## Вячеслав Дурненков, Михаил Дурненков.

## **ВЫЧИТАНИЕ ЗЕМЛИ.**

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ «МОЯ ЖИЗНЬ ПРОЙДЕТ В ОГНЕ»

Действующие лица:

Ведущая

Сергей Семаков

Андрей Голухтин

Зинатуллин

Посталыкин

Наши дни.

Звучит сигнал.

ВЕДУЩАЯ. Здравствуйте уважаемые слушатели – рабочие и служащие нашего завода. Как обычно в восемь часов мы начинаем трансляцию радио механосборочного производства завода металло-конструкций. Сегодняшний эфир посвящен произошедшей вчера аварии на плазменном участке. В результате расгерметизации емкости с гелием произошел взрыв, унесший жизни двух наших работников – Сергея Семакова и Андрея Голухтина. Почтим их память минутой молчания…

Минута молчания.

ВЕДУЩАЯ. Сергей Семаков и Андрей Голухтин погибли, пытаясь остановить пожар, образовавшийся в результате взрыва. Огонь в любой момент мог перекинуться на склад лакокрасочных материалов. Своими самоотверженными действиями они буквально спасли 3-й цех от пожара. Вспомним этих героев вместе с друзьями и близкими… Сегодня у нас в студии люди работавшие вместе с ребятами…И первый из них – начальник плазменного участка Зинатуллин Андрей Васильевич…Здравствуйте…

ЗИНАТУЛЛИН. Здравствуйте.

ВЕДУЩАЯ. Андрей Васильевич, первый вопрос…Вот в обычной жизни чувствовалось, что ребята способны на подвиг? Было ли в них что-то такое,…что потом так ярко воплотилось в поступок?

ЗИНАТУЛЛИН. (тихо и неуверенно) Каждый ребенок – это взрыв… Для моей жены рожать, дело привычное…Четверо у меня…Вчера я курил на крыльце роддома, размытый фонарями тяжелый октябрьский вечер, на душе так же мрачно и сыро, а на пятом этаже рожает жена…Пятнадцать лет я работаю начальником участка…Пятнадцать лет…Петька Коренков уже зам директора по качеству, Славик Анохин директор АТП…А я начальник участка. Но у меня дети…И жена…Моя семья, мой личный Семипалатинск…Старшая, Аленка родилась такой рыжей, что, глядя на ее волосы, я вижу огонь…Огонь, который догорал на сварочном участке, когда я забирал ее с роддома…Да, тогда я был начальником сварочного и у меня были перспективы…Со сварочного я ушел, когда родился Вовка, волосы которого напоминали раскаленные до темно –вишневого цвета куски разорванных баллонов пропана…Погибли трое из бригады Ваулина…На меня стали коситься…Я понял, что надо уходить, и на плазме, куда меня перевели, все, было хорошо…Пока не родился Стасик…Плазменная пыль горит. А когда горит металл, это страшно…Вы, наверное, видели нашего дворника Кобякова? Инвалида 2-ой группы… Бывший мой плазменщик…Так вот, Стасик родился хромым, одна ножка короче другой…Если бы я не знал, в чем дело, то стал бы подозревать в измене жену. Так они похожи…Кобяков после аварии и Стасик после рождения…Поэтому к рождению Алешки я подготовился, проверил буквально все…И емкости эти чертовы…Да бесполезно все это…Не знаю, как теперь дальше…Может уволят, как нибудь…Просто каждый ребенок – это взрыв…

ВЕДУЩАЯ. Спасибо Андрей Васильевич…А теперь послушаем Юрия Александровича Посталыкина, бригадира плазменного участка смены «А». Юрий Александрович, вот вы близко знали погибших…Свою работу они начинали под вашим руководством, стажерами…Уже тогда тогда в них проявлялись все эти качества, как мужество, решительность, отвага, о которых нам только что рассказывал Андрей Васильевич? Или они и были приобретены здесь, в общении с рабочими нашего завода?

ПОСТАЛЫКИН. Куда говорить дочка? А… Серега с Андрюхой? Да у меня этих стажеров было, как «мух в сортире»…Андрюха, помню вообще дурачок, только что слюня не бежит, а Серега он такой…себе на уме. Темненький. Оба к нам с ПТУ пришли…Валерка Санеев, он тогда бугром в смене «Б» был, все над ними подшучивал, то к электрикам пошлет, чтобы току побольше дали, то в раздевалке закроет…У нас ведь как – коллектив, а эти даже в домино играть не умели…У нас ведь как…Костяшки в руки берут и сразу видно, кто проиграл, а кто нет…Даже не играем, раздали-посмотрели, снова раздали- снова посмотрели, во как…Помню иду, а Андрюха рашпилем кронштейн 147-ой от окалины чистит…Ну думаю Валерка опять издевается… «Что говорю, ядра чистый изумруд?»…А он смеется, - «Так яж неандерталец»…Ну со временем стали к установке пускать, по кнопкам барабанить не давали, а так; заготовки поставить-вытащить, отбить, пыль выгрести, чтоб не загорелась…И через полгодика они уже простенькие программки стали делать – кружок выпилить, квадратик…У нас же как – операторов нету, ты тут и настройщик и программки делаешь, потому и тянутся сюда люди, то что зарплата здесь больше…А техника старинная, говно…Чуть что пыль загорается, чай бывает поставишь, так весь чайник потом в камеру выливаешь…А что здесь опасно, так это начальник наш Василич расскажет, повезло ему тогда – жена рожала, а то ходил бы как Кобяков…Так вот…Ну Серега еще так себе был на уме, а Андрюху в смену «Б» перевели, те один хрен вечно без премии…Так вот вчера домой собрался, а тут Андрюха подходит и говорит: «А че дядь Юр, на спор из пятерки сто пятьдесят на триста бабу голую вырежу»…Я ему, грю- «ты это, в залупу не лезь – сто пятьдесят на триста для «куковской» камеры многовато будет, во вторых такую программу тебе слабо составить, да и сложно для манипулятора по лекальным кривым резаком гулять, пыли много, нагрев охеренный, компрессоры не сработают, гелий ебанет и «вечная весна»… В третих, сопляк паршивый, эх и завел он меня! В третих значит, это тебе не 147-е кронштейны с 34-ми фланцами из тройки резать…Резак и четверку до конца не пропиливает, отбивать приходится, а пятерку вообще…А он уже чисто чисто глухарь, ни хрена не слышит… «Я грит, кожух с камеры сниму и лист пролезет, в открытую резать буду, а бабу на компьюторе координаты сделаю, да так, что резак по одним линиям два раза пройдет и все пропилится»…

ВЕДУЩАЯ. Это технически возможно?

ПОСТАЛЫКИН. Ну почему нет… Ежели грамотно подойти…В общем поспорили на ящик, я меньше ящика не спорю…Тут все в третьем цеху со мной спорить боятся…Вчера вечером не моя смена была, на завод зашел к Валерке договорится, чтоб мою «шестерку» на подъемник загнали, а тут дым столбом…Смотрю – несут, Серега уже и не дымится, а Андрюха черный весь, потрескался…Потому и не спорят со мной, что всегда прав оказываюсь…

ВЕДУЩАЯ. Как мы видим Сергей и Андрей уже тогда в начале своей трудовой жизни проявляли качества, какими обладают настоящие люди, в основе мировоззрения которых лежат бесстрашие и личная ответственность…Впрочем, спросим у самих ребят…Что двигало вами Сергей, что стало точкой отсчета на пути к подвигу?

СЕРГЕЙ. Любовь…Любовь и ревность…Я вспоминаю весенний день, обшарпанные стены ПТУ, мусорные баки во дворе…Там за баками мы сели в кружок, кто-то достал папиросу…Потом в аудитории мир разроссся до размеров гулкого театра, голос преподавателя бубнившего про диоды стал складываться в мантру, я стал рисовать в тетради музыку…Красивую, торжественную…Мне представлялось, что эта музыка звучит на берегу моря, я иду и мои следы слизывают волны…Аккуратно я обхожу ракушки и умирающих медуз…Вдалеке я вижу чей-то силуэт, кто-то идет мне навстречу…В одной книжке я прочитал, что такой сон снился человеку попавшему в кому…Когда этот человек в своем сне встретил того, кто шел к нему на встречу – он очнулся, выздоровел, его даже потом выбрали депутатом в городскую думу…А он потом не мог вспомнить, кого же он встретил в своем сне…А я улыбаюсь, потому что знаю…знаю, кто идет мне навстречу…Андрей…То есть когда я рисовал, я до конца это понял…То есть я это знал …А тут как бы, ну поверил что ли…Потому что…ну…ну…

ВЕДУЩАЯ. Не волнуйтесь, Сережа, продолжайте…

СЕРГЕЙ. Так вот…Я тогда посмотрел на Андрея…Я до сих пор как солнце просвечивало сквозь его уши, как покрытые красной мелкой сеткой глаза внимательно рассматривали что–то невидимое за окном …Я не мог оторваться от его лица…Он недоуменно повернулся…И улыбнулся…Мы стали смеяться и нас выгнали из аудитории…Мы гуляли по улицам и пили пиво…Все было хорошо, пока мы не попали на завод. Там я и познал темную, пахнущую расплавленным металлом ревность. Бригадир смены «А» Юрий Александрович Посталыкин…Знающий, как надо и как нужно, опытный, кривоногий, просмоленный табаком, он несомненно был идеалом для Андрея, для моего Андрея…Я видел как он тянется к Посталыкину, видел как подражает ему…Никогда я не испытывал такой ревности…и такой ненависти…Даже Валера, бугор из смены «Б» не вызывал у меня такого ожесточения…В мечтах я давил Посталыкина асфальтовым катком, душил оголенным проводом, метал в него ржавые сюрикены…И каждое утро видел как эта обезьяна трется возле Андрея…моего Андрея…Каждое утро я просыпался с криком- «Нет!», долго глядел на плакат Терминатора и на ряд поблескивающих пивных банок моей коллекции…Моя ревность достигла апогея, когда я увидел, как Андрей и дед о чем-то договариваются, о чем именно я не услышал, грохот работающей плазмы и визг вентиляторов вытяжки заглушал их диалог, но в моих глазах все потемнело…Я подошел поближе… «Значит, завтра?» - сказал Андрей, Посталыкин в ответ хмыкнул и развел руками…Я не спал всю ночь…На другой день, когда Андрей стоял у окошка плазмы и не мигая смотрел на заготовку, ноги мои независимо от меня привели меня к емкостям с гелием. Руки мои независимо от меня, открутили вентиль первого, второго и запасного баллонов до отказа…Губы мои независимо от меня дали трещину… «Мы будем вместе», - сказал я…Все…Взрыв…Хохлома…Реклама кефира… Стакан сухофруктов …Оттаявший пяточок на замерзшем окне автобуса… Фильм заканчивается, но свет не зажигают…

ВЕДУЩАЯ. Спасибо Сережа…Вопрос к вам, Андрей были ли еще какие-нибудь эмоции кроме любви к своему делу? Что хотелось бы вам передать начинающим, только что пришедшим на завод?

АНДРЕЙ. У нас в поселке часто электричества не бывает…Щелк, и твой дом становится темным и загадочным…Углы вырастают, исчезает потолок и расстояние до стен…Сколько до дивана? Десять лилипутских или два гигантских? За окном веранды другая жизнь: кто-то в расшитой золотом треуголке перелез через забор и спрыгнул в клубнику…Я держусь за горячий стакан и боюсь повернуться…

ВЕДУЩАЯ. Простите Андрей, но мне вспомнился Бродский - «В деревне Бог живет не по углам…»

АНДРЕЙ. Да хрен с ним с Бродским…Мы сидим на кухне, на столе горит свечка, отец подвигает к ней маленькое бритвенное зеркальце, рядом блестящий никелированный чайник…Размноженный огонек мерцающим светом прессует тени, освещает хлопочущую у газовой плиты мать, зажигает золотистую шерсть засыпающего на табуретке кота…Еле слышно скрипит калитка, кто-то в треуголке спешит уйти…Я с ногами забравшись на стул, неотрывно смотрю на пламя свечи…Скрученная веревочка фитилька напоминает мне бесцельно бредущего неандертальца из школьного учебника, неандертальца с голубым сиянием вокруг головы…Мне хочется стать таким же, что бы тоже купаться в чистом пламени…Я вырываю из головы волосок и подношу к огню…Волосок щелкает, шипит и нехотя загорается голубой ягодкой, которая исчезает запнувшись о сжатые пальцы…Я не чувствую боли…Позже я начал курить, только для того, что бы иметь с собой прирученный огонек. Я затягивался и смотрел на красный столбик уголька, на тело саламандры покрытое редкими седыми чешуйками…В двенадцать лет я поджег соседский сарай, меня поймали сразу – я стоял и смотрел на огонь…Я сдал документы в ПТУ…Счастье настало, когда мы с однокашником Сергеем Голухтиным попали на завод. На плазму. Плазма…это как бы вам объяснить…Ты смотришь в окошко камеры…как в другой мир…Вот манипулятор подводит резак к заготовке, ты набираешь программу, вводишь данные подачи газа, скорость подачи, толщину листа и …Пуск! Белый цветок лижет металл, приобретает форму, плотность, вещественность…Искры! Появляется место расплава – красный, белый. Искры! Поверхность отливает радугой…Металл…Программа заканчивается как всегда в тот момент, когда кажется, что сердце вспыхнет и расплавленное потечет по моей светоносной сущности…И будет хорошо…А эти кронштейны, фланцы…Не знаю, зачем подбил на спор деда…Вернее знаю…Жалею, что не подумал о Сереге. Еще когда набирал на ЧПУ данные и зациклил программу на бесконечное количество проходов резака, у меня мелькнула мысль, что сегодня мы вдвоем и скорее всего компрессор не выдержит…Я видел Сергея мельком, когда загорелась пыль и турбина перешла на визг…Он что-то сказал…Я танцевал в пламени изо рта выходила огненная струя, оранжевые деревья с ярко-синими кронами окружили меня, в мгновение ока выросла и достала до груди красно-желтая трава. Вокруг моей головы вспыхнуло голубое сияние…

ВЕДУЩАЯ. Спасибо Андрей…К сожалению время нашего эфира подходит к концу… Как обычно в конце передачи мы выполняем ваши заявки…Коллектив водителей транспортного участка предает пламенный, горячий привет Валере из ОА и ПРО и просит его подойти во время обеденного перерыва на транспортный участок…И дарят ему песню Нусрат Фатех Али Хана «Моя жизнь пройдет в огне»…Эта традиционная песня в стиле Пенджаб… «В каждый удар моего сердца ты приходишь как наводнение»…Это рассказ женщины о выборе истинной любви и о потере собственной индивидуальности…

Звучит музыка.

Затемнение.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ «ВКУС ВЕТРА»

Действующие лица:

Света.

Наши дни.

Железнодорожный вокзал. Зал ожидания. С большой дорожной сумкой в одной руке и с бутылкой пива в другой, между рядов пробирается Света. Ставит сумку, садится, отхлебывает из бутылки.

СВЕТА. Моя сумка вам не мешает? Нормально? (отхлебывает еще, ставит бутылку на пол)…Хороший у нас вокзал, правда? Тебя, как зовут? А меня Света. Я к мужу в Читу еду. Ну, да работает, пять лет осталось…

Отхлебывает из бутылки.

Ты извини, меня колбасит, не по детски – вчера девчонки меня провожали (протягивает бутылку). Хочешь? А то смотри, у меня еще в сумке есть, чтобы ехать веселее. Ты не замужем? Чего так? Э…замуж рано не бывает. Ну, парень, то есть? Молодцом… А у нас завтра с Витькой три года будет как познакомились…Хочешь расскажу? Если интересно, конечно…

Меня подружка Людка к себе пригласила, ей журналов принесли, посидим говорит, выпьем чего-нибудь… У нее муж бандит, дома не бывает, ей одной скучно. Ну, я и пошла. А идти через парк надо, ну который в Старом городе, вот я иду и смотрю – что-то не то…Менты толпами бегают. Захожу в парк, а он весь зеленый и шевелится. Я встала, как вкопанная и тут как дошло – «мамочка дорогая, сегодня ведь День Пограничника». Нормальные девки дома в сейфе запираются, а меня дуру, прямо в гущу понесло. Ну думаю, Людка, сучка… А вокруг они. А ведь странно получается, если подумать. Чего нам их бояться? Они ведь защитники наши, первый же удар на них. Это все равно, что на День Учителя, учителя пьяные по городу бы ходили и к школьникам приставали. Так вот, стою на середине парка, возле памятника Ленину. Ну, у нас Ленин, как и везде в парке стоит, только у нас он рукой на церковь показывает. То есть раньше там церкви не было, ее потом построили, раньше там пустота была. Слева музучилище, справа музей городской, а прямо дорога, кусты, поле и район начинается. Потом стали церковь строить, какие-то черненькие строили, не-то турки, не-то узбеки. А церковь-то православная, это все равно, что бы роддом мертвые строили. Ну, так вот, стоит Ленин с рукой, а на нем пограничники как опята, один паренек на него залез и фуражку свою Ленину на голову одел. Одеть-то одел, а назад слезть не может, за пояс Ленина обхватил, а ноги соскальзывают. Дружки его уже совсем лыка не вяжут, пытаются за ноги его поймать и стащить. Наконец поймали, дернули, тот руки разжал и головой об бетон. Кровь как ручьем, а эти придурки все за ноги его держат, тащат куда-то. Я не выдержала, подскочила, растолкала их, пацану под голову свою сумочку подложила, на дорогу выбежала, машину тормознула. Хорошо дядька нормальный попался, вдвоем пацана в тачку положили и в больницу. Повезло, он такой пьяный был, что у него все размякшее было, на снимке, на черепе, только трещинка децильная. Я к нему на следующий день в больницу пришла, яблок, пива принесла. Так и познакомились…

Отхлебывает из бутылки.

Встречаться начали. Витька он на заводе слесарем работал, неделю в одну смену, неделю в другую. А я в общежитии тогда комбинатском жила на пятом этаже, после работы смотрю в окно на остановку и жду когда, Витька появится. У нас общага прикольная – на третьем этаже негры и арабы живут, когда лифт не работает, пешком идешь, там запах такой…Едой ихней пахнет, «махоркой» постоянно несет. Там все время «махорку» продают, Витька сказал, что это не свою, а у местных перекупают. Я их поначалу боялась негров этих, а потом ничего привыкла. Даже подружились с двумя. Асфао и Зебро, они из Эфиопии приехали, спокойные такие, все время улыбаются. С ними по коридору сенегальцы живут, так они с ними даже не здороваются. У них там война была, сенегальцы на Эфиопию как фашисты напали, да не вышло у них ничего. А в туалет в один ходят. Мы с Наташкой к эфиопам даже в гости ходили, у них там прикольно – коврики плетенные, барабанчик кожаный, сидим, кофе пьем. У них кофе такой крепкий, вкусный… А тут таракан по стенке пополз, я хотела тапочек снять и пришлепнуть, а Наташка в бок – «ты, че, вдруг у них это животное священное». Наташка она вообще такая, медсестрой работает, мы с Витькой ее с Толиком свести хотели. Толика на самом деле Диманом зовут. Просто у него обычай такой, всех «толиками» звать. «Привет, толик, пока толик» - вот и прозвали Толиком, мне его жалко так – у него с рожденья вверху двух ребер нет и ему драться нельзя. У него сердце можно рукой пощупать, любой кулаком ударит и все…

Отхлебывает из бутылки.

В кино ходили, на дискотеку… Знаешь, что я заметила? Вот все по разному танцуют и сразу видно, кто какой… Ну там, лохопез или озабоченный, ну по движеньям видно. А Витек он лицом танцует, не правда, не смейся… Вот у него в жизни, морщин на лице мало, а когда танцует – много. И сразу видно вот по этим морщинам, что ему трудно было в жизни, да и вообще трудно было… И талантливый он, я когда у них дома была, он мне свои картинки показывал, которые в детстве рисовал, там такая розочка красивая, а над ней сверху Ленин, Гагарин и Витькина бабушка. А книжка у него любимая про капитана Немо была, я не помню, кто написал. Витька эту книжку раз тридцать прочел и выжигателем на фанерке рисунок сделал – подлодка плывет и так похоже все. Он даже в мореходку поступать хотел, два года в Школу Юных Моряков ходил, ну это которая в Новом городе… А там кто-то из ребят какой-то прибор украл и на Витьку подумали, его и выгнали оттуда. А у него может быть мечта была… Мы гулять по Старому городу любили, особенно зимой, парк в огнях, так красиво… Один раз даже в театре были, у нас театр знаменитый, он и в Америку показывать ездил, мы просто так туда бы конечно не пошли, но на Витькин цех билеты выдали.

От проходной до автобусов оцепление выставили, чтоб мужики после смены не разбежались и повезли с мигалками. Мне понравилось, только в буфете дорого, а спектакль хороший – «Вишневый сад», жалко только мужики в перерыве коньяку напились и с актерами начали спорить. Наташка рассказывала, что еще есть у нас какой-то театр в подвале, там пацаны пьяные на сцене кривляются, а в зале сидят три дизайнерки, тоже в сиську бухие и ржут. У нас целый дизайный институт в городе, да там прямь все такие, что-ты, что-ты… Все равно моя Наташка, лучше всех…Мы с ней знаешь, какие подруги? У-у… Все-все друг дружке рассказываем, как сестры. А тогда у нее мать заболела, Наташка в больнице отпуск взяла и в Бузюково поехала с матерью сидеть. А я одна осталась. А Витька в «штопор вошел», две недели синячил, не появлялся. И мне чего-то так тяжело стало. Куплю бутылку пива, на подоконник залезу и смотрю на остановку. Весна холодная, но ветер какой-то такой…как живой и над химзаводом закат такой, как будто железку ржавую в землю воткнули. И мне кажется, что вот как бы если сильно захотеть, то можно всю ржавчину оттуда сдуть и все опять хорошо будет, но не могу, будто воздуха не хватает…На работе все из рук валится, ничего не хочется…И вот 15 апреля наступило… Я с работы пришла, только переоделась, тут стук в дверь. Открываю – Витька с Толиком. Давай говорят, посидим пацанов помянем – у них на заводе взрыв был, а там ребята погибли, с которыми они в «каблухе» учились. Я молча два стакана поставила, сейчас, говорю за хлебом схожу…И вышла…Если бы я знала…

Отхлебывает из бутылки.

В Африке весной праздник самый главный – День Зачатия Насекомых называется. В этот день все мирятся и веселятся. Даже эфиопы с сенегальцами. И «быс-быс» кушают, а он так готовится: варят много риса и туда вот такой (показывает свой кулак) кусок гашиша кладут. Потом каждый по ложке съедает и танцуют всей деревней до утра. Наши негры тоже сварили… Витек с Толиком меня дожидаться не стали, пол-бутылки выпили, решили закуску найти, кто из них догадался к неграм на этаж идти, не знаю… А эти тоже хороши, ну и охраняли бы свою кастрюлю, ничего бы и не было…Ну вобщем Витек с Толиком смотрят – на кухне никого, кастрюлю схватили и на этаж бегом. Я уже подымаюсь, смотрю, негры испуганные бегают, у меня сразу какое-то предчувствие нехорошее…Захожу в комнату – картина: Толик весь зеленый на кровати лежит и в потолок смотрит, он так потом две недели пролежал, вот…А Витька у него здоровье-то крепкое, за столом сидит, возле кастрюли этой и в зеркальце мое смотрится… Потом ко мне повернулся…

Света всхлипывает.

Повернулся и рассказывать про воздух стал… Что он разный… Вот он так раньше никогда не говорил, ну слов у него таких не было… У него вобще речь такая, вот он про секс знаешь как говорит? Давай, говорит: «шишку парить». Я все обижалась поначалу, думала, что у него интелектуала мало, а потом привыкла…А тут вот как-то, да погоди, сейчас прочитаю…

Достает из-за пазухи сложенный вдвое конверт, вынимает из него письмо, читает:

«…у нас он слоями висит, от верхнего края к центру воронкой ссужается, а к низу по спирали расходится. А в бараке у ссученных как будто кто гирлянды из салфеток развесил, но самый чудной воздух на периметрах перед вышками… Много-много раковин и из каждой другая появляется, а когда проходит наряд, они расступаются и колышутся, потом долго-долго… Вчера вечером увидел за проволокой водоворот и сломал себе палец, чтобы не погнали работать на просеку… Вот теперь сижу в больничке, вылепил из хлеба Сергея Есенина, с ним и пишу тебе это письмо…»

Прячет письмо, шмыгает носом.

Я потом на улицу выходила и все старалась, что-то увидеть в воздухе…То есть я понимаю, что он разный: вот когда ветер с хлебокомбината или с кондитерской это одно, а с фосфорного это другое… Но я его, как Витек не вижу… Так вот, потом он встал, в коридор вышел и Тапегу, сенегальца, семь раз ножом… Вот так-то вот…

Смотрит бутылку на свет, ставит ее на пол возле сумки. Подходит бомж, забирает бутылку.

Я потом с общаги на квартиру съехала, ну как там было оставаться? Ну, что пойдем садиться? Ты, в каком вагоне? Я в пятом… Приходи, посидим-поговорим…

Света встает и уходит.

Затемнение.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ «ТАЙНЫЙ СОВЕТНИК ВОДЫ»

Действующие лица:

Мужчина.

Мальчик.

Наши дни

Мальчик в серой куртке, с продуктовым пакетом, стремительно вбегает на лестничную площадку. Подходит к одной из четырех дверей и долго жмет кнопку звонка. Дверь открывается, оттуда выходит пожилой, грузный мужчина, опирающийся на трость, одет мужчина в синий тренировочный костюм.

МУЖЧИНА. Молодец. Проходи…

Мальчик и мужчина проходят вглубь обычной квартиры. Мужчина вынимает из пакета и ставит на стол бутылку водки, консервы. Мальчик с ногами залезает в большое кожаное кресло. Мужчина неспеша открывает консервы, наливает водку в пластмассовый стаканчик.

МУЖЧИНА. Ты не голоден?

Мальчик отрицательно кивает головой. Мужчина выпивает, вилкой накалывает шпроты и задумчиво жует. Мальчик, вспомнив, достает из кармана джинсов мятую купюру и горсть мелочи.

МУЖЧИНА. Сдача? Оставь себе. Оставь, оставь…

Мальчик кладет деньги на стол и залезает обратно в кресло. Мужчина снова наливает и выпивает. Подходит к висящему на стене зеркалу, быстрым движением поправляет пробор.

МУЖЧИНА (подходит к столу, закуривает сигарету) Слышал, в Америке терракты?

Мальчик кивает.

МУЖЧИНА. От дочери письмо пришло, с фотографией внучки… Полдня смотрел - ничего моего. Может быть еще рано? Да надо будет им завтра деньги перевести (тушит сигарету в пепельнице ) У них уже снег. А я так зиму люблю, давно бы к ним переехал, да обузой быть не хочется… У тебя дома все нормально?

Мальчик показывает большой палец.

МУЖЧИНА. Я вот знаешь, что подумал… Может ты себе книги заберешь? Дочь у меня не читатель, а книжки жалко, всю жизнь собирал. ( Показывает на книжный шкафы ) Античность, искусство… ( Подходит к шкафу берет книгу, открывает, читает )

« О, мореходцы, Судьба да хранит вас на суше и в море! Знайте: плывете теперь мимо могилы пловца.»… Представляешь, я могу вспомнить, как покупал каждую книгу. Вот например вот этого Эврипида я приобрел в букинистическом за двадцать рублей… Здесь надпись: « Милому Андрюше, в день ангела. Наталья Сергеевна и Юрий Алексеевич Маняшины. 13. 10. 56…» Посередине книги засушенный лист клена… Или вот Страбон, очень редкое издание. Половина зарплаты, так-то брат… А вот эту серию у одной старухи купил, хотел к зиме пальто построить, а вот как увидел – Эпиктет, Теренций, ветер ледяной, а я домой иду счастливый, за спиной рюкзак с книгами… Ну да ладно… (берет бутылку, что бы налить, но ставит обратно) Завтра меня положат в больницу, выйду оттуда нескоро, если вообще выйду… Поэтому хотел бы с тобой серьезно поговорить. Сходи в туалет и перекрой всю воду, а перед этим слей всю воду из бачка, на кухне из вазы вытащи цветы, а воду слей в умывальник и это (показывает на бутылку водки) туда же вылей…

Мальчик встает, берет бутылку и выходит из комнаты. Слышен шум сливаемой воды. Мужчина садится на стул. Мальчик входит и садится на свое прежнее место.

МУЖЧИНА. (со вздохом) Алеша… Сегодня исполняется три года со дня нашего знакомства, так получилось, что ближе тебя у меня никого нет… Поэтому я хочу открыть тебе одну тайну. Пообещай, что об этом никто не узнает. А лучше поклянись…

Мальчик с ироничной улыбкой поднимает вверх правую руку.

МУЖЧИНА. Нет не так - словами… Алеша, о том, что ты, все таки можешь разговаривать знаю только я. Кстати, я собираюсь сообщить это твоим родителям, по крайней мере, что бы моя душа напоследок была спокойна…

МАЛЬЧИК. А они вам поверят?

МУЖЧИНА. Почему нет?

МАЛЬЧИК. У вас плохая репутация Сергей Иванович, на домофон в подъезде деньги не сдали, на ремонт тоже… Нелюдимый, ни с кем не здороваетесь… А если еще узнают, что я к вам бегаю, сейчас к дружбе дяденек с мальчиками знаете как относятся?

МУЖЧИНА. Ладно. Хочешь – молчи. Но сейчас пообещай, что о нашем разговоре никто никогда не узнает.

МАЛЬЧИК. Я вообще ни с кем, никогда и ни о чем разговаривать не собираюсь. Поэтому с легкостью даю вам это обещание.

МУЖЧИНА. Как ты знаешь я приехал в сюда 45 лет назад на строительство плотины. Закончил институт и попал по распределению. Всех вещей – фанерный чемодан ну и то, что на мне. На поезде еду смотрю, а от красоты аж дух захватывает, а когда Волгу увидел… У нас ведь на Брянщине какие речки - курица вброд переходит, а здесь такое, маяковское все такое, силище-раздолье… Я в тамбуре папироску от волнения закурил и думаю – « Ну все Сережа, здесь тебе и жить». На стройке тогда тяжело было, процентов восемьдесят рабочих – зеки, вниз в котлован смотришь, а там ватники, как жуки копошатся. Под меня сразу две монтажные бригады поставили, здесь уж пришлось психологией заняться, зеки – народ непростой. Хоть и охрана и чекисты кругом, а все равно требовалось ухо востро держать, заточку на мостках в бок сунут, еще шесть метров пройдешь, потом свалишься или бадья с цементом «случайно» сорвется, пока прикуривать будешь… А с нас ведь, со специалистов по три шкуры за план срывали, так что через полгода и по фене ботал и чифирь пил… Вобщем сжился с коллективом. Алеш, знаешь, что, дай-ка я в кресло пересяду, а то спина затекла…

МАЛЬЧИК. Конечно.

Мужчина садится в кресло, мальчик на стул. Мальчик берет со стола сигарету и прикурив, выпускает вверх струю дыма.

МАЛЬЧИК. Может чай поставить?

МУЖЧИНА. Не сейчас… Так вот, работа адская… Жили мы специалисты в бараке, от зековского ненамного отличался, зато столовая своя была, площадка волейбольная. Поначалу после работы от усталости с ног валились, но организмы молодые, крепкие, стали потихоньку привыкать, появилось свободное время. Ребята начали к девчатам похаживать, гармошка – бутылочка, меня с собой тащат… А я… А я чувствую, все – устал, поем и в тряпки, на потолок смотрю, пока сон не утащит. Веришь ли, за полгода книгу в руки не взял, да что там книгу, даже газет не читал… Хорошо, что у нас парторгом Михал Васильевич Кудинов работал, мужик отличный был. Как-то позвал меня на день рожденья дочки его младшей, выпили, вышли на веранду покурить… « Чего мол с тобой?», спрашивает, «ходишь как в штаны наложивший?» Я ему про хандру свою и рассказал. Тебе, говорит, нужно обстановку сменить. Как говорю, куда я могу со стройки уйти, у нас ведь как в лагере: шаг вправо, шаг влево – побег…

МАЛЬЧИК. Прыжок на месте – провокация.

МУЖЧИНА. Ну, Кудинов говорит, ладно есть способ. Когда совсем невмочь будет, я тебя с Митей буду отпускать, по окрестностям помотаться. Митя это его водитель личный был, на «Победе» ездил. Буду тебе пропуск выписывать, места у нас знаешь какие? Мы тут с Ольгой по юности-то все кусты пообломали. Кудинов сам из местных был, набросал мне карту и началось. Я старался не наглеть, хотя бы раз в неделю выезжать, ждал этого как праздника, к воротам за час бежал, Митя путевку оформит и вперед… Ты на самой реке-то был?

МАЛЬЧИК. Вот где пляж, это что?

МУЖЧИНА. Водохранилище это…Вот, а когда просто река… Митя мотор заглушит и спать, а я к реке, сяду, руки в воду опущу и так хорошо, спокойно становится. Как будто домой вернулся и нет вокруг ни зеков, ни котлована, а только блаженство студеное сквозь пальцы струится…Особенно мне одно место нравилось. На другой стороне утес, а на нем сосна притулилась. И смотрю я на эту сосну и думаю вот дерево, прям как я… А я…

МАЛЬЧИК. Блядь!

МУЖЧИНА. Ты чего?

МАЛЬЧИК. (трясет рукой) Сигаретой обжегся – заслушался… Извините.

МУЖЧИНА. Вот однажды сидел я так, тут солнышко вовсю светит и вдруг чувствую – засыпаю. Набрал пригоршню воды, плеснул в лицо и все… Вот здесь-то, Алеша все и началось… Вот представь, как будто я и не я… (трет виски) Трясет как в лихорадке, смотрю на мне камзол старинный, манжеты, на пальцах перстни, но руки не мои – старые, в пятнах. Лицо ощупываю, понять не могу, мое не мое, в воду гляжусь, а там рябь. Я вскочил, смотрю – машины нет, да и дороги нет, а все как будто то же, только другое, деревьев больше, что-ли… На утес смотрю, а там две сосны… И тут меня как прорвало, я говорить стал.

Мужчина встает и отведя правую в сторону нараспев читает:

« Сей славен российский кунштюк, промысел горший и разорение есть, то бо зде в дешеву пору во всем своем нарожане пребывати и всяко нашия тайности проявляя, к воде и питию пригожему али може быть корыстна, то бо зде палатки поставить, а такоже поселения, а со стороны землю выкопать и камнем диким выкласть. Воду из всех пяти фонтанов привести в четыре места сливаться, а именно: первую к поварне убогих, достальное в море, против дверей два схода сделати сквозь сени обеих палат сторонников. Ко всем работам офицеров приставить и имена дать, дабы на ком спросить, ежели не так или не поспеют. Ассамблеи же с монплезирами…. Ну да это уже не важно…

Садится, вытирает рукой лицо. Некоторое время молчит.

МАЛЬЧИК. А дальше, что?

МУЖЧИНА. А дальше голос был…

МАЛЬЧИК. Чей голос?

МУЖЧИНА. Воды… Ласковый такой голос… Сказано было, что теперь я тайный советник, и что теперь на мне большая ответственность. Узнал я, что через четыре года встречу Машу, что родится Светка, что жить я буду один и что однажды…

Мужчина замолкает, глядя прямо перед собой.

МАЛЬЧИК. Что однажды?

МУЖЧИНА. Что однажды встречу тебя.

Некоторое время молчат.

МАЛЬЧИК. Так вот откуда вы знали, что я умею говорить…

МУЖЧИНА. Да, и не только это. Ты должен стать моим преемником, следующим тайным советником и на тебя ляжет Великое Поручение, трудность которого, Алеша, переоценить не берусь…

МАЛЬЧИК. Что я должен сделать?

МУЖЧИНА. Взорвать плотину.

МАЛЬЧИК (встает) Я, пожалуй, пойду Сергей Иванович, скоро отец со смены придет…

МУЖЧИНА (делает резкое движение) Постой, не уходи! Пожалуйста…

МАЛЬЧИК (вздыхает) Допустим, я вам поверил, но скажите зачем уничтожать плотину? Зачем?

Мужчина, кряхтя поднимается, берет мальчика за руку.

МУЖЧИНА (торопливо) Ты сам, Алеша, подумай… Это же какое для нее унижение! Это ты сам посуди, это же ее заковали, в камеру считай, посадили! Да, я и такие как я, вот этими самыми руками! Но это же не жизнь Алеша! Ты представь, что под ней деревни, церкви, она же считай на кладбище живет! У нас молодожены к памятнику первого советника цветы возят, года не живут – разводятся, там ведь гробы всплывают! Плохо ей, тяжко, помочь надо…

Мальчик вырывает свою руку.

МАЛЬЧИК. Не будет плотины – еще больше затопит. Вы себе противоречите.

МУЖЧИНА. А это потом будет, сейчас надо это делать! Наказ нам такой!

МАЛЬЧИК (сухо) Я пошел, до свидания.

Мальчик выходит из комнаты, слышно как хлопает входная дверь. Мужчина падает на колени, начинает рыдать.

МУЖЧИНА. Не поверил! Не поверил!

Мужчина судорожно пытается встать, внезапно сереет лицом. Осторожно ложится на пол грудью.

МУЖЧИНА (тихо и спокойно) Сей славен российский кунштюк…

Тут же с грохотом из перекрытых труб вырываются мощные струи воды. Свет некоторое время судорожно мигает и наконец гаснет. В наступившей темноте слышен плеск волн.

Занавес.