Елена Киселькова

Мой милый Маугли

Действующие лица:

Наталья Петровна, 45 лет

**Эпизод первый**

НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА. О, у вас здесь полумрак, можно расслабиться. Слава богу. Я к психологам раньше никогда не обращалась. А, нет – обращалась. Я тогда для похудения ходила. Но, как видите – не помогло. А сейчас я пришла к вам из-за мальчика. Подростка. Нет, не сына. Сын у меня уже взрослый и, слава богу – живет отдельно. Нет, у меня с сыном проблем не было. Даже наоборот. Я всё боялась, что у нас с ним эта самая… сепарация никак не произойдет. Но тут моя сестра уехала в Крым и её квартира освободилась. А уехала она потому, что племянницу забрали в Москву, она спортсменка. Брат в Екатеринбург переехал жить. Раньше у нас была большая семья, собирались часто. Все праздники у меня. А теперь ... Короче – сбылся мой самый главный страх. Одиночество. Вот.

Мысль о приемном родительстве пришла давно, когда еще был жив мой муж. Однажды я рассказала ему о желании взять в семью грудничка, но супруг не поддержал меня. Сказал, что не готов воспитывать неродного ребенка.

И тут ко мне в кружок пришел Антон. Я кружок веду в ДК на окраине города. А там детский дом недалеко. Кружок веду театральный. Это не совсем моё. Но работу очень трудно найти в культуре. У меня в кружке девочки в основном. Ещё я массажи делаю. Сразу после школы медучилище закончила. А институт культуры - это уже в сорок лет. Поэтому у меня основная зарплата маленькая. Категорий нет никаких. Вот и подрабатываю. Так вот, про Антона. У него шапка такая же, как у меня – ярко зелёная. И я удивилась, что он сам пришел. Детдомовские к нам обычно не ходят. Антон хороший парень, мягкий такой, внимательный. Высокий, симпатичный. С речью, только у него, конечно - проблемы. Дикция просто ужасная. У них же есть там наверно логопед? А ещё, ему бы брекеты поставить – зубы как лес густой. Пришёл он к нам недавно, в феврале. Ему семнадцать лет. Летом восемнадцать будет. Седьмого июля.

 Он учится на портного на втором курсе колледжа. У меня в кабинете стоит швейная машинка, которую лично я боюсь ужасно. Я швейных машинок ещё со школы боюсь. Я и с другой техникой с трудом нахожу общий язык. И даже наоборот – обычно моя неприязнь к технике часто приводит к тому, что в моем присутствии зависают компы. Обычно чужие. Со своим то я дружу. Ему уже больше двенадцати лет и он прекрасно работает. У нас, у целителей, своеобразная энергетика. Опять я отвлеклась. Антон шьёт иногда у меня в кабинете. Мне всегда нравилось смотреть на мужчин, когда они работают. И Антоном я в эти минуты любуюсь. Как он ткань кроит, как строчит швы. Мы тут с ним вместе на джинсах нарисовали руки такие когтистые с пуговками из мультика. Краски акриловые он со стипендии сам купил. Я ещё не хотела рисовать, говорю – не буду нечистую силу рисовать. А он мне тогда мультик показал «Коралина в стране кошмаров». Очень крутой. Тут карантин объявили, всех на дистант перевели. А он всё равно сбегает как-то из детского дома и ко мне прибегает. Мы с ним тихонько сидим вдвоём у меня в кабинете. Он шьёт, у меня своя работа. Мы почти не разговариваем. Я не лезу к нему с разговорами. Я понимаю, что ему хочется побыть в своем личном пространстве. Он всё время на людях. Это какую броню надо иметь, чтобы выжить в детском доме.

И вот я смотрю на него – и чувствую, что он мне уже, как родной стал. Я хожу, а внутри у меня звучит фраза из передачи «Пока все дома» - у вас будет ребёнок. У вас будет ребёнок! И в животе у меня бабочки порхают. Как вы думаете, ведь Антону точно хуже не будет, если я буду любить его, как сына? А то знаете – коллеги на работе все стали на меня так косо смотреть. И с такой брезгливостью говорят: «Никогда к нам детдомовские не ходили. И не надо их привечать». И это ещё мягко сказано. Одна наша сотрудница мне заявила: «Фу, у него такая морда противная, хитрая и наглая. Наталья Петровна, вы совсем что-ли? Не надо нам здесь таких….». А сама то! Никогда замужем не была. Хоть и старше меня. Детей нет. Зато ездит на машине за два миллиона. Чем и гордится. И когда она так сказала, я сразу почувствовала себя секретаршей Верочкой из «Служебного романа» - значит хорошие сапоги, надо брать! Вот вы и скажите мне, как мне реагировать на этих хамов? Я не знаю, но их нужно как-то поставить на место.

**Эпизод второй**

 Я воспользовалась вашим советом. Спасибо. Но всё равно, все, как сговорились. Я даже не представляла, что у нас в обществе такое предубеждение против детей из детского дома. Все убеждены, что они хитрые манипуляторы, наглые потребители и малолетние преступники. Но ведь не всё решает генетика! От воспитания очень многое зависит. За то, как их государство воспитало, тоже, между прочим, каждый из нас в ответе. А дети эти сами - вообще ни в чем не виноваты. Их родили и бросили. Их и так никто не любит. Так им, оказывается, теперь ещё и хотеть ничего нельзя! Почему вашим детям можно хотеть новые телефоны и кока-колу?! А им нельзя? Почему? Почему их за это нужно осуждать?

Да, я стала его подкармливать. Приношу еду из дома. Антон мне часто кашу гречневую заказывает с майонезом. Им его не дают. А сейчас весна, март. Пить хочется. Я ещё стала минералку им покупать. Надо же у детей полезные привычки формировать. Так вот, раз у меня сумки теперь стали тяжелые, то Антон придумал встречать меня перед работой.

 Я не просила, он сам придумал. Я каждый раз его спрашиваю – ты почему не в колледже? В ответ он - бывает говорит, что сегодня у них дистант. А иногда честно признаётся, что прогуливает. И вот пока мы идём, именно в эти несколько минут я пытаюсь с ним поговорить. На работе мне это как-то делать неудобно. Мы идем и о чём-нибудь вместе мечтаем. Разговоры эти, конечно, достаточно поверхностные. Но я в эти минуты счастлива. Это так приятно выходить из маршрутки и знать, что меня ждет Антон. Я иду к нему – и улыбаюсь. И вижу, как его губы расплываются в улыбке. Он берёт у меня сумки. А если где-то на пути гололед – протягивает мне руку. Неловко так. Я говорю – да не, не надо, я сама. Пальцы у него смешные. Тоненькие, холодные, очень длинные, с маленькими грязными ногтями. Я теперь всё время думаю о нём.

Я вдруг стала себе напоминать героиню Чехова из рассказа «Душечка». Ту - Оленьку. Помните, мы, разбирали её на уроках литературы? Упрекали её в глупости, в том, что у неё не было своего мнения. Мне вдруг стало казаться, что она была самая умная. Ведь и правда, самое глубокое и самое чистое чувство – это материнская любовь. У меня тоже, как у Чеховской Душечки было два брака. И каждый из них обрывался на самом пике моей любви. Первый муж загулял, нашел себе другую. Второй от болезни умер. А жизнь ведь без любви и правда – пустая.

Антон очень хотел ко мне в гости. Я его пригласила. И вот, когда мы сидели на кухне - я сказала ему, что буду к нему относиться, как к сыну. Что я его люблю. А как он будет ко мне относиться – это его дело. Но мне бы хотелось, чтобы он меня считал родным человеком. Спросила Антона про его родителей. Он сказал, что ничего про них не помнит. Папа давно сидит в тюрьме, а маму судебные приставы найти не могут. Знаете, детдомовские дети не умеют любить. Их никто не любит, вот и они никого не любят. Но я подумала – ничего, может быть я смогу растопить его сердце, пусть не сразу. Но зато, если получится, он навсегда будет в моей жизни. Мы с ним уже не расстанемся. У меня будет большая семья, будет много внуков.

 Он теперь иногда забегает ко мне в гости, я его кормлю. Он на прощанье обнимает меня на пороге. Мне от этих объятий как-то неловко. Наверно потому, что однажды я ему в шею губами уткнулась. Он же высокий. Антон чаще звонить стал, так по всяким пустякам. Начал у меня деньги понемногу выпрашивать. Мне не жалко. Я же понимаю. На проезд до колледжа нужно. Ну и в кружке, мне ведь не хочется, чтобы ему стыдно было в старых, дырявых носках ходить. Я ему деньги дала, и он себе яркие, цветные носки купил. И на футболку новую дала. И на дезодорант. Ещё на бальзам для волос. Витамины ему купила, омегу три. Чтобы голова получше работала.

Я когда массажи делаю, люблю в окно смотреть. Я на первом этаже живу. У меня часто теперь красная курточка Антона там мелькает. Хотя я ему говорю – не приходи во время массажа. Он всё равно приходит. Я его тогда в комнате сына оставляю одного. Он там по ящикам шарится. Любит всё в ящиках перебирать. Там у сына много всего интересного. Сыну это конечно не понравилось. Ему и Антон не понравился. Но он принял моё решение. Только сказал – вместе нас не зови. Сын у меня вообще очень аскетичный, одно время увлекался минимализмом. И всё из этих ящиков вообще хотел выкинуть Я не дала. Поэтому Антону много чего оттуда перепало. И солдатики оловянные я ему подарила, и варган. Ещё Антон как-то выпросил у меня ветровку сына. Я ему тоже подарила. Заметила потом, что когда он ко мне специально шёл – всегда в этой ветровке, а если не ко мне, то в другой курточке. Решил закрепить достигнутый результат. Конечно, манипулятор, как уж совсем без этого. Я Антона сразу предупредила, что я со своим жизненным опытом - сразу все его хитрости почувствую, хоть вслух и не скажу. Не скажу же я ему, что часто, когда он мне звонит, мне хоть и приятно, но я чувствую себя коровой. Такой коровой, которую старательно пасут, чтобы потом побольше подоить. Я понимаю, что стала для него очень ценным ресурсом. И его аппетиты начали расти. Вы знаете, я готовлюсь к противостоянию. Но моя любовь от этого меньше не стала. Никто ведь и не обещал, что будет легко.

**Эпизод третий**

Добрый день. Вы знаете, все мои родственники ополчились на меня. Из-за Антона конечно. Все лучше меня знают, что мне нужно. Разговаривают со мной так, как будто я полная дура. Сверху вниз. Сестра пообщалась с ним по видео и сказала – гони его в шею. Сразу видно по лицу, что дебил. Типичное лицо ребенка пьяниц. Брат тоже сразу запаниковал, когда я ему всё про Антона рассказала. Нашел какую-то его анкету в соцсетях. Отреагировал так, как будто я себе в дом любовника - преступника привела. На работе меня только ленивый не предупредил, чтобы я с Антоном не связывалась и к себе домой не пускала. Потому, что он вор.

Нашему директору позвонила замдиректора из детского дома и предупредила, что Антон ворует. Я у него спросила. Он говорит, что маленький был, дурачок. Но у нас то - он нормальный парень. Всё у всех на месте. Меня только напрягает, что он у девочек то очки возьмет поносить, то гитару у одной выпросил на время. Видно, что ему чужие вещи очень нужны. Я ему уже и наушники купила, и кроссовки новые. А то он в таких дранных ходил. При этом все вокруг уверены, что в детском доме их отлично одевают. Все меня убеждают, что государство их отлично обеспечивает. И говорят это те, которые вообще никакого представления о том, как эти дети живут не имеют. А вы сходите к ним хоть раз туда – посмотрите своими глазами. Я сходила. У Антона в интернате кухню оборудовали, чтобы ребята учились сами готовить. Вот я и пошла, как волонтер. Мне вначале сказали, что продукты можно у них там заранее выписать. Я договорилась. Но на деле даже половины не дали. Сама всё купила. Это очень странное место. Там такая энергетика – словами не описать. Это место, где дети живут без родителей. Там столько хороших, красивых ребяток. Почему они никому не нужны? Удивительно, люди живут - на машины годами копят. А здесь дети весёлые, ласковые, теплые, обниматься хотят – придите, заберите бесплатно. Нет, никому не надо. Не хотят люди детей. Дурачков, правда, там тоже много. Я думала – они все пальцы себе поотрезают, пока яблоки для штруделя резали. Как они все бились за каждую тёрку, за то, чтобы противень маслом смазать. Реально подрались из-за этого. Стали стульями металическими друг в друга кидаться. Мне так Антона стало жалко. Вот здесь он находятся круглосуточно.

Антон волосы часто красит в разные цвета. А сейчас стал в мой цвет красить. У них там в колледже на парикмахеров учат, он там бесплатно.

Он вообще красивый. Мог бы быть моделью, если бы в нормальной семье рос. Фигура у него от природы идеальная. Таким красавцем мог бы быть, если бы не сутулость. Прекрасная форма головы, длинная крепкая шея, широкие плечи, тонкая талия, длинные ноги. Ему бы брекеты поставить и мышцы подкачать. Я сына прошу – научи Антона, у нас же дома и гантели всякие, и турник. У меня сын с четырнадцати лет мышцы качает и на специальных диетах сидит. Но сын отказывается. Не хочет с ним связываться. Так только время от времени у меня интересуется – как там твой Бармалей из Мордора? Опять имбецил с буцефалом заходил? Массаж я Антону не предлагаю. Я боюсь, что он меня как-нибудь не так поймет. Они же, эти дети, многие насилие пережили. И они свои личные границы берегут. Ещё у Антона красивые черные брови. Но самое удивительное в его внешности – это глаза разного цвета! А это, между прочим – признак мага. Один карий, второй – зелёный. Когда я сказала ему об этом, он смутился и убежал из кабинета. Я его спросила потом, как часто люди замечают, что у него разные глаза. Он ответил, что никогда. Представляете? Никогда. А может и соврал. Взгляд у него правда такой бегающий, он старается ни на кого прямо не смотреть. Я тут вспоминила «Пигмалион» Бернарда Шоу. Но, к сожалению, на Элизу Дулитл и профессора Хиггинса мы с Антоном никак не тянем. Нет у него никакой цели. И никакого стимула. Он очень ждет своего восемнадцатилетия в начале июля. Ему должны пятьсот тысяч с его счета отдать. Это алименты, накопленные за несколько лет. Антон мечтает купить себе на эти деньги аппаратуру звуковика, чтобы проводить праздники. Вот тут мы с ним совпадаем. Он праздники тоже очень любит устраивать.

**Эпизод четвертый**

Я пошла к директору детского дома поговорить про Антона. Чтобы узнать всю правду. Она рассказала мне такие истории. Однажды он своровал у педагога Алёны Сергеевны банковскую карту и купил ей на её же деньги торт и цветы. Надо сказать, что эту Алёну Сергеевну Антон очень любит. Она молодая и красивая. Я видела его фото с ней у него в контакте. Он там выглядит невероятно счастливым. И одну такую фотографию он даже сделал себе на футболку. Я подумала, ну что поделать, ну дурачок маленький был. Другую историю мне рассказали, как он открыл как-то замок и своровал из кабинета принтер и отнёс его в ломбард. Это конечно уже серьезней. Но у него сейчас такой период. Это его шанс. Надо ему дать ему возможность начать всё с чистого листа. Ну что все пристали к парню – вор, вор. А я решила, что буду ему доверять! Должен же кто-то в него верить. Мне так хочется его защитить.

У Антона, правда, очень сильная жажда жизни! Жажда удовольствий. Ему всё хочется. Хочется гамбургер, коктейль молочный, но самая главная его страсть – это суши и роллы! И это так заразительно! Это так круто вместе с ним прикуривать от всякой ерунды! Вот он недавно выпросил у меня в магазине мармеладный глаз. Жутковатый. Белое глазное яблоко с прожилками сосудов и яркой зелёной радужкой. Он откусил половину – а вторую протянут мне: «Наталья Петровна, попробуйте – вкусный». Если честно, то глаз этот так себе, кислый. Но для меня это - вкус молодости. Его радость, его новые ощущения – и я вместе с ним чувствую всё острее! Ему всё интересно. Он шустрый, активный. Как он у нас танцы с девочками репетирует! У него потрясающее чувство ритма. И они его слушаются. Он мне так помогает. Мы с ним ещё недавно вместе сценарий написали по правилам дорожного движения. Но при этом, я же вижу – у него такая боль внутри.

А ещё, Антон недавно мне розочку подарил. Нежную, маленькую, красную. Сказал, что со стипендии. И я поняла, почему рядом с ним становлюсь легкой и беззаботной. Мне это всё напоминает мою юность. Когда я была молодой девчонкой, и ко мне, тоже всегда так неожиданно, прибегал высокий, широкоплечий мальчик – мой будущий муж.

 По выходным, когда начальства нет на работе, Антон устраивает нам дискотеки. Включает музыку, девчонки танцуют. Я тоже иногда танцую. Только прячусь немного в угол, чтобы меня вахтер по камере не увидела. Чаще всего мы танцуем под BTS. Эти корейские мальчики уже весь мой дом заполонили. Антон купил рамки и вставил туда их фото. Ещё он распечатал маленькие фото корейских красавчиков и засунул мне под чехол телефона. Когда я включаю свой ноутбук, то первое, что я вижу – прекрасный лик пухлогубого Чимина. Это наш любимый солист из BTS. И вообще, мы очень любим с Антоном в свободное время рисовать портреты Чимина. У меня даже лучше, чем у него получается. В эти минуты он мной так восторгается!

Конечно, кое-что меня в нём и раздражает. Он очень некрасиво жадно ест. Всю мою еду поливает майонезом, как ненормальный. Он мне вообще часто Маугли напоминает. Ещё он мне тут рассказал, что семь раз лежал в психушке. Это намного меньше, чем его сосед по комнате Саша Павлов. Я спросила – из-за чего его забирали в психушку? Он сказал, что после драки с воспитателями. Я тогда сказала, что ладно, со мной-то он хоть не подерётся. Он спросил - почему? Я сказала, что прекрасно знаю болевые точки. А ещё из-за моего веса очень не рекомендую ему со мной драться.

**Эпизод пятый**

Добрый вечер! Вы знаете, у меня тут из кабинета бусы из змеевика пропали. Нам их недавно отдали в наш кружок. Ещё всякого барахла наотдавали. Но бусы самые ценные. Хотя грубые, некрасивые. Сейчас такие уже не носят. Антон очень просил их у меня, чтобы продать на Авито. Я не разрешала. А потом я смотрю – и нет их. И как ему предъявить? Не пойман – не вор. Да и бог с ними, с этими бусами.

Знаете, Антон часто мечтает, как на прощанье в детском доме устроит всем воспитателям праздник. Хочет их всех в ресторан пригласить на свои деньги. Он же сразу уйдет, как ему восемнадцать исполнится. Я его отговариваю. Да, ему от папы полмиллиона алиментов накопилось. Но нельзя их тратить на ресторан, даже для воспитателей, сказала я ему. Тогда он решил купить для детского дома новые стенды на колёсиках для выставок, чтобы облегчить жизнь воспитателям. Он сказал, что хороший стенд тысяч двадцать стоит. Я опять его давай отговаривать. Он недавно свою картину подарил на день рождения настоятельнице женского монастыря. Я видела в контакте детского дома его фото со службы. Он там стоит с таким светлым лицом, как ангелочек. Он вообще, часто ходит в церковь. Потом приносит нам конфеты оттуда. Ему монашки отдают.

А ещё мы недавно с Антоном ездили на дачу к моей двоюродной сестре. Я его отпросила у воспитателей на воскресенье. Это был такой хороший день. Наконец-то кто-то из моей семьи нас принял. Мне нужен был этот обряд инициации. А ему тем более. Мы ехали вместе в электричке, потом нас встретила Катя на джипе. Антон сел впереди и для него это было такое счастье! У Кати дача очень крутая. Антон кайфовал! Он и работал много: таскал навоз, сажал рассаду цветов. Потом ходил в баню, рыбачил рыбу. Вёл себя очень культурно, просто идеально. Я в это время играла с маленькими племянниками. А когда мы вернулись – он ночью зашел на мою страницу ВК и поставил мне пятьдесят два лайка, за два года все мои посты промотал. Я утром проснулась, и это было - как будто мне букет огромный подарили! А на следующий день Антон спросил – может Катя с мужем меня усыновят? Вот тут мне стало неприятно. А я то - для тебя кто?

Я рассказала об Антоне своей подруге Наде. И вот то, что сказала она, больше всего напугало меня. Она сказала – Натаща, а может, ты сама себя обманываешь? Может тебя тянет к Антону совсем не материнская любовь?

 И после этого я начала замечать. Антон спросил – Наталья Петровна, у вас есть брюки у сына какие-нибудь ненужные? Посмотрела – и правда висят в шкафу новые джинсы. Отнесла Антону. А он говорит – нет, носить не буду, они мне в бедрах малы и отдал кому-то. А я смотрю – и правда у него такие красивые бедра оказывается, а я раньше и не замечала. И даже расстроилась – зачем у меня такая мысль в голове.

 А потом и Антон вдруг завел такую манеру называть меня – «женщина». Например - я подойду ему что-нибудь помочь, а он мне: «Женщина, отойдите. Не мешайте». И я чувствую – мне нравится. Однажды он мне свой телефон дал, чтобы я посмотрела видео танца, который он поставил. А там, на экране, стали любовные смс от какой-то, как мне показалось, взрослой женщины появляться. У него в принципе весной мелькали какие-то любовные истории, он меня ставил в известность. Но я понимала, что это всё не серьезно, слишком он еще незрелый для таких отношений. Даже если и не девственник. У них в детском доме всё может быть. Короче, я ему сказала, чтобы «женщиной» меня больше не называл.

Но однажды только, на меня что-то нашло. И я почувствовала настоящую ревность. Я шла с работы уже на остановку, чтобы ехать домой и когда проходила мимо качели в кустах, я увидела девочку Марину, четырнадцати лет, которая с кем-то там обнималась и целовалась. Стоял май. Самое романтичное время по-моему. Зелень уже буйствовала. А солнце слепило мне глаза. Марина поздоровалась со мной, и глаза её в тени кустов сверкнули таким счастливым, гордым огнём. И вдруг мне показалось, что с ней там Антон. И неожиданно мне стало так невыносимо завидно и горько! Завидно, что у них столько всего впереди. А у меня уже всё позади. Завидно, что он её обнимает и целует. Я перешла дорогу, встала на остановке и не могла оторвать глаз от пары, которая держась за ручки, удалялась в глубину парка. Солнце меня ослепляло. И тут же рядом материализовался Антон. Конечно - не случайно. Он всё рассчитал. Я обрадуюсь, и хоть рублей пятьдесят ему по-любому перепадет. А может, и ещё где-нибудь, у какой-нибудь тётеньки рублей пятьдесят выпросил. Мне социальные работники из его детского дома говорили – знаете, сколько у него таких добрых тётенек! Он умеет разжалобить. А я думала - ну и молодец. Может хоть так в жизни зацепится. В его случае – пусть даже альфонсом будет. Это лучше, чем вором или наркоманом.

 Я его люблю. Как сына. Очень сильно люблю. Иногда мне даже кажется, что сильнее сына.

**Эпизод шестой**

 Вы знаете, Антон у меня ткань украл. Я вначале думала, что несколько тканей пропало. Психанула, обвинила его. Они дорогие. В той комнате, где стол письменный, в комоде лежали. Перестала с ним общаться. Потом через несколько дней нашла почти все в кладовке в коробке. Чувствовала себя ужасно виноватой, плакала. Мне так было стыдно! Попросила прощения. Он тоже заплакал. Обнял меня. Прижался к моей щеке своим холодным ухом. Мне так хотелось его погладить по спине, но я сдержалась. Потом позвонили из его детского дома и сказали, что он в церкви деньги украл и от Спортмастера велосипед угнал. На него завели уголовное дело. Это ужасно. Все уверены, что теперь то - я с ним порву. Но я не собираюсь от него отказываться. Он все-таки ещё ребенок, у него есть шанс всё изменить. С велосипедом всё понятно, он очень хотел свой велосипед. А вот то, что деньги в церкви… Я его спросила – ушёл в себя, ничего не объяснил. Я уже собиралась с вами это обсудить. Но тут такое началось!

 Меня вызвала к себе наш директор и приказала выгнать Антона. Я отказалась. В кружке у нас ведь ни у кого ничего не пропадало. У меня, как только мальчики в кружке появились, сразу девочек стало больше ходить. Мы спектакль новый начали ставить. Как выгнать? А кто играть будет? Я пообещала директору, что спрошу в родительском чате мнение родителей на этот счет.

Родители в чате начали возмущаться, что я подвергаю опасности жизнь их детей, что я взяла в кружок малолетнего преступника, что по нему тюрьма плачет, что он скоро убивать начнет. И тут мне директриса заявляет, что до неё дошли новые слухи. Представляете, кто-то стал про меня говорить, что я детям предлагаю массаж делать! Как будто Антон всем рассказывает. Что я делаю ему массаж! Нет, он не мог. Ну что за чушь? Это надо же до такого додуматься! Это что получается – меня обвиняют в педофилии? Я вообще прифигела. Мне такое даже в голову не могло прийти. Что меня можно в чем-то таком заподозрить. Они это просто специально придумали. Чтобы выжить меня с работы! Представляете, какие сволочи! Мне стало так противно, что я пошла и написала заявление об уходе. Осталось теперь только две недели отработать. Так что, мы вместе с Антоном ждем седьмое июля. Ему исполнится восемнадцать. Я рассчитаюсь. Мы оба одновременно станем свободными. Отпразднуем ему день рождения. И у нас одновременно начнётся новая жизнь.

**Эпизод седьмой**

Всё думала над вашими словами. Что я не Антона люблю, а себя в этом чувстве, своё состояние рядом с ним. Но ведь это у большинства так. Без этого и невозможно. Мы все эгоисты. Все в погоне за эмоциями. Хотя мне всё время кажется, что я его вижу таким, какой он есть, без прикрас.

Мои родственники, как взбесились. Разговаривают со мной, как с идиоткой. Придумали, что у меня какая-то нездоровая зависимость от Антона. Они уверены, что я много денег на него трачу. Конечно - трачу! А вы как хотели? Завести ребенка - и не тратить на него деньги? Да, я отпраздновала ему день рождения: шарики надула, суши –роллы заказала и подарок подарила!

Сын говорит – все женщины почему-то любят маргиналов. Он тоже как-то всё время рассматривает наши отношения с Антоном, не как отношения матери и сына. Вот и вы тоже всё время мне говорите про то, что у меня иллюзии. Ну, хорошо. Я решила уехать к сестре в Крым. Посмотрим, что будет. Уеду. Нет у меня никакой зависимости. Просто я люблю его. Через пять дней поезд. Я себя настраиваю, что он справится без меня. Сама себе всё время говорю - Наташа, поспокойней. Пусть он сам. Деньги у него есть… Хотя уже нет. Он их за две недели потратил. Глупый мальчишка. Полмиллиона за две недели! Я же говорю – во многих житейских вопросах он, как Маугли. Как бы мне не хотелось взять это дело под контроль – я не решилась. А то все сразу решат, что я из этих…

 Мы с педагогами уговаривали, конечно, его подумать о том, чтобы комнату в общаге себе купить. Так он и в очереди на квартиру останется, и деньги на ерунду не спустит. Как он умудрился! Хотя тут много ума не надо.

 Но, я радовалась тому, что он ко мне по-прежнему каждый день приезжал. Пусть на минутку. Значит - я была ему нужна. Видела каждый день его новые наряды и кроссовки, новые велосипеды и самокаты. Дорвался Антон и до своей любимой еды. Представляю, сколько он суши и роллов съел. В результате у него появилась сыпь на креветки, на икру и даже - на мармеладные глаза. И когда меня сын спрашивал: «Как там поживает твой мальчик, у которого диагноз - BTS головного мозга?», я, в общем-то, была с ним согласна.

 В самом начале, как он получил деньги, он принёс мне три тысячи – это вам, Наталья Петровна, вы столько на меня потратили. Я – ой, что ты, не надо было, но спасибо, конечно. Деньги взяла. Радовалась. Это был поступок мужчины. Через три дня он у меня их попросил обратно. В этот период он в моих глазах как-то упал. Ну ладно, оставлю его одного. Социальные педагоги ему сняли комнату в общаге на два месяца за его счёт. Если всё это, как вы говорите – иллюзии, значит всё пройдёт. Может, я вообще там, в Крыму останусь. А может – он приедет туда ко мне на последние деньги. Главное море - очищает. Оно смоет с меня всю эту грязь от людей злых и недалёких!

**Эпизод восьмой**

Вот, вернулась. Почти два месяца меня здесь не было. Соскучилась по всем. По дому своему. Нет, жить на съемной квартире – это не для меня. Из Крыма я опять начала посылать ему по сто рублей в день на «мороженку». Я боялась, что ему одиноко. Ему ведь запретили в детский дом приходить. Зачем им, чтобы выпускники туда-сюда шатались. А это весь его социум. У него никого больше нет. В этот период его выгнали из колледжа за долги. Работать он так и не научился. Не пошло у него. Он мне что-то врал на этот счет. Я с ним постоянно общалась по телефону и говорила – неси быстро документы в любой колледж, где есть общага. Ты вообще, что там думаешь! Слава богу - отнес. Правда, колледж очень далеко от меня. А может и - к лучшему. Ну что – совсем-то, как дурачок?

 Я - почему ему эти сто рублей посылала? Хотела, чтобы он чувствовал мою поддержку, чтобы был добрее. Боялась, что он обозлится на весь белый свет и запустится какая-нибудь негативная наследственная программа.

 Я ехала домой в поезде из Крыма и думала. Кто бы, что не говорил, а я буду за Антона бороться. Если есть хоть один маленький шанс, что он станет нормальным человеком. Нельзя отступать. Материнская любовь – это очень мощная сила. Я должна. Должна изменить ему судьбу. Я буду верить, что он добрый и талантливый. Я вспоминала книгу «Ночной дозор» Лукьяненко. Ведь даже великий Гессер сколько раз там ошибался, а ведь он был великий волшебник с огромным жизненным опытом. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Я когда вернулась, у меня и никаких особо чувств к нему не было. У меня свой стресс был. Я все деньги потратила, и мне было страшно – а что теперь? Где работать? Сын меня отругал, что я теперь без подушки безопасности.

 Но я быстро договорилась с одной организацией и вот уже вторую неделю делаю им массажи. Антон очень похудел, вид у него неблагополучный, все его красивые наряды болтаются на нем, как на вешалке. Кости черепа буграми выступают наружу, ушла милая детская округлость. А как иначе, если ему в месяц только двенадцать тысяч платят! Он мне сам в телефоне историю переводов показывал. А все меня убеждают – что кучу денег. А ведь ему ещё и телефон нужен, и ноутбук. И зубы лечить. Но зато стал как-то спокойней и радостней на свободе, дикция у него стала лучше. Недавно он пошел в магазин за продуктами, а когда вернулся, кроме всего, что я заказала, достал из рюкзака две коробочки с кубиками коричневого сахара из тростника. Я удивилась. Он говорит – не переживайте, это я не на ваши деньги купил. Я спрашиваю, а что - на свои? Это же дорого? А он - да я их просто по-русски говоря стыбзил… Вот, говорит, одну вам, одну себе. И опять я вспомнила ту новеллу Стефана Цвейга, где одна солидная дама возомнила о себе, что она сможет спасти молодого, красивого игромана от его зависимости. Я Антона поругала тогда за этот сахар. А он мне: « А что делать, если есть хочется? Вот и ворую».

Вы знаете, тогда, когда я встречалась с директором детского дома, она мне ещё сказала: «Не тратье время на Антона. Это бесполезно. Его мама в унитазе топила. А папа сидит в тюрьме за убийство с особой жестокостью». А я, почему то думала, что папа у него вор. Но в Антоне, слава богу, нет никакой агрессии. Сейчас очень важно, чтобы он учился. Я ему свой ноутбук отдала.

**Эпизод девятый**

 Антон стал приезжать ко мне на выходные и оставаться с ночевой. Первый раз мне было не по себе. А потом привыкла. Он по ночам плохо спал. Закрывал дверь в мою комнату и что-нибудь ночью на кухне стряпал. Я просыпаюсь - а на столе стопка блинов. Ещё какие-то крутые десерты делал, свечи на столе зажигал мне на завтрак. Ничего, что я потом плиту еле оттирала, и в раковине меня гора посуды ждала. Он однажды мне рецепт решил показать, по которому готовил. А там блогер в самом начале говорит – если хотите порадовать утром свою любимую жену. Мне как-то неловко стало. Ведь он это специально. Он очень хитрый и тонкий манипулятор, это несомненно. Но я его люблю. Вся моя жизнь этой любовью наполнена. Мы ездили в лес вместе, собирали грибы, делали настойку из винограда, варили кашу с тыквой. Я ему давала деньги на билеты в кино, даже и на билет для девушки как-то дала. Но никто с ним не пошел. Он возвращался всё равно радостный, рассказывал мне про кино. Потом он заболел. Я обрадовалась. Во-первых он заболел гастритом. И я стала готовить ему только здоровую еду, складывать с собой каши в контейнеры, чай травяной с ромашкой и мятой заваривать. Надеялась, что бросит курить и пить свои дурацкие энергетики. Где он только деньги на них берет. А во-вторых, я вдруг захотела, чтобы он заболел, как дети в детстве болеют, а я бы за ним ухаживала. Я левой рукой температуру хорошо снимать умею. Её нужно положить на живот, на солнечное сплетение, только ещё песню надо при этом петь «Ой мороз, мороз, не морозь меня» Это мой личный ритуал, на нескольких детях проверенный. Я так ни разу и не делала ему массаж. Он стесняется. А я прочитала случайно на Дзене статью, что нежность всегда эротична, даже родительская. Опять этой темой загрузилась. Всё ходила и думала – нет, не правда. Не эротична родительская нежность. Нежность нужна. Мне так хочется погладить его волосы, вечером спеть ему колыбельную, а утром разбудить его легкими касаниями пальцев. Но – я боюсь. Зато он однажды, незаметно подошел ко мне сзади. Я вечером вышла из ванной и пошла на кухню. Мы с ним нечаянно в проходе столкнулись. Он обнял меня сзади за плечи и сказал на ушко – с легким паром!

 И мне захотелось наверстать упущенное. Захотелось немного назад вернуться, Я стала рассказывать ему сказки на ночь. Антон в одной комнате, я в другой. Дверь между комнатами мы не стали сразу закрывать. Он вначале слушал. А потом придумал мне на ночь сказки на телевизоре включать. Мне из моей комнаты телевизор хорошо виден. Я лежу на своей кровати и смотрю, а он на диване в другой комнате. Он классные мультики и добрые фильмы для меня находит.

Видели бы вы, как он наслаждается жизнью! Свободой после детского дома. Просто гулять на улице, передвигаться по городу – для него уже счастье. Бомбочку для ванны у меня недавно выпросил. Вот такой у меня теперь новый анфан террибль.

 Все родственники меня за Антона растерзать готовы, ссорятся со мной, ставят мне всякие ультиматумы. Никто не хочет знакомиться с Антоном. Брат с сестрой по-прежнему требуют, чтобы я с ним немедленно рассталась. А мне смешно – вы все далеко, а он рядом. Вы уехали, а он со мной. Все эти месяцы у меня такая легкость внутри! Такая жизнь стала насыщенная и интересная.

**Эпизод десятый**

 Я была уверена, что у нас впереди прекрасная зима. А тут – такой стресс. Написала заявление в полицию. У нас суд впереди. Антон взял на меня три кредита в трёх разных банках тремя разными способами. Сделал вход в мой телефон по своему отпечатку. Открыл какие-то новые счета. Прикрепил мой счет в сбербанке к своей карте в Озоне. Заказал всяких товаров в Озоне. Себе новый комп, мне новый комп с каким-то моноблоком, телефон новый, одежду. Всего на сто шестьдесят тысяч. Что-то ещё можно вернуть. Но вообще это мне теперь пять лет по пять тысяч в месяц надо платить. Скажите, он что, психопат? Или шизофреник? Я не понимаю – что у него в голове? Ведь он же для меня стал самым родным. Я для него ничего не жалела. Нотаций ему никогда не читала. Ничего от него не требовала. Но неужели он вообще ничего не чувствует? Его два дня в камере продержали. Вернулся бледный, губы поджал. Я заглянула в его глаза и увидела, что они пустые. Пустые и холодные. Два разных глаза. Карий и зелёный. Жуткие мармеладные глаза. Проиграла я эту битву. Не смогла я парню судьбу изменить. Может и до убийства докатится, как и его отец. Не хватило моей любви, чтобы его бесов побороть. А как мне дальше теперь жить с этой любовью? Сыну боюсь говорить. Он его убьет.

**Эпизод одиннадцатый**

 Мы не виделись уже три недели. Я так по нему соскучилась. Сыну позвонила. Сын сказал: «Подробностей знать не хочу. Тебя все предупреждали. Но вообще, раз у вас уже эти эмоциональные качели начались, то жди - он снова придет. И мой прогноз - ты его примешь». И я ничего не понимаю. Я ведь, правда, его приму. И ничего сделать с этим не смогу. Я как будто клятву себе дала. Я только и думаю, что ему - наверное сейчас очень одиноко. Что он ест? Купил ли он себе зимнюю одежду? Готовится ли к сессии? Я пытаюсь как-то отвлечься. Но мысли всё равно постоянно возвращаются к Антону. Ведь он, наверное, уже понял, что никакие деньги не стоят родного человека. Ведь это самое главное, когда у тебя есть тот, кто тебя любит и ждёт. Мне с самого начала так хочется, все эти месяцы очень хочется сесть рядом, обнять его за плечи, погладить по спине, взять его тоненькие холодные пальцы в свои горячие руки и сказать; « Антон, миленький мой. Я тебя очень люблю. Я не дам тебя никому в обиду. Я буду тебя защищать».

Вообще, у меня на душе легко. Я чувствую поддержку высших сил. Как будто кто сильный и светлый погладил меня по плечу. Я уже решила - в суде скажу, что претензий к нему не имею. Я верю, что всё будет хорошо. Антон найдет подработку, и мы как-нибудь отдадим вместе эти деньги.

.

Конец

 2024 год