Дмитрий Прохоров

**Молитва**

Коленопреклонённый мужчина средних лет, держа перед собой листок бумаги и изредка заглядывая в него, заканчивает читать молитву словами: «Господи помилуй! Господи помилуй! Господи поми-и-илуй!» И вдруг ему показалось, что он слышит какие-то звуки. Мужчина начинает прислушиваться и постепенно вычленяет из этих звуков голос, который становится всё отчётливей и ярче.

– Ну, наконец-то услыхал! – Ясно произнёс Голос

Скажи, чего ты так орал? Чего стряслось?

Что натворил? Ограбил иль кого убил?

Мне расскажи, тебя прошу,

Глядишь проблему и решу.

Да, только долго не томи,

Уж рот открыл, так говори.

– Что говорить? – Ошарашено спросил Мужчина

Я никого не убивал.

Ты кто? С чего ты это взял?

***Голос***

Но как же так не убивал,

Да ты «Поми-и-илуй» так орал,

Что у меня мороз по коже,

А я-то, факт, - не убивал.

Чтоб так прощения просить,

Необходимо, в крайней мере,

Как минимум кого убить,

Ну, или сильно дать по шее.

Но, раз уж ты не убивал,

То что-то, видимо, украл.

Да так коряво, что с поличным,

Тебя за липкие ручонки,

Наряд полиции поймал.

Теперь сидишь, стенаешь тут,

И ждёшь как рок повестку в суд.

Выходит, ты суду кричал,

«Поми-и-илуй!»? Ну, мужик, ты дал!

Я слышал разное, но тут,

Сидит, орёт: «Поми-и-илуй суд!»

Сумел, сумел ты удивить!

Потешил. Я тебя за это,

Обязан как-то наградить.

***Мужчина***

Убил, украл, награды, суд.

Кто говорит? Чего несут?

В толк не возьму, чего хотят?

Я не украл – меня винят.

***Голос***

И не убил и не украл?!

Ну прямо заинтриговал!

И чем тебя так придавило?

А может Родину продал?

Выходит, ты попал не хило,

За это точно – трибунал!

Сначала скоротечный суд,

Там приговор, а после, милый,

Перекрестя чело иконкой,

Тебе намажут лоб зелёнкой,

Дадут подумать пять минут

И молча к стенке отведут.

И всё. Жил-был мужик, и вот,

Пустили мужика в расход.

***Мужчина***

Ты что несёшь? Какой расход?

Намажет кто? Какой зелёнкой?

За то, что молимся раз в год,

За это что, пускать в расход?

А судьи? Хоть не так уж милы,

Но ведь они же не дебилы!?

Не разобравшись, на коленке,

Вердикт – Сего поставить к стенке!

Хоть сам-то понял, что сказал?

Ты судей где таких видал?

***Голос***

Вот кто учил тебя подряд,

По сто вопросов ставить в ряд?

Гай Юлий Цезарь даже тот,

На сто ответить бы не смог.

Мне аж кольнуло в селезёнку,

Отвечу только про зелёнку.

Хотя, чего тут отвечать?

Об этом и ребёнок знает,

На лбу зелёнка никогда

Ни отчего не помогает.

А судей? Я уж повидал,

Их всех, поверь мне, лично знал.

С одними говорил красиво,

С другими же неторопливо

Чужими судьбами играл.

Доверься фактам, те твердят,

Что судьи сытно жить хотят,

Хотят, чтоб домик был и сад,

В нём терпких яблонь аромат.

Крыльцо в тени, резной фасад,

Оконце с видом на закат.

На подоконнике - лимончик,

И чтоб атлант держал балкончик.

Атлант, ну так как всё при нём,

Задрапирован был плющом,

Чтоб не смущать окрестных дам

И хоть частично спрятать срам.

Зимой – беда. Плющ не растёт,

И нечем занавесить.

Зато хотя бы есть куда,

Бельё сушить повесить.

Сушить, пока не стает лёд,

А там, глядишь, весна придёт.

И плющ проказник очень споро,

Опять что надо обовьёт.

И чтоб вершили тот бедлам

Бабы топлес по углам.

Тех баб за их нелёгкий труд

Кариатидами зовут.

Никто не знает для чего?

В чём их предназначенье?

Но эрегирует на них,

Мужское населенье.

Ах, да и львы, куда без них?

Без стражей верных и немых,

Чтоб под ногами не шныряли,

И лишний раз чтоб не воняли.

Свирепо на людей взирали,

И вход парадный охраняли.

Вот тут умеренность вторична,

Охрана крепкая нужна.

Не два, как водится обычно,

А штук пятнадцать, это да!

Два, конечно, то ж не хило!

Но львиный прайд – вот это сила!

Чтоб мамок, нянек полный двор,

Чтоб дворник был и управдом,

Чтоб стол прислужник убирал,

«И сливки мальчик подавал».

Оне же, лёжа на диване

И глядя томно на восход,

Расслабившись, почти в нирване,

Макнут в икорку бутерброд.

И красок оценив искусство,

С сонливым чувством хлеб жуя,

Подумают лениво-грустно:

«А жизнь то вроде…»

Да, жизнь как будто удалась,

Пока не поменяют власть.

Придёт какой-нибудь муфлон

И спросит, как ножом по коже:

– Вы как трактуете закон?

Хотите получить по роже?

Теперь, кто раньше был за синих,

За бело-красных должен стать,

А кто держался жёлтых линий,

Обязан повернуться вспять.

– Сейчас же сделайте красиво! –

 Вот Вам такая директива.

И с добавлением, при том:

– Нам надо свято чтить закон!

Тут главное от нег очнуться,

И вовремя переобуться,

А будешь мешкать, копошиться,

Так можешь быстро львов лишиться.

––––––

Скривившись, наш судья устало

И проглотив досады ком,

Промолвит, будто б небывало:

– Ну, чтить, так чтить, и я ж о том.

Я виноват, ошибка злая,

Клянусь, сие в последний раз!

А может мушка мне, какая,

Случайно залетела в глаз.

Из-за неё, малявки серой,

Чего-то там недосмотрел

И жертвуя своей карьерой,

Закона букву я презрел.

Сейчас поправлю букву ону,

Всё будет ровно по закону.

– А ну ка дело мне подать! –

И пишет жирно – «***ОПРАВДАТЬ***».

Отца детей и чью-то мать,

 И этих тоже – «***ОПРАВДАТЬ***».

Всех оправдали под гребёнку,

Вот только кто сотрёт зелёнку?

Никто. Ищи хоть целый год,

И тут, и там, забыв покой.

Никто зелёнку не сотрёт,

Нет должности вообще такой!

Нельзя стереть её заразу,

Хотя потом, и то не сразу,

Рекомендую я замазать.

***Мужчина***

Замазать? Ты рекомендуешь?

Да, языком ты лихо чешешь,

И даже, может быть, не брешешь.

На всё находишь столько слов!

Ты вообще-то кто таков?

***Голос***

Кто я таков? Совсем забыл,

Что я представиться забыл.

Сейчас представлюсь как-нибудь,

И даже не забыв при этом,

Изящно ножкой шаркануть,

Для формы и по этикету.

Имён моих не перечесть,

Я назову тебе штук шесть.

А может больше, не сердись,

Ты с ними сам определись,

Короче, думай, веселись!

Анчутка, Дьявол, Бес, Нечистый,

Лукавый, Демон, Сатана.

Кто взгляд в меня пошлёт лучистый,

К тому тотчас придёт Хана!

Что за язык? Чего наплёл?

Муру и дичь для рифмы вплёл.

Да не трясись ты как дистрофик,

Мне взгляд лучистый как-то пофиг.

Шиш, Шайтан, Иблис, Неверный.

Ох увлёкся я, наверно,

Может быть, ещё штук пять

И надо будет закруглять.

***Мужчина***

Я не трясусь, наверно, нервы,

Ну Неверный, так Неверный.

Лучше всё ж, чем Сатана,

Как подумаю об этом,

Понимаю – мне хана!

***Голос***

Нервы мы тебе подлечим,

Знаю средство я одно,

Тресни сам себя по почкам,

Нервы, шмервы – всё равно!

Если сам себя не сможешь,

Ты соседа попроси,

Его кулак хоть не пудовый,

Но хватит, килограмма три.

Если это не поможет,

Слабо бьёт сосед рукой,

Скажи, что спал с его женой,

Он отказать тебе не сможет.

Разозли его получше,

Чтоб тебя возненавидел.

Пусть приложится ногой,

Ты его ботинки видел?

Вмиг про нервы позабудешь.

Как? Не надо объяснять?

Пусть сосед тебя научит

Приоритеты расставлять.

Нам, нечистым, не нужна

Даром нервная душонка.

Да и выглядит она,

Как мошонка кукушонка.

От такой души тошнит,

Её ничем не отстирать,

Ты её во век не сможешь

Ни заложить, ни продать.

На небеса нельзя доставить,

Не пустит инквизиция!

И себе нельзя оставить.

Сплошная некондиция!

Ну, да ладно, ты не первый,

Кто стенает: – Нервы! Нервы!

Важно здесь не суетиться,

Теперь знаешь, как лечиться.

Только мысль пришла про нервы,

Бей по почкам себя первым!

***Мужчина***

Душу? Мне? Свою? Продать?

Уж не знаю, что сказать?!

Ты меня шокировал!

Свою душу продавать,

Вовсе не планировал.

Я не знаю никого,

Кто б душою торговал.

Да и мне ещё никто

Её купить не предлагал.

***Голос***

Как ты это представляешь?

Постучит к тебе торгаш

И предложит прям с порога:

– Свою душу не продашь?

Вот ты воспитанный мужик,

Не хамишь, тушуешься,

И порадовать сумел,

Что уже торгуешься.

Лихо удочку закинул!

Вроде, как бы, невзначаем:

– Предложения озвучьте,

Я подумаю за чаем.

Деловой подход люблю,

Когда на гордость наплевать.

Мы на рынке все живём,

На всё цену надо знать.

Что ж цена? Она одна,

С **Начала** и во веки.

Медный грош души цена.

Ровно. Как в аптеке!

***Мужчина***

Да? И правда, даже стыдно.

Я ж действительно хотел цену знать.

Ужель так видно?

Мы же все себя считаем,

От других отличными.

Никогда не называем,

Словами неприличными.

Думаем, что лучше всех,

Лучше Вани, Гали.

Мы ж оценку всегда ждём,

Чтобы вслух сказали.

– Ах какой ты молодец!

И красавчик! И отец!

Удалец и сорванец!

На дуде большой игрец!

С несправедливостью борец!

Ты ж мудрец, храбрец, боец!

***Голос***

Для бабец крутой самец!

Офигенный огурец!

Несравненный жеребец!

***Мужчина***

Ну, вообще пипец!

Вот ведь правда вылез червь,

Как его я скрою?

И вопросик задаёт:

– Сколько же я стою?

Чёрт! Чёрт! Чёрт!

***Голос***

Чёрт, чертяка, чёртик, чёртушка!

Ты ж ушам моим бальзам!

Ты ж глазам моим услада!

Ты ж елей моим губам!

Вот награда, так награда!

Трижды ты меня позвал,

Мощно так проголосил!

И заметь, тебя при этом,

Я о том и не просил.

Ах какой ты молодец!

Лихо, – Чёрт! Чёрт! Чёрт! – задвинул.

Да от радости такой,

Я же кони чуть не двинул!

Думал: – Скука! Вот попал!

Но когда ты чёрта кликнул,

Тут я самопроизвольно

Изнутри себя подпрыгнул!

Ты теперь мой лучший кореш,

Мой товарищ дорогой!

 Ты, мужик, теперь за это,

Друг любезный и родной!

Для тебя всенепременно,

Только позови, примчусь.

Может даже постепенно

 И молиться научусь.

А пока я предлагаю

Закрепить с тобой союз.

Давай-ка мы организуем

Чертанутый профсоюз!

Назовём людей побольше,

Раздадим листки с молитвой,

И заставим их орать,

Приставив к горлу остру бритву:

Поми-и-луй!

Хотя…. Нет лучше той молитвы,

Ну ка мне листок покажь,

Чтобы так орать без бритвы,

Это высший пилотаж!

Мужчина неуверенно и суетливо протягивает листок со словами молитвы, не понимая, как показать её невидимому собеседнику.

Ба! Так ведь это я писал,

Ну надо ж, сразу не признал.

Шедевр! С такой молитвой

С любого слепим идеал!

Предлагаю распечатать,

По подъездам рассовать.

А когда людей научим,

Будем вместе хохотать.

Прикинь, толпа десятков пять

На все лады начнёт орать:

Поми-и-луй! Поми-и-луй!

Что, не смешно?

***Мужчина***

Да, нет, смешно.

***Чёрт***

Глядишь, Создатель их услышит,

Поймёт, что это всё туфта,

И даст кому-нибудь по шее,

Во тут поржём мы! Это да!

***Мужчина***

Вот мне и даст.

***Чёрт***

Ну я один тогда поржу.

***Мужчина***

Вижу, мастер ты поржать.

И чего ты предлагаешь?

Не могу понять доселе.

Что же нам на самом деле,

Те молитвы не читать?

***Чёрт***

Вот с фига ли не читать?

И чего тут не понять?

Раз уж слово знаешь «Селе»,

То отселе и доселе ты обязан прочитать.

С чувством, толком, расстановкой,

Чтобы не было неловко

За фальцет и дикцию,

Хочешь репетицию?

Вот чего башкой ты машешь?

Ну не хочешь, сам смотри,

Главное, в конце молитвы,

Ты погромче проори:

– Поми-и-луй!

***Мужчина***

Да не буду я орать,

Подколками меня не мучай.

Не для прощения читал,

Молился так, на всякий случай.

Объясни, как получилось,

Я чего-то не пойму?

Вроде Богу я молился,

Чёрт явился ко двору.

Может ты не ты, а глюки?

Вот чего понять хочу.

Надо что ли записаться,

 к участковому врачу?

***Чёрт***

Сам ты глюк! Ты, что милок,

Подумать, как такое мог?

Отчего в моей нутрянке,

Обвалился потолок!

Пот меня прошиб, зараза,

От того, что чёрт не тот.

И уже четыре раза,

Капнул, сволочь, прямо в рот!

Как такое получилось?

Как ты плюнуть в меня мог?

А ведь был у нас с тобою,

Задушевный диалог.

И откуда эта тля?

«Чёрт – не чёрт», твоя мысля.

Ты гони её заразу,

Думать будешь опосля.

Для решения задачки

Мысль была одна в заначке.

Думал, мо ж каки болячки

Тебя толкнули на карачки?

Мо ж холера, мо ж чума?

Мо ж бубонная икота?

И еще предполагал,

Венерическое что-то.

Оказалось понарошку,

Ты прощения просил.

Значит, ты на всякий случай

Бабуином голосил?

Ну, мужик, ты и даёшь!

А чего ж ты не орёшь,

Когда с друзьями подбухнувши

Домой себя едва припрёшь?

Сидишь тихонечко, как муха,

Мычишь: – Прости меня, Катюха.

Чего сидеть, при том мычать?

Кричи сильней: – Поми-и-илуй, Кать!

А через пять минут опять,

Ты проори: – Поми-и-илуй Кать!

Чуть позже, тишину нарушь,

Разнообразив эту чушь,

Ори: – Поми-и-илуй мня, Катюш!

И жди.

Как в Кате **Д’Артаньян** воскреснет,

Добился, так теперь не ной.

И сковородкой тебя хрестнет,

И может в челюсть даст ногой.

Вполсилы, но семёрка треснет!

Так, что же хочешь ты от Бога?

Если человек родной,

Кто знаком с тобой немного,

Бьёт тебя сковородой?

Бьёт за то, что ты орёшь,

Как олень в преддверье случки,

Как съевший мухоморы ёж,

Как кобель, когда нет сучки.

Может хочешь шоколада,

Мармелада и пастил?

Хочешь, чтоб тебя за это,

Он блинами угостил?

Хочешь пива!? Хочешь водку!?

Лучше – нет, а то запьёшь.

Может пряную селёдку?

Ну, мужик, чего ты хошь?

Вот поми-и-илуют тебя,

Вдруг, с какого-то рожна.

Для чего тогда нужна,

 Была вся эта фигня?

***Мужчина***

Ничего я не хочу,

Ни о чём и не просил,

Лишь читал с листа молитву,

Особо и не голосил.

Я, конечно, не вдавался

В смысл того, о чём читал.

Смыслом и не задавался,

Видимо, за то попал.

Безусловно. Это видно,

В воспитанье моём брешь,

И скорей всего, за это

Ты мне скоро плешь проешь.

***Чёрт***

Я? Проешь? Ты это зря!

Я ж не просто веселюсь,

Веселюсь я пользы для.

Вот заметил ты не зря,

Смех мой скромно намекает,

Что как будто у тебя,

Воспитание хромает.

Если дальше так пойдёт,

На твоём ко мне протесте,

Подвернув случайно ногу,

Захромаете вы вместе.

Может лучше обойдёмся

Без кровопролития.

Считать будем, ты орал

Для общего развития.

Видимо, нам никогда

Не понять эту дилемму,

В общем, так вопрос решим,

Мы закроем эту тему.

Больше мы орать не будем,

И белугой голосить,

А тихонько, но с надеждой,

Будем что-нибудь просить.

***Мужчина***

Что просить?

***Чёрт***

Проси хоть что!

Всё, чего сейчас захочешь,

На потом ещё проси.

Наберётся просьб пяточек,

Сразу списком огласи.

Захотел чего чуточек,

То давай, не мороси,

Без стыда и заморочек,

Ты об этом попроси.

Всё, чего, мужик, ты хочешь.

Хочешь мёду? Иль халву?

Хочешь аленький цветочек?

Может новую жену?

Чтоб не понял Он иначе,

Надо как-то обозначить,

Сформулировать в тиши.

На несколько секунд чёрт умолкает, что-то обдумывая. Наконец его озаряет.

Всё! Давай! Садись! Пиши!

– Бог, отдай! И не греши!

Напиши, бумага стерпит,

Доведёт Его уму.

Как Создатель это терпит?

Никогда я не пойму!

Итак, чего попросим

Для первого для раза?

Просить – процесс неловкий,

Получится не сразу.

Покуда нет сноровки

Для нового КамАЗа,

Давай для тренировки –

Крышку унитаза.

Помнишь, раз пришёл домой

Мокрый, пьяный и смурной?

Тут Катюха вопрошает:

– Там, что дождь идёт стеной?

Только ж солнышко сияло,

День чудесный вроде был,

Может где трубу прорвало?

Может гейзер где забил?

Ты ж, мой муж, не впав в отчаянье,

И подвыбившись из сил,

На последнем издыханье

Мокрых кошек выносил?

Может вылили соседи

На тебя чего из снеди?

Иль пакетиком с водой

Запустил в тебя малой?

Не узнаю – вмиг засохну,

Расскажи куда нырял?

Я ж от любопытства сдохну,

Где ты, чудо, воду взял?

 Где воду взял скрывать не стал ты,

Понял, что на грани.

Сказал честно, что купал,

Десантников в фонтане.

Оттого, что упирались,

Пока акт сей длился,

Ты, конечно же, невольно

Сам пообмочился.

Опосля тех объяснений,

Не спуская с Кати глаз,

Боком мимо просочился,

Чай оно не в первый раз.

Можно задом, можно боком,

Можно тушкой пролететь.

Дорога ведь известная,

Особо можно не смотреть.

На беду была суббота,

От судьбы такой прикол.

Ведь не надо на работу,

В субботу Катя моет пол.

Когда пытался скрыться ты,

Быстро, как комета,

Тазик с тряпкой не заметил

У двери туалета.

И проезжая в тазе

 Мимо унитаза

За крышку уцепился,

Вот рука, зараза!

Крышка выручит, спасёт,

Надежды луч вселился.

А когда её не стало,

Даже не простился.

Вот давай, признай сейчас,

Этот трюк тебя не спас,

Ни тебя, ни крышку,

Вот какая фишка!

Лёд приложив на болячки,

Тут с тебя балдею!

Что проблеял ты в горячке:

-Катя, я заклею?...

Год прошёл. Пора дождей,

Вот хочу спросить, злодей:

 – Где клей?

Хоть учить тебя не смею,

Дам совет тебе, мужик:

В состоянии аффекта

Прикуси язык!

Так сиди ж теперь, проси,

Неча дурь лелеять

От причастия вкуси,

Раз не можешь клеить.

В общем, ритуал простой,

Его нельзя манкировать,

Будем мы её с тобой,

Визуализировать.

Чтобы цвет был и фасон,

Чтобы сердцу мила!

Чтоб по весу и размеру,

К месту подходила.

Ещё представь, вот Бог идёт,

Достаёт с подмышки крышку,

И тебе нашу малышку,

Прямо в руки подаёт.

Ты у Него её берёшь,

Порадуешь Катюху!

Тут же отпадёт вопрос:

- Что подарить на днюху?

***Мужчина***

Откуда ты всё это знаешь,

Я чего-то не пойму?

Никогда про этот случай

Не говорил я никому.

Получается с рожденья

До сегодняшнего дня,

И про все мои прозренья,

И сомненья, и свершенья,

Ты всё знаешь про меня?

***Чёрт***

И сомненья, и свершенья

Для меня лишь слов брехня.

И паденья, и стремленья, –

Всё такая же мазня!

Знаю я не только это.

Так скажу тебе, милок,

Знаю всё, что мог подумать,

И о чём подумать смог.

Мыслей всех твоих движенья,

Судьбы - каждый поворот.

Даже все твои решенья,

Я их знаю наперёд.

***Голос***

Вас подслушивал и, каюсь,

Что себе позволить смог,

Но, простите, я вмешаюсь

В ваш чудесный диалог.

Про решенья и движенья

Чёрт всё славно рассказал,

Что ж про **выбор**, мой хороший,

Ничего ты не сказал?

Может как-то подзабыл?

Может цель себе не ставил?

Памяти иль брешь прикрыл,

Или, как всегда, слукавил?

В мире всякий человек,

Кто простую мысль поймёт:

 «Быть ведомым смысла нет,

В том бессилие и гнёт!»

Тот человек указ не ждет,

Он ставит цель, и к ней идёт!

И вдруг упав, всегда встаёт!

Идти нет сил, тогда ползет!

Кто вдруг поймёт, что всё пройдёт,

Тот за свою судьбу и жизнь,

Лишь только на себя,

 Ответственность возьмёт.

По жизни будет мудро он идти,

Я не устану это повторять,

А также будет на своём пути,

Опыта изюминки срывать.

Вот тогда то, мой хороший,

Я нисколько не юлю,

Все познания твои

В миг приблизятся к нулю.

***Чёрт***

Ба! Какие слышу речи!

В них было всё: и мудрость, и изюм.

От этих слов нам придавило плечи!

От этих слов – нараскаряку ум!

Ну, что ж, и я примкну

К словесной физзарядке,

Расставлю эту чушь

Совсем в другом порядке:

Кто мудро жизнь прожил,

Без пищи не умрёт!

Ведь он в любом дерьме,

Изюминку найдёт!

––––––

За хорошего ответишь!

Что за вольность? Что за сказ?

Может хватит обзываться?

Я серьёзно в этот раз!

Преспокойненько общались,

Обсуждали между дел,

Тут откуда-то в удел,

Ангел в перьях весь влетел!

И давай тут упражняться

В красноречии своём.

Стал словами испражняться,

Выбор! Выбор! Я при чём?

Я сплошная инклюзивность,

И всегда на том стою.

Ты ж меня тут упрекаешь,

Будто б выбрать не даю.

Я с учёными мужами,

Проводил беседы.

Те со мною соглашались:

– От выбора - все беды!

Вот теперь иди, подумай,

Что ты нам ответишь?

Прилетел и прям с порога

Про выбор что-то бредишь!

Думаешь, я идиот!?

И не понимаю?

Может быть я мужика,

Тем оберегаю,

Что про выбор этот твой,

 И не поминаю?

***Ангел***

Эва, как ты повернул,

И про беды тут загнул.

Про учёных и мужей,

Как ещё не вплёл ужей?

А до кучи и ежей.

Чёрт - не чёрт,

А прям диджей!

А учёные мужья, если б вёл беседу я,

Безусловно, б согласились,

Что от выбора и счастье,

И удача, и семья!

Те мужья умом кичились,

И несли белиберду,

Лучше б думать научились,

Чем идти на поводу.

***Чёрт***

Да гореть тебе в аду!

У кого на поводу?

На кого ты намекаешь,

Я чего-то не пойму?

Ты, пернатый, это зря.

Изначально те мужья,

Ангажированы были

Вроде бы как для тебя!

Вот задвинул, вот загнул!

Хорошо хоть не к обеду,

Прямо в мозг нам речь срыгнул!

Убирайся! С мужиком мы подумаем о том.

***Мужчина***

Как же я себя ругаю,

За молитву ту кляня,

Хорошо явился ангел

И вступился за меня.

Я обоим вам внимаю,

Ну не ссорьтесь вы зазря,

И напрасно, без причины,

Не мутите красок дня.

Ведь насколько понимаю,

Вы давнишние друзья?

***Чёрт***

Да… Вот это пируэт!

«Красок дня»?! Да ты поэт!

У меня как раз к поэтам

Отношение, так скажем,

С не особым пиететом.

Ну, да ладно, увлеченья

Я прощу без сожаленья.

 Не пойму я, хоть убей,

Как простить тебе друзей?

Мне аж в ухе засвербило

От таких предположений.

Встал вопрос: – Как докатился

До подобных унижений?

Будто бы какой сверчок,

Верещит, аж кровь застыла!

Чок да чок!

Кусок дебила!

Чтоб возникло пониманье,

Твой вопрос предупредил.

Уделю ещё вниманье,

То не ты. Сверчок дебил!

Где узрел ты здесь друзей?

Не возьму никак я в толк.

Парнокрылым всех верней,

Друг один – тамбовский волк!

Только мимо он пройдёт,

Только где его увижу,

Сразу редькою запахнет,

Понял, как я ненавижу?!

***Ангел***

Ну а я тебя люблю!

Всем словам твоим внимаю.

Когда рядышком стою,

То от радости смеюсь,

То от счастия рыдаю.

Только голос твою заслышу,

Ох и тянет, ох манит!

Я иду тогда послушать,

Что же чёрт там говорит?

Вдруг запнётся дивный слог,

Вдруг собьются его речи.

Я ж всегда тогда поправлю,

Если буду недалече.

Острые углы заглажу,

Резкость в тоне подавлю.

Там исправлю, там подмажу,

Понял, как тебя люблю?!

***Чёрт***

Вот с какого Херувима,

Ты меня вдруг полюбил?

Я что, где-то повод дал?

Так бы взял бы и прибил!

Да иди ты, хвостопёрый,

Со своей любовью в пень.

От твой любви тошнит,

Будто б плесень ел весь день.

Вот теперь прошу вас, братцы,

Помогите разобраться?

Какой мне срок отмеренный?

Ответьте же уверенно,

Ангел отравил меня?

Или я беременный?

Всё смиренно принимаю,

Раз уж учудил так рок.

Мне скажите без утайки,

Какой тогда, хотя бы, срок?

***Ангел***

Ну остёр ты! Ну и прыть!

Ртом твоим не то к курить,

А подпрыгнув высоко,

Можно плюнуть далеко!

Анекдот смешно травить

С матюком таким отборным,

Языком ж твоим проворным

Можно что-нибудь побрить.

Вот скажи мне, милый мой:

– Сколько ж спорить нам с тобой?

Неужель, придётся вечно,

Состязаться в красноречье?

***Чёрт***

В словоблудстве, красноречье,

Мне сейчас сказать позволь,

Состязаться смысла нету,

Счёт всегда один: ноль/ноль.

Чем друг другу мять бока,

Может сменим мы кассету?

Предлагаю нам пока,

Состязаться в мужика.

Слепим из него котлету!

***Мужчина***

Вы чего? Серьёзно? Да?

Состязаться в мужика!

Я не мячик вам футбольный,

Что ещё за лабуда?!

Битый час уже сижу

И туда-сюда гляжу.

Голоса я только слышу,

Почему я вас не вижу?

***Ангел***

Чтоб увидеть нас, друг мой,

Не смотри, глаза закрой.

***Чёрт***

Погоди не закрывай.

Я немножко встрепенусь,

Чресла все себе расправлю,

И хотя бы причешусь.

***Мужчина***

Закрыл. Сплошная пелена. Темно.

Какой-то свет волнами,

И пляшут мушки пред глазами.

А больше ничего.

***Ангел***

Сегодня – ничего,

Так будешь завтра с нами.

Не торопись. Иди

Неспешными шагами,

Чтоб видеть суть всего,

К тому идут годами.

Не сразу поддаётся,

Той пелены завес.

Что слышишь голоса,

Уже большой прогресс!

***Чёрт***

Мне хоть кто-то объяснит? -

 Вас спросить хочу прозря.

Чресла зря я расправлял?

И расчёсывался зря?

Где вы видели такое,

Чтобы чёрт на воду дул?

Это что же получилось,

Что меня мужик надул?

Вот проказник! Вот шельмец!

Я в него играть собрался,

Обернулся только, гля,

А играют тут в меня!

Знаете, как мне обидно?!

 Даже унизительно.

Как же так мужик сумел,

Превзойти учителя.

Ну, да ладно, начинаем,

Ну ка все закрыли рот.

Тишину не нарушаем,

В той игре мой первый ход.

Сразу всех предупреждаю,

Наперёд остерегу,

Ерунду не засчитаю

Никакому игроку.

Только твёрдый факт, не липа,

Лучше не нести пургу, типа:

Вот мужик проснулся,

На будильник посмотрел,

 А… Сегодня ж воскресенье,

Как же я забыть посмел?

Ну, тогда посплю подольше,

В воскресенье нету дел.

Звонко пукнул, повернулся,

И обратно захрапел!

Звонкий пук, конечно, круто,

В воскресенье поутру!

- Только, —говорит вам чёрт,

– Это не пойдёт в зачёт.

Итак, начнём.

Для проказ и пакостей,

Мест хороших много есть.

Невозможно сосчитать их,

В мире им числа не счесть.

Лучшее ж для этих целей,

Клясться я могу на спор,

Совершенно точно будет,

Всем знакомый – школьный двор!

Двор - не двор,

Сплошной дурдом!

Как в нём только не чудили?!

Жгли петарды, окна били,

Пошлый анекдот травили,

Глупо хрюкая всем ртом.

Кто-то хвастался баблом,

Кто-то шмотками чудными,

Кто-то гаджетом.

Потом, злобно каверзы чинили,

Вместе кляузы строчили,

На спор в МЧС звонили,

Промышляли воровством.

Пиво юзали с вином,

Не прослыть чтоб слабаком.

Дружно слабого чмырили,

Навалившись всем гуртом.

Там до первой крови бились,

Пусть хоть носом, пусть хоть ртом.

За углом курить учились,

Смачно матерясь при том.

Повидал тот двор немало

Ябедников и притвор.

Зависть. Чванство там бывало.

Много видел школьный двор!

Помнит двор, и я всё помню,

Ангел тоже не забыл.

А забыл? Так я напомню,

Как там наш мужик чудил!

Вот подумаю немного,

С чего начать соображу,

И историю одну

Я сейчас вам расскажу:

Седьмой класс, вторая четверть,

День уж близился к концу.

Будущий мужик с друзьями,

Пакость сделали одну.

Для разминки поиграли

В очень чудную игру:

То ли в аэрохоккей,

Но без клюшек на снегу,

То ли в аэрофутбол,

До сих пор я не пойму.

Громко спорили, кричали:

– Санька, куда бьёшь? Дебил!

Ванька, шевели ногами!

Петька, шайбу пропустил!

Пашка, щас получишь в ухо!

- Сам получишь, гомодрил!

В общем, ценная игруха,

В олимпиаду бы включил!

Пусть пока не популярна

Эта аэрофигня,

Но заявку подать надо,

Ноу-хау от меня!

Вот смеётесь вы напрасно,

Мозг себе не повредил.

Так скажу: – С моей подачи,

Кто-то ж кёрлинг протащил?

А ещё для этой дурки,

Я уж предлагал давно

Прятки, чижика и жмурки,

Спортлото и домино.

Туда ж, возьмите на заметку,

Где не она, не он – «Оно»,

Включить русскую рулетку,

Чтоб закончилось ….

Ну, да ладно, будет вам,

Вернёмся к нашим мужикам.

На площадке полноценный

Матч за звание «Нетленный»!

Правда я в конце забыл,

Кто, куда, чего забил?

Наоравшись, мужики

Притомились, замолчали,

И уж целых пять минут

От безделия скучали.

Не придумав, что же дальше?

Голосов нестройный хор

Сообща постановил:

– Надо двигать в школьный двор.

Там идёт вторая смена,

Скоро будет перемена,

Всё какая-то движуха,

Может будет веселуха?!

Приняв мудрое решенье,

Шобла тут же стартовала.

На беду дорога в школу

Вдоль помойки пролегала.

Ну, помойка как помойка,

Коих сотни вкруг стоят.

Всё обычно. Стоит только

Туда бросить зоркий взгляд.

Зоркий взгляд не просто смотрит,

Он везде и всюду рыщет.

Не укрыться от него,

Зоркий взгляд что хошь отыщет.

Вот и наши мужики,

Заприметили бедняжку,

Кто-то вынес на помойку

Старенькую неваляшку.

Дела нет до журавля,

Не нужна в руках синица,

Лишь бы было что пинать,

Неваляшка вот сгодится.

Сразу бросив выясненье,

Кто быстрее? Давний спор.

Весело, с задором, рвеньем,

Попинали в школьный двор.

Так допёрли бедолагу,

Даже с дуру проявив,

Мужественность и отвагу,

Чрез дороги проходив.

Пофиг зебра и заборы!

Также пофиг светофоры!

Допинали. Что теперь?

Выбросить игрушку?

Самый «умный» предложил

Сделать дымовушку!

Все идею поддержали,

Очень заразительно!

Фольгу где-то отыскали,

Что ж, не удивительно!

Если это не работа,

Не какой-нибудь там труд,

Ну и если не учёба,

Мужики хоть что найдут.

Раскурочив неваляшку,

Что не сложно дураку.

Мелко покрошив пластмассу,

Завернули всё в фольгу.

Не забыли продырявить,

Угол стёклышком просечь,

В дырочку бумажку вставить,

Чтоб потом её поджечь.

- Молодцы! - Мы скажем им,

Этим опытом своим,

Безусловно подтвердили:

Что ученье – это свет!

Химию не зря учили!

Знать не зря класснуха билась,

Вот уже и пригодилась!

Неваляшка, что познает,

Кислорода дефицит,

То гореть уже не станет,

Замечательно дымит!

В общем, наши мужики,

Хоть особо не учились,

Кое-что всё же умели,

Вот сегодня отличились!

Подожгли они пакет,

Да чего т куражу нет,

Дыму вроде бы полно,

Только скучно всё равно.

Тут какой-то обормот

Заприметил дверь во двор.

Это был запасный вход

В школьный коридор.

Случай тот из ряда вон,

Такой один на миллион.

Семи пяде́й не надо быть,

Чтоб знать: ту дверь нельзя открыть.

От тех дверей, ну хоть убей,

Не в жизнь ты не найдёшь ключей.

 А приглядевшись, вдруг поймёшь,

Что и замка-то не найдёшь.

В общем, парню «повезло»!

Он за дверь ту заглянул,

Видит, нет там никого,

И туда пакетик пнул.

Углерода диоксид,

Хлороводород - на раз!

При сжигании пластмассы,

Это всё токсичный газ.

Школа – это не спецназ.

На всю школу может был,

Лишь один противогаз.

Да и, как всегда, бывает,

Где он есть? Никто не знает.

Ядовитыми клубами побежал,

Дым по плинтусам, декорам,

Отравляя всех, кто им дышал,

Вверх по школьным коридорам.

Яд пополз. Всё выше! Выше!

Всё его до самой крыши!

По ступеням, по колоннам вдоль зеркал,

Между стен, под двери классов проникал.

Кто встречался на пути,

Убегали без оглядки,

С дымом не сыграешь в прятки,

Ему легко тебя найти.

Забегали в классы споро,

Двери закрывали скоро,

Затыкали щели тех дверей,

Открывали настежь окна,

Прыгали в них с первых этажей.

–––––––

Вскоре примчалась милиция,

Скорая – восемь машин.

Сотен пятнадцать родителей,

И девять пожарных дружин.

В общем, что ехать и топать могло,

В школу тогда прибыло.

Но оказалось напрасно,

Не было так уж опасно.

Была небольшою наша бедняжка,

И кончилась та неваляшка.

Кончились яда и дыма разгул,

Сквозняк его быстро раздул.

Вот только остался вопрос:

Что, подскажите случилось?

Ответьте мне без дураков,

Как это всё получилось?

Кто куда сдул мужиков?

Хвост подобрав, убежали,

Со скоростью звука неслись,

И дробно стуча зубами,

От ужаса нервно тряслись.

Свой пересказ на этом закончу,

Истина, не аллегория.

Вы же его оцените,

Как вам такая история?

Пока Серафим в сторонке курил,

Я честно свой балл заслужил.

Теперь же твой ход, изволь,

Счёт пока что: один/ноль.

***Мужчина***

До сих пор жжёт страх липучий,

Когда вспомню этот случай.

Вроде столько лет прошло,

А порою вдруг нахлынут,

Сцены, как в немом кино.

Тишина. Лишь звон в ушах!

По крыльцу ползёт мокрота,

Это вырвало кого-то.

У друзей на лицах страх.

Они все кричат чего-то,

Но звука нет в открытых ртах.

Дым повсюду, окна бьются,

На крышу его струи льются.

Он ползёт по стенам тучно,

Стёкла сыплются беззвучно.

Соль застыла на губах.

Миром правит дикий страх!

Вдруг, тишину спугнув, от стен,

Отразился вой сирен.

В сцену тут же звук вступает,

 Слышно, как собака лает,

Кто-то род людской ругает,

Где-то плач не замолкает.

То старушка причитает,

Громко к Господу взывает,

Он поможет, не сплошает.

Как с ведра полились звуки,

Шумно чей-то нос сипит,

Слышно стало как тихонько,

Под ногами снег скрипит.

Дико действуя на нервы,

Приближался вой сирены.

Только справа замолкал,

Слева тут же жилы рвал!

Вскоре, вместе с этим воем,

Как на бешеной скакалке,

Закружились пред глазами,

Ярко-синие мигалки.

Появлялись отовсюду,

Кругом вертясь глаза слепили,

И через несколько минут

Всю школу синим осветили.

Мы застыли во дворе,

Руки, ноги страх сковал.

Разорвав его оковы,

Кто-то первым побежал.

Удирали без оглядки,

Чёрт всё правильно сказал.

Ни один из нас тогда,

Остаться там не пожелал.

Догалделись! Добалделись!

Испугались? Очевидно!

Вспомню этот день злосчастный,

До сих пор за это стыдно!

***Ангел***

Что ж история твоя

Сильная! Действительно!

Если ближе рассмотреть,

Даже поучительна!

Только есть нюанс один,

О чём сказать посмею я.

Ты зачем-то пацанов,

Выставил злодеями.

Я внимательно прослушал,

Всей истории той ход,

И хочу тебе напомнить,

Один скромный эпизод:

Когда наша дымовушка

В школьном холле оказалась,

Поняв – больше не игрушка,

Вся ватага испугалась.

Испугалась не настолько,

Чтоб ничком лежать и ныть,

Сделав всё, но чтобы только,

Свой проступок устранить.

Чтоб найти пакетик тот,

Пацаны не колебались.

Шапками закрыв лицо,

Прямо в едкий дым кидались.

Забежав, искать пытались,

Где не видно ничего.

Не найдя, обратно мчались,

Выбегали на крыльцо,

Там от дыма их рвало.

Так, что хоть судить не смею,

 Но буду спорить до икоты:

Пацаны те – не злодеи!

Скажем просто, – Обормоты!

Хотя в целом я согласен,

Что поступок тот ужасен!

Что ж, пожалуй, поддержу

Наш с тобою вечный спор.

Далеко ходить не будем,

Школьный двор так школьный двор.

Как ты знаешь, с давних пор,

В том дворе не только пили,

Матерились и курили,

И кого-то вечно били,

В общем, всех грехов набор.

Также в том дворе дружили,

И влюблялись, и любили.

Тайны детские хранили,

Птицам гнёзда мастерили,

Тем же сорванцам грозили,

Младших разуму учили.

А футбол? А волейбол?

Мяч всегда в инвентаре.

Сотни игр детворе,

В школьном было во дворе.

А уроки физкультуры?

Лома сбор? Макулатуры?

Навсегда запомнят ножки

Бег по гаревой дорожке.

Раз уж чёрт бодаться начал,

Двери прошлого открыл,

Вызов примем, как иначе?

Тот же год учебный был.

Не начало, не средина,

Пролистнём мы четверть ту,

Где пластмасса и дымина,

Год уж близился к концу.

Солнце, птицы, всюду нега,

Благодать кругом разлилась.

Вся земля, устав от снега,

Свежею травой укрылась.

Просыпаются букашки,

Мушки, бабочки, жучки.

И к теплу прильнуть стремятся,

Осы, пчёлы, паучки.

Так в один из ясных дней,

– С метр вырос – уж работник, –

Порешили в педсовете.

Школа вышла на субботник.

Кто метлою пыль гоняет,

Кто граблями листья мнёт,

Кто-то дурака валяет,

В целом, дело-то идёт.

Вышел даже сам директор,

Оторвавшись от доски,

Для того, чтоб поработать,

И не сдвинуться с тоски.

Парня нашего приметив,

Властно пальчиком привлёк.

– Ты здоровый, – я заметил,

- Ямы будешь рыть, Санёк.

Мы сейчас с тобой дождёмся,

Инструменты принесут,

Вот тебе пацан лопата,

Глубже рой — вот тут и тут.

Бесполезно отпираться,

Мол, – Я вовсе не Санёк.

Лучше рыть, не задираться,

Чтоб потом не привлекаться,

Вот же выдался денёк!

Ладно, стерпим, пусть Санёк.

Если вдруг придётся слить,

Будет на кого свалить.

Оказалось - ерунда,

Две каких-то жалких ямки,

Для такого кабана.

Вырыл их минут за двадцать,

И уже устал слоняться.

Вот не прёт! Время медленно идёт,

Каждый горе наш работник,

Распинав обратно кучи, ждал,

Когда ж закончится субботник?

Все вокруг катают вату,

Куда бы деть эту лопату?

Надо где-то загаситься,

Может вовсе испариться?

Тут чрез школьные ворота,

Не стесняясь, напрямик,

Прям по гаревой дорожке

Въехал микрогрузовик.

С небольшою белой будкой,

Сзади маленький подъёмник,

Надпись сбоку красовалась,

«Частный саженцев питомник»

Через несколько минут

Группа старшеклассников

Стали споро выгружать

Саженцы с заказников.

Как обычно ротозеи

Собрались глаза погреть.

Подошёл и наш парнишка

Тоже, чтобы посмотреть.

Как заманчиво прекрасны

Развлечения людские,

Два часа стоять смотреть,

Что там делают другие?!

А другие, по цепочке,

Ноги чтоб не утруждать,

Разгружали рой берёзок,

Будут во дворе сажать.

Тонких беленьких красавиц,

Вмиг девчонки разбирали.

По одной, а то по две

К ямкам вырытым таскали.

Пред девчонками смущённый,

Страха погасив волну,

Парень наш, потупив взгляд,

Робко попросил одну.

Думал зададут вопросы:

– Для чего? Зачем? Куда?

– Просто сам садить хочу,

– Он ответил бы тогда.

Зря боялся и смущался,

Старшеклассница одна

Ни о чём и не спросила,

Просто протянула: – На.

Напряженье тут же спало,

Белый ствол в руке зажал,

Парень радостно и быстро

К своим ямкам побежал.

Добежавши – обнаружил,

Что его совсем не ждали.

В каждой ямке по берёзке

Кроны наклонив лежали.

Хорошо смышлёный парень,

Быстренько одну достал,

Пулею в пустую ямку

Ту берёзку переклал.

И подумал между дел:

– Куда же я лопату дел?

Где последний раз стоял?

Неужели потерял?

Очевидно, у машины,

Где-то там я с ней расстался. –

Вспомнив это, в тот же миг,

За лопатою помчался.

Прикопал, полил водою,

По стволу провёл рукою,

Грязь налипшую смахнул

И с коры соринку сдул.

Не забыл вокруг метлою

За собою подмести.

Дёрном обложил с травою,

Постояв, сказал: – Расти!..

Уж она росла, старалась,

Парня чтоб не подвести.

Летом, когда тень давала,

И когда весной цвести,

Никогда не забывала,

Слово доброе: «Расти!..»

Осенью, где ветер шалый,

Ветви уж устал трясти,

В перерывах захудалых,

Ей всё слышалось: «Расти!..»

А пурга? Начнёт, бывало,

Снегом по ветвям скрести.

Ей замёрзнуть не давало,

Это тёплое: «Расти!..»

Уж дождей прошло немало,

Только кончатся, снега…

А берёзка всё стояла,

И всегда его ждала.

Вот придёт на перемене,

Шёпотом, ну, как всегда,

Чтоб никто его не слышал,

Тихо спросит: – Как дела?

И берёзка в тот же миг

От безмолвия воскреснет,

То листвою зашуршит,

То сучком тихонько треснет.

– Хорошо? – Он переспросит.

Дальше что-то говорит.

Ветер, что слова уносит,

Тихим эхом отразит.

– И у меня всё хорошо!

Убедившись, что его,

Никто не видит во дворе,

Избегая глаз, украдкой,

Он щеку прижмёт к коре.

И почувствовав тепло

Пульсом жилку у виска,

Отойдёт и тихо скажет:

– Я пошёл. Давай! Пока!

И уйдёт. Не слышит. Нет.

От берёзки той ответ.

– Пока…

***Чёрт***

Что ж, неплохо,

Спор наш в силе.

Даже чуть не прослезился,

Жаль берёзу ту спилили

И сожгли уже давно.

Посмотрите на него.

Ты чего? Ревёшь? Мужик!

Да бросай ты это дело!

Ангел, ты чего наделал?

Я подчас над этим бьюсь,

Сам уже весь изревусь.

Этот дунул пыль в глаза,

Губой шлёпнул два раза,

Будто б с неба льёт вода,

Все ревут как из ведра.

Мне ж приходится потеть,

Чтоб заставить так реветь.

***Мужчина***

Как спилили?

***Чёрт***

Пилят как: вжик-вжик, вжик-вжик,

Всё ведь просто в самом деле.

А ты, что, не знал, мужик?

Кто ж скрывал это доселе?

Место жирным показалось,

И вот местный ваш хорёк

Там решил расположить,

Свой очередной ларёк.

Этот дядечка не прост,

Той ещё формации,

Зря он что ли службу тянет

При администрации.

Напечатал пять бумажек,

Сам себе их подписал,

Полдвора у тех детишек

За один присест отжал.

Ну, а чтоб не скучно было

Школьной юркой детворе,

Предоставил место им

На вонючем пустыре.

Грамот килограмм отвесил,

Чтоб совсем не быть скотом.

Пусть деревьев насажают,

Я их вырублю потом.

А берёзы? Что берёзы?

Посчитать – одни лишь слёзы.

Там ведь дров то с них едва,

Наберётся куба два.

Вот такая вот петрушка,

Если можно так сказать.

Кто шепнул хорьку на ушко?

Остаётся лишь гадать.

***Мужчина***

Я знаю шептуна.

***Чёрт***

Знаешь? Что ж, тебе зачёт!

Подобьём быть может счёт?

Он пока: один/один,

Что, продолжим, Херувим?

***Мужчина***

Всё! Хорош! Заколебали!

Аж до печени достали!

Что-то больше не хочу,

Чтобы вы в меня играли.

***Ангел***

Ну наконец-то! Хоть и неуклюже,

«Я слышу речь не мальчика, но мужа».

Твои слова для нас закон,

Скажи их, и уйдём мы вон.

***Мужчина***

Не знаю, что со мной стряслось,

С молитвы этой началось.

Хотел открыть я веры дверь,

Что, не молиться мне теперь?

***Чёрт***

Молись!

***Ангел***

Молись!

Чёрт и ангел уходят. Мужчина вздрагивает как ото сна и озирается.

– Я что, заснул? Я спал? Или я сейчас сплю? Как понять, когда ты спишь? Если в каждый свой момент осознания точно знаешь, что бодрствуешь. И лишь по прошествии времени можешь предположить, что спал. А вдруг я не спал, а сплю, напротив, сейчас? Вдруг я действительно разговаривал с чёртом и ангелом? А может мы никогда не спим? Может это был не сон? И сейчас не сон. Или сон? Вдруг я когда-нибудь проснусь и спрошу себя: – Я что, всё это время спал? И видел во сне другие сны? Или это были не сны?

И чёрт и ангел сказали: – Молись! Удивительное единодушие! Значит ли это, что молятся все? И черти? И ангелы? Видимо, разница лишь в том, что каждый хочет получить от своей молитвы. А чего хочу я?

Я буду творить свою молитву. Так как я её чувствую. Без бумажек и подсказок.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Господи, спасибо тебе! Спасибо за мир, который Ты сотворил! Спасибо за то, что даёшь возможность верить в Тебя! А также спасибо за то, что позволяешь не верить! Спасибо за то, что прощаешь мне глупость мою! Спасибо за то, что не даёшь советы и не учишь меня!

Я не знаю, кого благодарить? Случай? Провидение? Фатум?.. Правда, не знаю. Можно я буду благодарить также Тебя, Господи! Я благодарю тебя за то, что свёл меня с моей женой, с моей Катей! Благодарю за те дороги, что я уже прошёл в своей жизни, а также я благодарю за те дороги, которые мне только предстоит пройти!

Спасибо тебе, Господи!

Я не буду ни о чём просить тебя, Господи. Ведь я знаю, что ты и так даёшь мне гораздо больше, чем я даже могу себе представить. А если я не могу что-либо взять, то это уже мои проблемы. Я понимаю это, Господи! Я сам буду решать свои проблемы.

Спасибо тебе за то, что позволил сегодня пообщаться с ангелом и чёртом. Я знаю, что они такие же твои творения, что и я сам, и, по сути, не существуют один без другого. Ведь если нет тени, значит, нет и солнца. Я и это понимаю, Господи!

Спасибо тебе, Господи! Я люблю Тебя!

30.04.2025