Евгения Скирда.

aglaya.renar@yandex.ru

трое людей и один котик.

Лиза, 13 лет

Настя, 14 лет

Бодя, 15 лет

Котик, 20 лет

*Иногда мне кажется, что под моими ногами рушится асфальт, а сверху втаптывают бетонными тубами.*

*А иногда*

*И*

*не кажется.*

А, расскажите, ребята, о себе. Просто о том, как проходит ваш обычный день. Просто расскажите о своей жизни. Просто расскажите, что такое для вас эта самая «жизнь»? Вы ведь появились на этот свет зачем-то? Вам так не кажется? Ничего же не может быть «просто так»? Как вы думаете? Вам так же не кажется? Мы едим, чтобы жить, мы ходим, чтобы не заработать пролежни на заднице, мы зарабатываем, чтобы суметь есть, чтобы жить. То есть, в конечном итоге делаем «что-то», чтобы жить. А зачем, ребята? Зачем вы живёте?

НАСТЯ: Не хочу трепать.

Не хочешь «что?»

НАСТЯ: Я не трепало. И у меня куча подруг. Я популярная в своих кругах…Вот я щас скажу типа «своё мнение», а вы это запишите на «яблоко» и всё. Погоняло «Трепало».

ЛИЗА: Да говори, чё ты, ты уже итак намандела про всех. Настя-трепло, «трепало», Стэйси-телега. Зачем заднюю включать?

Это как, «телега?»

ЛИЗА: Да так. Чуть что – в телегу сливает, в общий чатик. Ну её нафиг.

А ты скажешь? Трепанёшь «про жизнь»?

ЛИЗА: Не хочу. Мне пофиг. Но, если бы мне не было пофиг, то я бы уж точно не трепала, а рассказала всё как есть, без вреда своим друзьям. Потому что друзья не для того нужны, чтобы без нужды трепать. Друзья нужны, чтобы друг за друга горкой. А я не скажу. У меня своя позиция.

Ладно…

БОДЯ: Я скажу.

Интересно.

БОДЯ: Да. Скажу. Я не думаю про «жизнь». Я, это просто я. Просто плыву по течению. Есть сижка и мне хорошо. Нет сижки – чуть хуже. Ну, главное, чтобы не умер батя. Потому что мамки мне не хватает как-то, особенно по вечерам.

Соболезную…

БОДЯ: Не надо. Лучше денег дай. Это, бате, можно пособолезновать. Ему тяжело, наверное, психологически. А мне просто тяжело без бабок. Я проснусь – хочу чипсы, хочу пивка. Ну – пошёл в магаз. Взял. Дошёл до кассирши. Она мне: «сто двадцать рублей». Сука, а у меня нету их. Ну, я оставляю всё это на кассе и на улку. Иду, а в башке пустота…Батя пьёт у меня, все бабки у него, сам лазит в магаз и сам алкашку покупает. Жрать дома мне нечего…

НАСТЯ: А чё ты тогда такой жирный?

БОДЯ: У меня обмен веществ такой! Да фигня это всё. Жрать бабушка готовит, так-то, хожу к ней есть. Не голодаю. Ну, денег-то не даёт. Пробовал тырить пенсию у неё…Она глазастая. Пропалила меня, ещё и подзатыльник дала. Ну, я думал работать пойти. Написал в «Телегу» в «магазин №1». Нарыл, пошёл ныкать, а меня спалили. Спасибо, что не сдали, а то бы уже срок мотал. Лёгкие деньги – только в жопе у фиксиков. Ну, и жизнь для меня – гавно. Утром у меня «варкрафт», а вечером гуляю с друганами.

ЛИЗА: Только его чморят постоянно. И никакие они тебе не друганы. Пока сижки тыришь у папочки и притараниваешь – всё ок. А нет, так обосрёшься.

БОДЯ: Ну и чё…Общаются зато. Не знаю, я к пацанам хорошо отношусь. Что скажут – то и делаю.

ЛИЗА: Потому что боится, что его зачморят.

БОДЯ: Пошла ты…Тёлка…

ЛИЗА: Херолка! Во, обсос, даже бабу отшить не может. Скажи: «Лиза, сука!» Лиза – мразь, мразота, давалка, дерьмо, долбанутая, тварь, гнида, шмара, шлюха, падаль!

Ты не отвлекайся, ты говори про «жизнь».

БОДЯ: Да я сказал уже всё. Отстой, гавно, рванина. Я тупо не знаю чё делать. Работать не хочу, учиться тоже, просто хочу лазить по улице ногами. Чтобы ветер мне дул в рожу…Знаешь, так ранней осенью идёшь по улице просто…Можно возле аэропорта, там лесополоса, гул самолёта и ветерок свежий, тёплый. Порывами так, тебе по роже поток, и ещё, и ещё…Пока не врежешься в дерево, как дебил, потому что закайфовал настолько, что закрыл глаза и тупо шёл вперёд. На этот ветер… И общение ещё хочу. И…Авторитет, наверное. Жизнь для меня – ровный асфальт. Однообразная. Я благодарен пацанам за их «движи» и за то, что они делают всё интересным. А то бы я, наверное, просто лёг на кровать и сдох.

ЛИЗА: Дебил. Как я вас всех ненавижу. Генетический мусор.

А ты не «мусор?»

ЛИЗА: Я? Я не буду с вами об этом разговаривать. Вы меня разведёте на то, что вам надо.

Тебе же «пофиг». На всё «пофиг». Могла бы и рассказать.

ЛИЗА: Могла бы и дать.

Что?

НАСТЯ: Это её шутеечка личная.

ЛИЗА: Я ж говорила, трепало. Всё вынюхивает.

НАСТЯ: Потому что я понимаю, что жизнь коротка и мне нужно ловить свой шанс!

ЛИЗА: И поэтому вынюхивать про всех.

НАСТЯ: Владеешь инфой – владеешь миром!

Так, так. Какой-такой инфой? Наверное, про то, что для тебя «жизнь»?

НАСТЯ: Нет. Да я и не вынюхиваю особо…Знаю про…про что все знают. Истины там, прописные, вот…Лиза – мегапопулярная. Это точно. Это все знают.

ЛИЗА: Ясен-красен.

НАСТЯ: А она знает Джея! И тусу всю их знает. А я очень хотела попасть в тусу. Потому что мне очень нравится Джей, а ему нравятся девчонки только те, которые в топе.

ЛИЗА: А на Настю клюют мальчики только те, которые в жопе.

БОДЯ: Не говори так.

ЛИЗА: Слышь, Стэйси, не в жопе он, говорит.

БОДЯ: Она сама это и без тебя решит, ок?

НАСТЯ: Да, я сама всё решила. Так-то в школе с Лизой старалась «ни-ни». Это, знаете, так нейтралка…Неформальное общение, но вроде не подруга, но не шоха и не так, чтобы быть обсоской. Типа, если чё, я поржу за компанию, и денег сдам в общаг на бухич, но нет…Так чтобы под ручку и записывать бьюти-блог, нет, не хочу.

ЛИЗА: Тебе никто и не предлагал.

НАСТЯ: А потом я шла домой из шкалки и увидела её с Джеем и его тусой. Они были тут! А обычно я всё время палила его у бурсы и как-то даже бегала ему за сижками. Мимо шла, и он мне свистнул такой, я подошла, а он протягивает питик мне:

 – Бэби, купи сенатор черри. Сдачу себе оставь.

И всё! Я чуть не обоссалась. Отвечаю, подкатило к животу, думала, не дотерплю. Метнулась пулей до ларька, там продажница проверенная, даже детсадовским дают, купила, отнесла. Он закурил, посмотрел на меня, так, глаза прищурив, кольца дыма пускал. Он сказал мне только:

 – Сэнкс.

Сука! Я помчала домой, шарю по кладовке, потому что я очень сильно запомнила этот запах вишни и сижки… Он у меня везде был, и в башке, и в сердце, и даже в левой пятке! Нашла банку варенья вишнёвого, открыла и носом туда. Сижу, нюхаю, как дура. А в голове это его «Сэнкс». Думала, я курить начну после этого.

ЛИЗА: На самом деле никогда не начала бы. Потому что, сто пятьдесят рэ за пачку нам не по кармашку.

НАСТЯ: Это да. Дорого. Я сдачу эту в копилку положила. Она у меня не открывается. Новая, типа. Только если разбивать. Свинья такая копилка. Самообман такой. Что деньги целые будут.

БОДЯ: Мы слышим только тогда, когда хотим слышать.

НАСТЯ: И, короче всё. Я тогда уже поняла, что я буду его. Показывали по телеку передачу одну психологическую. Я телек не смотрю, но мама у меня постоянно залипает, а я краем уха подслушала. И там говорили, что женщина, когда первый раз видит мужчину, в течение 6 секунд уже понимает, будет она с ним трахаться или нет. Ну и…Я поняла, что буду. Правда, не знаю при каких обстоятельствах, но вот в голове промелькнуло: «Я ему дам. Будет моим первым».

ЛИЗА: Где там медведь из-за кустов?

БОДЯ: Зачем ты так?

ЛИЗА: Шлюха!

Не отвлекаемся, ребята.

ЛИЗА: Ну и ладно! Всем понятно, что зашкварная шутка. Какая тёлка, такая и шутка. Ха.

НАСТЯ: Короче, я поняла, что мне надо к нему быть ближе. Думала-думала, а тут оп! Лиза из моего класса его знает! Гуляет с его тусой! Конечно, я решила, что хочу ближе познакомиться с ней. И через неё попасть к нему.

ЛИЗА: Вот как ты решила.

НАСТЯ: Это было спонтанно…

ЛИЗА: Это было продумано. Короче, наша бедная овечка больше не блеет, ок?

Наконец-то. Вижу, и ты включилась.

ЛИЗА: А у меня выхода нет! Она ж как тут всё подаст? Она на постном масле всё подаст. А я буду сдабривать хорошим оливковым. Мне мама всегда говорила, что клюют на всё самое дорогое, всё самое красивое, самое ценное, самое-самое-самое-САМОЕ! Словили мэссэдж? И я решила стать «самая». Успешная, умная, красивая. Есть в классе обсоски, которые думают, что я уже не девственница. Ха-ха-ха. Да разве я пущу к своему идеальному гибкому телу малолетнего прыщавого дрочера? Джей – рили крутой чел. Но, чувак, мне тринадцать! Ты попридержи тормоза, ок? И тогда он сказал: «Когда получишь паспорт, всё случится». Я ресничками хлопаю, лыблюсь. Значит, год у меня есть, и ты ко мне не будешь лезть своими кривыми ручонками и докапываться по зову своего писюна! И я вздохнула спокойно. Быть девочкой Джея – престижно. Давать в тринадцать – отстой.

НАСТЯ: Всем хочется секса в отношениях. Это нормально…

БОДЯ: Я тоже так считаю!

ЛИЗА: И она такая подваливает. Задаривает мне брошку просто так…

НАСТЯ: Я делаю брошки. Ручной работы. Крашу сама акрилом. Не знаю, вроде получается. Покупают даже. По двадцатке.

ЛИЗА: И уходит. Я уже тогда поняла, кто тут воздух испортил. Брошку взяла, это тренд щас. Единорог у меня вот такой висел на сумке. Потом бабок заняла. Потом ещё брошка, парой слов обмолвились. Короч, может Стэйси в доверие втереться, если захочет.

НАСТЯ: Каждый может, надо только знать к кому и зачем.

ЛИЗА: Стали с ней переписываться в телеге. Потом и общаться начали в шкалке. Потом прошвырнулись в H and M. Выбрала ей норм шмотки, стилёвые очечи. И, короч была тема такая: Джею 15, он очень хотел мокик. А у неё батя где-то в тех.осмотре или сторож, или не знаю кто.

НАСТЯ: Потому что тебе эта информация ни к чему.

ЛИЗА: И Стэйси по моей наводочке достала ему права на мокик! Уговорила там батю, а тот тоже это устроил. И всё. Влилась в компашку.

НАСТЯ: Это было нелегко, конечно. Сначала пыталась с батей по правде поговорить, но всё не решалась. А потом просто в переходе увидела случайно, ну, фотку попросила у неё…Липа, эти права, короч.

ЛИЗА: Чё?

НАСТЯ: Ну, прокатило же.

ЛИЗА: Я офигеваю…

НАСТЯ: Но зато какая была первая встреча! Права ему Лиза отдала, но он на меня посмотрел! Он сказал:

 – А. Это ты, бэйби.

Он меня вспомнил! И Лиза сказала, что всю эту фигню с мокиком я провернула. Так что он хорошо обо мне подумал.

ЛИЗА: Она просто лыбилась на него и улыбалась весь вечер, как конченая. Джей меня в сторонку отвёл и говорит:

 – Ты, может, ей задаришь свой блеск для губ, и она отвалит, детка?

Но я тогда ей обещала на месяц пропуск в тусу. Так что Джей её терпел.

БОДЯ: Главное, мне тогда было совсем по боку. Она просто пришла, ходила…Джей мне купил «Принглс» с паприкой. Я сидел и жрал. Нафига мне бабы?

ЛИЗА: Джей тогда загонял крутую штуку. Мы же все ЗОЖники? Типа знаете, вся эта фигня, где бухают, курят, нюхают, глотают «соли»…Не, вы серьёзно во всё это верите? Что мы такие? Что мы вот такие? Как в пародийных клипах, как в песнях Фэйса? Пацаны курят сигареты, а кто щас не курит? Банально беседу поддержать, мэсседж словить. А в остальном не. Бывает кайфанём разочек, но лайтово, и я не дебилка, чтобы травить себя с детства. А вы мыслите стереотипно. У вас вместо мозгов – шаблончик, и я уже слышу как он дзинькает, как тянется и скоро лопнет, от того, что я за ЗОЖ. Что Джей за ЗОЖ, что…

БОДЯ: А я пиво люблю.

ЛИЗА: Хавальник закрой? Жрал свои чипсы и жри, не встревай.

Эй, эй, эй, только без ссор. Давайте друг друга любить.

ЛИЗА: Так и фишка была в том, что Джей прочитал одну топовую книжку и мне втирал одну нефиговую мысль.

 – Бэйби, ты в курсе, кто такие «санитары леса?»

Волки.

ЛИЗА:

 – Да, правильно. Батя вчера с работы пришёл, говорит, на Филиппинах издали приказ убивать всех торчков, бомжей и всякую пидарасню. Нехилая геноцидная чисточка такая. И там открыли новую должность – «санитары леса». Это чувачки, которые помогают очистить государство от всякого шлака и дают адекватным людям жить, как они хотят.

НАСТЯ: Я ничего не поняла.

БОДЯ: Мне только тогда очень захотелось схватить её за жопу. Я сам офигел от такой мысли. Вроде пох на тёлок. А тут вдруг рука сама тянется…

ЛИЗА: Я подумала, а вдруг у Джея батя – чистильщик? Тот самый… Да блин…Никто не знал. Он, может, только сам тогда узнал…А может и не чистильщик…

Что?

НАСТЯ: У нас тут кто-то бомжей убивал…Пьяниц, нариков…

БОДЯ: Да плевать вообще, у меня дом есть.

НАСТЯ: Я думала о прекрасных глазах Джея.

ЛИЗА: А я слушаю и понимаю: чё-то херня какая-то. Как всегда поржу, покиваю, построю глазки, мы докурим и разойдёмся. Но чё-то тогда он затирал долго. Про великую миссию, про крутых пацанов и мусор… Мне аж спать захотелось, а было только пол-второго ночи.

БОДЯ: У меня тоже на «полвторого» был. Я запаниковал тогда, пиздец. Обычно только во время дрочки такое… А тут на тёлку. Мне же ничё не надо от жизни, только жрать, спать и дотка, а тут такое… Она ещё, как назло, уронила свою брошку. Единорог такой и надпись: «У меня всё прекрасно». Я хотел стибрить, но она за ней наклонилась. И надела чулки эти свои с шортами…Я думал, у меня штаны прорвёт.

НАСТЯ: Ничем это не закончилось, я просто ушла в три ночи. Там на следующий день должна была быть закрытая пати. Я сказала, что приду, правда, Джей меня спросил перед уходом:

 – А нафига тебе приходить?

Как нафига? Я же теперь в тусе, я хочу видеть вас всех, болтать и смотреть на тебя и понимать какой ты крутой, и восхищаться…И нюхать вишню, и…Дать тебе, если ты захочешь.

 – Мне дают только крутые тёлочки. Ты разве крутая, бэйби?

ЛИЗА: Обсоска.

 – Рили сори. Гет аут.

НАСТЯ: Нет! Я приду сюда завтра! Я…я чувствую, что здесь моё место. Я такая же, как и вы, мне здесь очень нравится. А ещё я…Я крутая.

БОДЯ: Значит, ты крутая?

НАСТЯ: Да.

ЛИЗА: Это при всех было. Он ей сказал:

 – Твой пропуск на тусу – батина дубинка. Принесёшь завтра – будешь моей девочкой.

БОДЯ: Лиза заржала. А вот она покраснела сразу. И убежала. Как только ушла, у меня стояк пропал. Даже передёргивать не пришлось.

ЛИЗА: Он это несерьёзно сказал, я уверена.

НАСТЯ: Он сказал это очень серьёзно. Я всё поняла по его взгляду! Я убежала не потому что ссыкуха, я сразу побежала домой искать батину полицейскую дубинку…Он всё равно ей не пользовался, в шкафу лежала. Я и подумала, что щас возьму, потом как хватиться, то попрошу Джея отдать…Что, я же уже буду его девочкой, он поймёт всё!

ЛИЗА: Да похер ему на эту дубинку. Это понты. Вообще никак не восприняла его слова. Просто мимо меня прошло.

НАСТЯ: И я украла. Я пришла на следующий вечер к ним, а дубинку завернула так, чтобы никто не видел. Захожу – и все смотрят на меня с таким интересом! Типа: получилось у неё или нет?

ЛИЗА: Да говорю, что всем было пофиг! Не смотрел на неё никто.

НАСТЯ: И я тогда подошла к Джею. Он стоял с Лизой, что-то говорил. И подошла, и протягиваю ему дубинку.

 – Тебе.

ЛИЗА:

 – Вау. Бэйби больше не обсоска?

НАСТЯ: Нет.

 – Я принесла её.

БОДЯ: И да. Реально отдала ему дубинку. Он развернул, улыбнулся. У Лизы челюсть на пол упала. Остальные даже заапладировали, кажется…

Как в тупых американских фильмах про подростков?

ЛИЗА: Да позёрство это всё! Стёб! Я говорю, всем было плевать. Современный человек, он заточен на то, чтобы жить в позитивчике и избегать негативных эмоций. Молодец, тёлочка! Втёрлась в крутую компашку! Супер.

НАСТЯ: А дальше я не помню, что точно было…Я напилась. Но не торчала! Я за ЗОЖ. И потом залезла в ванную, отдохнуть. Там темно было. Пришёл Джей, и…Стыдно рассказывать.

Ну и что? Что?

НАСТЯ: Он пришёл и глаза мне завязал поясом каким-то, женским, чтобы я ничего не видела. И обнимал… Много где…А дальше я реально отрубилась и не помню ничего.

И никто не помнит?

БОДЯ: Помню. Я уже тогда хлебнул пивка много. Ну, был в состоянии вроде бы адекватного восприятия, хах. И Джей тоже тогда хлебнул. И я сижу на диванчике, релаксирую. А тут он подходит, ржёт. Пивком угощает ещё и говорит: «Пойдём, я тебе подарочек сделаю». Я думаю, чё он несёт? Ничего не понял, но пошёл за ним. Он авторитетный. Я люблю движи. Он меня привёл в ванную. А там Настя с завязанными ногами и без верха уже даже. Лежит бухая, еле шевелится. Ну, Джей меня в ванную втолкнул, и сказал перед этим: «Развлекайся, чувак, заслужил».

ЛИЗА: Вот этого я стерпеть не смогла. Конечно, Настя целка. И никого не было у неё. Мне так, конечно, пофиг на неё. Но вот так глупо терять невинность? Ещё и с жирным придурком? Нет. Этого не должно было быть. Девочки должны выбирать сами. А не быть жертвами обстоятельств.

БОДЯ: Я очень хотел её за сиськи схватить. Ну, залез, схватил. А она улыбнулась с повязкой лежит же, не видит… и приставать ко мне стала сама! Вот прямо, ничего не видя. Сама нашла мою руку и по своей груди елозила! Вторую вообще стала себе под юбку совать. У меня там моментально встал.

НАСТЯ: Какой кошмар! Кошмар…

ЛИЗА: А я видела, что Джей его отвёл в ванную. Мне стало интересно, что он там задумал. Потому что сам свалил, а его оставил. Ну, я и зашла туда. И вижу таакуууууууую картинку! Просто лол. Облапал её – мягко сказано. Так и она сама на него наваливалась! Вобщем, ещё чуть-чуть и прощай Стэйси! Розовый бант, ниточка с прошлым, маме отдай, ты стала взрослой. Фу.

БОДЯ: Мне почему-то казалось, что она именно меня хочет. Ну, я даже забыл потом, что у неё глаза завязаны. Просто процессу отдался, что ли…

ЛИЗА: И я подошла к крану и включила им холодную водичку. Охладила пыл, так сказать. Орали, как резанные. Зачем, спрашивается? Секс в душе – это же так модно.

БОДЯ: Настя закричала, пальцами своими чуть мне глаза не выколола. Повязку с глаз сорвала. И…Упала в обморок.

НАСТЯ: Да?

ЛИЗА: Это правда. Она отрубилась. Офигела от происходящего. Мы с Бодей её вытащили из ванной и одели. А потом притащили в гараж Джея. Там тихо было, а ей хреново. Пусть отдохнёт. Поспит. Ну и Бодю я с собой назад увела. Чтобы не трогал девочку.

НАСТЯ: Фух…

ЛИЗА: Ты мне должна теперь, детка.

НАСТЯ: Потом отдам. В следующей жизни.

ЛИЗА: За решёткой?

НАСТЯ: Я не совершеннолетняя.

Опа! Смотрю у нас самое интересное начинается.

ЛИЗА: Час где-то прошёл. Потом, смотрю – Джей выпирается с дубинкой. Понимаю, приторчал. ЗОЖник фигов…Подходит ко мне, говорит:

 – Бэйби, идём спасать лес.

Я по отработанной схеме – ок. Сморозил какую-то фигню, ну, ладно, я тебя поддержу. Мне же надо быть в тренде. Лес, так лес. Спасать, так спасать.

Потом он спросил, где Бодя. А Бодя в это время никакущий сидел и грустил по своему неудавшемуся сексу.

БОДЯ: Не грустил. Я просто не очень понимал, что творилось вокруг.

ЛИЗА: Да, и такие мы непонятливые, втроём все. Дети, что с нас взять? Подошли к Боде, за руки его вывели и на улку пошли. Ржём. Темнеть только начинало.

БОДЯ: Вообще не помню, как они меня тащили. Всё, как в тумане. Главное, ведь я только тут начал допирать, какой Джей придурок. Почему-то вспомнил, что мокик он угнал. Да, и срок же ему дали! Условный, конечно…Но, что-то меня этот факт до этого вообще не волновал. А тогда шёл и вспомнил почему-то…

ЛИЗА: Идём, курим сиги. Просто сиги, не шмаль. Я была абсолютно трезвая. Ну, бутылочку пивка выпила, это максимум. Болтаем обо всякой чепухе. И вдруг видим – идёт вдалеке, прямо на нас нарик местный.

БОДЯ: Да, он торчал, это точно. Ходил медленно, улыбался, как дебил всегда. И говорил невнятно, как будто у него рот едой забит.

ЛИЗА: Медленно шёл. Потом останавливался, смотрел по сторонам, потом опять шёл. Ну явно – штырило его! Нарки, они нарки и есть.

БОДЯ: Потом на скамейку сел. Просто по сторонам смотрел.

ЛИЗА: Джей заметил его. Шепчет мне на ухо:

 – Вот от кого надо спасать лес.

Ничего не поняла. Что ты хочешь сделать?

БОДЯ: Краем уха слышал, как он предложил его избить. Всем, девочкам и мне. Ну, типа в профилактических целях. Чтобы не шмалил, и, чтобы стал нормальным. Он же за ЗОЖ… Он же санитар леса, блин! Волк.

ЛИЗА: Честно? Мне пофиг. Ладно, давай его позовём гулять. Ладно, давай отведём его в гараж. Ладно, посмотрим, чё будет.

НАСТЯ: Я была без сознания. Валялась там, почти на полу. Ящики помню, какие-то…И бензином воняло очень.

БОДЯ: Подошли к нему. Джей разговаривал. Лиза улыбалась. Мне блевануть почему-то захотелось.

ЛИЗА: Он без труда согласился. Причём, мы даже не сразу поняли, что он сказал. Просто кивал головой и чё-то промычал: «За». Ну, наверное, это «Да».

БОДЯ: Пошли уже вчетвером назад. Добровольно шёл. Мы болтали и шутили над ним. По-доброму. Дошли до гаража. Честно, я не понимал, всё-таки, зачем мы его пригласили. И, уж, тем более, не понимал, что я буду делать то, что я делал. Это будто такое спонтанное что-то…Что вот ты нормальный и адекватный, а потом раз! Что-то вселяется в тебя такое и ты уже… Не такой, каким был.

Что вы делали в гараже?

НАСТЯ: Я услышала какое-то шевеление. Громкий смех. А потом щелчки и хлопки. Потом я начла подниматься с земли. Смотрю: стоят Лиза, Бодя, Джей и какой-то парень. Голый абсолютно.

ЛИЗА: Джей ему приказал раздеться. Ну, я сняла видосик. И фильтр наложила, и тречок, хах!

БОДЯ: Он не понял сначала, не захотел. Ну, а Джей ему вдарил дубинкой в бочину. Потом полез раздевать. И дальше он сам уже.

ЛИЗА: Бодя его ударил в лицо. Он упал. Потом они его избили. Потом стали по нему ногами ходить. Кровь пошла, конечно. Но, это же просто кровь.

БОДЯ: Лиза всё снимала. Можно в сети потом посмотреть, что я не прыгал по кадыку и голове. Это Джей. Я этого не делал.

НАСТЯ: Ты делал другое! Джей сказал ему поссать на голову! И он поссал! Я всё это видела! Я заорала тогда от ужаса!

ЛИЗА: Дура, заорала, как свинья резанная! Столько трудов стоило её успокоить. Нас легко бы запалили тогда. Хорошо, что я адекватный человек и всегда могу всё разрулить.

НАСТЯ: Это кошмарно. Я не хочу вспоминать, что я там ещё видела. Я очень сильно испугалась.

БОДЯ: Ну, он же мне сказал так сделать. Я просто делал, а в голове в это время, у себя в голове…Я шёл по лесу, а ветер дул мне в рожу, никого вокруг не было…Хорошо было.

НАСТЯ: Она меня успокоила. Я потом была даже этим заворожена. Просто смотрела иногда. Но чаще отворачивалась! Я просто ждала, когда всё закончится.

ЛИЗА: Я снимала. А потом в сеть выкинула. Только не надо мне щас говорить, как это жестоко! Это называется «Контент». И больше ничего. Я же его не била? Ок? Это просматриваемый видосик, который собирает лайки. Так что не надо делать из меня бесчувственную, бесчеловечную тёлку! Я ни в чём не виновата. Просто выкинула в сеть видосик. У нас же сейчас все в погоне за трафиком, контентом, контактными данными, сео, контекстной рекламой… А через пару десятков лет, никого это даже не будет шокировать! И то, что снимала я – это просто факт. Снимать и выкидывать в сеть кто угодно мог. И да: я его не трогала. Я просто снимала. Всё.

И что ты испытывала? Как же ты это всё могла снимать?

ЛИЗА: Мне пофиг. Нормально снимала. Мне это напомнило одну штуку… Я до шести жила с батей, до развода ещё. Жила в деревне с ним и с мамой. Это потом мы в город переехали. И он работал много. Очень много. А я не помню даже кем. Просто дома не было постоянно. Но он в обед приходил, полчаса кушал. А потом уходил в курятник. Курей у нас было много. Я засыпала рано, часов в девять, а он после десяти приходил…И вот этот час я с ним была. Смотрела, как он ест, как идёт в курятник. Как берёт топор. Как отрубает курам бошки. И в это же время смеётся и говорит со мной. Отвлечённую всякую фигню. Так отрубит бошек семь, сложит всё в сумку клетчатую такую, ну, тушки, не бошки и понесёт на работу. И чё? Это самое тёплое для меня воспоминание. «Завтра суббота, поедем в город в парк». Херак! «Будем кататься на колесе обозрения, весь город будет видно» Херак, херак! «Вкусный мама суп варит, в мясе много железа и витаминов, кушай, не болей». Сука! Сука! Сука! Всего один раз блеванула. А потом ничего, это же мясо. Все жрут и не задумываются. Вот и это…Всего лишь мясо. Правда «яблоко» забрызгалось. Оттёрла свитером. А мама потом подумала, что у меня неожиданно меськи пошли. Смешная. Зачем мне телефон туда сувать?

НАСТЯ: Я не могла на это смотреть. Но уйти я тоже не могла! Я внутри была против, но снаружи…Как будто мне, действительно, всё равно! Да я не хотела ему смерти! Но это всё Джей с его «гениальными» идеями зачистки мира от бомжей, торчков и другого генетического мусора…

БОДЯ: Блин, не знаю, мне он не говорил такого…

ЛИЗА: Говорил! Ты просто не помнишь. Мир просто поменялся немножко. Интернет смешался с реальностью. А вы знали, что у террористов есть свои каналы в интернете? Они там снимают на видео казни жертв, стримят. И много кто смотрит. Клёвое шоу. Лайки.

БОДЯ: Да, Джей говорил про идеальный мир. Я просто не помню. Ну, правда…Бухой же был.

Правда?

ЛИЗА: Да, да. Это же Джей у нас клёвый, а мы так. Довесок. Он решала, а мы толпа. Мы стайка. Все вместе – бьюти блог, а по отдельности – даже не спонжики.

НАСТЯ: Сказать, что я разочаровалась тогда в нём, это ничего не сказать. Это чудовищно, так делать. Убивать… Я знала, что это запрещено, неприемлимо, но не знала, что это так ужасно…Ну, ужасно, но…Это сложно, вообщем. Главное, что я его не трогала! И не хотела, чтобы трогали другие.

БОДЯ: Но ты же не ушла. И скорую не вызвала. И смотрела иногда.

ЛИЗА: Потому что – стая. Все, как один. Да, Настя? Лапша быстрого приготовления: одну вилкой потянешь – и вся тарелка в рот запрётся.

НАСТЯ: Да.

БОДЯ: Но, она, конечно, не виновата.

НАСТЯ: А Лиза? Она что? Она вообще просто снимала. Она хорошая, я ей брошки дарила.

БОДЯ: Просто написала потом в твиттер, что мы убили человека. И что?

ЛИЗА: И ничего.

НАСТЯ Ничего.

Ничего.

ЛИЗА: Не разобраться сразу, что правда, а что вымысел. Мы все запутались. В гигантской интернет-сети. В своих мирах и своём восприятии действительности. Мораль есть, просто она сдвинулась в сторону…

НАСТЯ: На самом деле, в четырнадцатом веке в Европе тоже были показательные казни. Это я к разговору о террористах. И все смотрели. И всем нравилось. А тут выбор есть – смотреть или нет, можешь сам выбрать. Нравится или нет? Можешь выбрать. Можешь начать смотреть и поставить на «паузу». Можешь даже не пытаться открывать это видео. Можешь. Просто…Ну, Лиза предоставила всем возможность выбора.

БОДЯ: Запечатлела для истории, так сказать.

ЛИЗА: Главное, ведь, что мы несовершеннолетние. Нам в этом возрасте всё интересно. И найдётся куча подростков, которые меня поддержут. Которые, сделали бы на моём месте тоже самое. Просто так вышло. А преднамеренно мы никто ничего не хотел.

БОДЯ: Может, Джей немного хотел…

НАСТЯ: Джей и хотел. А мы – нет. Он же загорелся идеей чистильшиков. Ну, я думаю, он тоже мало понимал, что делает. Специально, чтобы убить, серьёзная причина нужна. Одно дело хотеть сделать – и другое именно сделать. А тут, не было такой причины. Нет.

ЛИЗА: Нет.

БОДЯ: Нет.

Нет.

КОТИК: Я страдаю: потерей памяти, заторможенностью реакций, дефектами речи. При всём при этом, я почему-то попал в этот мир. Спасибо за это моей маме. Что не сделала аборт, хотя врачи ей говорили, что я могу не выжить даже. А если выживу, то буду почти овощем. Спасибо, мама.

Ещё в этот мир попала моя сестра. Она была младше меня. У неё не было дефектов речи. Она была красивая. Она была умненькая. Хорошая девочка.

Но, самый главный недуг, который был у неё, которым страдаю я, от которого конкретно страдаю и не могу вылечиться – это доверие.

Помню, поздняя осень. Вокруг лужи. Грязь. Мы гуляем втроём: я, сестра и мама. Идём по улицам, пасмурно. Я ничего не хочу, ничего не чувствую такого. Мне просто хочется смотреть в это тяжёлое небо и думать о том, что дома тепло. Дома я почитаю, дома выпью чай. Мы идём.

И вот на нашем пути лужа. Большая и грязная. И моя первая мысль – я хочу лечь в эту лужу. Потому что я так ещё ни разу не делал и мне интересно, что со мной будет потом.

И у сестры такая же мысль. И быстрее. Я только подумал, а она уже побежала к ней, в своём светлом пальто, светлой шапочке и шарфике. Уже прыгнула и обрызгалась. Уже села на корточки. Уже легла. Стекает грязная вода по её светлым волосам вниз каплями, струйками.

Как я хочу к ней! И я уже там. Плескаюсь. Мне холодно. Мокро. Я снова думаю о книжках, о тёплом чае. Неплохо было бы почитать Астрид Линдгрен «Эмиль из Лённеберги». Моя любимая книжка. Постоянно перечитываю. Хорошо.

Мама подходит к луже. Смотрит на нас. Улыбается и ничего не говорит.

Через пару минут к ней подходит женщина её возраста. Они разговаривают:

 – Да что ж они у вас творят! Замызгали вещи! А что вы стоите и смотрите? Ругать надо! Даже пороть, иногда!

 – Зачем?

Мама щурит глаза от внезапно выглянувшего солнца. Мама знает, что она делает. Мама говорит:

 – Мы не можем учиться на чужих ошибках. Мы всегда будем делать то, что нам запрещают. Потому что, чем строже запрет, тем желаннее его преступить. Сейчас они напрыгаются в луже, через полчаса замёрзнут. Потом потащат меня домой. Потом заболеют. Будут лежать в кровати с температурой под сорок.

И в следующий раз они в эту лужу не полезут.

Правда, не полезли. И не хотелось даже. Так мама с самого детства привила нам доверие. К себе, к людям, к судьбе. Пробовать всё, чтобы понять, что с нами будет. Пробовать всё.

Я привык доверять. Всем. И никогда со мной ничего плохого не случалось. Вернее не так. Случалось не плохо, случалось закономерно. А ещё, я не привык быть злым. Наверное, просто потому что, этой злости неоткуда было взяться. Мне не на кого обижаться, и не на что, потому что я доверяю судьбе, а она доверяет мне. Вот так.

Когда двое подростков и девушка позвали меня гулять с ними, я пошёл. Я был рад. Я им верил. Я верил, что весело проведу время. Мне ведь сложно общаться с людьми. Вы же помните, что у меня дефекты. Я же больной. Но не проблемный.

Мы зашли в гараж. Я верил.

Потом из гаража вышли только они. Я верить перестал.

Я думаю, что они тоже страдают хроническим доверием. Они ведь тоже не знали, что так будет. Они просто хотели попробовать и посмотреть, что из этого получится. И получилось невесело.

А ещё…Не в чистильщиках дело. Не в великой миссии. Не в осознании своей безнаказанности. Они просто хотели попробовать. Они не желали зла. И поэтому, они не чувствуют себя виноватыми. Да и за что их винить? За то, что им захотелось поплескаться в луже, а я случайно в неё запёрся и оказался на их пути?

Пусть теперь мёрзнут их голые жопы. Пусть теперь болеют они. Пусть учатся на своих ошибках. Пусть доверяют. Такой недуг не лечится, даже не старайтесь.

Нужно уметь проходить через себя. Через свою глупость. Через свою любознательность. Через свой испуг. Через свои желания.

Четыре часа я прожил после этого. Главное – что мама и сестрёнка остались. Они у меня такие красивые.

Конец.

Белгород, 2019