Людмила Зенкина

ЛИТ 2 курс

**Роман, начавшийся на сайте знакомств**

В окружении глаз. Неуместная,

Как кружевное бельё на пятикласснице.

Публика жёсткая и нечестная.

Но не за правдой шла, ей без разницы.

Под жирным слоем жизненного опыта

Скрывается дистрофичная душа.

Но об этом можно только шёпотом.

Шёпотом, в полутьме, не спеша.

Сложно опытной в мире ужиться,

В котором нет тонким душам места,

Где среднестатистическая задница

Должна помещаться в жёлоб автобусного кресла.

Заголовок: «Хочу найти тёлку».

Заштопал даже носки.

Стрижка а-ля Мытищи – чёлка,

Зигзагом сбриты виски.

Модный. Машину берёт у бати.

Живёт по понятиям вроде,

Но пишет грамотно в чате.

На всякий случай проверяет в ворде.

По ночам,

Избавляясь от быдла-друзей

С недавних пор стал мечтать

Не о ком-нибудь, а о ней.

Свиданье назначено.

Почти ресторан, красная розочка.

Для кого-то банальщина,

А у их любви всё по полочкам.

«Хочу, чтобы у моих детей

Было от тебя отчество».

Так, среди сотен путей,

Встретились два одиночества.

\*\*\*

Горел завод.

Горело два гектара дерева и металла.

Тушил народ.

Собрался квартал, но этого было мало.

Оголённый провод.

В геенне полсотни ДНК образцов.

Июль. Снег идёт.

Дети резвятся во прахе своих отцов.

\*\*\*

Осень. Лёгкостью, солнцем дышится,

Счастье странное душу рвёт.

Тёплым шарфом тоска колышется,

Но повиснет ярмом вот-вот.

Мне движения, жизни хочется,

Сбросить серого быта гнёт.

Разговоров. И одиночества.

И весёлых пустых хлопот.

Сердце сжать и от грёз расплакаться.

С головою нырнуть под лёд.

Стать великого сопричастницей,

Стрелок века замедлить ход.

Осень. В холоде счастье спящее.

Стынет омут мирских забот.

Неужели всё настоящее,

И действительно смерть придёт?

**Синичка**

Заметила её, выйдя на крыльцо чёрного хода. Лёгкая эйфория, подаренная свежестью ясного осеннего утра, тут же рассеялась, пальцы мгновенно озябли. Пушистый жёлтый комочек на сером асфальте казался живым и лёгким, только яркое алое пятнышко на груди птички наводило на мысль, что она мертва. Перешагнув две бетонные ступеньки, я подошла ближе и пригляделась, в надежде обнаружить признаки жизни, но открывшаяся моим глазам голова птенца с ещё не почерневшим перекошенным клювиком, только подтвердила обидную мысль. Трупик лежал точно посередине единственной подъездной дорожки к нашему крыльцу и, видимо, был совсем свежим. Я сделала шаг назад, борясь с чувством жалости к несчастной синичке, засомневалась на несколько секунд. До ближайшей поставки было ещё несколько часов, а раньше по этой прикрытой густым кустарником дорожке никто не пройдёт. Внушив себе надежду на дворника или бродячую кошку – воплощение великого круга жизни, я отвернулась и, запрыгнув обратно на крыльцо, закрыла за собой дверь подсобки.

Совесть легонько царапала мои мысли ещё некоторое время, хотя и не давала чёткого ответа на вопрос, что я должна была сделать. Она просто велела не быть равнодушной. Неусыпное чувство жалости её утешало.

Рабочий день закипел привычной суетой, и память довольно быстро отодвинула мёртвую птичку на задворки, где её накрыло списком дел на вечер, размышлениями о грядущем школьном собрании и сообщением от банка о необходимости погашения кредита. Выдернул трупик на свет глухой стук в оконную раму. Я метнулась в подсобку встречать поставку, распахнула дверь, и первое, что ухватил взгляд – кровавое пятно вокруг жёлтой лепёшки, на которой ветер шевелил всклокоченные перья. Сразу после этого, несмотря на пресекшееся дыхание, пришлось заметить движущегося на меня экспедитора со стопкой коробок. Судя по багровеющему его лицу, ноша была чересчур тяжёлой, и мужчину мало заботило, что могло с тихим хрустом промяться под его ботинком два шага тому назад.

Поставку откладывать нельзя. Её волна смыла остатки мыслей о птичке, утопив меня с головой до самого обеда.

- Я быстро позвоню, это срочно, - Вера ворвалась в подсобку, прижимая телефон к уху плечом.

Я глянула на камеры – в магазине было немноголюдно, можно было вернуться к разбору коробок. До слуха доносились обрывки Вериного разговора: «Вологда… нужен выходной… Похороны». Усталость пятого рабочего дня, до того подавлявшая зачатки любопытства, слегка подвинулась, уступая место беспокойству.

- Мне очень нужно подмениться в эту субботу, - ответила Вера на мой вопросительный взгляд, когда разговор был окончен. – Тётя умерла.

Я на секунду опешила, как это всегда бывает в подобных ситуациях. Но только мысли снова собрались, и совесть напомнила нужные слова соболезнования, Вера уже сама заговорила, что-то усиленно нажимая на экране смартфона.

- Противная была тётка. Столько лет уже в Москве, а ни разу даже встретиться не захотела. На похороны родного брата, представляешь, приехала всего на полчаса, ни с кем словом не обмолвилась и уехала, не дождавшись поминок.

- Возможно, ей было тяжело? – поколебавшись, предположила я.

- Не верю. Она просто вредной была. Не предложила даже денег, чтобы помочь с похоронами. А деньги у неё были.

- Я… - язык уже не поворачивался, чтобы выговорить слово «сочувствую», я невольно повела плечами от наплыва противоречивых эмоций и была рада, что Вера этого не заметила. – Я найду тебе замену на субботу.

- Спасибо, - кивнула Вера. - Детей у неё нет, - продолжила она также зло, не отрываясь от экрана смартфона, - так что теперь придётся похоронами заниматься мне с сестрой. Бесит!

И Вера вышла из подсобки, оставив меня в совершенном смятении.

Работа замедлилась, в голову полезли дурные мысли, даже на улице будто потемнело и стало промозгло и ветрено. От скверности самокопания отвлекло бурчание Любы. Она прошаркала мимо меня через всю подсобку, ввалилась в кабинет и с протяжным стоном рухнула на стул. Я отвлеклась от поставки, бегло посмотрела на мигающий экран, убедилась, что людей в магазине совсем мало, и заглянула в кабинет.

- Что-то случилось? - начало дня не сулило хороших новостей, но этот факт всё ещё не изжил во мне сочувствия.

- Устала, дай дух перевести.

- Скоро обед, можно будет спокойно отдохнуть, - аргумент был здравым, но моя совесть уже вступило в горячую полемику с ответственностью, налагаемой должностью Цербера. – Пока сидишь, хотя бы поклей этикетки, - продиктовала совесть компромиссное решение.

Люба со вздохом притянула к себе коробку, нашла в ней ленту с этикетками, начала лениво выискивать в коробке подходящий по наименованию товар.

- Можно я вместо обеда спать лягу? – недовольно спросила она, чтобы начать разговор.

- Не выспалась? – своим вопросом я подписывалась на очередную историю о тяжёлой жизни провинциальной женщины, приехавшей в Москву на заработки и сменившей уже три магазина, пока не осела в нашем, откуда никто никогда не уходил по собственной воле. Все мысли мои, а за ними плечи, спина и руки, напряглись в тщетной попытке заранее запереть куда-нибудь поглубже любопытное сострадание.

- Да соседка по квартире заболела. Раньше она в шесть утра вставала и дверьми хлопала, но хотя бы быстро на работу сваливала. А теперь она на больничном и полночи ходит тапками шаркает у моей двери. То чай заварит, то лекарства забудет, то в туалет приспичит, то просто лежать устанет, вот и ходит. А сегодня вообще стучит ко мне в половине первого, услышала, видать, что у меня телек включен, и спрашивает, нет ли у меня парацетомола. Мол, ибупрофен не помогает.

- А ты? – спустя несколько секунд выжидающей тишины спросила я то, что от меня ждали.

- А я сделала вид что сплю. Где я ей посреди ночи полезу искать парацетомол? Пусть скорую вызывает, если ей так плохо. А вообще эта горе-женщина уже восьмой десяток мотает, могла бы уж запомнить, что ей помогает, а что нет, и держать это в своей пудовой аптечке. Не люблю эту старушенцию. Терпеть не могу!

В подсобку заглянула Надя и, заметив вытянутые из-за дверного косяка ноги, крикнула с укором:

- У нас люди в зале, выйдите кто-нибудь!

Я глянула на монитор. Действительно, буквально за несколько минут набежала «электричка», все шестнадцать камер передавали беспорядочное движение, от которого рябило в глазах.

Бросив карандаш, я выскочила в зал вслед за Любой на подмогу продавцам.

Как и предвещало дурное утро, беды не заставили себя ждать. Через полчаса нагрянула проверка, которая, не найдя к чему придраться, начала трясти с меня всевозможные справки, сертификаты и договоры. Поторапливали, будто нравилось смотреть, как я в мыле мечусь между залом, кабинетом и подсобкой, выискивая бумажки, о которых едва ли когда-то слышала, не то, что видела вживую. А они были. Пылились где-то, где их оставил мой предшественник перед уходом в бессрочный неоплачиваемый отпуск. Одно радовало – пока меня занимали работники местной управы, все продавцы успели пообедать и, как я надеялась, немного восстановить силы.

- Всё, больше не могу, сама с ним разбирайся! – едва сдерживая срывающийся на крик голос, бросила Надя, залетев в кабинет, стоило только «людям в чёрном» покинуть его.

- С кем? – машинально спросила я, дрожащей рукой заталкивая стопку бумаг в выцветшую папку.

Надя плеснула в стакан воды из чайника, сделала несколько глотков и, набрав полный рот, ткнула пальцем в монитор. Я глубоко вдохнула, усмиряя запоздалый мандраж и, долго не выдыхая, вышла в зал. Наш постоянный не покупатель – мальчик лет пятнадцати с задержкой в развитии. Продавцы на дух его не переносили и при любом удобном случае перекидывали друг на друга. Хотя общение с ним, по сути, сводилось к трём фразам: «А это новое?», «Подойдёт на три года?», «Сколько стоит?». Так он мог спрашивать по пять, десять, двадцать раз. Зависело от того, как много книжек приглянется ему. И вопросы не менялись уже третий год, будто и не рос совсем его младший братик, для которого он старательно выбирал подарок. Все продавцы давно знали, что братика никакого и не было, а если был ребёнок, которому Богдан выбирал книжки, то им являлся сам Богдан, которого бабушка маленьким показывала ему на фотографиях, и тот, не в силах понять, что был когда-то таким крохой, верил, что это младший его брат, который вместе с мамой уехал куда-то далеко-далеко, но должен вот-вот вернуться. Бабушка отправляла Богдана в магазин, когда становилось невмоготу терпеть его дома. Мальчик был хоть и надоедлив, но абсолютно безобиден. Расспрашивал о книжках, редко об игрушках и всегда уходил ничего не покупая.

- А это подойдёт на три года? – высоким, будто ломающимся голосом спросил Богдан, размахивая перед моим лицом книжкой с трафаретами.

Я остановила его руку, посмотрела наигранно внимательно, покачала головой.

- Нет, тут, видишь, написано с пяти.

- А это подойдёт?

- Да, это подойдёт.

- А оно новое?

- Да, недавно привезли.

- А это новое?

- Нет, эта книжка уже была раньше.

Я воспользовалась своей прикованностью к детскому отделу и успела протереть пыль на верхних полках и привести в порядок раскиданные книжки. Богдан ушёл, Надя выглянула из-за стеллажа, нашла меня ползающей на корточках у нижних полок.

- Как ты его выдерживаешь? Каждый раз одно и то же. Хоть бы новую фразу какую-нибудь выучил. Безнадёжный.

- Он же не виноват, что таким родился, - я заранее знала, что Надя ответит, и отчасти была согласна с ней. «И мы не виноваты». Не виноваты, но… - Есть вещи, которые нужно просто пережить.

- Там гелий привезли! – прервал разговор крик Любы из кассовой зоны.

Я подскочила на ноги, качнулась от короткого головокружения и поспешила в подсобку.

Уже стемнело, когда все три сегодняшние поставки были разобраны, заказы на завтра оформлены, а сотрудники по очереди отпущены на ужин. Я, вспомнив, что в суете и бесконечных телефонных звонках так и не пообедала, села заполнять акты по разбитым рамкам и недовезённым коробкам, набив рот, кажется, остывшей гречкой с курицей.

- Там птичка, - отвлёк меня голос Любы, вернувшейся после перекура с крыльца чёрного хода. – Наверное, кошка её задушила, бедную, а кто-то наступил. Надо бы убрать.

Недожёванная курица остановилась где-то на полпути к желудку и запросилась обратно. Я поднялась на ноющие ноги, по привычки бросила взгляд на монитор – все камеры будто застыли на паузе, в зале не было ни души. Взяла совок.

Все три продавца уже сгрудились на тесном крыльце и со вздохами глубочайшей жалости рассматривали несчастную птичку, на которую наступила какая-то «бессердечная свинья». Я молча протиснулась между девушками

- Надо салфеточкой взять, - всполошилась Вера.

Я одарила её почти презрительным взглядом, хотя и пыталась сдержать эмоции. От вида потемневшего трупика по моей спине пробежал мерзкий холодок. Таким же потемневшим трупиком лежала в зачастившем сердце моя задушенная совесть. Она прошла все пять стадий принятия неизбежного за пролетевший в трудах день, после чего последовала примеру птенца и была растоптана цинизмом действительности.

Поддетый совком трупик едва слышно чавкнул, отклеиваясь от асфальта и был тут же бесславно погребён в густых зарослях кустарника. Я вытерла о траву следы крови с серого пластика и прошла меж расступившимися продавцами обратно в магазин.

- Работы ещё много, - вспомнила я, заметив, что девушки не спешили расходиться. – Вернитесь, пожалуйста, в зал.

- …Сердца нет… - донёсся до меня чей-то шёпот.

И мне вдруг захотелось хоть на минутку стать в их глазах маленькой мёртвой синичкой.