! Чудеса!

Мост из Лего построил – один в один как у нас, тот самый, с которого они….ну…..Главное- китайское не покупать, оно дерьмовое. Даже если наступишь – какие-то другие ощущения. Совсем не то. (*Молчит*) Дети – это ведь ангелы. Реально ангелы. С ними все по-другому, с ними ты добрее, терпеливее, я ее от всех зол хотел уберечь, чтобы ни клещи, ни змеи, никакая херня, милостью вашего бога дарованная этой земле, не посмела ей вреда причинить. И я ограждал. Как мог ограждал. И я бы оградил! Человек ведь тоже богом создан. Человек – самая мерзкая тварь, хуже во сто крат всех змей и всех природных катаклизмов. Человек – самое темное зло. Самое! Вы слушаете, батюшка? Зачем бог человека создал? Самая дерьмовая поделка вышла. Тупая, бездарная. Лучше бы кашалоты только.

(*Молчит*) В этом году тоже собирались в церковь. А получается, я один пришел. Я им там все продукты купил, дрожжи по всему городу искал, а так и не нашел. Сейчас же все сухие только. А вот советские кирпичи такие настоящие – они ж теперь как днем с огнем. Ничего не нашел. Купил ей десять видов сухих, а она разозлилась. «Не понимаешь, – говорит, – что в этом весь секрет, чтобы дрожжи были настоящие». Настоящее ей подавай! А вы просфоры на каких дрожжах делаете? Да и я тоже психанул, ну и ищи, говорю сама. Долбаная ваша Пасха! Все зло от религий – войны все, распри, не было бы вас всех, святош, и жить было бы проще. А кто бога боится? Только тот, кто сам ничего плохого не сделает. А мразям не страшна ни кара небесная, ни кара земная.

Она ключи взяла и поехала на ту сторону, за мост – там в торговике всегда выбор большой. Мы там всегда на дни рождения закупались, новый год. Шашлыки там уже готовые, салаты, маринады – там все есть, нормальный гипер. А я туда из-за пробок не поехал. Красное все было. Как жилы вот у вас сейчас в глазах. (*Вглядывается*) А она психанула и поехала – звонит и еще орет, что я ее обманул – нет там никаких пробок. Ну и дура. Они просто рассосались. Я посмотрел в картах. Были там пробки, вы мне верите! Ну я отвечаю. Были! А она говорит – трасса – ни одной машины. И Манюню взяла, а могла бы и оставить!  Я же дома был. Ну дура и есть. «Ни одной машины». Ну как же ни одной, если там эта мразь тоже была. На своем лексусе ссаном. В красной своей шапке и сучьей желтой куртке. Я когда туда приехал, он ко мне подошел: «Извини», говорит... Извини! Просто, блядь, извини. Нет, вы слышите меня вообще. Да, матом, а как ещё? Вот я вам сейчас пырну ножом в бочину и скажу: «Сорян, бывает, че. Извини». Нормально? Этот пуховик еще уебанский. Ну просто мерзотный цвет. Желтое говно, как будто желчь вытекла.  Это преступление против человечества, носить такие пуховики. И он мне говорит: «Извини». Как будто на ногу мне наступил. Или кофе пролил. Сука. У меня челюсть свело, руки тяжелые, как будто в каждой – по гире. Каждый мускул взбух, сухожилия лопаются. У нас в цехе однажды паровой котел взорвался, вот я так же, как этот котел был. У меня только одна мысль – превратить его лицо в фарш. Чтобы родная мать не узнала, чтобы тест только по ДНК. (М*олчит, долго, напряженно)* Да тряпка я. Не смог. Как мразь сам. Сел. Тряпка. Тряпка. Тупое желе. Ревел. Жалкое зрелище. Хотел лицо в фарш. А у меня руки – не свои. Тело – не свое. Ну как так? Не подчиняются. Тяжелые, как битумом к асфальту прибиты. Сижу на настиле. Там люди. Кран, перекрыто все. Скорые, МЧС. А я все про дрожжи думаю, купила она или нет. Все мутное было. Только этот пуховик помню – пятно в памяти желтое. И вот чудо господне – апрель, а река во льду. Вот где чудо-то настоящее! Подняли машину, меня не пустили к ним. Потом только, на опознании, под феназепамом был. У них ни кровинки. Бледные обе – ни царапинки. Говорят: причина смерти – асфиксия, утопление. Ну то есть они не от травм – а там ведь лететь метров 10, еще и торосы ледяные. У машины только багажник торчал. Ну она пристегивалась всегда, всегда. А просто значит вода туда набралась, и они захлебнулись. А в сутки человеку надо 700 кубометров кислорода. А в час около 30, а в минуту это значит полкубометра. А им там надо было минут 20 продержаться. Значит, так, я сейчас я подсчитаю. (*Роется в карманах, что-то ищет*) У меня тут калькулятор в избранных, сейчас открою. Я говорил мужикам – надо было ту установку переделать, я бы смог, я рукастый. Печь и так бы работала – плавила мой метал, ты элемент номер пять ни дать не взять. А вот для человека кислород – важнее. Я им это говорил – а они меня в отпуск. Без содержания. Вся сила в плавках. Я так-то дельный бригадир. Премии раз в год точно – за рационализаторство. А тут в отпуск отправили. А что мне в отпуске делать? Я круглыми сутками все читал статьи в интернете, видео пересматривал с камеры – как она едет по пустой дороге, ее заносит и она на встречку вылетает – а там этот лексус, четко в бочину. А она с моста. Обе они с моста. Гололед. Разве явлениям или вещам можно мстить? Я говорю – все против людей. Кругом угроза. Лед. Сосульки. Убийцы. (*Молчит)*

Господи, прости меня грешного, избави меня от мучений, забери меня, господи. С кем я разговариваю, ты слышишь меня, слышишь? Слышит он меня? Может он меня прямо сейчас забрать? Я требую. (*Вскакивает*) Позовите мне его. Пусть спустится и всадит мне нож. Да хоть что пусть сделает. Почему, блядь, когда ты хочешь – смерть никогда не приходит? А если ты хочешь жить долго и счастливо – пожалуйста. Вот сосулька на тебя падает, вот ты поскользнулся и перелом черепа, вот пьяный водитель троллейбуса тебя сбивает, даже, блядь, кот тебя поцарапал – и ты сдыхаешь от заражения крови! От сосульки – самое тупое умереть. Зато, когда надо – хер вам! Хоть сдохни – нихера не сдохнешь. Только если предпримешь какие-то меры. А их нельзя предпринимать! Боженька запрещает. Нельзя, грех, нахер! Грех. Опять грех! В Пасху хоронить – грех, сдохнуть самостоятельно – грех! Нельзя себя убивать – только от сосульки можно. И что, блядь, мне стоять под карнизом? Под карнизом все время стоять надо теперь? Вы мне отвечайте! Хватит молчать! Я не выйду отсюда! Пока не ответите мне. Наместник бога на земле! Почему у вас жабер нет! А пузырь есть? Пузырь рыбий? А икру мечете? Сколько у вас тут зарплата? Все колокола уже распродали, иконы распродали? Что у вас в воскресной школе дети делают? Насилуете детей, берете из детдома и трахаете, трахаете их, да? А всех своих детей пристроили за чужой счет! Бабки на церковь квартиры переписывают, да? А вы их себе, себе гребете! Вам все мало! Мало! Жрите! Жрите! Подавитесь! Мотыля вам, на, на! Жри! Где твой бог? Где он? Молчишь? Передай ему привет! Получай получай, на, на, на…Подавись, на, сука, держи от меня приветочку. На, на, на…

*Падает на колени, рыдает, и душа хочет вырваться из легких, но ее держит что-то, держит, не отпускает. Кривит рот и задыхается – рыба, выброшенная на берег. Тело обмякло – брошенный мешок со старой листвой. Глаза заплыли, сквозь тонкие щелочки смотрит на кровавые костяшки рук, кисти дрожат, ходуном тело ходит. Переворачивает руки и долго вглядывается в раскрытые ладони, гладит линию жизни, размазывает по ней кровь. На правое плечо ему ложится чья-то тихая рука. Он кладет на нее свою левую руку и трясет, трясет, трясет головой.*

Я, я. Зря пришел. Я не хотел тут громить. Я вам починю. Я рукастый. Нехорошо это. Сорвало башню. Глупо как, ну я тряпка, я мразь, я говорил же вам.  Да знаю, что не виноват он. Знаю. Но он все равно тварь. И если соберусь с духом, если соберусь с духом. Да к черту. С каким духом. Я слизняк, приспособленец. Куда мне жизнь человеческую отнять. Надо было тогда мне его, порешать. Сидел бы сейчас. Да и пусть, что не виноват. Зато я бы не мучился. Себя жалею. Да, жалею. Как-то было бы попроще. Потому что я тряпка.  Да знаю я, что и он мучается. Каждую субботу к вам ходит. Хромает – видимо, повредил ногу. А мне-то что, легче? А им что, легче? Только богу вашему легче. Не могу принять, не могу – да. Тяжело. Ведь виновный должен быть. А если гололед виноват – ему же не отомстишь. А человек всегда должен знать, кто виноват. И не может это быть что-то неподчиненное человеку. Человек – же вершина эволюции. Все же от него зависит. Нельзя так, нельзя, батюшка. Просто принять надо, что не все? Просто смириться? Провидение господне. Судьба… Это слишком для меня непросто. Батюшка. Слишком. Вы меня простите. Я вам тут все починю. Аналой я вам этот сделаю – тут в двух местах две плашки деревянные приклеить. А тут бы припаять тетрапод. А это что, почему так? У вас мастеров что ли нет? Это же не я. Это же до было… Тут чинить и чинить – а краска отходит вон, видите? А давайте я вам мебель сделаю. Лавки-то вон уже покосились. Я ведь и плотником был когда-то. Я вам все починю, все сделаю только вы это. Простите. Нет, пить не буду, руки пройдут – это ведь они так. Трясутся. Временно. Я восстановлюсь. Я смотрю, не так тут у вас и богато. Простенько все. Еле справляетесь? Хорошо колокола звенят. Чисто так. Мысли прозрачные. Я хорошо получаю. Я сам материалы куплю, ничего не надо. С работой нормально все. Мужики у меня мировые. Там модернизация сейчас. Как они без меня? Дурачки. Да нет, они дельные. Но все равно контроль нужен. То каску не наденут, то прут не по маршруту. Я вернусь, вернусь. Меня ждут же. И вам все сделаю. Завтра давайте приду. Приду завтра? Завтра суббота. У меня и инструменты есть. Да-да, покажите. Столярка? Хорошо. Это очень хорошо. Простите меня. И еще. Я пришел-то зачем. *(Роется в кармане, достает бумажку, разворачивает)* Вот записка. Вы внесите их, пожалуйста, в список на упокоение: раба божья Александра и раба божья Мария….

24.04.2022