J.J.

Про дождь.

Анастасия Букреева

Пьеса в 40 обрывках.

Турист

Надя

Саша

Маша

Женщина

Мужчина

Просто человек

1.

Турист. Значит так. Дождь очищает душу. Дождь делает нас романтиками. Мне очень нравится его звук. Как он стучит в окна, меняет мир, заполняет меня до конца, прям до сердца. Ну да, до сердца. Чтобы художественно было. Запах дождя не похож на все остальные. Обновление тела, там, обновление духа. Дождь – это счастье, так-то. Ну, примерно так я и писал. Точно не помню, давно было потому что. Мне за это сочинение поставили пять. Только здесь люди совсем простые. Если б я жил тут и такое написал, они бы поржали. Именно поржали, не посмеялись. Они гэкают со всех сторон, жутко смешно. А почему про дождь вспомнил, так это по той причине, что он не кончается никак. Несколько дней льет без перерыва. Не искупаешься нормально, не позагораешь.

2.

Что за гул такой, ты слышишь? – Это дождь вроде. Я выходил, на улицу все спокойно. – Дети спят? – Да, заснули уже. Они засыпают сразу, как я начинаю читать. – Сашенька просился на чердак. – Нет, внизу хорошо. Внизу безопаснее. На чердаке пыльно и темно. – Что ты читал им? – Все то же. – Разве это не рано? – Нет. – Ты что-нибудь слышишь? – Дождь. Идет дождь.

3.

Турист. К алкоголю отношусь плохо. Чуть-чуть выпью и тошнит меня. Такая особенность. Я и мяса-то не ем. Как веганом стал года три назад, так и не ем. А здесь – одно сплошное мясо. То чебуреки тебе подсовывают, то шашлык. А я говорю, не ем я мертвечину. А они мне – ты сектант. А я говорю, мы не должны убивать вообще никого. Вообще никого. Сказано же «не убий». А это значит что? Что и животных нельзя. Вообще никого. Ну, где в Библии сказано, что не убий – это только про человека? Вон на таракана наступишь, вся вселенная перевернется. Мне бабка моя звонила. Сказала, Шурик умер. А я сказал, не надо мне такое говорить. Не хочу я про это знать.

4.

Женщина. Мы же ниче не знали. Автобус в шесть выезжал на Порт-Кавказ. А мне на ту сторону надо было. У меня там дочка с мужем живет. Ну, вот я как представила себе, что они бы здесь жили... У деда же, говорят, дом был совсем недалеко от того города. Хороший такой городок, опрятный. Там много чего понастроили за эти годы-то. И жилье доступное. Это вам не в Сочах олимпийских. Они там с ума посходили с ценами, и было бы за что. А там, может, и не на берегу моря, но зато недалеко. Сел в машину и через пару часов уже лежишь на пляжу. У меня там одноклассница сколько лет жила, а потом в Ростов уехала. А родители ее там остались. А я как представила, что мои родители…

5.

Турист. Я в детстве во дворе играл. Так вот, там посреди дороги яму разрыли зачем-то. Огромная такая дыра. А внутри муляка. Ну, мы так эту лужу называли. И даже не лужу, а жижу. И цвета она такого была неприятного. Ну, знаете же, когда лужа очень грязная, цвет у нее почти зеленый. Там авария была, канализацию прорвало, я так думаю. И запах такой хреновый. Крысами пахло дохлыми и какой-то химической дрянью. Не то керосином, не то бензином. Дерьмом, короче. Представьте, выходите вы во двор играть. А вам шесть лет, может, восемь. И вместо качелек там всяких, бревнышек, по которым ходить надо, такой бассейн, да, посреди двора для детишек. Чтоб купались в жару, наверное.

6.

Мужчина. Очень ноги болели. Нас же после осмотра из больницы сразу же отпустили. У дочери сотрясение мозга, гематома на голове и сильное переохлаждение. И с этим дочку врач отпускает домой и говорит ей, что нечего придумывать, не было там ничего такого серьезного, там было всего полметра, а не пять, он все видел по телевизору… При этом задавал вопросы, типа, вы признайтесь, кто ее ударил по голове? А вечером ее опять рвало, и болела голова. Где же правда? И этот придурок из кафе мне тут же и говорит, что погибло «всего» сто семьдесят человек. Конечно, я его ударил. А как было не ударить? Эта скотина еще и не пьет, и мяса не жрет. И врет, как они все.

7.

Турист. Сломалась машина. И пришлось ехать на автобусе. А мне еще повезло. Ребята поездом поехали. А поезд встал, несколько составов сутки стояли. И главное, никто же ничего не знал. Жара, воды нет, еды нет. Через несколько часов привезли еду. Причем оказалось, это начальник поезда на свои деньги купил. Бывают же люди… Добирались потом как могли. А я на автобусе. Вот в этом как раз автобусе в первый раз эту женщину, Надю, увидел. У нее… даже не знаю… что-то не то было. Очень не то. Если бы я знал, остался бы в городе, и ничего бы не произошло. Дождь, главное, кончился. Утром не было дождя. И тут водитель говорит: «Маршрут поменялся». А Надя эта плакать начала.

8.

Женщина. Я этого парня хорошо запомнила. Ничем вообще ни от кого не отличался. Гэкал только неправильно. Я сразу решила: не из наших. Издевается. Гэкает в телефон и ржет, как сивая кобыла. А потом зашла та женщина. Я сначала подумала, что она психическая. В одну точку смотрит, руки заламывает. А вроде женщина нормальная, прилично одетая такая. Только без сумок вообще. Обычно с какой-то авоськой все садятся. Далеко же ехать. Я ей сразу сказала, что мест нет. Что билеты нужно заранее, женщина, брать. А она как не слышит. А новостей тогда никто еще не смотрел. Шесть утра же было. А тут заходит этот боров в кепке и говорит: «Что ты, женщина, тут стоишь, как дура? Мест нет, маршрут изменили». Как, говорю, изменили? Это,если изменили, так это он же крюк на два часа сделает. А женщина белая вся. Просто не в себе. Ну, думаю, случилось, наверное, что-то.

9.

Турист. А я всегда думал как? Ну, умерло столько-то людей. Но ведь это далеко, и это не про нас. Все в глубине души так думают. А кто говорит, что не думает, врет. Иначе бы люди с ума посходили. Ведь как можно после всего этого, например, чай спокойно пить или кофе. Или есть, на работу ходить. Футбол смотреть. Кататься на велосипеде. Мечтать, если ты идиот. Если ты реалист, то курить траву. Я бы пил, но я не пью. Дело-то в чем? Мне всего ничего нужно было: довести товар из пункта «А» в пункт «Б». Всё. И деньги очень хорошие. А все потому, что я не пью. Водитель в камуфляже весь, реальный пацан, напился в доску. И достает пачку. Я не шучу. Пачку оранжевого цвета. Пятерки у него там, понимаете? Это очень не хило. Это ж не Москва. Откуда бабло такое? И все про Шурика я тогда думал. Не выходил этот Шурик у меня из головы. Как представлю, что он лежит в своей клетке лапками кверху, так сразу травы хочется.

10.

Надя. У меня дети к бабушке на каникулы поехали. Я каждое лето их на каникулы к бабушке отправляю. Потому что там воздух чище и дом рядом с речкой. Саманный. Невысокий совсем, с трещиной в стене. Сына зовут Саша, дочку – Маша и мама. Я каждое лето их на каникулы к бабушке отправляю. Потому что там воздух чище и дом рядом с речкой. Невысокий совсем. Сына зовут Саша. Он на год младше Маши и любит рубашки в клетку, а Маша, наоборот, только полоски носит. Я каждое лето их на каникулы к бабушке отправляю. К маме.

11.

Турист. Был во дворе один пацан. Сука полная. Киреев. Я его ненавидел. Даже записки ему писал с угрозами. Мол, еще раз что-то подобное сделаешь, урою. Мы его даже однажды в туалете на стройке заперли. Но не помогло. Вылез, падла. И нас же потом за это отчихвостили. Я когда сел в грузовик, все время про этого Киреева думал. Не знаю, почему. Челюсть болела очень. Тот мужик меня так сильно приложил. Их там, по крайней мере, четверо было, пострадавших. Но этот самый нервный оказался. Я разве что-то дурное сказал ему? Зачем было кидаться? Только он уже был сильно датый, когда я пришел. И ноги свои показывал. Правда, изрезанные сильно. Ветки, что ли, или мусор. В синяках весь. Про дочку рассказывал и крыл матом районную администрацию.

12.

Мужчина. Я успокаивал всех, что у нас МЧС в России лучшее в мире, армия пригонит лодки, танки, нас обязательно спасут. Что полиция в курсе. Что в России лучшие вертолеты. Вот-вот прибудет МЧС. Но. Мы ждали помощи МЧС, мы молились о ней, но их не было. МЧС нам ответил: «Мы помочь не можем, молитесь». Не было никакой паники, дочка только говорила: «Пап мы, наверное, погибнем». Но без истерик, слез. Просто. Повсюду кричали люди: «Помогите, спасите!» Плакали. Это было так страшно. И когда этот малец сказал, что ничего такого… что всего-то сто семьдесят, я его чуть не убил.

13.

Турист. Я сказал ему: «А что, они должны были каждый дом обойти? Как вы себе это представляете?» И он меня толкнул. А я чуть не упал. Но это же чрезвычайная ситуация. Хорошо еще сто семьдесят, а не больше. А мужик в камуфляже мне ключи от грузовика пихает и говорит: «Новороссийск, улица Революции, 30. Я, если за руль сяду, – трындец. Ты ж понимаешь». Я говорю ему: «Супермаркет?» Ага, говорит, продуктовый. Прямо туда и скорее. Время идет. Ладно, говорю. Выхожу на улицу, стоит фура такая белая. На ней написано: «Всегда низкие цены». А я думаю: а если меня менты остановят, что я буду им говорить? Но не до того просто. Потому что водителя рвет в туалете. И сам он вообще неадекватный. Мало ли реально в грузовик сядет и врежется в кого-нибудь. Он был немного, как та женщина, Надя, только мужик.

14.

Саша. Я думаю, банан – это очень хороший овощ. Его можно есть, можно не есть. Он сладкий и желтого цвета весь. Как будто он на солнце растет. Жалко, что летом мама бананы не покупает. И бабушка тоже. И деда Боря. Мама говорит, что летом надо есть витамины. И что всегда их нужно есть, чтобы повырасти. Я когда стану совсем взрослым, а не таким не совсем взрослым, я буду милиционером или поваром. И тогда смогу бананы есть. Да хоть каждый час я смогу их есть. Много-много бананов. Буду, как банановый король. А так, так мне нравится у бабушки. Только целую большую вечность не гулял. Потому что дожди наш огород залили. И картошку, и мяту, и арбузы, и персики, и груши, и яблоки, и апельсины, и ананасы даже.

15.

Турист. Я ни разу не поэт. Мне наплевать на природу. Но даже если бы писал стихи, то точно не про дождь. И вода – не моя стихия, в принципе. Я и плавать-то не умею. И даже думать не хочу. Лучше уж о Шурике думать. Они сказали по радио «дождь», значит, дождь. Чё? Какие у меня причины вообще, чтобы не верить? Сказали «предупредили», значит, предупредили. Просто у нас всегда так. Нас предупредят, а у нас всё на авось. Авось пронесет, да? Хотя мужик тот сказал, что не предупредили. Все спали, и не было электричества. Но кто знает, может, врет? Нашим соврать, как палец обоссать. Я коньяк пил только в кофе. Только в кофе пол-ложки для вкуса только. И сливки. И тогда нормальненько так получается. На грузовике было написано: «Всегда низкие цены». Это то, что там было написано, мать его.

16.

Женщина. В автобусе мужиков треть, и ни одна собака места не уступила. Ну, видно же было: срочно это. Я этому парню так прямо и сказала: «Ты мужик или как?» А он мне: «Это не мои проблемы. У меня встреча». И еще много какой-то хрени наговорил. А раньше было как, в этих автобусах. Можно было водителю деньги сунуть, и он тебя без билета довезет. По правилам нельзя, но они довозили, и все закрывали глаза на это. А в тот день, как назло, водитель попался сволочной. Ну, дебил. Нет, говорит, и все тут. А я когда поняла немного, что произошло-то, я уступила. Да. Представила, что мои дети… И что-то прямо внутри сжалось. Выхожу, там бабка какая-то сидела и тоже все слышала. И бормотала: «Отче наш, Отче наш». Она тоже новостей еще не видела, но тоже поняла. И я потом тоже повторяла весь день. Потому что уже новости посмотрела.

17.

Турист. Короче я поехал в Новороссийск, на улицу Революции. Была темень такая и дождь, чтоб его. Чтобы его дождь. Ехал аккуратно. Не лихач. Мне всю дорогу бывшая названивала и несла пургу. Про то, что будет с нами дальше, про семью какую-то и прочий бред. Я ей сказал: «Слушай, отвянь от меня пока, я деньги зарабатываю». А она мне: «Ты кретин, что ли? А вдруг ты оружие везешь?» А я говорю: «Какое оружие, дурында? Здесь и войны-то нигде нет». А потом я подумал: деньги большие. Может, правда… водитель в камуфляже. Я остановил грузовик и вышел. А зонта нет. Вымок до нитки. «Всегда низкие цены» и эмблема такая. Я знаю этот магазин. Он и у нас открылся недавно. Я, значит, подхожу и открываю эти двери дурацкие железные. А они сразу не открылись. Заело там что-то. А потом открылись.

18.

Ты слышишь? – Это дождь вроде. Я перед сном ходил на берег. Бояться нечего. – Дети спят? – Да, заснули уже. Сегодня не хотели ложиться. Но они всегда засыпают, когда я читаю. – Может быть, отвязать Тунгуса? – Не надо, слишком темно, он потеряется. А в будке ему хорошо. – Что это за гул такой? – Это дождь. Дети спят на первом этаже. Так безопаснее. – На чердаке пыльно и темно. – Я перед сном выходил. Все хорошо.

19.

Маша. Деда Боря нам читает книгу. Он читает с выражением. Как актеры читают или другие люди известные. Деда Боря – наш сосед. Он нас угощает конфетами разными и вообще он в принципе добрый. Книга дяди Бори грустная. Там все время что-то плохое случается. Не всегда. Но бывает, что случается. И мы тогда его просим почитать про Гарри Поттера. Но он не хочет и говорит, это неправильная книга. Нужно читать другие книжки, которые полезны. А я сама тогда читаю, когда он спать уходит. Но я плохо читаю, и Саше не нравится, как я читаю. Но он же дурак.

20.

Турист. В общем, история такая была. Этот долбанный Киреев взял дворовых котят, мелких совсем, и кинул их в эту яму с дерьмом. Я к котам-то вообще спокойно. Даже к мейнкунам. Но там же неважно, кто – коты, там, мыши или попугаи. Просто я веган. И все понятно, что будет, да? В общем, мы вовремя подоспели. Котята уже с головой в эту дрянь ушли, мы кинулись и вытащили их. Сначала думали: всё. А нет – дышат. А, дождь был. Ну, это как всегда. Даже хорошо, что он тогда был. Отмывали их от жижи. В самый последний момент, главное. Хорошо – заметили. И что интересно: взрослые недалеко были, грузчики курили. Видели все и ничего. А Кирееву мы прямо там яйца открутили. Я крутил лично.

21.

Мужчина. Мы спросили, что нам делать, куда звонить, у офицера полиции, но все нас отфутболивали. После часа бесполезных переговоров по телефону мы обратились за помощью к представителям МЧС. А один из них заявил, что, какого черта мы поперлись сюда. Типа, не поехали бы, ничего б не случилось. Вот так нас спасали. На просьбу попить, накормить, сказал, он этого не решает. Начало съезжаться на джипах руководство. С иголочки, в замшевых туфельках. А мы в грязи, мокрые, голодные, побитые. А тут ни скорой, ни кухни, ни сочувствия. Подъехало телевидение. Снимали перевернутые машины. Трупы людей валяются на обочинах. Никто их не увозит. Я думаю, их больше. Их больше ста семидесяти.

22.

Турист. Я сначала просто возле грузовика посидел. А потом увидел: впереди заправка недалеко, а там – «24 часа». И туда побежал сразу. Мне сначала совсем ничего. Не тошнило. Даже голова не кружилась. И походка прямая. То ли дождь потому что холодный. То ли еще что… Сел в кабину обратно. И думаю про улицу Революции, на… И так думаю, как роботы думают, так и я. Потому что это все далеко. Это ко мне отношения не имеет. Стало очень так спокойно, горячо внутри. И если бы менты меня остановили, не распознали бы, да и все равно мне было. Дзен, мля...

23.

Женщина. Жуткие вещи показывали. Не по телевизору. А так, народ что заснимет, сразу и выкладывает. Женщина мертвая на дороге лежит, рядом трупы трех собак. Так они одеяло подняли и лицо открыли. Зачем? Зачем вот так делать? Я потом и заснуть не могла, все этот сверток с телом вспоминала. Или вот еще. Люди сидят и снимают, как парень погибает. Да не дай Боже. Никто же не вытащил его. Все только смотрели. И вот это прямо снято, как он умирает. Для Ютьюба. Страшно. Говорят, один батюшка всю ночь людей спасал. Пятьдесят человек спас. Вот так. А местные говорили, что был еще другой священник, и он знал, что будет. И что взял своих прихожан и на гору увел. И никому больше не сказал. Я думаю, говорят, что ход*и*те в церковь. Ну как ходить теперь в церковь, когда так? Там женщина была молодая, спросила его: «Можно я скажу соседке, там ребенок маленький?» Он сказал: «Не надо».

24.

Турист. Надя стояла на другой стороне дороги. А я скорость уже набрал. И мимо проехал. А потом остановился почему-то. Дождь. Я стою и понимаю: зря я стою, зря. Нужно вылезать на хрен и бежать. Далеко бежать. В Воронеж, например. Но только здесь оставаться нельзя. А если арестуют меня, там, из-за того, что прав нет, так это лучше будет. И тут она вдруг ко мне залезает. Та самая, из автобуса, которой я место не уступил. Ну, и что меня теперь сжечь на костре за это? Сжечь меня… Я ей говорю: « Я в Новороссийск еду. Нам с вами, женщина, не по пути». А она мне говорит, что мальчика зовут Саша, а девочку зовут Маша. А мне какое дело, до того, как их зовут?! И что рубашечка у Саши в клеточку, а у Маши полосатая. А я смотрю в стекло, как баран, а там разводы на стекле от дождя. Красиво…

25.

Мужчина. В пять часов вечера вся администрация уже знала. Они вывезли всех своих родственников, все повыезжали, повывозили свои семьи. А в десять часов или в одиннадцать выключили свет. Они выключили свет, чтобы меньше людей погибло. Погибло бы очень много, если б с электричеством еще. Но вы, подлюки, если вы знаете, что точно будет всё… Если у вас нет возможности оповестить по телевидению, там, по всему этому, но у вас есть две церкви в этом городе. Загоните на колокольни звонарей, хай они стучат всю ночь, чтоб люди знали: что-то не то.

26.

Турист. Я говорю, что вы переживаете? Найдут их. А она говорит, кто? Ну как, говорю, МЧС, милиция-полиция. Найдут. Она говорит, ты пьяный? А я говорю, вообще коньяк только в кофе. Я курю, но вообще почти не курю. Организм, чтобы чистый был. Я же веган, говорю. А она мне – а это что? И на бутылку показывает. Она говорит, остановись. А я говорю, мне в магазин надо. Продукты отвезти. В магазин надо. И уже много времени прошло. А она говорит, ну, никуда не денется твой магазин. Машина хорошая, холодильник в ней хорошо работает. Она знает эту сеть. Что, говорит, мясо везешь? Я говорю, ага. Ве-везу мясо. Там кисломолочные продукты. И она у меня, такая, спрашивает: «А дети у тебя есть?»

27.

Надя. Дядя Боря, Борис Иванович, по вечерам приходит к маме. Просто потому что людям трудно быть в одиночестве. Он читает ребятам книги про Гарри Поттера. Я знаю, что Саша очень любит бананы. Но если ему купить, он больше ничего не ест, кроме них. Желтый – его любимый цвет. А Маша мечтает стать медсестрой. Месяц назад она хотела быть стюардессой, потому что они очень красивые. А теперь она хочет помогать людям. Но я думаю, она будет филологом. Мне почему-то так кажется. Будет преподавать в университете. Может быть, может быть, она напишет книгу. И не одну напишет. И это тоже про людей. Это помощь им. Про людей ведь так невыгодно, никто не думает про людей ведь.

28.

Турист. Я остановился. Она вышла. Я вышел вслед за ней. Dancing in the rain… Dancing…

Надя. Хочется есть. Я – Надя.

Турист. Да, наверное. Неважно. Надя, так Надя.

Надя. А как вас зовут?

Турист. По-разному зовут. Как только не зовут…

Надя. Вы сказали, у вас кисломолочные в холодильнике.

Турист. Там мясо. Там практически ничего нет такого…

Надя. Может быть, там есть колбаса. Я вам заплачу.

Турист. Нет, там нет колбасы, Надя.

Надя. Можно посмотреть?

Турист. Нет.

Надя. Почему?

Турист. Потому что я пьян, и у меня хреновый характер, Надя. И меня, Надя, никак не зовут.

Надя. Что?

Турист. Ваша мама живет одна?

Надя. Да, но иногда помогает сосед. Он тоже один. Он иногда помогает. Приходит. Это два одиноких старика. Я уже давно переехать предлагала, но она отказалась. Из-за него. У меня дети. Мальчик, его зовут Саша, и дочка – Маша. Посмотрите.

Турист. Не надо, я не смотрю. Вы испортите ваш телефон, Надя. Дождь.

Надя. Дождь не кончается. Дождь и дождь. Они сказали: все из-за этого. Сосед, дядя Боря, он приходит к ней. Правда, это хорошо?

Турист. Да, это хорошо. Не пытайтесь открыть. Двери заедают. Петли проржавели. Я сказал вам, там нет колбасы. Это вообще не наше. Не наше. И не ваше.

Надя. А чье? Это же все для людей?

Турист. Для людей?

Надя. Посмотрите на них! Да посмотрите же. Почему вы не смотрите? Вы не любите детей?

Турист. Давайте потом. Потом посмотрю. Вы испортите ваш телефон.

Надя. Ну и ладно. Связи же все равно нет. Как вы думаете, почему ее нет? Это ведь случайно. Скоро все наладится. Хорошо, когда все друг друга знают. Случись что – помогут. Ведь помогут?

Турист. Здесь все друг друга знают, и случись что – помогут. Не то, что в больших городах. В Москве, например. А связи нет – так это нормально. Это всегда так. Когда надо – связи нет.

Надя. Город маленький. Две машины можно было пустить с громкоговорителем и всё…

Турист. Ну, видимо, людей совсем не хватало. Машин не было.

Надя. Да, наверное. Тяжело было очень. Накладно.

Турист. Да. Очень тяжело было.

Надя. Вы детей моих точно не видели? Посмотрите. Посмотрите ради Христа. Неужели трудно. Мальчик в рубашке в клетку, девочка в линейку. И мама.

Турист. Я смотрел, и я не видел ваших детей.

Надя. Почему вы так побледнели? Посмотрите мне в глаза. Я хочу видеть ваше лицо.

Турист. Это из-за дождя. Нам не по пути. Вам в туда, а мне оттуда. Коньяка хотите? Хотите коньяка?

Надя. А куда вы?

Турист. Туда.

Надя. А зачем?

Турист. Меня попросили отвезти товар.

Надя. Как же вы оказались на этой дороге?

Турист. Это не я. Это первый водитель свернул не туда. Он напился.

Надя. А сколько было водителей?

Турист. Что?

Надя. Сколько было водителей до вас?

Турист. Хотите коньяка? Коньяк хотите?

29.

Мужчина. Как они могут после этого жить? После всего этого? Я проклинал их. Да. Я проклинал. Потому что… Отче наш, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Да будет воля Твоя…Четверо людей пытались выбраться. Стояли на крыше, но их за минуту снесло. Первым упал ребенок около двух лет и тут же скрылся в потоке. Женщина кинулась за ним, а следом двое мужчин, но их затянуло в водоворот. Рядом проплыл труп мужчины, и это под аккомпанемент тропического ливня. Да, я проклинал. Только проклятье по нашему – это когда дворцы на миллиард и убогое скотобыдло верит каждому телевизору.

30.

Женщина. Первое время что было нужно? Не поверите. Одеяла, матрасы, подушки. Потому что спать на том, что осталось, было невозможно. Мы возили. Да. Всем двором, собрали, что было. И сначала не пускали ведь. Трупы убирали. А что говорили-то? Что денег на компенсации выделили так много, что было понятно: их не сто семьдесят. Больше их. Что есть братские могилы, говорили, да. И еще, что на крестах стояла дата смерти, которая еще не наступила. Интересно так… Может, врут, а может… Я пришла такая в церковь, а на меня сразу – чё в брюках-то, вон пошла отсюда. А я не к вам пришла, а к Нему. Моих потому что там не было. А вам этого не понять.

31.

Саша. Я тут подумал немного. Не буду поваром. Буду президентом и буду есть и бананы, и другие овощи, и вообще все, что захочу, буду есть. Так. Вряд ли я дам что-нибудь Маше, но, может, дам, если хорошо буду… если будет вообще хорошее настроение. Я надену погоны и буду по телевизору. Вообще, президент – это супермен. Я понял. Потому что ведь все к нему идут, если там плохо, и он всем помогает. Надо только письмо написать. А я тоже буду всем помогать. И тоже стану главным. И на все, на все письма… даже от всех, и детей, и мамы, и папы я буду отвечать. И деде Боре лекарства буду сам покупать. Потому что ему надо. А у него никого нет. Людям надо, ну, помогать, мама говорила, потому что они не могут иногда. Вообще ничего. Они маленькие. Даже меньше меня. Я вырасту, поженюсь и буду помогать всем.

32.

Мужчина. Я тогда себе сказал: погибну я – моя семья погибнет вместе со мной. Выжить, удержаться на плаву. Было неимоверно трудно, трудно как никогда. И в тот момент главное – спасти дочку. Но вдруг нас занесло на верхушку дерева, и мы в очередной раз спаслись. Дочке стало плохо, ее вырвало. Она пожаловалась, что не чувствует ног. Я прижал ее к себе и пытался согреть. Было темно, но уже не так страшно. Мы поняли, что чудом спаслись. Лил дождь как из ведра. Мы жутко замерзли. Но в мокрой одежде теплей, чем без нее. В этот момент произошла полная отключка. Мне казалось, я смог отрубиться на минут пять. Очнулся от криков людей, звавших на помощь. По берегу ходили люди с фонарями. Мы кричали, но в ответ – тишина. Через минут пятнадцать снова свет фонаря. Люди отозвались.

33.

Маша. Мы рисовали человека. Ольга Андреевна говорила, что человек из какого-то семейства гомидов или гомниидов, может, говнидов, а это обезьяны. А я всегда думала, что моя мама и мой папа на обезьян совсем не похожи. Хоть и развелись. Из нашей семьи только Саша обезьяна. А остальные – нормальные. Но человек еще всегда разумный. То есть, он умнее собаки точно. Хотя Тунгус умнее даже бабушки иногда. Он сам открывает холодильник, и бабушка его во двор посадила. На поводок. А мне стало жалко Тунгуса, и я принесла ему зонтик, чтобы он не промок. Но он не понял, как он работает, и промок. Я его даже больше люблю, чем брата. Нет, вообще, я и брата люблю, и маму, и бабушку, и деда Борю. Всех. Я люблю всех.

34.

Турист. Я сказал ей: «Возьми деньги. Мне не нужно». А она все трогала этот грузовик. Не сиделось ей нормально. Гладила вот эту стенку дурацкую «Всегда низкие цены». Как живую. Мне уже так это невыносимо стало. Лучше бы она орала. Лучше б я оглох от крика. По радио, значит, говорили, мы всех посчитали, привет. Волна два метра, дождь… А те люди из кафе говорили, что было семь метров. И был не дождь, а слив водохранилища. И что знали они все заранее. Электричество отключили. Это мелочь. Но ведь ток – проводник. Привет…

35.

Турист. Она все пыталась открыть чертов грузовик. Я ж не мог ей сказать, что морозильники из торговых сетей не всегда перевозят продукты. Я и сам не знал раньше. На самом деле, все было не так. Я чуть не захлебнулся от собственной крови, потому что Киреев выбил мне все зубы. И когда мы достали этих проклятых котят, у них рот, глаза, уши были заполнены мулякой. Кажется, она и внутри у них была. Они были дохлые, конечно. И как будто всегда такими были. Ну, мертвыми предметами. Серый сказал, надо закопать. Я сказал, да, окей. Я закопаю. Но я не собирался их закапывать. Я не знал, что делать. Я просто не знал, что делать. Просто если закопать, то ведь не увидит никто. Я не помню, что я сделал. Завтра Киреев выйдет на улицу, и все повторится. Просто те, кто Киреев, почему-то сильнее тех, кто я.

36.

Турист. Клеточки, линеечки, клеточки, линеечки… Всегда низкие цены… Я точно не знаю, сколько их было. Я сразу закрыл. Сразу закрыл. Коньяк только в кофе. Они просто лежали друг на друге. Как будто без лиц. Линеечки… Мерзкий климат. Жара. Не искупаешься нормально. Не позагораешь. К алкоголю отношусь плохо. В детстве во дворе играл. Маршрут поменялся. Клеточки… А я всегда думал как? Ну, умерло столько-то людей. Ну… Был во дворе один пацан. Сука… Я сказал ему: «А что, они должны были каждый дом обойти? А?» Линеечки… Я ни разу не поэт. Короче, я поехал в Новороссийск, типо, в магазин. Долбанный Киреев. Я сначала просто возле грузовика посидел. Надя стояла на другой стороне дороги. Я говорю, что вы переживаете? На… Найдут их. Я сказал ей, возьмите деньги, мне не нужно. Клеточки… Дождь очищает душу, я считаю. Мля. Что за гул такой? Слышишь?

37.

Надя. Он такой белый стал, такой странный. Высадил меня у какой-то станицы. Сказал, ты найдешь их. А если не найдешь, так ведь это ничего не значит. Вообще ничего. Они могли потеряться. Их могло унести волной. Их кто-то подобрал. Просто нужно надеяться. Все хорошо. Я очень хотела поехать с ним. Но он не знал, куда ехать. Ну, как… Он решил сначала, что поедет в Москву. Мы даже заехали в «24 часа». Он взял пять литров коньяка для кофе. Ну не с пустыми же руками туда ехать. Он сказал, что на всех взял. Вообще на всех. И даже на тех, кто в танке. Он сказал, что все дети, которых он видел в последнее время, носили одежду в клетку или линейку. Это модно. Я не знала. Я-то думала, только мои такие. Он сказал, да точно тебе говорю. Мальчики – в клетку, а девочки – в линейку. Я не знаю, куда он уехал. Но точно не в Новороссийск. Он уехал, а я бежала за ним. Я бежала за ним десять, а может быть, пятнадцать минут. Я хотела понять, КУДА он уехал.

38.

Просто человек. Что касается оповещения. Что касается «своевременно-несвоевременно». Рассказываю. Докладываю. Оповещение о том, что возможны сильные осадки одновременные с последствиями вывода… выхода реки за пределы… поступили официальные данные в двадцать два часа вечера. Дальше. Дальше. Дальше. Секунду, я не договорил. Пик нагрузки воды начался в час ночи и продолжался до трех, вы это лучше меня знаете. И естественно… А вы что думаете, дорогие мои, если бы сегодня даже в двадцать два часа с перерывом до трех… до часу ночи, что нужно было каждого обойти? Это невозможно. Какими силами? Это раз. Во-вторых. Секундочку. Секундочку. Во вторых… И вы бы... И вы бы… И вы бы что, встали и ушли бы, так сказать, из дома?

39.

Что за гул такой, ты слышишь? – Это дождь вроде. – Нет, это не дождь. – Я перед сном к речке ходил. Адагум спокоен. Бояться нечего. – Дети спят? – Да, заснули уже. Я читал им про Ноев ковчег. – Им еще не рано? – Наверное, рано. Но они засыпают сразу, как я начинаю читать. Сегодня им не спалось почему-то. Я дошел до этого: «Истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли…» И выключили электричество. Пожалуйста, будь осторожней со свечками. – Сегодня они легли на первом этаже. Сашенька просился на чердак. Там пыльно и темно. Там опасно. – Внизу хорошо. Внизу безопаснее. – Ты слышишь гул? – Нет, я ничего не слышу. Я ходил перед сном на реку. Адагум спокоен. Только сильный дождь. – Может быть, отвязать Тунгуса? Пусть он побегает. – Не надо. Электричество выключили. Он потеряется. А в будке ему хорошо. – Что за гул такой, ты слышишь? – Нет, я ничего не слышу. Это дождь. В батареях вода шумит. Адагум спокоен. Дети спят? – Дети спят давно. На первом этаже. Так безопаснее. Собака привязана к будке. Нет света. Но у нас все хорошо. – Слышишь гул? Ты читал им на ночь? – Да, я читал им сказку. Дошел до «истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли; от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребилось с земли…» Слышишь гул? – Это просто дождь. – Слышишь гул? – Дождь. Все хорошо. Спокойной ночи.

40.

… … …

\*\*\* [[1]](#footnote-1)

2016

innersense@yandex.ru

SDG

1. Пьеса является художественным произведением, в котором использованы материалы, находящиеся в свободном доступе в интернете, а также личные воспоминания очевидцев. [↑](#footnote-ref-1)