Юлия Тупикина, iosono@yandex.ru, +7 909 6 777 974

**Мясо**

монопьеса

*Катерина, 70 лет, в руках хозяйственная сумка. Монолог перед мясным магазином-фургоном.*

Закрыто, девушка. Перерыв у них, видите объявление? Пятнадцать минут перерыв. Правда, не знаю, во сколько начался. Я подошла, было без пятнадцати, ну я к овощному туда пошла, полкило яблок купила пока, возвращаюсь, а всё еще нет продавца. Видите, сумка ее лежит, деньги, так оставила легкомысленно. Ну подождем. Я бы не ждала, но тут мясные полуфабрикаты хорошие, свежие. Белорусские даже есть, там хоть мясо. Можно было в магазин сходить, но я не хочу, обидели они меня. Мясо плохое продали.

Захожу в четверг как-то, лежит мясо, 366 за килограмм, ну я взяла грамм 700. У меня и чек есть, и штрих-код. Домой пришла, давай крутить, мясорубку достала – хотела котлет понаделать – а оно-то водой пошло, как кисель. Такая жижа, знаете? Им уколы ставят там. Я схватила это всё недокрученное – и в магазин. А они говорят: нет, не можем принять. А я говорю: зовите старшего. Они говорят: надо подождать. Ну я жду стою, час, другой. Я терпеливая. А они говорят: приходите завтра. Ну я завтра пришла. Ладно. «Туда идите!» - говорят девки молоденькие. Я подошла. Стоит одна такая злобная, чёрная. Прикинулась товароведом, а она директором оказалась потом. «Что у вас?» - так противно говорит мне. А я так спокойно говорю: «Вот, смотрите». Она так брезгливо морду скривила: «Мы в таких случаях назад не берем». А я говорю: «Тогда я буду жаловаться». Смотрю на нее так холодно, а она похожа на сослуживицу одну мою – Анна Терентьевна ее звали. Тоже черная-черная была. Такая неприятная была, перед начальством лебезила, а сама пакостница и лентяйка. И засранка. Мы все скинулись, и на юбилей отрез ей подарили, хороший, шерсть тонкая-тонкая. Тогда, знаете, дефицит был, и многие шили. И ткань такая была благородная, стальная, блеск такой благородный. И заказала она у портного себе костюм, сшила. Красивый костюм, приличный, но потом его мыши съели. А от так, да. Мы смотрим: не ходит она больше в костюме. «Где костюм?» - спрашиваем. А она, оказывается, его носила-носила, он грязный стал, она его свернула и бросила, и не постирала, а мыши-то его и сгрызли. «Как?» - спрашиваем. «Да так» - отвечает. Такая засранка. Только книжки любила читать, да с мужиками тискаться, проститутка. Фигура красивая у нее была. И у меня тоже. Я, видите, до сих пор прямая стою, меня не согнешь. А раньше я вообще статная была, спортивная, кровь с молоком, мышцы у меня, попа крепкая, на талии всегда поясок носила тугой, чтобы талию приучать, живот никогда не распускала. Не то что сейчас посмотришь, да что там, ужас, распустят, и курят в придачу. А я даже всегда без матраса спала на голом дереве, чтобы себя не баловать. И спине полезнее. По утрам всегда зарядку делаю, даже сейчас. Мне все говорили, даже Коля: «Катя, ты сталь!» А эта Анна Терентьевна что? Только бы хихикала со всеми мужиками.

Ну вот, недолго уже осталось ждать. Тут мясные полуфабрикаты хорошие, всегда беру раз в месяц. А раньше в том магазине брала, но теперь туда ни ногой. Я сразу жаловаться пошла, конечно. В это, как его, ну вы поняли, по защите потребителей. Захожу, стоит три стола, так один, другой так. И в дальнем углу сидит такая противная черная, ну я к ней не пошла, я пошла к такой приятной любезной женщине. Рассказываю: так и так. Она говорит (Марина Владимировна ее зовут), она говорит: «Ну расскажите, что и как?» Я и рассказываю: так и так. Она говорит: ну вы не волнуйтесь, мы постараемся разобраться, вам ответим по почте в течение месяца. Заявление напишите. Я написала. А та черная сидит, глазами зыркает из угла. Я домой вернулась, мясо в морозилку положила. Думаю, нет, надо еще похлопотать, пошла в другую контору одну. И там меня приняла Марина Владимировна, тоже, это я уже потом проанализировала, сопоставила, что их обеих Маринами Владимировнами зовут. И она тоже сказала: будем разбираться, сделаем всё возможное. А у меня такой характер, такой принципиальный. Я отступать не привыкла. Помню, молодая была, пошли на речку. Вода холодная, течение, а я поспорила. Ну и плыву. Плыву, и думаю: вот, ноги сейчас сведет, и как топор пойду ко дну, достанут из воды уже кусок мяса, а не человека. Маму жалко стало: одна я у мамы-то, еще и папа умер. Но ничего, повезло. Тогда и Коля меня заприметил: за характер. Поженились мы потом. Да я всегда была такая. Меня даже боялись на работе. Могла прищучить так прищучить. Снежная королева даже звали. «У вас глаза как две бритвы» - говорили. Помню, пришел ко мне один, плачет, говорит: не ставьте свою подпись, я всё исправлю, дайте неделю, у меня двое детей!» Но я на такие вещи никогда не соглашалась. Я в СЭС всю жизнь проработала – ответственная очень служба. Ему два года условно дали. Порядок должен быть. Да и во всем так. Помню, Коля носки разбрасывал свои вечно, ну я их как-то собрала, и все выбросила. А они тогда тоже не сказать, что свободно продавались. Он хватился – носков нет. Но это справедливо. Порядок. Больше не разбрасывал. Потому что если в мелочах нарушаешь, то и в крупном тоже. Тут в новостях передавали: женщина вместе с коляской провалилась под землю, слышали? Там недоложили, там недосмотрели – и вот провалился асфальт. Так во всем. Чуть слабину дал – все сыпется в пропасть. И я не давала слабину, никогда. Коля у меня был единственный. Он знал, что я никогда и ни с кем! Я не подстилка. Он знал. Всегда смешил меня, такой был юморист. Бывало соседи жалуются: что это вы по ночам смеетесь? А мы смеялись по ночам, да, весело нам было.

А письмо мне так и не прислали с ответом. Месяц прошел. Просто не отправили мне. Не знаю, почему, не имели права они. Не знаю, послали они проверку в магазин этот или нет. Они мне так объясняли, что если давно проверок не было, и тут поступает звоночек такой, то они могу отправить проверку, а если недавно проверяли, то не пойдут, конечно. Разумно. А я еще к директрисе той черной ходила. Мясо взяла и пошла. Сначала продавщицы молодые меня встретили и хихикают. Ну дуры малолетние малохольные. На мясо смотрят, да «хи-хи-хи». Я говорю: «Вы некомпетентны, позовите директора мне». И эта черная меня увидела, затряслась аж: «Я вам сказала уже всё, зачем вы опять пришли, уберите ваше мясо!» Я говорю ей: «Спокойно, слюной не брызгайте». А она: «Деньги мы вам не вернем!» Я говорю: «Да не нужны мне ваши деньги поганые, я их разорву и вам в рожу брошу». Ну не сказала, что в рожу брошу, но я бы бросила. Эти поганые деньги порвала бы, и мелкие кусочки ей бы в эти мясистые щеки бросила. Коля мне всегда говорил: «Ты как бульдог». Да, я всегда была человеком принципов, я и в партии состояла. А Коля мягкий, слабый. Я ему сказала: или завязывай с пьянкой и курить бросай даже, или уходи. Он ушел. Я не как эти курицы всю жизнь терпеть безобразия. У меня порядок. Мне тогда сколько? Тридцать лет было. А он потом женился, ребенок родился у них. Сейчас уже внуки давно. У нас-то не было детей. На той самой Анне Терентьевне женился. И собаку забрал. У нас такая была большая, овчарка, Граф. А я больше так замуж и не вышла, собаку не завела – столько грязи от них. У меня-то дома идеальная чистота, я и бактерии все уничтожаю хлором. Да что говорить: всю жизнь в СЭС проработала.

Холодно сегодня, ветер такой ледяной. Ну ничего, уже чуть-чуть осталось. Так устала за месяц этот. Утром ухожу, таскаюсь по этим всем конторам с мясом, вечером прихожу, без обеда, режим сбит. Нога стала ныть. Все-таки я немолодая уже. Хорошо, готовить никому не надо. Конечно, раньше для Коли и пироги пекла, и десерты делала, бизе. А себе я готовлю только первое и второе.

Ну вот, уже даже 20 минут прошло, а продавца всё нет. Бардак. Надо жалобу писать. Обманывают. Не на рабочем месте. Вот, вы свидетель. Не отвертятся.

Коля очень детей хотел. А у меня всё выкидыши и выкидыши, устала я. Эта вся кровища… Помню, в обеденный перерыв в туалет пошла, а там это мясо, залила всё. Ну ничего, себя в порядок привела и снова работать. Тогда времена еще строгие были. А врач мне говорит: это ваши аборты. Тогда же все выскребались. А я только замуж вышла за Колю, училась на медицинском, не до того. Жили в коммуналке. Да и вообще, бедность. Ну я и ходила. Все ходили. А это потом уже Коля детей захотел. Мама всё говорила: ну не надо, оставь! А я говорю: ты же хочешь, чтобы я выучилась, карьеру сделала. Я же одна была у мамы, поздняя. Она детей всё рожала и рожала, а они умирали все. Маленькими еще. Она 12 раз родила, а я одна, последняя, выжила. Вот, из деревни вырвалась, образование получила, санитарный врач! мама так гордилась мной! А я еще почему выскребалась: Коля в городе загулял. Я молодая была, дура, плакала. Противно вспоминать. Сейчас бы коленкой ему дала по яйцам, да выгнала, а тогда только плакала, умоляла. Слабину дала. Только цыгане, знаете, рожают пачками, а как я бы тогда? Я диплом получила, устроилась на службу, потом повысили меня. Так что, справедливо. Помню, лежу на аборте и думаю: а кто там? На кого похож? Коля-то красавец был, глаза голубые, ясные, плечи широкие, его все обожали. А потом думаю: да нет там никого еще, просто кусок мяса. На другой день на работу пошла.

А я снова к Марине Владимировне пошла. Её не было, была та черная. А за третьим столом сидел Безотвалов – я это потом-то узнала, что надо было сразу к нему идти, он сильный очень, они его боятся, он всех этих мошенников к ногтю! Ну я не знала ее тогда. А та черная мне говорит: «Ну мы же вам всё уже сказали, что же вы опять пришли?» А я говорю: «Так, мол, и так, письменного ответа не получила, никто не извинился передо мной, ну так и так, мол, где результат?» А она забесилась: «Я перед вами отчитываться не собираюсь, работа проведена, документы в порядке у них». Я говорю: так вот, сами посмотрите, оно всё жижей пошло, вот и в порядке, говорю, документы, страну травят химией». Она визжит, слюной брызгает: «Уберите это с моего стола!» А Безотвалов так спокойно ко мне подошел и говорит: «Мне сейчас нужно идти по срочному делу, но я обязательно займусь вашим делом, мы выведем этих мясников на чистую воду». И глаза у него такие добрые, голубые. И ушел. И я домой пошла. Я и в исполком с мясом ходила. Если иду хлопотать – беру с собой его, еще чек, штрих-код. В исполкоме мне говорят: «Да уберите вы это!» А я говорю: «Что вы мне тут? А у меня и чек, и штрих-код есть». А мясо протухло. Я его потом перестала в морозилку класть – стала на балкон выносить. А через месяц, когда письмо не пришло, думаю: дай собаке вынесу. Нос-то сунула: а оно стухло. Ну и выбросила, конечно, куда его. Ну на следующей неделе пойду к Безотвалову и еще к этому, знаете, депутат он что ли, ну такой борец за справедливость, высокий, широкоплечий, жуликов-то этих всё гоняет, воров да мошенников. Люди ему жалуются ходят, и я пойду. Все-таки я от них не отстану, не привыкла.

Ну наконец, явилась. Девушка, что же вас не было больше 20 минут? Что же вы в объявлении пишете 15? А может, вы вообще полдня ходили? Ну вот, у меня свидетель. Ну хорошо, взвесьте мне триста грамм сосисок этих белорусских. Там мяса больше.

КОНЕЦ