Дмитрий Мосолов

**СКОМКАННАЯ ЖИЗНЬ**

**(МАДАМ ОДИНОЧЕСТВО)**

*Комната в светлых тонах и с модной дорогой обстановкой. Лиза расчесывается, снимает выпавшие волосы с расчёски и кладёт их в руку.*

Моя подруга Танька Истомина говорит такая: «Лиза, приходи сегодня в клуб. Парень новенький стал захаживать туда с дружками. И он, представляешь, поёт как самый настоящий удот». Я говорю: «Удода мне не хватает в жизни». А она: «Ты не представляешь, это так обалденно звучит, он подражает пению птиц, каких угодно. И он, – говорит, – мне уже глазки строит, и провожалуже». Ну ладно, раз, два, три звала. Чего в одиночестве тужу? На четвертый раз я решила сходить. Что ж там за парень такой, что за удот? Сходила, на свою голову. Короче, Миша уже не провожал Таньку. Провожал меня. И стали мы с ним встречаться. Это я заканчивала школу и хотела поступать в Саратовский колледж, юридический. Очень хотела на криминалиста. Но Миша сделал всё, чтобы я не поступила. Чтобы я только не уехала. Потому что он понимал, что я не вернусь к нему, ведь там студенческая жизнь, большой город, другие компании. Да и в посёлке не было будущего. Сначала уговаривал, что и ближе можно поступить. Не обязательно в Саратовездить. Тоси-боси. Но весной, как потом выясняется, я забеременела. Миша специально это сделал. Ну мама моя хотела его убить, но не убила. Мама могла. Рассказывали, что её прям сдержали, чтобы она не нанесла ему тяжкие телесные...

Мы с Мишей решилипожениться. Но мама потащила меня на аборт. У неё была знакомая – гинеколог. В общем, привела меня к ней, говорит: «На её, на стол ложи, давай делай». Знакомая говорит: «Надо же анализы сдать, так не делается, успокойся». А мама всё: «Научилась давать, пусть, значит, и этого хлебнет».

Потом выяснилось, что у меня, ко всему прочему, еще первая отрицательная группа крови. То есть я сделала аборт в 17 лет, у меня не будет детей. Мама сказала: «В 17 лет жизнь только начинается». Она вот за что. Она за меня билась. Она за будущее билась. И я понимаю это сейчас. Мама у меня достаточно деспотичный человек. То есть я прям убегала часто из дома. Там было расписание, которое мамадля меня выдумала. И неповиновение, шаг вправо шаг влево – был расстрел. Меня и били в детстве, наказывали всячески. В подростковом возрасте это не прекратилось, стало меньше, но всё равно…

Миша работална Химзаводе в отделе снабжения. То есть – как бы почётная должность, молодой специалист, ну он уже там начал пить. Там какие-то встречи, выпивка, какие-то серые схемы. Химзавод – он как бы клондайк воровству. Как и любой завод. Мне сказал, что бухает якобы из-за аборта. Якобы хотел этого ребёнка.

Ну я не могу сказать, что сразу было плохо. Найн. Миша зарабатывал. И естественно, я переехала к нему. Жили-вертелись. Тоси-боси. И нам скоро могли квартиру дать. Перестройка ж была. А тут всё рухнуло. Химзаводразвалился. Пошли карточки на мыло, на колбасу, на яйца, на порошок, на всё карточки пошли. Тем, кто в этом повинен, им прям отвешиваю поклоны, вовремя подсобили. Это называется: «Красиво жить не запретишь. Но помешать можно».А Миша просто слесарил. Калымил и пил. Ну я ему говорила: «Не пей». Ну и с каждым годом всё хуже, хуже, хуже. Я ему говорила, что я тебя потерплю немного – русские женщины терпеливые… А все кругом говорили: «Ты чё, ты же командир в доме, ты как скажешь, твой муженёк, как телок все делает». Ну может, у всех реальности разные. Меня такая реальность не устраивала. И прям всё так совпало. Советский союз распался, ребенок не родился…И муж –…

А Миша как запил конкретно, ругаться матом стал. Кошка могла запутаться у него между ног, он срывался: «Чего за херня?!». Или утром встаёт, к окну подходит: «А, дождь! Что за херня?!». Я ему говорю, что дождь тоже нужен, не всегда же солнышку светить…

А я конечно не поступила никуда. Да и уж ничего не хотелось. Пошла работать продавцом в хлебный.А дальше что было интересного?..

20 лет совместной жизни с одним человеком… И это ведь плохо, что я знаю точно сколько за эти годымне подарили раз цветы – где-то была одна розочка, где-то там был какой-то веник. Ну то есть не было чувства праздника за эти 20 лет ни разу. Я не помню, чтобы мы пошли в кино. Ну вот такие вот мелочи… Я ненавижу «Россию-2» и «1 канал». Потому что там эти вот мелодрамы, где вот этот мужчина, идеальный, который понимает женщину, он её чувствует, и вот прям добивается её и потом, после того как добился, носит на руках. Какие у них счастливые семьи. И я понимаю, что это всё чушь. Просто чушь...

И я пыталась что-то поменять в жизни. И кнутом, и пряником, и так и сяк:«Миша, давай что-то менять в жизни?Миша, Миша, Миша…». Но киваем как болонка, на ковер нассым.

Мне не хотелось идти домой. Находится с ним рядом даже. Мне не страшно было,что он может что-то физически сделать. Он оскорблял, кричал, что у меня мужиков всяСаратовская область. Я выхожу на работу, да, значит, я иду гулять с мужиками. А там ещёу нас воинская часть, вертолётчики. И в общем, кричал, что я всю часть обслужила, весь вертолётный полк. И это было новое оправдание своим запоям.

Ему было важно, я сейчас понимаю, какой бы там я не была, я должна прийти домой. Но. Я иду домой, а ноги не идут. Сяду уреки и сижу, пока не замерзну, если осень или зима. Но все равно понимаю, что надо прийти, надо собак кормить, курей кормить, всё равно это на мне. Ну и волочишь ноги домой. Ну иконечно встречаем с истерикой: два часа назад работа закончилась, а она только приперлась, я так и знал: проститутка». И всё на свете... Но тока слова. Но тока надо было наораться, там, выступить. Я уходила в комнату, закрывалась, молча делала свои дела. А последние лет пять-семь брака я не готовила, не готовила, как жена. Я ему объясняю: «Зачем мы друг с другом живем, если мы живём, как соседи?». Нет, в холодильнике не было пусто. Не убиралась. Машинка стирала каждому своё. А убираться было бесполезно, потому что эта тварь ходила не разуваясь. Эта тварь могла просто пойти в курятник, там поваляться у курей в говне и прийти домой, лечь на диван.Но для него важно было, что я есть, что я существую. Что он не один. Потому что он понимал, что никому не нужен. И родственникам своим. Из-за того, что пьёт. Но он говорил, что они просто твари. Такая алкогольная логика.

Чем бы я не начинала заниматься, у меня всё получалось. Я, например, разводила и продавала собак: у меня были кабель и сучка йорков. У меня были канарейки. Это такие маленькие птички, хрупкие, часто линяют, это правда, их перышки от любого ветерка разлетаются. И они поют клёвые песни, заслушаешься – обо всем позабудешь. Но только мальчики поют, девочки более серьезны – они чирикают.И у меня всё плодилось. За чего не возьмусь.

И вот на почве кенаров я в интернете познакомилась с женщиной из Сочи.И я говорю: «Слушай, Юль, оставь мне, пожалуйста, кенара, где-то через три месяца я заберу».

И так получилось, что я с ней сижу в скайпе, разговариваю. Очень хорошо общаемся. И Юля упомянула, что я билеты купила на июль. А Миша проходит мимо, и он понимает, что он не может заматериться. Он матерился только, когда его никто не слышит. «Я, – говорит, – щас правильно услышал, что ты уже билеты взяла?». Я вижу, что если бы не скайп, было бы всё по-другому сказано. И он прям, я помню, он прям побелел от злости. А я говорю: «Ой, Юль, смотри, вот, это Миша тут ходит». Она: «Здравствуй, Миша»! И он «здрасте» выдавливает из себя. Ну потом конечно истерика после скайпа. Крыша подпрыгивала от криков. «Откуда деньги? Как ты могла?». Тоси-боси.Я говорю: «Ну вот, как могу, так и кручусь, потому что я знала, ты никогда меня никуда не позовешь».Вот тогда он сменил политику. Насколько ушлый человек. То он не был алкоголиком, а тут сразу: «Лиза, ты понимаешь, что это болезнь?». Я: «Да ладно?!». И вот эта эпопея с кодированием пошла. Одно, потом – второе. Не помогло и пятое… И даже гадалка тётя Маруся…

Сочи. Долбаное это чертовое море. В пять утра я приехала туда. Остановилась у Юли. Говорю ей: «Всё, я пошла, я не могу, я должна это увидеть». 37лет, а я еще не видела море. Просто я шла на шум. Я никогда не думала, что так можно волноваться. Меня накрыло конкретно. Волны были такие прям ну перекатные. И я понимаю, что танкер, он там где-то, он такой маленький. И я понимаю, насколько это далеко. И было прохладненько, так скажем. Солнца нету, не жарко. Смотрю по сторонам: там – молодая, беременная, стоит у воды. И он, жених, скорее всего, её так нежно обнимает…А с той стороны – пожилая пара. И дедок своюукрывает пледом, а у бабульки шляпу сдувает ветер. Он ловит шляпу. Надевает снова. Но слетает от ветра плед.И я тут с ними и с мечтой идиотки – море увидеть. И я опять одна, и я опять никому ненужная. Почему? За что? И когда это случилось? В общем, море эмоций. И дальше – я уже не вижу ни это море, ни танкер, ни этих счастливых… Я подумала: «Хорошо, очки солнцезащитные на глазах, и шумит море, и не слышно моих рыданий. Я тогда не была женой, не была любимой. И щас я опять…». Исполнилась мечта, но она не принесла мне радости. Потому что подойдя к этому морю, ощутила дикое одиночество. Одиночество, ненужность, никчёмность своей жизни. Как черта́. Когда подводишь черту и понимаешь, что ну всё зря. Всё мимо кассы. Единственное, что ты сделала – вырастила птичек и собачек, и всё, и ты не получила удовольствие от жизни, а тебе уже 37. Ты просто прозябала – жизнь серой мышки в серой норке. День закончился и ладно. При том еще в этой норке тебя успевали и в говно так помакать. Очень страшноначинать заново. Осознание, что я что-то изменю, пришло в тот момент у моря, я решилаоставить семью…ну её совсем не стало, семьи. Просто я понимала: или с ним спиваться, чтобы уже не видеть ничего в жизни, или всё-таки, как я сказала себе: «Следующие 20 лет только мои». И я Мишеговорю по телефону: «Я не хочу с тобой делёжки». И поэтому всё оставила.

Я обычно не консультирую в своём магазине. Как директором стала, пообещала не делать этого. Но тогда пик покупательской активности был. Ну и помогла одному парню молодому пиджак с галстуком подобрать. Разговорились. Он гончар, интересный такой, лет двадцать восемь где-то. Ну я ему галстук завязываю, а он мне про обжарку глины говорит и в глаза смотрит. Вообще не моргает. И поймала себя на мысли, что тоже ему в глаза смотрю и вспотела вся от этой обжарки…

Галстук я научилась завязывать еще в классе третьем. Разными способами. Мечтала, что встречу своего человека, суженого. И буду ему утюжить, галстуки крутить и уют создавать в домике. И будет он у меня самый утонченный красавец.

Короче, завязала галстук, а молодойэтот вместо «спасибо»: «Можно я вам позвоню, вдруг вопросы будут?». Я опешила. Нагленький такой. Говорю:«Не даю. Не даю консультации, я директор». И тоси-боси. А потом думаю, что он мне сам пригодится – изваяет еще из глины для меня что-нибудь. У меня как раз день рожденья скоро, 43 года, вот закажу себе подарок. Обменялись телефонами…

Егор позвонил на следующий день. Поздоровались и молчим, и тут он услышал птичек моих, как поют. Я рассказала про них. И он: «А можно посмотреть?». То есть не было этого банального: как дела, скучно тебе красотка или не скучно, да у тебя чудесные глаза, и тоси-боси. А здесь вот немножко по-другому. Здесь вот именно заинтересованность. Я говорю: «Ты действительно хочешь посмотреть?». Он говорит: «Да, я честно хочу посмотреть птичек». Я говорю: «Хорошо, я сейчас сфотографирую». В общем, пообщались, перешли на «ты». Потом снова как-то позвонил. Рассказывал уже про свою глину, и что перед обжаркой в молоке её держит – так вещь крепче получается. Ну вот, перешли на «мы». «Мы можем сходить куда-нибудь», – говорит. Сердце ёкнуло. «Мы» – как это клёво звучало… Но я не понимала, что такое это «мы». И говорю: «Егор, не забывай про местных жителей – тараканов в моей голове». А он: «При встрече всех твоих и моих тараканов распугаем».

Честно, что я видела, кроме работы? Приходишь с работы и видишь тапки, халат, чашку с ряженкой, зубную щетку и телевизор. Я его не включаю – там мужичьё у всяких барьеров истерит похлеще бабёнок. Думаешь, взрослые, откормленные быки и орут друг на друга. И нет в этом смысла никакого. Но, может, они от одиночества это делают?..

А потом у меня две птички умерли, и прям в один день. И мне тоже захотелось на кого-нибудь покричать. Хотя бы поговорить. На улице была ваще бяка. Я под двумя одеялами лежала.Ну сделала в инстаграме пост, что птенцы скапустились. Написали сочувствующие, мол, держись, как жалко, тоси-боси.

И Егор позвонил, сказал, что тоже один, и что я волевая, прям сильная такая, прям захотелось ему встретиться. И я ему: «Егор, ты как себе представляешь нашу встречу?».«Пообщаемся просто», – сказал.Я тоже так хотела.И говорю ему: «Егор, я ведь уже увядающий цветок». А он сказал: «А ты себя так ощущаешь просто». А он умеет отрезвить собеседника, я подумала, стержень присутствует. Так что даже интереснее стало… «Всё начинается с маленького комочка глины», – так говорил Егор. И он меня позвал в кафе. И я вроде как соглашалась. Но в шутку конечно. Это было вроде флирта. И я чувствовала в его словах уважение, а не скабрезность вот эту: тока приди, да ты не пожалеешь… Но шутки иногда плохо кончаются. Ха-ха-ха…

Когда садилась в машину, я не была уверена, что доеду до него. Это поздно было уже. Пол девятого. Я не понимала, зачем мне встреча с таким молодым. Но конечно было приятно, что молодой. Я сидела за рулем и уговаривала: «Ну можетбыть, я себя обманываю. Вот зачем ты, Лиза, едешь? Боже мой». Но в душе все равно чувство какой-то теплоты. Оно уже было когда-то. Это приятное чувство. Я даже не туда свернула… Мой зараза навигатор Гарик Харламов сказал: «Ну давай поедем по-твоему». Да, сначала всё было по-моему…И я думала: пусть Егор посмотрит,скажет«фу-фу-фу». А он посмотрел, сказал, что я выгляжу модняво и со вкусом.

Мы сидели за столом, то говорили без умолку, то останавливались и долго улыбались друг другу. А потом я спросила: «Всё, я побыла вежливым человеком, можно я положу ноги на стул?». Потому что у меня болела спина. Ну разрешил мне, куда деваться. И сам ноги на стул положил. Ха-ха-ха. Официантам пофиг было. Но Егор бледный сидел. У него во рту всё пересохло,потому что чай хлебал и хлебал. И я помню вот эти глаза бешеные, клёвые, и вот эта бледность. Мне так хотелось дотронуться. Думаю, Господи, руки, наверно, тоже холодные, от страха. Я себя убедила, что мы просто чай попьем, эклеры поедим, тоси-боси. И я с чистой совестью выполню план. И я вообще не ожидала, что это чудовище с карими глазами в какой-то момент начнёт целоваться. Ну это после вина уже. Мы шли по улице, я держала телефон и фотографии показывала. Разных стран: Иордании, Франции. Рассказывала, как я хочу туда. И… целует меня… Вроде, смотрел фотографию с пустыней и бедуинами. Вот пакостник,нагленький такой… Я ж опешила. И думаю: «Ну всё, надо валить». Пока целовались, я анализировала. А потом обо всем забыла… И мне так было классно. И главное, я понимала, ему ж ничего не мешало отвезти меня к себе, расстегнуть на мне кофту, юбку и тоси-боси, но это настолько деликатно – просто обнимашки-целовашки… На уровне заботы какой-то…

Помню, приехала домой и спросила себя, захочет ли он продолжить или всё-таки скажет: да пошла она, в годах, еще выпендривается, цену набивает. Я вот на это надеялась. Это был бы выход из ситуации.

Егор сказал, что на свидании от меня шло тепло. И тут уже не удержался. Ну то есть он не планировал, хотел как-то свою жизнь наладить, апотом уже какие-то отношения строить. Но изначально ему было интересно. Просто общаться. Потому что чувства – это уже ответственность. Это уже требует больше энергии, вложения. А получилось, что чувства появились. «Что получилось, то получилось. Разгребать будем вместе», – я ему сказала.

И мы стали часто созваниваться. И мне нравилось его голос слушать. Он был мужской, спокойный, размеренный и такой вот обволакивающий. И я просила его: «Говори еще, говори, Егор». И он: «Как ты смотришь на то, чтобы поговорить о волшебстве керамики?». «Очень хорошо».

И как-то звоню, спрашиваю: «Вот ты думаешь, я просто так пристаю к тебе, и, наверное, мешаю работать?». «А я тебе очень мешаю?» – спрашиваю. Ха-ха-ха. «Знаешь, –говорю,– у меня хорошая цель: как ты смотришь на то, чтобы сходить на концерт «Зверей»? У них всемь начало».Он сказал, что не может, и что надо за глиной смотаться. Предложил встретиться у него. И я стала думать: ну пусть попоют «Зверюшки» часа два, не больше, дальше охрипнут уже. Ну и получится, что где-то в девять я свободна.

Во время концерта скинула ему видео, как я пою там. Он написал, что ему понравилось. Я спросила: «Ты из вежливости?». И он ответил: «Мне понравилась ты. У тебя, – говорит, – на уровне сердца пленительныегончарные формы». И у меня мурашки…

Мне было страшно идти к постели, но я уже сказала: «Давай, я согласна». И я помню: Господи, как страшно. А чё страшно? Но страшно. Ничего же нового, но почему-то страшно. Наверно, что я не понравлюсь. Тут играет самолюбие женское, начало. А вдруг оттолкнет и скажет, что вообще убогая. Или… Я же не знаю, какой щас секс. И как-нибудь себя вести буду не так. Сейчас же столько всего напридумывали: кляпы суют в рот, подвешивают над полом,тоси-боси. Вдруг все сейчас в медсестричек играют, а у меня нет белого халата.

Но мы занялись, к счастью, обычным… Но необычным… Как будто он где-то подсказки узнал. Блин, так не бывает. Этого не может быть. Почему он так чувствовал меня? Это как? Почему так нежно? Почему так сладко? Почему? А он мне сказал: «Чем больше твои чувства, тем больше мои». Если бы у менябыли чувства «да быстрей бы уже», у него было бы тоже самое. Это было сказочно. Просто божественно. Я так себя видела когда-то. Видать, где-то в кино… Когда мужчина с женщиной вот так: она лежит на спине, и он сверху. И вот этот жест – их руки сцеплены в замок. За 20 лет тот ни разу так не сделал… А у нас сразу. Это такие, щи-и-и-и, мурашки по всему телу. Боже…

Вернулась домой и лежу на кровати, и чувствую прикосновение его губ, его рук...Он написал: «Кроме шуток, я скучаю».Боже, зачем он так написал? Я тогда задохнулась ведь. Хорошо, в дверь позвонили – курьер принес корма для птичек.И тогда я подумала: «Это хорошо, что я уехала. За неделю он как раз и поймёт, что это такое было». Борозды правления, в общем, передала ему. Но сама думала: «Может, я должна отойти в сторону, чтобы он смог дальше идти?».И говорю: «Егор, я ведь понимаю, что это недолго продлится. Тебе захочется свою семью». Он сказал, если что случится, если поссоримся вдруг, он бы всегда хотел со мной дружить. Я спрашиваю: «Ты на два фронта планируешь работать?!». Он: «Почему так? Мы с тобой просто дружить будем». И что бы представляла собой наша дружба? Созвониться как-нибудь вечерком, обсудить будни? Найн. Он мне нужен был целый. И я сказала, что расставание – это очень больно. «Поговорим мы часик по телефону, а потом мне всю ночь плакать? Нет. Расставание – это очень больно».Он спросил: «А если ты найдёшь себе кого-нибудь?».«Нет, я могу пофлиртовать – не более. У меня, – говорю, –есть мой Егор. Люди должны расходиться, если их что-то не устраивает. Заранее друг друга предупреждать». «Какая ты сложная», – сказал.«Я? Я самый простой человек. 10 заповедей. И мы говорим о заповеди «Не обмани». И конкретно увязли.

Но иногда казалось, что я не понимаю, как он ко мне относится. «Можешь мне хоть словечко сказать», – прошу его. Он: «Да-да». Три дня где-то прошло, как с куста. Так и не дождалась. А он: «Слова меньше скажут, чем действия». «Ну я же девочка, – говорю, – а девочке важно слышать». И он говорит: «Хорошо, на ладони напишу ручкой напоминание». Я обрадовалась: «Классно!».И говорю: «При встрече сразу начну искать на ладони записку».

А потом он у меня денег попросил. Приличную сумму. То есть он собирался свою гончарную мастерскую открывать. А я, врединка, ему опять о своём: «Лучше попробуй сказать приятное слово для Лизы своей». Назвал меня хри… хризалидой. Я не поняла. «Другое давай, – говорю, – это не прокатит. А вдруг это матюки завуалированные? Другое ласковое слово хочу-у-у-у-у». «Вазочка. Вазочка», – говорит. «Неожиданно. Ну а это-то почему?» – спрашиваю. Оказывается, у некоторых ваз форма женского стана. «Ну хорошо, засчитано, – говорю. – Ну это ненадолго... Подыши пока... Завтра опять пристану». Вот, ну и деньги конечно дала…

И вдруг ни с того ни с сего Егор помрачнел сильно, не клеилось у нас общение… «Не хочешь делиться со мной, – говорю, – знай просто, что всё будет хорошо в итоге. Всегда». Я очень сильно скучала. А он: «Я понимаю, но не до чувств сейчас». И рассказал, что начальник требует гнать ширпотреб – 200 чашек в неделю, и достала однотипная работа. И я говорю: «Егор, но до чувств всегда должно быть дело. Потому что чувства дают потрясающую энергию, чтобы жить, дышать и радоваться всему вокруг. Ты и так почти, – говорю, – променял жизнь и счастье молодого человека на блюдца и чайнички, и глину, и рутину, ведь круглосуточно в мастерской сидишь... И глубоко внутри ты грызешь себя... Жизнь не прощает разбалансировку». И он спросил: «Как достичь равновесие?».«Поменять отношениек жизни, – говорю, – найти баланс внутри себя. Когда тебе комфортно и радостно вставать по утрам. Когда работа приносит удовольствие, а никогда это тупо надо сделать. Ты тогда можешь что-то дать людям... Когда сам наполнен и не ждешь ничего от них. И ни когда в изнеможении. Я зачем-то же пришла в твою жизнь. И я вижу, что могу помочь, но хоть пока так. Я не знаю, зачем я тебе, но разберёмся по ходу».И с моей стороны не было слов жалости.Они только вредят. «Так что от меня ты их не получишь», – так и сказала ему. И он повеселел.

На следующий день мне звонок. От Харламова. Да-да. Гарик Харламов предложил машину у меня купить. Ха-ха-ха. Но я догадывалась, кто его надоумил. «Ты его подослал?» – спрашиваю у Егора.– Что за розыгрыш?Признавайся. Я всё равно выясню». Конечно это был Егор. Самое веселое моё 1 апреля...

Как-то позвала его в парк на масленицу. А он говорит: «Я скучаю». «Это то, что ты чувствуешь в действительности?» – спрашиваю. «Нет, – говорит, – в параллельном мире». У меня аж ладошки вспотели... Я была рада, что вызывала у него эмоции.

Но опять одна была на масленице. Замёрзла конечно, но довольная была очень. Блинов налопалась. Егор, сказал, что я молодец. «А ты когда будешь молодец?» – спрашиваю у него. – И будешь ходить со мной и ваще приглашать сам?». Он не ответил…

Я себе говорила, что я, наверно, должна быть мудрее, взрослее, и что наверно надо прекратить. Я подумала: «Лиза, что ты делаешь?». Я ему постоянно давила на мозг: «Зачем нам эти отношения?». И вот один раз он сказал: «Лиза у нас «всего». Именно вот это слово. «У нас всего 15 лет разница».

Сначала я никому не рассказывала. Потом сестре. Она спросила: «Лиза, как ты относишься к Егору?». «Слушай, – говорю, – раньше, я к нему относилась, как к младшему поколению. Оказалось, что он мужчина. Не по возрасту, а по стержню». Это складывается из таких вот нано-частиц, как человек себя ведет: как смотрит, как сидит, как кладет ногу на ногу, какие у него руки – чистые или грязные, как отвечает, как говорит с окружающими, с матерью, с женщинами. Я действительно рядом с ним маленькая.

Я хотела познакомиться с его друзьями. Быть в их компании. Мы это обсуждали.Егор спросил, не боюсь ли я, что они не поймут.«Найн. Я буду благодарна тому, насколько мы были долго вместе». Я не была владыкой этих отношений. Если бы он сказал: «Всё, не звони мне». Всё, я больше не позвонила бы. Да, я понимала:будет больно, страшно, обидно. И себя успокаивала: «Яже все-таки заслужила счастья, но главное, чтобы было комфортно ему». И я ему говорила: «Ты вот тут, а вот тут я». *(Показывает ладонью.)*«С мужем там была я, а он был там».

Я была за Егором. Мне это очень нравилось.Подружки все потом конечно узнали про нас и были категорично против. Это от зависти. Точно-точно. Одна звонит как-то: «У тебя гастрит есть?».«Вылечила», – отвечаю. Она: «Вот же подлячка!».Снова звонит: «У тебя камни в почках есть?».«Нет», – говорю. Она опять: «Вот же подлячка! Как же так? В один день родились, а жизни разные!».Снова звонит через дня два: «А как у тебя с молодым человеком?». Я: «Да все хорошо».И больше мне подруга не звонила…

А мама сказала: «Ну Лизонька, ты ж не родишь ему, да и у тебя кладезь болезней: гастралгия, как её, давленнице, он поди на гору на самую высокую хочет, а ты и километр не осилишь. Но лишь бы было все хорошо».

И вселенная посылала мне знаки. Я в инстаграме на какой-то шоу-бизнес подписана, – не помню название – про звезд, короче. Там стали попадаться посты, что вот эта старше его на столько, этот старше её на столько. Это имеет место быть. Лера Кудрявцева считает, что разница в возрасте только укрепляет отношения. Все, кому я сказала, никто не поддержал. Ноя сказала себе: «Никто не посмеет запретить. Это моё».

Как-то Егор сказал, что его мама спросила снова: «Что за девушка у тебя?». Я говорю: «И долго ты сможешь выстоять? Когда расскажешь ей обо мне?».Он сказал, что она наверняка будет в бешенстве. «Почему так?» – спрашиваю. «Потому что она хочет внуков, внучек и чтоб ей в огороде помогали». Огород – это не моё. Но я очень люблю детей. Смотрю я просто на некоторых, как они в свои тридцать с ума сходят. Дети им всю квартиру переворачивают. Каждый день всё в кучу. Очень тяжело с ними. А мне не было бы тяжело. И я рассказала Егору про суррогатных этих матерей.Он опешил и замолчал…

А помню, Егор от меня уехал, но ему пришлось вернуться. Он звонил, а я не отвечала. Потому что потеряла сознание.Совсем не в ресурсе была. Егор приехал, скорую вызвал. Какую-то кучу таблеток понакупал. И потом звонил, узнавал, выпила ли я их. Ну мужик же. Обо мне так никто не беспокоился. Как я могла его не уважать? И сестра потом говорит: «Лиза, ты что за зараза такая?! Я молила Бога, что у тебя есть Егор. Я его не знаю, но я его уже люблю. Передай ему спасибо. Хорошо, что он есть у тебя».

Но вот этот животный страх случился первый раз, что мы расстанемся, что я могу его больше не увидеть, когда он не отвечал двое суток. Это был сущий кошмар. Слезы сами брызнули из глаз. Ячто-то светлое-теплое говорила, в ответ – холод. Вообще, лед. Егор сквозь губу на что-то отвечал, но я уже по ответам почувствовала, что:ну всё, значит. Вот оно – пожалуйста, Лиза. А на чё ты рассчитывала? Задаешь вопросы, отвечаешь на них. Делаешь вид, что улыбаешься, что жизнь продолжается. Я была не готова с ним расстаться. Оказалось, я его обидела, якобы посмеялась над названием мастерской. Он говорит: «Я же глину разминаю, мнуеё, поэтому название будет «Мну-мну». И это его «мну-мну» меня так рассмешило, я говорю: «Тогда назвать лучше «Жим-жим». Я подумала, что он шутит, а он серьезно всё.Для меня это было недоразумение. Но мы были в стадии войны. Я ему говорю:«От того, что я сказала, я не стала плохой». Но мне не хотелось для него навсегда оставаться плохой. И я не понимала, зачем столько дней носить в себе обиду. Я сказала, что он всегда будет слышать моё мнение, а нравиться оно или нет, это дело его реальности. Я считаю, или ты взрослый и принимаешь всё нормально, или ты как маленький ребёнок, которого не похвалили, будешь таить обиду.Он посчитал, что янасмехалась над ним из-за того, что он не пошел с мной в музей. Это была абсолютная выдумка. Хотелось его стукнуть. Говорю: «Так и скажи, что, мол, не по пути нам.Просто, – говорю, – надо разговаривать». А он: «Надо, но когда два человека уважают друг друга».«Ты меня бросаешь?» – спрашиваю.–Я просто устала ждать и переживать». Он опять за своё: «Решила всё ты. Решила всё ты». И я не выдержала: «Так хочу к тебе в объятья, я так соскучилась.Я была хорошим другом тебе, – говорю, – а ты отталкиваешь меня снова и снова. Я стараюсь. Давай пойдём дальше... Там очень интересно!».

И мы пошли в кино, и я смеялась над ним – над Егором. Какой там фильм? Не до него. Фудкорт, сидим за столиком, Егор ест блин, а ему в глаза светит яркое солнце. Он щурится, то одним глазом, затем другим, и получается, что он как будто мне подмигивает, и мне так смешно!

Вернулись ко мне. Сначала воробьям дулю показывали. А потом Егор спросил: «У тебя есть свечки? Я говорю: «Да навалом». Мы были под коньяком. Он посадил меня на кухне. Сам исчез, потом зовёт. Захожу в ванну. Она была наполнена водой. На табуретке пирожные и бутылка шампанского… Тесно очень было поначалу, потому что мы неудобно сели, а потом как-то приноровились.У меня же свечки были над головой, иЕгор вот наклонился, чтоб поцеловать, и я увидела эти глаза. Боже, какие они были красивые, и в них отражались все волшебные огоньки. А мокрый он такой клёвый. Вообще сказка. И вот Егор гладит мои волосы и говорит: «Как же время быстро летит. Что делать?». И я говорю:«Догонять и держать ритм». Дальше мы сбросили все свечки в воду, стало темно, и Егор очень сильно меня прижал к себе…

Он всегда интересовался, как мне, хорошо, нет, что не так, всегда старался… Единственное, что мне не понравилось, – но потом я приняла это, – увидела, что он меня стесняется –в кафе садились напротив друг друга, не держались за руки. Ну это без травмы в душе, я встала в его положение и поняла: наверно, так ему комфортней.

А потом Егор сказал, что идёт со своей старой подругой в кафе. Я ему говорю: «Какая старая подруга? Стирай мой номер телефона. И иди с ней. Я тебе не могу запретить. Если ты уже познакомился за моей спиной – это уже ложь». А он: «Да мы давно не виделись с ней». И я увидела в его глазах что-то промелькнуло – неискренность. И у меня ёкнуло. «Флаг вам в руки», – говорю.И пол ночи снилось, что я опять за рулём и несусь на бешеной скорости и не справляюсь с управлением. И не могла уснуть. Всё думала и думала... о том, что всё равно, наверное, не смогу смириться с тем, что он будет переписываться и встречаться с другой девушкой за моей спиной. Думала, мне будет нелегко. Это же моя любовь. И если мы расстанемся, то общаться готова, но не сразу. Сначала просто эмоции: представлялись молодые тела – её и его, они ими трутся. Но потом подумала, проанализировала, он же не утаил про встречу эту, поделился со мной, чтоб я не переживала. Найн, не будет он мне изменять. И я уснула на этом.

Но вскоре Егор стал пропадать по вечерам. И я стала наседать. Он уже не так смотрел, не так говорил, не такой в постели. 1000 было не так. Миллион не так, которые замечает любая женщина. Даже отношения не надо выяснять, уже понятно, что всё не так. И я понимала, что если начну его уговаривать, чтоб он рассказал, я буду несильной женщиной. А я ведь сильная. Еще какая. Но потом думаю: «Ладно, он-то ходит на тусовки без меня – это ничего, ведь возвращается он ко мне, значит, он меня любит».

«Егор, мастерскую ты открыл, но меня почему не зовёшь?» – спрашиваю. Так он через день принёс гончарный круг. Сели за него. Я захотела подсвечник. И Егор стал учить: «На изделие и снаружи и изнутри должно быть воздействие». И я подумала, что и на нас, на людей, тоже всегда воздействие какое-то. Снаружи и изнутри. Мы всегда словно в чьих-то руках. «Еще изделие нужно смачивать, пока создаешь что-то, иначе трение сорвет глину с круга». Я видимо плохо смочила, ну и изделие улетело. Об стену расплющилось. А Егор говорил, что глина – это постоянный антистресс. Ну не знаю, меня лично затрясло. Хорошо, что в мастерскую не пошла.

А потом в инстаграме увидела фотку, где он с друзьями. И деваха какая-то с ним. Та самая, наверно. «Кто она, Егор?» – спрашиваю. «А-а, да так, гимнастка». «И лет ей сколько?».«22, вроде, а что?».«Она тебе, – говорю,– не даст того, что я даю, там горячая голова». Он: «Да нет у нас ничего, не переживай». И тут он мне сказал, что я у него первая… Что он мне благодарен за всё, и чтоб я успокоилась.«Ага, – говорю, – успокоюсь. Так успокоюсь». И я успокоилась: «Там что-то новенькое?! Ты понимаешь, – говорю, – она под себя подминать тебя будет. Молодые, говорю, так мыслят: «Я его перевоспитаю, да он у меня будет таким, каким захочу». И она начнёт реализовывать это и начнутся конфликты.Потом у них просыпаются амбиции: «У моей подружки так, а почему у нас не так? Я тоже хочу лексус, я тоже хочу Канары. Петя из второго подъезда вот уже какой». И ты становишься ее рабом. Ты этого хочешь, Егор?». Он сказал «нет». Пообещал, что больше в их компании её не будет. Ура. И снилось мне что-то непонятное тогда.Но помню, что доказывала что-то Егору.Я ему сказала: «Быстро кыш из моих снов. В свои! И меня туда возьми». Потому что я ему не снилась…

Помню, как-то ходила по комнате часами. Вспоминала, анализировала. Егор мне руку не подал, когда я из трамвая выходила. И за продуктами я одна хожу, таскаю тяжеленные сумки. Я позвонила, упрекнула его, но в мягкой форме конечно. А онруку не подал, мол, потому что руку подаёт инвалидам. «А тебе зачем?» – спрашивает.«Да просто из вежливости, ты же дверь открыл, пропускаешь меня вперед? Целуешь за мою готовку. И я на каблуках была». Он говорит: «Они у тебя, вроде, невысокие были – каблуки». «Высокие. Высокие». Я ему еще тогда сказала: «Смотри, я с тебя ростом!» И он согласился. И сказал: «Да все равно ты маленькая для меня». Я его… обожала... Вот, потом он попросил еще денег. Не помню, в какой раз уже. Глина подорожала, и заказы пошли. Тоси-боси. И я: «Конечно, талантливым людям нужно помогать». А потом мы вошкались в постели*.*

Секс с Егором – каждый раз как в первый. И всегда мурашки. Но он говорил: «Это не я, это твои чувства ко мне, я их перерабатываю и направляю обратно к тебе. Сколько мы отдаём, – говорит, – столько и получаем».

До него кто был, они совсем до него не дотягивали. Эти мужчины были неинтересные, никуда не стремились, их всё устраивало. Был секс ради секса. Без каких-либо чувств друг к другу. И после него немного чувствуешь себя грязненькой. И вообще сорокалетние мужики сейчас многие стрёмные и, кажется, что лет им по семьдесят уже. То есть эти пивные животики, небритость, неухоженная, вот эта отечность пиво-водочная.

Потом случился крах. Ну тогда так казалось. У моей фирмы начались проблемы. Их надо было решать. Одной конечно. Кредиты, переговоры, залоги, бессонные ночи. Это были такие дни, которые я ни за что не хотела бы проживать заново. Эмоционально я была выжата как лимон. Я боялась нервного срыва, боялась напугать Егора. Не хотела, чтоб он чувствовал меня слабой и подавленной, я держалась из последних сил и боялась, что разговаривая с ним, я просто разревусь, и этим напугаю его ещё больше... Попросила его дать мне время прийти в себя. Но он даже не позвонил. «Куда он делся? Егор мой оставил меня одну? С ним что-то случилось. Я ему нужна». Мысли просто съели всю меня изнутри. Звоню:«Егор, Егор, всё хорошо у тебя?».«Славно», –ответил. «Да и мне лучше», – говорю. – Егор, хочу под бочок к тебе». И он говорит, что бочок нагреет специально для меня, приезжай тока. И я рванула… Чертово одиночество. Опять на огонёк потянуло. Одиночество. В тот момент я слышала только себя, и мысли вертелисьлишь о том, что я одна. И не знаешь, почему.Птички, кошечки – это конечно мило. Спокойнее с ними. Но им все равно, счастлива ли ты или нет.Из одиночества всегда хочется сбежать. Сбежать к кому-то. Да даже к незнакомцу, который просто будет на тебя смотреть и слушать, на которого тебе плевать. И мы зачем-то бежим к тем, кто даст чувства, лишь чувства. Иногда не самые приятные. «Не беги, Лиза, к Егору! Неужели ты еще ничего не поняла?» – жаль, что никто не подсказал.

Мы даже не поздоровались, сразу бросились в койку. Лежали в обнимку, и он рассказывал, как хорошо идут дела в гончарной. И тут я почувствовала, что за мою ногу что-то зацепилось, вытаскиваю ногу из-под одеяла, смотрю... Кабздец…

Ну, приехала домой. Реву. Бью посуду. И смс приходит, что на карте денег нету, а я ж копила на океан, на круиз чертов. И тогда уж поняла, что поимели меня…

Женщины умеют подавлять в себе чувства, когда понимают, что ими пользуются. А я нет. И я просто напилась и рассказала подруге, что нашла у этого выродка… женский бюстгальтер. А она говорит: «Бабло не вернешь, дело наживное, дело в эмоциях, которые тебе растоптали, какая-то молодая сучка пришла, потопталась. Ничего, – говорит, – у нас на районе пацаны за небольшую мзду поставят его на место, попортят шкуру».

Мне всегда тяжело даются решения. В школе я сидела за последней партой с мальчиком Гимельштейном. Мы во время урока играли в шахматы. У него в тетрадке была нарисована доска и вырезаны из бумаги фигуры. Гимельштейн мог одновременно играть и слушать учительницу, отвечать на вопросы. И он торопил меня: «Ну давай ходи, ходи, чего там у тебя? Ходи, быстрей, быстрей, долго думаешь». Действительно. Чего тут думать? Обратилась к пацанам: «Помогите наказать. Но я должна видеть это всё. Чтоб каждый удар в его челюсть или ногой под ребра перекрыли маленькие обиды, которые он мне сделал».

Ну на улице,они подошли, окружили его. Я в стороне встала. Я Егора ненавидела в тот момент. Но увидела эти беззащитные глаза. Красивые глаза. «Найн, нельзя. Стойте! – кричу.– Хватит, не надо!». А они в раж вошли, пинают его, меня оттолкнули. А Егор кричал какими-то нечеловеческими звуками. Я подошла к дереву, и стою рыдаю, захлебываюсь от слез, потому что они текут и текут. И я словно под воду ухожу, выплываю чтобы вдох сделать, а меня опять вниз тянет.Егор мимо пробежал, даже не заметил меня… Не заметил…

Как он сейчас живёт, не знаю. Три года, наверно, уже прошло. Он больше никогда не звонил.Очень часто смотрела на его фотографию. Много мыслей в голове и все друг друга перебивали в этот момент. «Сотрите меня ластиком» – это была самая мерзкая мысль. И я поняла, это не дело. «Хватит, Лиза себя мучить, жизнь мучает, и ты еще. Перестань, хватит», – сказала себе. – Езжай к морю». И правда…Достала чемодан, понакидала лучших платьев, лучших туфелек и за порог. На море денег мне хватило. Всё хватило мне.

Ну… мужика нет. Ну и не было после Егора. Нет, мужиков туева хуча. Чё говорят, что дефицит? Вон их сколько: одиноких, жалких, никому ненужных. А они зачем мне? Содержать их? Трусы стирать? Пиво доливать в стакан? Вонь их нужна мне, что ль? Зачем мне чужие головные боли и язвы?

Нет, я не отчаялась встретить свою любовь. Конечно она меня ждёт. И пусть ждёт, а я устала ждать. И надеется. Потому что в одиночестве ты всегда что-то ждёшь... Теперь я стою крепко на ногах благодаря только себе. Я сама себе опора. И нет страха быть… одной.Я научилась плевать на многое и стала всё больше позволять себе.Вот, например, коробкуконфет купила и целиком съела. Причем сразу. И после шести. Ха-ха-ха. А если по-честному, просто начала жить ради себя. То есть увлеклась медитацией, йогой, недавно тут через козла прыгала. Ха-ха-ха. Ну смысле, через снаряд спортивный. И за что возраст благодарить? Вот, наверно, за мудрость и глубину. Осмысливаешь, что же у тебя за жизнь сложились, что в ней не получилось, за что можешь держаться.Поняла, что не надо откладывать всё на потом. Живу здесь и сейчас. Не экономлю на путешествия. И в пути, кстати, не чувствую одиночество. А мир –какой он безмерный! Вскоре еще на космические просторы, говорят, любой желающий сможет полететь. Полетим!У меня появилось больше избирательности и достоинства. Я сама теперь избирательный штаб и графа есть в бюллетене: «Против скучного». Кстати, и мне не одиноко, когдаменьше смотрю на звёзды и кометы перед сном.Я лучше какой-нибудь комедосик включаю. Еще не чувствую одиночество, когда говорю себе у зеркала: «Видишь, ты целая, Лиза».Правда, можно жить, просто жить и не чувствовать себя одиноко. Мне это больше ни к чему. Я себя люблю, и теперь так себе говорю: «Рисуйте меня кисточкой, рисуйте меня кисточкой, рисуйте меня кисточкой». Как-то так. Что сейчас вам покажу! Какой классный подсвечниккупила, а! Классный!

*Лиза зажигалкой воспламеняет свечу, размещенную в подсвечнике, ставит его на стол и уходит.*

**КОНЕЦ**

2022 г.

mosolovdi@yandex.ru