Сергей Спасский

Два крыла.

(первая часть)

Посвящается любимой женщине, жене

Звучит романс: Александр Суханов «Среди миров» («И нисколько мы с тобой не постарели»), по окончанию открывается занавес

ЯНВАРЬ 2022

Квартира в новогоднем убранстве. На сцену, входит пожилая пара. Раздеваются. Ольга останавливается перед зеркалом, поправляет причёску:

* Серёженька, посмотри, как я постриглась
* Да-а-а, Крашенная страшная и некрашеная страшная!
* Спасибо
* Ты моя красавица, я ж на тебя гляжу другими глазами. Вот я отвернусь, спроси меня, как ты выглядишь сейчас – я тебя ни за что не опишу. Я тебя всегда вижу одной, ещё лет за восемь до наших встреч: ты сидишь за столом с паяльником без халатика, на тебе, по-моему, что-то в клеточку с белым воротничком и круглые очки на кончике носа. Я вижу не тебя, я вижу твою душу. И мне в конце концов плевать крашенная ты или некрашеная, главное – любимая!
* Так, с тобой всё ясно. Ты кормить жену думаешь?
* Ты чего? Тебя что в гостях не кормили?
* Ты же знаешь, я в гостях мало ем.
* А зря, всё было очень вкусно! Людка постаралась, заливное из судачка прелесть, потом этот салатик, как его?.. козёл в огороде, говядинка там обжаренная, пальчики оближешь.

Сергей помогает жене раздеться, снимает сапоги

* Ох, умру я, не дождусь, когда покормишь.

- Так помирай, скамеечка как раз удобная, ложись.

- Да больно короткая.

- Ничего, я табуреточку подставлю.

- Добрый ты у меня. Корми давай!

- Пошли на кухню, а то ты того и гляди меня съешь. Хотя, подожди. Прежде чем подымимся, я хочу обсудить хорошее предложение, я думаю оно тебе понравится. Я каждый год оплачиваю ресторан по случаю дня нашей первой встречи. В этом году предлагаю тебе взять на себя эту почётную миссию.

---С чего бы это? Ты что меня сейчас в ресторан собрался вести, нет, я уже из дома никуда. А потом у меня все деньги идут в семью, это ты там себе заначки делаешь. А потом, кто меня совратил? кто из семьи увёл? Кто сделал несчастным моего мужа и его детей? Дети, правда, не его, но всё равно это тебя не оправдывает.

---Ах ты наглая! А ты забыла нашу встречу в цеху?

--- Не помню. Расскажи.

--- Вот как сейчас помню. Я тогда вышел на работу в субботу. Работы было мало, в принципе я её сделал ещё раньше, надо было просто нагнать часы, чтоб потом не снизили расценки, и я пошёл побродить по цеху. Ты, по-моему, как раз паяла какую-то плату, я присел к тебе напротив поболтать. Я не помню о чём мы с тобой говорили. Но ты меня спросила: почему ты такой грустный? Я сказал, что жена уехала в отпуск и я остался один. Ты: так радоваться надо. Я: чему радоваться, договорился с тремя женщинами – у одной муж никуда не уехал, другая заболела, а третья сейчас уже не помню, что. – И всё? Пригласи меня. – Да ты не придёшь. - А ты пригласи.

Я тогда долго не мог поверить в своё счастье, то взлетал до небес от охватившей меня радости, то впадал в унынье не веря своему счастью. Ты была из тех женщин, которые мне особенно нравились: с прекрасным чувством юмора, с доброй улыбкой на лице, прелестной фигурой, всегда хорошо и аккуратно одетая. К такой женщине я никогда бы не решился подойти с подобным предложением.

---Я, тебе… после того, как тебе куча баб отказала, да ни за что на свете!

-- Ну так или не так, ну примерно, что-то в этом роде было, а чего ты заводишься?

-- Да ничего, я видите ли для него дешёвка какая-то, все отказали, а я подобрала. Крашенная страшная, и не накрашенная страшная. Я тебе устрою Кузькину мать.

Ольга берёт тряпку (шарф, полотенце, что под рукой) и начинает колотить ею мужа. Раздаются крики: Да я ж пошутил – Ну не надо – Мне больно – Ты ещё смеёшься

Сергей прячется за дверью и подпирает её креслом, обессиленно плюхается в кресло. Ольга рвётся в дверь, требует её открыть…

- Открой, я всё равно тебя достану!

- Ещё чего, Я жить хочу.

- Тебе же было хорошо!?

- Нуда! Я тебе что мазохист?

- А чего смеёшься?

- Смешинка в рот попала – остановиться не могу.

Ольга стоит в раздумье:

- Ладно выходи – бить не буду.

Сергей выходит из укрытия.

- Ну чего гроза курячья, чуть не убила мужика!

- А так тебе и надо, ещё смеёшься чего-то…Знаешь пойдём выпьем мировую.

- Пойдём, ты ж из меня всю дурь выбила. И раны надо залечивать.

- А чего? Где? Покажи.

- Да, душевные. - обнимает Ольгу.

Сергей и Ольга уходят на кухню. По дороге Ольга:

--- Прости меня!

--- За что?

---За вредность!

- Нет, за вредность не могу, 33 года пытался, так и не получилось.

- Значит у меня ещё есть шанс на 34 году.

- Ещё чего?!

- Я тебя люблю!

- За что? Я страшный, некрасивый, да ещё и лысый.

- А что сделаешь, я когда пришла других разобрали. Один ты и остался страшный, некрасивый и лысый, но зато любимый!

- Вот, теперь, и мучайся

Накрывают на стол. Сергей:

- Оль, ты что будешь пить?

-Давай мне коньяк.

-А я, пожалуй, выпью зубровки. В этот раз у нас получилась очень ароматная… Знаешь, лапонька, что-то вспомнились наши поездки. Мы много с тобой где были, а куда хочется вернуться, так это Псков и Евпатория.

- А Минск?

- Это немного другое: он красивый праздничный, с широкими улицами где хочется побродить, но… душа не в нём, душа в маленьких городках, в которых мы были, сёлах, простых людях, с которыми хочется общаться. Это как Питер, в музей ходить не надо – задрал голову и ходи любуйся дворцами, домами, Невой. Какая-то умиротворённость!

- Потом домой вернёшься, как дома хорошо!

- Вот. А Евпатория другое дело: ну конечно там море, духовой оркестр на Дувановской, саксофон в кафе на набережной и самое главное, местное население, пронизанное культурой похожей на нашу ленинградскую. Псков он другой: монастыри, соборы, маленькие церковки, крепость на берегу Великой. Всё это пронизано русским духом – уезжать не хочется. Скажи, ты счастлива?

- Да, потому что за тебя, дурака замуж вышла.

- А я потому, что на дуре женился.

- Ну, умные к умным, а меня к тобе.

- Ты, знаешь, я, наверно, дважды счастливый человек. Потому что люблю. Люблю тебя и люблю страну из которой никуда не хочется уезжать. Мне кажется эти два чувства любви они очень похожи. Это вот, когда ты любишь женщину не ради того, чтобы тебе было хорошо с ней, а чтобы **ей** рядом с тобой было хорошо. Так и родину свою надо любить, как бы её не обсирали враги. Это твоя отчизна, ты в ней вырос, учился, любил. Как можно всё это забыть, оставить. Конечно с чувством любви к ней надо родиться… Я не знаю за что я тебя люблю, я просто люблю и всё. Так вот и любимая страна. В памяти, иной раз, возникают картины прошлого: мы с матерью едем на поезде во Псков,1950 год, у окна сидит дядька, пьёт чай и грызёт какой-то белый кусок. Мам, что дядя ест? – спрашиваю я. Это сахар - отвечает она. Дядька, узнав, что я никогда не видел сахара, угощает меня. Отец, который несёт меня спящего, чтобы уложить спать, а я старательно зажмуриваю глаза, чтобы не проснуться, и отец не заметил, что я уже не сплю. Потом школа, первая учительница Александра Алексеевна учит нас вежливости, Иван Федорович – конюх на инкубаторной станции, который поит меня сладкой бражкой, послевоенные развалины, боеприпасы на которых взрывались мои сверстники, лужи по которым мы бегали под дождём, возвращались домой грязные, чумазые, но здоровые - болели редко, скажешь матери голова болит в ответ слышишь: голова болит – жопе легче, жопа болит – голове легче. Мы жили с нашей страной, и были её детьми, нашей Великой страны, победившей фашизм. Родителям некогда было заниматься нами, они восстанавливали разрушенную страну, за наши шалости нас мог наказать любой прохожий или просто сосед по дому, а если вечером пожалуешься родителям, то отец добавит ещё.

- У меня наверно также. Я вспоминаю наш старенький домик на Колёсной улице, колодец на который ходила за водой, бабушку, как помогала ей наводить порядок дома. Всё это далеко, но забыть этого нельзя, потому что это родное. Ну мне нравилось ездить в Финляндию, но это от силы три дня, больше я бы не выдержала. Мы с тобой, где только не были, больше двух недель и рвались уже домой. Сочи, Евпатория, Минск, ну разве что Псков - это как будто твоё, родное, намоленное веками, уезжать оттуда не хочется. Я когда-то давно читала статью о воде, химическая формула у неё одна, а вот структура, в зависимости от местности, разная. А в нас большой процент этой воды, потому, что наши родственники пскобские, эта вода и не даёт забыть наше прошлое, оторваться от нашей земли, наших предков, стать другими.

- Да, и потому всё это врезается в память, отражается в груди теплом воспоминаний о нелёгком, но всё равно прекрасном детстве. Я старый уже человек, но если будет надо, пойду воевать за страну, за нашу страну, родную.

- Да сиди уж вояка!..

- А что, посмотри вокруг сколько несчастных детей, которых воспитали, как детей мира, у них нет чувства Родины. Они потеряли всё! Вместе с чувством любви к стране они потеряли любовь к противоположному полу, их не тянет домой - поудить, как раньше с батькой рыбу на заливе, прижаться к материнской груди, зайти в родную школу. Любовь у них – это средство удовлетворения своей похоти, они любят себя, благополучие, деньги, которых всегда мало, и сколько бы их не было, всё равно мало.

- Тебе хорошо там – где Родина, а им: где хорошо – там и Родина!

- Наверно так, но счастья-то у них нет, и никаким благополучием или деньгами его не купишь.

-А оно им и не надо. У них просто другие ценности. Ты не понимаешь их, а они тебя.

- Да, ты, наверно, права. Мы с тобой просто воспитывались в другой стране.

- Конечно, у нас был комсомол, мы были пионерами.

- И даже профсоюз был. А главное мы были молодые!

- По путёвкам ездили в санатории, турпутёвки…

- А дни здоровья, какая у нас самодеятельность была!.. Давай выпьем, а то я заболтался, сейчас тебе расскажу.

- За что?

- Ну, тогда мой любимый тост отца. По той же причине!

- Очень оригинально, не за что, что ли, выпить?

- Ой, ну не придирайся. Давай я тебе лучше расскажу про нашу самодеятельность…

Выпили.

- Меня тогда на завод взяли технологом с зарплатой 95р. Комсомол и профсоюз организовывали Дни здоровья с выездом на природу, там проводили различные виды спортивных соревнований между коллективами цехов и отделов. На соревнованиях всегда собиралось много народа поболеть за своих. Со спортсменами ездила группа поддержки в виде самодеятельности. Спортсменом я никогда не был, а вот повыпендриваться на сцене хотелось. Я предложил помимо стихов о Ленине ставить какие-то юморески, хохмы, шуточные танцы, руководству это понравилось. Вскоре на заводе начались настоящие соревнования, блистали тогда техотдел, первый цех, отдел технического контроля. Но мы были первые, хотя, наверное, скорей последние, так как нас засовывали в конец программы и народ сидел до конца, потому что знал, что мы что-нибудь да отчебучим.

-Да, я помню в 80-году, когда в Москве проходил фестиваль, я тоже собиралась на День здоровья, но у меня заболел Серёга.

- О, жалко, у нас тогда была очень интересная версия, якобы делегация иностранцев по дороге в Москву заехала к нам с выступлением, и тут мы могли себе под этим прикрытием многое позволить… Руководство цеха выделило энное количество спирта для поправки здоровья и смелых поступков. Помню у нас в бригаде был Сашка Симохин, здоровенный парень. Он всё кричал, что не пойдёт на сцену, там светло и вообще…Но, потом, когда он принял соответствующую дозу и вкусил сладость аплодисментов, мы с трудом уволокли его со сцены.

-Да, на Вас интересно было ходить! Я, помню, на одном спектакле я с трудом нашла место, хорошо девчонки заняли, потом люди стояли в проходах.

-А, это был наверно спектакль «Утраченные иллюзии» на смотре, посвящённом какому-то съезду профсоюзов.

-Точно, что там творилось, народ от смеха с кресел сползал.

- Ну ещё бы, сколько было заводских персонажей, которых узнавали по их повадкам и привычкам, и при этом не одной фамилии названо не было.

-Вы, наверно, тогда первое место заняли!?

-Нет… Я тогда бегал по всем органам: партийным, профсоюзным и другим. Пытался доказать, что мы лучшие, а на меня смотрели, как на дурака и думали: скажи парень спасибо, что тебя не посадили. Тогда был дефицит электроэнергии на заводе, нельзя было купить постельное бельё, женские сапоги, да много чего было в дефиците. Мы, правда, сказали об этом по-доброму, с юмором, но начальство всё равно напугалось, как бы чего не вышло. Потом все сценарии стали проверяться.

-Да-а-а. Ну, тогда давай выпьем что ли?

-За Тебя!

Выпивают. Сергей:

-Героическая ты у меня женщина. Как тебе досталось с разводом. Полгода длилась эта канитель, и мне было тебе не помочь.

-Если бы ты помог, тебя бы не было уже, наверное, на свете. Он же на суде пел, как он меня любит, как жить не может без меня, а за двери суда выходили, он готов был меня размазать по стенке, а того, кто будет со мной, застрелить. Но боялся, один раз, когда он на меня руку поднял, я в него запустила табуреткой. А потом при каждой угрозе я писала на него заявление в милицию. Начальник милиции его вызывал, по-отечески журил, он всё-таки на хорошем счету был в милиции, а он начальнику лапшу на уши вешал, что якобы баба его оговаривает, а он белый и пушистый.

-Страшная ты женщина!

-Что? Тебе мало попало?

-Нет, достаточно. Я ж не в том смысле, что страшная…

-А в том, что красивая?

-Да нет, в том, что страшно жить с тобой, того и гляди табуреткой заедешь.

- А не доводи. Кстати, как тебя мама звала такого вредного?

-Знаешь в детстве меня по-разному называли: мама-изверг рода человеческого, бабушка – цыпуленька, а отец-цыплак.

- Ну, ты и гусь, оказывается.

- Да, я какой-то пернатый.

-Ты собака. Верная, преданная моя собака.

-Зато ты у меня коза.

-Нет, я бедная маленькая овечка! Только бедная овечка могла принять тебя с приданным, которое выдала тебе «любимая жена»: дохлую подушку, рванное постельное бельё и заговор в придачу, от которого мы долго не могли избавиться. У нас с тобой было конфисковано всё, в надежде, что приползём на коленях обратно в свои уютные и никчёмные жизни… И мы сделали свой выбор. Гнилая хибара, душная по вечерам и насквозь промёрзшая к утру, стала нашим первым раем, а кров и очаг нам предстояло построить, решив вначале массу проблем. Первые дни удручало отсутствие предметов неприметных, но оказывается крайне необходимых – чашки, половника, ножниц, и мы выкручивались как могли.

- Да, я тогда оставил, прекрасно отремонтированную мной, квартиру своей бывшей с дочерью, ты- бросила нажитое жильё. Но мы были счастливы, мы любили друг друга. И стоя над пропастью будущего мы не знали, то ли мы вместе упадём камнем вниз, то ли взлетим. Господь нам помог, наверно, потому, что мы не хватались за нажитое нами барахло, а на первое место поставили нашу любовь и наше счастье.

-Ты прав, все эти годы мы были счастливы. Счастливы, когда жили в нашем потрёпанном жилище, пели песни, лепили пельмени, радовались посуде, которую прихватывали из столовой, когда ездили в Питер.

-Тогда от меня отвернулась семья, объявив бойкот, а мы всё равно были вместе и нам было хорошо…Да-а-а-а, с внучкой познакомились, когда ей было уже полтора года.

- И потом, когда мы жили в старом городе с погаными соседями, мы были тоже счастливы. Мы были счастливы всегда, даже, когда ругались с тобой.

- Да, любовь моя, мы имеем то, что нельзя купить ни за какие сокровища мира, это наша любовь. Я вот сейчас оглядываюсь назад и думаю, какие же мы с тобой авантюристы. Я тогда выписался из квартиры, пришёл к директору встать на очередь, а он мне говорит, что есть закон, по которому меня можно поставить на очередь после развода только через 5 лет, но поставил.

-Он тебя уважал, всё-таки твоя бригада была одна из лучших на заводе.

- Нам просто повезло.

-Так не только тогда. Мы смогли вступить в МЖК, потом в третьей очереди МЖК освободилось место, и мы оказались основными претендентами на него и перебрались из четвёртой очереди в третью.

-Да, нас как будто вёл по дороге ангел-хранитель. Ведь и потом, сколько было просто удивительных событий- взять хотя бы твой обмен жилья: у тебя была комната в общей квартире с твоим бывшим, ты туда никого не можешь привести для обмена, чтобы не нарваться на скандал, и вдруг ты встречаешь Виктора, который готов поменяться не глядя, но при условии, что он тоже не будет нам показывать своё жильё, как оказалось его достала наша будущая соседка Алла Скотиновна. Ну кому скажи ведь никто не поверит, что такое бывает.

- Что Скотиновна кого-то достала?

- Нет, в этом как раз никаких сомнений нет… Как сегодня хорошо пьётся, мы сидим и не пьянеем. Давай ещё по чуть-чуть.

Чокаются и выпивают. Сергей:

- Солнышко моё! Я так тебя люблю!

- Вот видишь, как хорошо. Всыпешь мужику по первое число, он сразу ласковые слова начинает вспоминать.

- Ну, ты моя, любимая поганка!

Ольга подходит и обнимает: - «Вот и мучайся теперь.» Садится на колени Сергея.

- Я и «мучаюсь», уже который год. После нашей первой встречи, когда ты ушла, я молил Господа: - «Господи, дай мне прожить с этой женщиной хотя бы год», - я тогда сразу понял, что для меня нет никого на свете лучше тебя, что ты то прекрасное создание, та удивительная женщина, которую Господь создал именно для меня. Я всю жизнь мечтал о хорошей семье, о взаимном уважении, о любви, и понял, что именно ты можешь мне всё это дать.

- Ты забыл ещё об одном, у нас даже дети с нашими именами: у тебя дочь – Ольга,

у меня сын – Сергей. А ещё, помнишь, как мы с тобой ходили на байдарке по Вуоксе, и там на Глубоком заливе попали на большую волну? Если б ты знал, как я тогда материлась, ты за всю нашу совместную жизнь таких слов не слышал.

- Ты молодец! Настоящий боец по жизни. Если бы ты тогда бросила грести, мы бы не скоро выбрались из камышей, я молился чтоб у тебя хватило сил.

- Куда деваться? – жить хотелось и тебя убить тоже хотелось. Вот и старалась.

- Зато, ты тогда поняла, как тебе жизнь дорога. Землю целовала, когда вышла на берег.

- Да, дочку мы с тобой тогда оттуда привезли. Видимо организм понял, что, если я тебе никого не рожу, ты меня точно утопишь в каком-нибудь заливе или болоте. Вот и появилась наша Томачка, желанная долгожданная весняночка, как назвал её дедушка. Господь определил нам с тобой испытание в 17 лет, до нашей встречи – так долго мы шли друг к другу, каждый своей дорогой. А когда встретились, смерчем пронеслась наша любовь, стирая и круша всё, созданное нами до этого в одиночку и свою совместную жизнь мы начали строить с первого кирпичика. Начали с рюкзака со старым одеялом, с чужой ложки и чужой крыши и оказались двумя половинками одного яблока, созданными друг для друга.

- Когда ты рожала дочку, мы достраивали 4-ый этаж нашего дома, я с угла дома пытался увидеть тебя. Иногда ты подходила к окну, и мы махали друг другу руками, пытаясь что-то сказать, наверно о нашей прекрасной любви, о нашей родившейся любимой дочке.

- Дочурка у нас молодец, страстно хотела жить, не давая мне отдыха, в короткие промежутки между схватками работала локтями и коленками, пробиваясь к свету и помогая, таким образом, мне. Этот ребёнок и в жизни, наверно, не будет ждать пирога на блюдечке, а будет стремиться испечь его сама. Разве это уже не характер? Людмила Петровна, чудесный человек, одноклассница моей мамы по медучилищу, приняла Томачку в свои руки, а через полчаса дочурка уже лежала в моих объятиях и сладко почмокивала, а я ей рассказывала о тех, кто сейчас волнуется за нас дома и ждёт нас. Нам было очень хорошо. Через сутки дочка уже не казалась вылупившимся из яйца цыплёнком. Она была точной копией своего отца. Я подняла её перед собой. Маленькие чёрные глазки, поблуждав, заглянули мне прямо в глаза. Положив девочку, я повторила «эксперимент». Результат был тот же – её явно привлекал мой взгляд. И пусть, что угодно утверждают врачи и учёные – мозг моего ребёнка уже проснулся.

- Сколько хороших людей нас тогда окружало, помогали нам встать на ноги. Моя бригада, когда узнала, что ты родила, подарила нам набор столовой посуды и талон на покупку цветного телевизора, а девчонки из твоей бригады кучу детского белья, которого в магазинах в то время днём с огнём было недостать.

- Да, это было начало 90-х. Люди не успели озлобиться и ещё не начали бороться за выживаемость. Хотя и было очень тяжело. Перед родами я зашла в магазин на Крепостной и встала в очередь за мясом, очередь была длинная и я не знала хватит его мне или нет, и вообще, хватит ли сил у меня выстоять эту очередь. Грузин-мясник, увидев мой живот, подозвал меня и отпустил без очереди, при этом никто не возмутился. Тяжело было всем и тогда, и потом. Я, когда родила, с коляской на Красную площадь пошла с бидончиком в сороковой магазин, молоко взяла, потом с трудом закатила коляску на Крепостную горку, сил ещё было мало, поставила молоко кипятить – оно свернулось. Какое отчаянье было – столько трудов и всё напрасно.

- Нам с тобой тогда хорошо помогали твои родители: дедушка часто сидел с Тамарой, а бабушка ещё работала в женской консультации и будучи добрым, отзывчивым человеком помогала нам, через своих знакомых, приобрести недостающие предметы быта. Из того времени помню оранжевые, эмалированные кастрюли.

- А великолепный плащ, который у тебя до сих пор висит в шкафу!?

- О-о-о, это было что-то. Все шпионы и разведчики того времени ходили только в таких плащах и шляпах, и я был неотразим… не в одном болоте.

- Да ты у меня и сейчас неотразим. А, помнишь, Коля нам с молокозавода принёс бидон сливок и большой кусок масла, и мы устроили большой праздник.

- Масло мы с тобой немного поели, потом растопили, закатали в банку и оставили до худших времён, насушили сухарей – ты потом из них, когда не было денег пекла шарлотку. Тебе тогда досталось больше всех: Я приносил мизерную зарплату, а ты крутилась, как могла, чтобы накормить двух мужиков, один из которых подрастал и в силу своего возраста был всегда голодный. Но ты никогда не жаловалась.

- Мы же с тобой вначале нашего пути договорились, что для нас главное дом, а не деньги, и ты своё обещание выполнил. Мы двигались вперёд: строили дом и растили дочку. Пелёнки… Горы пелёнок – сухих, мокрых, глаженных, мятых бесконечное ночное бдение, громкий писк – выражение недовольства по любому поводу. Ты ворчишь: «Ты её балуешь», Серёга стоически терпит – молча. А я задыхаюсь от счастья, беря на руки этот вечно мокрый и орущий свёрток – господи, неужели у меня есть дочь? Тринадцать лет назад я так страстно хотела сына, что боялась об этом говорить. Теперь тоже хотела сына – для тебя – но в глубине души…Вы молодцы мои мужчины – всегда, готовы были помочь, несмотря на то, что ты порой, приходя с работы валился с ног от усталости, а сын удирал отдохнуть от всех нас на свою любимую яхту и возвращался оттуда умиротворённый и соскучившийся. Он заметно повзрослел и посерьёзнел за то лето, сдружившись с морской волной. Сыпал морской терминологией, баловал нас рыбой и ягодами, ужасными рассказами о морских приключениях. Я была рада, что он прижился на этой яхте. Конечно я всегда очень переживала и волновалась за него, когда он в плаванье – но мужчина рождается для мужских дел, а кроме того, Серёжа так был счастлив, собирая свой рюкзак, что я не могла не пожелать ему «счастливого плаванья» и «попутного ветра» …

- Пойдём станцуем, любимая! Володя, (Максим) подобрал хорошую музыку, так было приятно сидеть, слушать…

- Прошу Вас, мадам!

Звучит мелодия «В парке Чаир». Танцуют. Во время танца Сергей:

- Вот ты мне скажи, за что я тебя люблю? Вредная! Противная!

- За вредность и противность

- Ты хотя бы понимаешь, что ты сегодня натворила?

- А, что я натворила?

- В священном писании сказано: жена да убоится своего мужа!

- А ты ничего не перепутал? Там, по-моему, сказано: муж да убоится своей жены! И вообще я атеистка.

- Ну, знаешь, милая, твой идиотизм, в смысле атеизм доведёт нас до греха.

- Короче, мы пить будем?

- Я тебе на это могу сказать одно:Бросать пить, в такое сложное для страны время, это подло! За что пьём?

- За нас, за наше счастье, за нашу любовь, за то, что нам с тобой просто хорошо!

- Да, любимая, за нас.

- Теперь дочка привязала нас с тобой к дому, положив конец нашим авантюрам и приключениям.

- Это нам тогда так казалось. 90-е только начинались…

ЯНВАРЬ 91

Ольга: - Тихонько проходи. Не шуми, я только её уложила. Садись, сейчас покормлю. Как ты, устал милый?

- Да ничего. Ты то, как тут? Намаялась?

- Ничего, она сегодня спокойная. Ты садись, садись, я сейчас подогрею картошку и принесу.

Сергей раздевается и подходит к кроватке любуется дочкой, осторожно поправляет одеяло. Входит Ольга. Вносит сковородку и тарелку.

- Серёж, у нас только одна тарелка чистая.

- Ничего я поем из сковородки, я люблю пенки соскребать.

- Алка с утра заняла мойку и не освобождает. Я вечером помою. Ты только Серёге оставь, а то вечером придёт, как волк голодный.

- Хорошо, а где он опять болтается?

- Они с Димкой к олимпиаде готовятся

- Ну конечно, небось опять по крышам бегает. Не дай Бог свалится, тогда беды не оберёмся.

- Нет всё нормально, он взял учебники, и потом я видела его учительницу, Галину Макаровну, хвалила его, умница говорит. Ну чего ты от него хочешь. Он лягушонок такой. Ещё в животе был, брык ножками, брык. И так до сих пор носится, как угорелый. Дома раньше, за ним бабушка Дуня следила: В школу уйдёт, все дети из школы уже придут, поедят, уроки сделают, а его всё нет. Бабушка Дуня соберётся и за ним, все его явки, пароли знала. Пойдёт, выловит где-нибудь. У нас рядом с домом горка была, снег таял, по ней ручей стекал, так он по этому ручью скатывался. Приведёт домой – отмоет, обстирает, чтобы родители не ругали… Бабушка умерла в 82 года, может и пожила бы ещё – упала с лестницы, ударилась головой. Мама на скорой её повезла, а она говорит: не вози меня, ведь я оттуда не вернусь, ей давали мочегонное, боялись, что будет отёк мозга и высушили, её сердце и не выдержало.

- Хорошая была у тебя бабуля, помню идёшь к Вам домой, на лестнице пирогами па-а-хнет, она на пороге встречает и заявляет: а я пироги не пекла сегодня. А я: ну-ну, то- то на лестнице дух такой стоит.

- Любила она тебя, видела, что я счастлива с тобой. Царствие ей небесное. Мечтала внучку увидеть. Посмотри, как она развивается. Нам кажется, что они ничего не видят и не слышат, сосредоточенно жуя какую-нибудь верёвочку, тряся погремушку, стараясь преодолеть очередной метр пространства ползком или хватаясь за всё, что под руку попадёт. Мы думаем, что они подобно губке, которая всё впитывает и впитывает и неизвестно, когда начнёт отдавать. Но отдавать они начинают раньше, чем мы можем этого ждать. Дочке сейчас 9 месяцев, и вот сидит у меня на коленях. Рядом в дверце шкафа торчит ключ. Она уверенно тянется, крутит, выдёргивает и тут же сосредоточенно начинает его вставлять обратно. Ключ выпадает из непослушных ещё пальцев. Дочка требует его обратно и опять пихает его в скважину. Кто учил? Никто. Она просто видела, как это делаем мы. Она уверенно берёт в каждую руку 2 предмета. Наверно, и по третьему взяла бы, да рука мала – не уместится

- Да, любимая девчонка развивается, не заметим, как подрастёт. Оленька, мне надо уехать в командировку.

- Когда? Куда?

- В феврале. В Волхов на месяц. Нам на пристройку к дому, где спортзал будет, нужны плиты на перекрытия, такого размера только они делают. У них рабочих не хватает. Сказали, что если мы им пришлём рабочих, то дадут нам плиты.

- А как же ты есть будешь? У нас совсем нет денег, а то что и было Горбачёв забрал, как нетрудовые доходы, так обменял нам деньги, что мы нищие остались. Спасибо ему, благодетелю.

- Ничего, лапонька, перебьёмся, меня там кормить будут, гостиница бесплатная, на выходные приеду. И Вам полегче будет: на меня тратиться не надо. Любимая, не расстраивайся, всё у нас будет в порядке.

07 МАРТ 91

Входит Сергей, сильно припадая на одну ногу. В руках цветы.

- Ой, Серёжа! Я так соскучилась. Что с тобой?

- Ничего страшного. Всё сейчас расскажу. Поздравляю тебя.

- Я и забыла, закрутилась, завтра 8 марта. Ты голодный?

- Подожди, не егози, дай хоть на тебя полюбоваться, дай мне поцеловать эти красивые глазки, твой противный носик, ушки дай, дай поцелую. Божешь ты мой, как я по тебе соскучился, как я тебя люблю моё солнышко, моё счастье, моя радость.

Ольга нежно обнимает: - Я тебя ждала. Люби-и-имый!

- А дети где?

- Серёжка на олимпиаде, скоро будет. Мы с ним, без тебя, игрушки шили, Лена халтуру подкинула – немного денег заработали. А Томку дедушка погулять взял, тоже скоро будут. Ладно, рассказывай, что у тебя случилось.

- Я прошлые разы, когда приезжал, специально не стал тебе рассказывать, чтоб ты не расстраивалась.

- Да я уж поняла, что, что-то там не так.

- Поселили меня в двухместный номер. Жил я там один, сначала расстроился, а потом обрадовался. На дворе февраль месяц, а гостиница, считай, не отапливается. В чём пришёл с улицы, в том и ходишь, на ночь ложишься, не раздеваясь и не расстилая постель, прямо как есть. Сверху, чтоб дуба не дать, накрываешься постелью, вместе с матрасом соседа, которого слава Богу не поселили в номер. Утром раздеваешься, быстро помылся, и опять всё на себя, пока не замёрз. Зато на работе благодать, как в парной бане. Плиты отливаются в специальных поддонах, я бы их назвал противнями, его подают на площадку пола горячим и мокрым, пышущий жаром и паром. Рядом находятся металлические стержни, которые раскалены до жёлтого цвета и тоже пышут жаром, их надо перетащить и закрепить в гнёздах противня. После этого происходит замена поддона. Ты, весь уже мокрый с головы до пяток, можешь в это время отдохнуть возле окна с огромными щелями и дырками в стёклах, из которого в зимний месяц неплохо продувает. Как я не простыл и не заболел не знаю. Работают там в основном бывшие зеки и те, кому некуда больше податься. Зарплата мизерная

- Да, батька, досталось тебе. А с ногой то что?

- Это… это, я даже не знаю, как тебе сказать. Всё время, что я там находился, я молил Бога, чтобы он мне помог побыстрее избавится от этой каторги. И он мне помог. В последний день на работе, во второй половине смены, меня попросили залезть на станок и поправить поддон. Я это сделал. Спрыгнул вниз – под ногу попал камушек, и встать на ногу я уже не мог. Естественно смену, я уже не доработал. Меня на скорую и в поликлинику. Слава тебе Господи, оказалось только растяжение связок. Если бы это произошло в самом начале, мне бы всю программу засчитали… Зато подлечился.

- В поликлинике?

- Нет, в гостинице, на первом этаже у телевизора, Кашпировский выступал. У меня после операции грыжи в железнодорожной больнице был такой очень жёсткий твёрдый шов, после сеанса стал мягким.

- У меня кстати тоже, у тебя- то свежий. А у меня старый был, я ещё в школе училась, мне аппендицит вырезали. Вот так вот: хочешь верь – хочешь не верь.

- Не даром в писании сказано: по вере да воздастся…Ты найди какую-нибудь тряпочку или от старой простынки, оторви кусочек, сделаем мне на ногу компресс.

- Водочный?

- Нет, ну ты тут без меня совсем голову потеряла, я же сказал на но-гу. Кто ж на ногу делает водочный компресс, вот придёт тесть с прогулки, мы с ним и вдарим по водочному компрессу. А на ногу меня мама учила накладывать мочевой компресс, так что сходи в туалет, пописай на тряпочку.

- А почему я? Ты что, сам не можешь?

- Могу. Но, во-первых, я инвалид. Во-вторых, женская моча она слаще, в ней яда змеиного побольше – продерёт, так продерёт.

Ольга замахивается: - Ох, до чего противный, так бы и дала сейчас.

- Я, может, этого и добиваюсь.

- Да давно б уже дала, да скоро дети придут.

- Ладно, дочка с прогулки вернётся, мне такой компресс соорудит, тебе и не снилось. Ну никакой радости в жизни.

- Любимый мой, родной, как нету, ты только посмотри: позавчера яйца купила – радость. Вчера картошки – радость. Сегодня хлеба – чем не счастье. Слава Горбачёву! Правда муж ворчит, любимый ненаглядный - много денег извела.

- Неправда, я этого не делаю, как бы тебе этого не хотелось.

- Но это не моя вина – жизнь теперь стоит втридорога – это поесть. А одеться – в четыре… Но разве всё так плохо? Бегает по дому звоночек – огонёчек. Присутствует во всех углах одновременно, тащит всё, что под шаловливые ручонки попадёт, лезет на диваны, в шкафы, заражает своей неукротимой энергией, а порой и сердит. Но разве можно сердиться на неё всерьёз?

- Журавушка моя, мы с тобой, как одно целое, тесно, прижавшись друг другу, машем крыльями… преодолеваем бездну наших невзгод. И оторваться друг от друга мы не можем, потому, что у нас у каждого по одному крылу и мы тут же упадём камнем вниз. Плохо тебе - я машу своим крылом, плохо мне – ты машешь. Это наша судьба и это наша любовь!

ФЕВРАЛЬ 92г.

В комнату входит Сергей, ругается:

- До чего надоел холодильник на входе.

- Терпи, я сама видела, как сосед шарится в Алкином холодильнике, выставим опять за дверь, останемся без продуктов, у него все деньги на наркотики уходят, а жрать хочется, вот и лазит по чужим холодильникам.

Сергей и Ольга ставят сумки на пол, Ольга пытается помочь Сергею снять рюкзак. Сергей:

- Да иди, ты, помощница, я тебе, что сказал на вокзале, неси меня на ручках до дому, а ты, как я тебя потом любить буду, вот и люби теперь.

- А я и люблю, итак люблю и этак, ты ж мой самый родненький, самый любимый мужик… А скажи-ка откуда у тебя были лишние продуктовые талоны?

- Я, вчера, когда ходил к твоим родителям за талонами, зашёл посмотреть, что есть в магазинах на проспекте Победы, там мужики продуктовые талоны меняли на винные, я наши и обменял, мы с тобой не пьём, да и запас у нас с тобой есть.

- Ну ты и жук у меня, а молчал… Серёжа, я с мамой договорилась, дети до завтра побудут у них. Ну мы с тобой всё-таки удачно съездили, почти все талоны отоварили

- Если не считать нашего маршрута: Зеленогорск – Сестрорецк – Питер. Обычно нам хватает одного Зеленогорска, ну в крайнем случае Сестрорецка, а тут…

- Зато результат какой! Прошлый раз мы с тобой только брикет замороженной селёдки привезли и всё.

- Нет, это было позапрошлый раз, торговали ею у метро «Чёрная Речка», мы тогда взяли хорошей картошки и лука.

- Я пока ехала в электричке, всё думала, как её приготовить?

- И ты же приготовила!

- Да, только вонища была не только на всю квартиру, но на весь квартал и окружающие дома.

- Но было же вкусно?!

- Да, только готовить надо её на улице, а по вкусу есть только в ресторане. Так что гордись, какими изысками тебя жена кормит.

- А я и горжусь, какая ты у меня замечательная, какая восхитительная женщина. Я тебя люблю.

- Я тебя обожаю. Солнышко, я завтра на рынке дежурю, а ты выходной, Томку заберёшь и продукты, заодно, маме отнесёшь – я их в отдельную сумку положу.

- Оля, у Надежды это серьёзно с финном?

- Кто ж его знает. Она вроде готова выйти за него замуж, а он темнит.

- Он мне очень понравился. Этакий аристократ, который явился из просвещённой Европы в немытую Россию, его ещё никто кормить не собирался, а он с порога уже заявил, что ест, только экологически чистые продукты. Когда на стол подали экологически непонятную картошку с салом, которое уж точно на экологию никто не проверял он достал из своего кармана, вероятно, экологически чистую ложку, которая оказалась в полтора-два раза больше нашей столовой, и наворачивал так из общей сковородки, как будто боялся, что его больше не будут кормить в этой проклятой России. А что касается водки, тут он вообще про экологию забыл.

- Зато ложку он не забыл в свой карман положить

- Любимая, я слыхал тебя повысили: ты теперь уборщик, а не уборщица.

- А ты как думал? И это звучит гордо, не то что ты – то ли плотник, то ли каменщик. Ой, Серёжа, когда мне Наташа предложила, я сразу отказала на отрез, а если кто увидит, сгорю от стыда, а она говорит платить будут 400 рублей, больше, чем на её работе, а потом добавят до 500, кроме того торгующие обязаны убирать своё место или платить нам за уборку. Как тут не согласиться… И тебе - лишь бы бабу свою куда-нибудь запихнуть. Вчера увидела Воронову на рынке, так я платок на себя побольше натянула и под прилавок залезла убирать, чтоб не увидела.

- Оленька, те, кого ты стесняешься, с удовольствием ухватились бы за твою метлу. На заводе уже какой месяц деньги не платят.

- А ещё есть бонус, во время уборки бутылки собирать. Вечером их сдашь, итак 2-3 дня, смотришь на хороший кусок мяса набирается. Потом где апельсинку прихватишь, где лучка или картошки. Мы теперь с тобой Серёга с голоду не умрём. Главное платок побольше натянуть.

- Бутылки — это Клондайк. Помнишь в 89году перед свадьбой мы ездили по турпутёвке в Ессентуки, нас взяли и поселили с тобой в разные номера? Хорошо соседки попались понимающие, освобождали нам номер на пару часов.

- Мы тогда две или три экскурсии купили, могли бы и больше, но мужики у тебя в номере слишком мало пили.

- Но, ничего, мы потом бутылки добирали на улице. Из всех экскурсий, которые мы тогда посетили в память врезалась одна…

- Терский конезавод!

- Да, это был какой-то восторг чувств, нежности, любви!.. Восхитительно видеть жеребца, невольно его сравниваешь с телом женщины, это что-то невообразимое в этой необыкновенной красоте движения.

- Ты, мой дорогой, по-моему, меняешь ориентацию.

- Нет, моя родная, даже Галина Уланова, посетившая этот конезавод сказала: Красоте и грации Арабской лошади могла бы позавидовать любая балерина мира. А я всегда любил женщин, как можно стоять часами и восхищаться картиной художника и не восхищаться женской красотой: вот идёт она плавной кошачьей походкой, колышет бёдрами, красиво сложена: ноги, бёдра, талия, грудь – это всё так красиво, как можно это не любить?!!

- Я начинаю ревновать.

- А ты не ревнуй, когда мы с тобой гуляем по парку Ленина, я иногда специально отправляю тебя вперёд, чтобы полюбоваться тобой. Ты идёшь одна – встречные мужики на тебя оборачиваются, а их бабы скрипят-куда смотришь. А я иду и балдею: завидуйте мужики – это моя баба, самая любимая, самая красивая и лучше неё нет ни одной женщины на свете!

- Подхалим, ты мой любимый! Как я тебя люблю!

- Ещё не вечер…

ЯНВАРЬ 1995г,

- Сейчас, Серёжа, я руки помою и пойду на кухню салатик готовить. И ты подымайся, поедим капитально – замёрзли. Разогреешь борщ, и ты вчера приготовил поджарку с картошкой.

- Хорошо. Надо выпить.

- Конечно.

Подымаются по лестнице наверх, готовят на стол.

- Молодец Василий! Надо же такую дорогу осилил.

- Я с ним не первый раз езжу – хорошо водит машину.

- Когда начало мести, видимость пропала, я подумал: ну, не доедим мы, встанем где-нибудь по дороге и будем замерзать в машине, пока-а нас не вытащат, а он пристроился к красным огонькам фуры, так и дотянул до Выборга.

- Я тоже беспокоилась. Но мы сегодня объехали почти все наши любимые точки и главное на Ломоносовском заводе, как раз зарплату сервизами выдавали. Я думаю, мы уже завтра парочку сможем продать – финны любят эту посуду. Ладно, всё, давай будем садиться.

- Давай, я пока наливаю, ты мне салатика положи. Героическая ты у меня женщина – всё разложила по полочкам, всё спланировала: где, что взять, где пообедать, потому так быстро и управились.

- Ты же был рядом, любимый! А когда мы вместе у меня вырастают крылья, мне кажется, я парю в небе вместе с тобой.

- У меня так же, родная, ты рядом и хочется что- то делать. Тебя рядом нет, и в душе тоска – руки опускаются.

- Ну, давай, за удачу! – выпивают. - У нас сегодня был хороший день.

- И ты была на высоте, так же, как в Лужниках.

- Ой, Серёга, не напоминай мне о них, меня до сих пор озноб пробирает, как вспомню.

- Пока в этой Луже нашли товар, пока вы с Людкой отобрали то, что нужно, к этому времени мороз уже сделал своё дело. Мы купили по пирожку и стаканчику с водкой, палёнка - непалёнка нам было уже всё равно, хотелось быстрей согреться. Я попытался заскорузлыми пальцами отодрать фольгу, у меня не получилось, хорошо, ты в сумочке нашла пилку для ногтей.

- Ох! Я не согрелась даже в автобусе, приходить в себя стала только на Ленинградском вокзале, когда вы с Людкой ушли, а я осталась одна на баулах: милиционеры куда-то испарились, а вокруг меня стали кружить непонятные личности, круг этот всё сужался и сужался, я спинным мозгом почувствовала: сейчас будут грабить. Что делать, сейчас выхватят сумку и убегут, бежать за сумкой- утащат остальное, кричать бесполезно – никто не захочет связываться, а милиция специально покинула поле боя, я так вспотела, что на лбу появилась испарина…И тут появился ты, мой спаситель: круг тут же распался, и постепенно рассосался.

- Что ты мне тут сказки рассказываешь, спекулянтка несчастная. Подумаешь в одном месте купила, в другом продала – кровь сосёшь из народа. А ещё на рынке должность занимаешь старшего контролёра.

- Любимый мой, я хоть место, как работник рынка, имею бесплатное, а ты посмотри, как другие бьются, ещё ОМОН явится и начинает трясти торгующих, как грушу, вытряхивать заработанные евро. Казалось бы, государство должно быть радо, что финны оставили свои деньги здесь, ан, нет, просто вредительство какое-то. Это хорошо смотреть на улыбающегося за прилавком продавца, а что у него за спиной, ведь никто не знает, через что он перед этим прошёл. Посмотри на наших азеров: у него одна семья здесь, другая в Азербайджане и обе кормить надо, он утром в четыре встаёт, едет в Питер за товаром, приезжает, развозит его по точкам, потом до шести вечера стоит за прилавком и после этого опять едет по точкам и собирает выручку. Да у нас ни один русский мужик так работать не будет. Он лучше завалится на диван и скажет: там мало платят и будет жить на пенсию матери-старушки.

-Да, моя лебёдушка, кто-то бьётся из последних сил, а кто- то валяется на диване, а кто-то вообще благословляет Америку, разваливает армию и флот.

- Серёжа, а какой бандитизм развёлся, что делается на рынке, тебе лучше не знать.

- Я представляю. Если уж я на халтурах постоянно сталкиваюсь, то на рынке гадюшник ещё тот. Да возьми хотя бы прошлый приезд Серёги, как он нам помог, я просто не ожидал.

- Я тоже не ожидала. Такой деловой. Батя, давай телефон, какой номер, звонит: Привет предприниматель, у тебя работал наш человек, ты с ним не рассчитался, сумма вроде небольшая, ты сам принесёшь или нам приехать, хорошо, ждём. Полчаса не прошло сосед деньги принёс.

- Да, лапонька моя, в таких случаях, лучше дело с бандитами иметь, чем с нашими судебными органами и вопрос не решат и деньги сгребут. Помнишь в 92 году мы ещё жили в старом городе, готовились к переезду – приехали бандиты из Питера на разборки. Мы тогда одному питерскому дачу в Лебедевке отделывали, он расторгнул договор из-за отсутствия у него материалов и отказался выплатить последние деньги. Я ему сказал, ты там в Питере живёшь, а мы тут рядом с твоей дачей, мало ли что с ней может случится. Он и пригнал орлов из Питера. Ну те сразу заявили: мы с Вашими выборгскими ссорится не хотим, просто приехали разобраться в ситуации. Я им сказал, что за две комнаты он нам заплатил, а третью мы не смогли доделать из-за отсутствия у него материала, но часть работ сделана, их и надо оплатить. Они к нему: - Так? Он: - Да, так! Они: -Плати. Он: - Они работу не доделали. – Предоставь им материал. – У меня нет. – Тогда плати. Пришлось ему заплатить и нам и, я думаю, орлам из Питера. Всё просто и справедливо.

- Серёжа, на рынке праздник намечается, мне нечего надеть.

- Я такой счастливый, наконец-то это свершилось, я тебя теперь буду видеть в первозданном виде, а мужики у твоих ног будут ложиться штабелями.

- Хорошо, на днях видела закройщика из соседнего дома, предлагал мне платье сшить.

- Я не удивлён, я бы таких женщин, как ты, с утра до вечера обмерял, шить бы ничего не шил, только мерил бы да мерил.

- Это ещё для чего? Ну-ка, скажи мне!

- Милая, я просто удивляюсь на тебя: обычно, когда женщина живёт с таким умным мужчиной, как я, она понимает его с полуслова, у неё повышается интеллект, она становится умнее, образованнее, у неё подымается IQ:

- Зато у тебя твоё IQ давно не подымается!

- Ну кто про что, а вшивый о бане

-А ты как хотел?

-Понял, вечером ложимся, повторяем прошедшую ночь и проверяем IQ.

-Ну ты губу, батенька, и раскатал, а-а-а! Без платья никакого IQ.

- Вообще-то оно нам будет только мешать.

- Ну до чего ж противный мне мужик достался!

ЗАНАВЕС звучит романс «Белой акации гроздья душистые» Дина Гарипова

Сергей Спасский

Два крыла.

(вторая часть)

Посвящается любимой женщине, жене

Звучит романс «Приходи на меня посмотреть» ЗАНАВЕС

МАРТ 2011

Сцена затемнена, на казённом кресле сидит Сергей, подходит Ольга в халате и тапочках. Сергей встаёт, обнимает:

- Ты моё солнышко, я так по тебе соскучился!

- Когда ж ты успел, неделю назад был?

- Любимая, я же как только от тебя уехал, сразу стал думать о том, как побыстрее к тебе приехать.

- Ты, мой единственный, я тебя ждала. Как дома, как на работе?

- Ну-у, дома сама понимаешь: тебя нет- тоска, а на работе заканчиваю подготовку предприятия к аккредитации по системе менеджмента качества. Это неинтересно, рассказывай, как у тебя дела?

- Серёжа, как мне повезло с номерком: в шесть утра встала, отстояла очередь в поликлинику, подхожу к окошку, а номерков к терапевту уже нет, думаю, что в четыре утра приходить в эту чёртову поликлинику, только начала расстраиваться, передо мной женщина подлетает и сдаёт номерок к онкологу, я его сразу хвать. Это был наверно мой ангел – хранитель.

- Да, счастье моё, Господь нам помогает.

- Как хорошо, что у нас ещё работает дедок- онколог, а его не будет, не знаю, что делать буду, благодаря ему химию мне в Выборге и провели, а вон женщина со мной лежит, она четыре с половиной часа добирается только до Питера, а ей в таком состоянии после химии ещё домой надо добраться. Вообще он молодец, я ему сказала, что второй раз помру не выдержу химию, он мне ответил: они думают, что вы лошадь, вот и выписали Вам лошадиную дозу, а Вы женщина, я Вам её уменьшу.

- Как у тебя дела, моя девочка, скоро домой?

- Нет, Серёженька, у меня проблемы.

- ???

- Мне удалили опухоль, но в груди остались метастазы, и мне срочно надо удалять грудь, а то они распространяться ещё дальше. Что мне делать? Я буду инвалидом. Ты меня наверно бросишь!?

- Ну, ты дура, и я дурак! Зачем я на тебе только женился, да я после всего этого жить с тобой не буду. Надо же навязалась на мою голову… Да я, дура, жить без тебя не могу, будь ты без ног, без рук, лишь бы была рядом, лишь бы глазки твои светились любовью и счастьем, лишь бы звенел твой голосок. Ты моё счастье, и ты моё несчастье, ты моя радость и ты моё горе. Я просто тебя люблю такую, какая ты есть, какая была, какой будешь. Я люблю самую желанную, самую прекрасную в этом мире женщину. У меня только одна просьба: не показывай мне место операции – пусть у меня навсегда сохраниться тот самый милый образ девочки с паяльником в сером клетчатом платье с белым воротничком и с лукавыми глазами над очками, сдвинутыми на нос. Любимая!..

Свет гаснет

АВГУСТ 2011

Включается свет. В комнату входят Ольга и Сергей с сумкой.

- Ну, вот, милый, принимай какая есть. Наверно пока всё: отрезали всё, что нужно и не нужно, прошла курс химиотерапии и сейчас, считай, лежала полтора месяца на лучевой терапии. Ну, ты же знаешь этих козочек: съели травку - рога, копыта забрали и на другую полянку, к тебе мой родной. Сказали: жить буду, правда не сказали сколько.

- Ты, моя любимая, Оленька моя хорошая, сколько ни есть всё наше, проживём. Я теперь всё-таки начальник отдела и зарплата у меня неплохая по нынешним временам. То ты махала крылом, теперь я буду. Хорошо, что ты уволилась перед Новым годом: ты столько времени пролежала в больнице; тебя попёрли бы наверно с рынка или не дали бы лечиться нормально.

- Меня, считай, и попёрли, по соглашению сторон, разве это не так? А не уволилась бы, может и к врачу не пошла. Нет, любимый, нам Господь помогает, ангел – хранитель хранит. Директор на работу свою жену пристроил, куда она не разу не вышла, а я оказалась лишней, да ещё могла ему сделать по этому поводу замечание. Поганый он человечек: жадный дальше некуда, жрать к нам ходил, хоть бы раз что-нибудь принёс – будто его обязаны кормить. Рассказывал, что весной три ведра солёных грибов выкинул: лишние оказались. Так принёс бы нам баночку, мы бы с девками с удовольствием съели.

- Да брось, ты, такие люди думают только о себе. Они живут по принципу: чтобы корова давала больше молока её надо меньше кормить и больше доить. Это предыдущий много сделал для Вас, за, что ему большое спасибо. Но оторвался от коллектива и сгорел, если бы не отрывался, может до сих пор и работал бы. Ты, у меня кушать-то хочешь, любимая? Или «Теремка» хватило?

- Блин я уже давно переварила. Хочется чего-нибудь посущественнее, да и выпить хочется за лечение, за приезд.

- Хорошо. У меня обед готов, только разогреть, а ты, как я понимаю, за полгода…

обленилась, подымишься – там гора посуды ещё с прошлого года, пауки, тараканы там, в общем всякая нечисть, бельё погладишь, полы протрёшь, ну и сама придумай что-нибудь полезное сделай, в общем прояви инициативу, а потом поедим, а то ты тут со скуки помрёшь у меня.

- Таким указчикам, знаешь, что за щеку?

- Что? Так ты скажи, пускай народ знает, пускай все соседи слышат, что мне за щеку.

- Достаточно того, что ты догадываешься, а потом, ты знаешь, что у меня вырезаны лимфоузлы, мне травмироваться нельзя, а значит и работать.

- Понятно. Нельзя ждать милости от жены. Сделать за неё всё – это наша задача! – собирается уходить.

- Серёжа, мы завтра на дачу поедем?

- Нет! –(резко)

- Почему, я так соскучилась по своим цветочкам.

- Тебе нельзя травмироваться. Будешь теперь на диване лежать, читать романы про любовь и смотреть телевизор, я тебя научу труд любить.

- Серёжа, я же пошутила, я всё сделаю, что ты сказал и даже поцелую тебя!

- Десять раз

- Не могу, девять с половиной! Мне же надо увидеть свои цветочки, а то у меня сил не хватит.

- Ну, коза!

- Я не коза – я бедная, маленькая овечка.

- Ну, да! Нужна была мне овечка, я бы с ней сдох от скуки. Мне вот такая противная егоза и нужна. Ладно я пошёл, у меня обед готов, только разогреть – подходи.

(ВОЗМОЖНА вставка о женщине или о помощи бабушке)

ФЕВРАЛЬ 2013г

- Серёженька! Я так прекрасно себя сегодня чувствую, у меня как будто крылья за спиной выросли. Открывай окно, и мы с тобой полетим.

- Ну, да, с шестого этажа кубарем вниз.

- Ну какой ты у меня мужик - никакой фантазии.

- Какая тут может быть фантазия! Когда мне моя жена всю ночь спать не давала.

- Да? Это какая? Я могу отвечать только за первую половину ночи. Потом я крепко спала, а ты наверно где- то шлялся. Кто интересно тебе спать не давал, ты что нашёл себе другую – отвечай развратник.

- Насчёт разврата ты точно подметила, ты такой вчера учинила, о котором я и мечтать не мог.

- Любимый! Вчера, когда ты прошёл с молитвой по дому и окропил все углы святой водой, я через какое-то время почувствовала, что с меня какой-то груз упал, я даже не могу это описать, ну я вот как будто от чего-то освободилась – мне стало так легко- легко.

- У меня было тоже что-то похожее. Потом, когда мы с тобой легли, мы вдруг одновременно повернулись к окну и увидели огненный шар, он летел вдоль лоджии, причём полёт его был какой-то осмысленный, он не просто пролетал вдоль неё, а он подлетал к каждой фрамуге отдельно, пытаясь проникнуть в дом через стекло. Потом, пролетев мимо лоджии он стал подыматься к кухне, я подумал, а форточка у нас на кухне закрыта? И вспомнил, что ты вечером специально ходила её закрывать и я успокоился.

- Мы с тобой, по-моему, избавились от какой- то нечисти в доме, и она опять пыталась проникнуть к нам. Господь нам показал это.

- Ну понятно, или наоборот непонятно, а зачем ты набросилась на меня?

- Я набросилась?.. Мне кажется, это ты сделал.

- Ну конечно, у сильного всегда бессильный виноват.

- Вообще я наверно на тебя в суд подам.

- За что? За изнасилование?

- Нет, наоборот, за то, что ты этого не делаешь, а ведь можешь, когда захочешь.

- Хорошо. Так что у нас на второй завтрак сегодня, чем ты мужа кормить будешь?

- Мне кажется сегодня можно сделать омлетик, с лучком, помидоркой. Ну и посыпать ещё сверху сыром.

- Как я понял, завтрак готовлю опять я. А тебе не кажется, что когда ты выходила замуж – ты ловко устроилась?

- Когда кажется –креститься надо.

- Ну, зараза, ведь обязательно выкрутишься.

- А ты, что чем-то недоволен?

- Да ты что, я об этом даже мечтать не смею. Меня родители рано приучили к домашнему труду, поэтому, как я могу отказать любимой жене.

- Наше поколение наверно всё рано приучалось к домашнему труду. У нас дома по хозяйству в основном бабушка была. Она уйдёт к своим подругам, а я намою полы…

- А у Вас какие были полы?

- Крашенные.

- Счастливая, а у нас дощатые. Их надо было мокрые натирать, сложенной в несколько слоёв, сеткой, или скрести кухонным ножом. Зато потом они сверкали жёлтой чистотой сосновой доски. В последующие годы мы покрасили краской, которую нам принёс батькин приятель дядя Володя, он спёр эту краску на судостроительном заводе. Не знаю, чем в то время красили корабли, но наверно добрая половина полов в нашем городе была покрашена этой краской, возможно и Ваши тоже.

- Наверно, я не знаю, в магазинах ведь ничего не было. После полов на кухне наводила порядок, тогда же всё хранилось в пакетах, кульках – рассыпалось, а я догадалась нашла стеклянные банки, пересыпала всё туда – бабушка пришла и ахнула. Я всегда что-то делала. В 80-году, когда мы могли познакомиться с тобой, такой сарафанчик себе сшила, юбка полосками из разного материала и шитьё… Ну чего ты смотришь?

- Любуюсь, какая ты у меня красивая! Щебечешь, как ласточка, а у меня такое тепло разливается по всему телу.

- Глупый ты мужик, любимый мой!.. Потом лямочки тоже из шитья. Очень красиво было. Мама рано посадила меня за машинку, у нас ножная была. Один раз мама стала собирать бельё в баню, полезла в комод, а у меня трусы заштопаны. У меня двое было: одни на меня: проносились – я их заштопала, а вторые: на вырост - я их не любила. Потом, когда мы вместе жили, помнишь, я сшила из шубы конверт для Томы. У него низ отстёгивался и превращался в шубку. В советское время были хорошие журналы «Крестьянка», «Работница», в них много было всяких советов. А ещё я из наших двух плащей сшила Томке костюмчик с аппликациями, так фарцовщики завидовали.

- А одеяльце, которое ты сшила для Томкиной коляски, его ещё спёрли, когда мы оставили коляску возле детской поликлиники.

- Да это, что. Помнишь, как мы с тобой на полу три дня одеяло стегали – у меня потом ноги болели.

- От трёх дней половых утех у кого угодно ноги заболят.

- Ладно, я подымаюсь на кухню.

ЯНВАРЬ 2021

Открывается занавес. ( Утро В кресле сидит Ольга, Входит Сергей)

- Ну, как ты у меня тут? Соскучилась?

- Нет, я посидела немного в телеграмме, отправила несколько наших фотографий с описанием, потом со стульчиком протанцевала до туалета. Я знала, что ты не скоро придёшь – в нашей поликлинике можно только умереть, а к врачу не попасть.

- Ты наверно голодная. Сейчас подымусь на кухню, что-нибудь приготовлю.

- Подожди, не торопись. Посиди рядом, лучше расскажи, что ты выходил.

- Что выходил? Не знаю радоваться или огорчаться. Во-первых, я к онкологу еле попал – вроде был один из первых, а времени потерял уйму: вначале выдавали справки, направления, потом, когда начался приём, кому справку не ту дали, кому ехать куда-то срочно надо, только к двенадцати и попал, да ещё медсестра, как собака гавкает на всех – она же медицинский работник, никакого милосердия, чему их учат в медучилищах. Во-вторых, выдали такое количество направлений, как будто ты на двух ногах, а тебе всё это надо сделать на четырёх.

- Причём ползком. Я же не могу с шестого этажа по лестнице передвигаться со стульчиком.

- Я костыли принёс. Из поликлиники возвращался – Света-парикмахер подъехала, привезла.

- Ой, какая молодец! Спасибо ей большое! Я ей обязательно позвоню. Ну неси их сюда.

- Да сиди уж, успеешь напрыгаться.

- Неси, у меня уже задница приросла к этому креслу, дай хоть немного подвигаюсь.

Сергей приносит костыли, роняет, с трудом подымает, ставит. Осторожно подымает Ольгу из кресла и подаёт костыли. Ольга начинает ходить.

- Я так напугалась в четверг: встала возле «МАКТОНА», с места сойти не могу – боль страшная в пояснице и в ногу отдаёт. Звоню тебе, думаю, хоть бы трубку взял.

- А я уже домой возвращался, шёл по Вокзальной, сначала подумал, что ты прикалываешься, потом ноги в руки и про сердце забыл. Прибежал. А сделать ничего не могу: ты боишься на меня опереться – что я не выдержу. А у меня сил не хватает, чтоб тебя хоть к стеночке перенести, чтоб ты хотя бы облокотиться на неё могла. Хорошо, что парень, который вышел из «МАКТОНА», оказался с машиной.

- Потом мальчик из соседнего подъезда помог донести меня в квартиру на стуле, который ты принёс. Какие у нас всё-таки хорошие люди, спасибо им… Ой, я присяду, подустала. Я на кухню сама пойду.

- Ещё чего, свалишься, я потом тебя, что по частям собирать буду? Тебе же ещё после подъёма надо будет спуститься.

- Подстрахуешь.

- Непоседа ты моя! Каталась бы на мужике, коль есть возможность. Если бы у нас ещё и медицина была на высоте: я вот смотрю на эту пачку направлений – положили бы тебя в стационар на 2-3 дня и всё сделали, а так при твоём состоянии здоровья мы с тобой потратим полторы недели, не меньше, а потом назначат наверно ещё обследование. А время идёт и чем раньше мы приступим к лечению, тем эффективнее оно будет.

- Я тебе не рассказала, Серёжа пишет в телеграмме, послушай:

Свет приглушается, появляется экран (телефона) с текстом. Звучит голос:

Сергей мл: Привет.

Думаю, к вам приехать на пару дней.

Помочь

По хозяйству

Продуктов привезти

Ольга: Не знаю, как тебя принимать. Я передвигаюсь с трудом только по

первому этажу, дед ухаживает за мной

Кормиться будешь сам

Сергей мл. Так я потому и хочу приехать

Сам умею кормиться.

ФЕВРАЛЬ 2021

02.02.21

Сергей мл. Как твои дела?)

Ольга Неплохо. Вот думаю, успеем за полчаса на УЗИ? Спускаться на

костылях не быстро.

Сергей мл. я приеду пораньше

Ольга Да так будет лучше

Сергей мл. могу к 8 час

Ольга Нормально

12.02.21

Сергей мл. Едешь сегодня на КТ

Ольга Еду в 14-00

Как у тебя дела?

Сергей мл. Потихоньку работаю

Ольга Я тоже по дому уже многое делаю

Сергей мл. Начинай потихоньку гимнастику делать

Ольга Да. Потихоньку.

Сергей мл. На иголках тоже лежи

Ольга Уже лежу, ещё при тебе Батька укладывал и поднимал меня потом

Прошла КТ, ответ в понедельник, денег не взяли

Сергей мл. Хорошо ждём.

Москву сильно замело снегом!! У нас на окне снаружи сугроб 15 см,

никогда не видел

15.02.21

Сергей мл. Привет, ты сегодня, когда к врачу?

Ольга Жду звонка, получать ответ

Сергей мл. Окей, потом мне напиши или позвони))

Ольга Сегодня делали уборку в четыре руки. Кухню и лестницу помыла

сама. Прогресс

Сергей мл. не торопись с прогрессом, потихоньку помаленьку

Ольга Хорошо

17.02.21

Ольга Ответ получила. Есть инфильтраты. Природу их они определить не

могут. Нужна консультация онколога. Рентгенолог сказал, что это

последствия инфекции, и может рассосаться. Но лучше

консультироваться. Пытаюсь дозвонится в поликлинику. Не

получится. Пойду сама.

Сергей мл. Ок, 1 марта приеду

Ольга Я сегодня сама пришла пешком из санатория. С удовольствием

Такой врач хороший, всё устроил, в пятницу позвонил, чтоб пришла

на КТ, в понедельник позвонил, сообщил что результат не готов,

сегодня опять позвонил, чтобы пришла раньше, чем договаривались,

что всё у него. Всё разъяснил. И денег ни за что не взяли. Вот есть же

такие прекрасные люди! Просто приятно.

АПРЕЛЬ 2021

Включается свет, входят Сергей и Ольга, на костылях. Сергей:

- Ого, посмотри, время уже третий час, пошли мы в поликлинику к 8, это значит мы с тобой там проторчали больше 5 часов.

- Да, милый, были мы у самов, у замов, у всех. Только направление нам в институт имени Петрова дать не могут, так как у них есть перечень клиник куда дают, и Петров в этот перечень не входит. Скандаль не скандаль - указ свыше. Далее мне разъяснили, что в областной мы ничего не теряем: баночку с пункцией сдадим, если, что не так или у них у самих не хватит тяму или реактивов, они сами перенаправят в тот же институт Петрова. Так что зачем нам тратить наши деньги. ... Далее придём на КТ, а нам скажут ещё одну кровь сдать - ещё деньги. А потом я с результатами я бы пошла опять к врачу – а она мне: ещё надо маммографию, УЗИ желёз и сцинцтиграфию. Это только за деньги. Посчитай стоимость.

Ольга откладывает один костыль начинает вытирать пыль: - Ты представляешь, хожу и радуюсь.

- А чего так?

- Радуюсь, как дура, что могу убирать.

- Ну ты и правда дура.

- Мне здесь дали все направления, все талоны. Я пока все исследования пройду здесь. А тем временем запишусь в областную, и поеду уже грамотно упакованная… Далее последует лечение: мы его в институте Петрова не потянем… Ну и наконец, никто нам не запретит со всеми результатами съездить в Песочную к врачу, если захотим. Это всего 1200… Мы сделали главное, цивильно взяли пункцию, и я уже отошла от этой процедуры. Спасибо большое нашим детям – они здорово нам помогли. Ладно, я пошла наверх

Сергей подходит сзади, обнимает Ольгу за плечи… Ольга на костылях подымается наверх. Сергей:

- Разве это не счастье, когда подходишь сзади к любимой женщине, обнимаешь её за плечи, погружаешься в копну её дивно пахнущих волос и вдыхаешь их аромат вместе с запахом тела! Наклоняешь голову, шепчешь на ухо ласковые слова, ласкаешь губами мочку уха и ощущаешь трепет её тела. Любовь, любовь, любовь! Милые, любимые наши женщины, сколько Вы несёте на Ваших хрупких плечах, а мы этого не замечаем. Не замечаем, что в холодильнике есть продукты, что сегодня, как никогда удался борщ, что на стол поставлена чистая тарелка, что застелена свежая постель и даже убрана пыль на столе, где вы сидите за компьютером. Зато вечером вы замечаете, как, уставшая от повседневных забот, она валится на постель и отворачивается от вас, а вы обиженный на следующий день бежите к любовнице. А может не надо!.. Может надо просто взять на себя, часть тех забот, которые она взвалила на себя и тогда она, когда вечером вы ляжете спать, одарит вас теплом своего тела и своей любовью. Милые наши женщины спасибо Вам за всё: за вашу заботу, за наше счастье, за всё то, что вы для нас делаете.

ЭКРАН.

21.04.24

Ольга Почти все исследования готовы, нужно только КТ с контрастом, думаю,

там назначат. Кровь на креатины для этого уже сдана

Получила направление, в пятницу едем. Очень внимательная врач в

поликлинике. Прямо заботливая. Уже дважды меня посмотрела, хотя

сегодня было УЗИ. А в Петрова врач даже не глянул, только бумагами

шелестел. Я спросила её открытым текстом: может ли быть другая природа

этого явления в лёгких. И она твёрдым голосом ответила: конечно, но мы

должны исключить онкологию.

23.04.21

Ольга Боюсь, что сегодня я вас не порадую. Метастазы в костях.

Тамара Это лечится?

Ольга Сказали, да. Всё-таки капельницы.

Тамара Где будут делать? В вбг или спб?

Ольга Спб, в Выборге больше не делают. Скоро создадут онкоцентр в Выборге,

но, когда неизвестно.

Тамара После капельниц же плохо?

МАЙ 2021

7 мая

Ольга Сегодня была у нашего онколога. Она утешила тем, что это лечится и

неплохо. Дала направление в ЛООД. Я дозвонилась, чтобы записаться.

Оказалось, что у нас в ЦРБ есть уже филиал. Короче, записалась я и туда на

25 мая, и ЦРБ на11мая. Выборгский врач он же и химиотерапевт, так что

видимо сделает и назначение. Однако капельницы только в Питер

Тамара Жаль, конечно, что капельницы в спб, но может это не точно.

14 мая

Ольга Завтра всё таки сдаю кровь платно. Результаты нужны срочно, их пришлют

на электронную почту, так как записалась на КТ с контрастом в Питер и

там нужна кровь на креатинин. Повезёт нас Виталик – муж Ольги.

Очень дотошный доктор у нас в филиале ЛООД, в ЦРБ. Хочет

окончательно убедиться в моём диагнозе, чтоб лечить уже конкретно.

Сегодня папа ездил к нему один, отчитывался в проделанных

исследованиях. И в понедельник опять сказано ему прибыть

15 мая

Ольга Папа ещё раз спросил про капельницы на всякий случай. Заведующий

нашим филиалом сказал, что будут делать здесь

А КТ бесплатно по направлению. А так бы 11000 за две области.

!9 мая

В общем, так. Комиссии сегодня не было, но приезжал заведующий ЛООД,

наводить порядки. Он предложил мне такие варианты: первый – сделать

маленькую операцию, ещё раз проверить лёгкие. второй - Поехать завтра

в Питер на комиссию, где назначат лечение бесплатно. Третий – начать

лечение уже сегодня, но гормоны за свой счёт. Я выбрала третий. Ехать

совершенно точно не могу, да и не хочу. Ещё будут здесь делать

капельницы, но не химия. После них будет только боль некоторое время.

Очень ругал он всех врачей, что сразу не начали лечение.

Сергей мл. Хорошо, значит третий вариант. Когда начало?

28 мая

Ольга Таблетки работают! Сегодня не только поднялась на кухню к завтраку, но

и немного поработала. Разобрала посудомойку и так по мелочам. И пока

нет желания проглотить таблетку от боли.

Сергей мл. Хорошие новости

Ольга Вот и поспешила Вас порадовать.

1 июня

Ольга Таблетки работают. Сегодня выходила погулять. В сквере всё цветёт:

каштаны, спиреи, сливы, рябина – столько запахов! Я отвыкла уже от них

Тамара Приятно слышать, что тебе лучше

2 июня

Ольга Прошла УЗИ сердца, без криминала. Ходили пешком, потом в сквере

посидела, пока папа ходил в магазин. Дышала!

Сергей мл. Хорошо

Тамара Если надо заказать доставку продуктов – говорите

Ольга Спасибо с продуктами пока справляемся. Серёжа тяжестей всяких привёз,

когда был, а что лёгкое папа приносит.

Сегодня опять гуляла

ИЮЛЬ 2021

В комнату входят Сергей и Ольга с одним костылём. (по дому ходит без костыля) Сергей

- Что-то я Оленька сегодня устал, или жара так подействовала.

- Да конечно, ты залез в свой парник и не вылезаешь оттуда.

- Зашёл вроде одно растение подвязать, а зацепился: то одно надо сделать, то другое. Я сегодня вообще собирался скамеечкой заняться.

- Ну и занимался бы, скамеечка мне нужна.

- В следующий раз, поедем – займусь.

- А ты что в следующий раз поедешь? Ты же сказал, что я изнасиловала тебя своей дачей.

- А что не так? Посмотри, из всех моих коленок ни одна не хочет ни разгибаться, ни сгибаться. Спина болит и ещё есть хочу.

- Так, понятно. В следующий раз на дачу не едешь. Будешь лежать на диване, плевать в потолок и смотреть телевизор. А поесть надо ещё заработать.

- Ну ты у меня зверюга! Как жить-то с тобой можно, о чём я раньше думал?

- И где были твои глаза, когда ты на мне женился?

- Знаешь до сих пор ничего с ними поделать не могу – такие наглые, просто ужас, так

и лезут к тебе под юбку.

- Охальник, - Ольга подходит и обнимает Сергея. - Ну до чего противный!.. Тамара интересовалась сдали ли мы билеты на самолёт в Симферополь.

- Ты же знаешь сдать сдали, а денег не получили. И я думаю турфирма будет биться за них до самого конца. Они выслали мне требование о предоставлении им ряда документов, перечень на полстраницы, среди них справка о твоей болезни. Спрашивается: почему я могу сдать назад дорогостоящую аппаратуру, причём используя её, в течении 14 дней и тут же получить деньги, а за билеты на самолёт, сданные за несколько месяцев до вылета, я должен доказывать, что я не баран. Почему?

- Потому, что ты живёшь уже в 21 веке, а Аэрофлот и турфирма, через которую ты покупал билеты ещё не выкарабкались из 19го. Ладно, Серёжа, преодолеем мы и эту гадость. Ты у меня мужик сильный.

- Я-то что? Ты вон у меня молодец. Ходишь уже без костыля с одной палочкой. И вон по лестнице как поднялась.

- Да, я до четвёртого этажа поднялась без палочки, а потом просто побоялась, хотя могла. Хоть и ругаем всячески нашу медицину, а сколько раз она меня спасала.

- Плюс дача, на которую мы ездим за здоровьем, а не за урожаем.

- Серёженька, как там хорошо! Сяду на скамеечку возле грядки, полю травку, солнышко светит –согревает сердце и душу, птички поют, и от того дышится легко и свободно! Как хорошо на свете жить! Любимый мой, мы с тобой счастливые люди!

- Лапонька, я всё время благодарю Господа за то, что он мне дал тебя. Мне кажется, что ни с одной женщиной в мире я не смог бы быть таким счастливым, как с тобой. Ты никогда не влезала в моё пространство, а я в твоё и потому мы смогли сохранить наше уважение друг к другу и нашу любовь. Да, Всевышний постоянно подкидывает нам испытания, но мы их преодолеваем вместе. Боремся с твоей болезнью и у нас уже пошли улучшения.

- Я даже вчера танцевала со своим другом-костылём. Завтра надо ехать на Литейный к врачу.

- Ты всё прошла? Анализы?

- Вчера получила последний анализ на кровь.

- Дайка его посмотреть.

Смотрит

- Нет, ну ты посмотри, зачем мне женщина, у которой всё отрицательно?

- Что отрицательно?

- Ну вот, смотри – ВИЧ отрицательно, Сифилис отрицательно, даже какой-то несчастный ковид и то отрицательно.

- Зато я сама положительная!

- Как ты можешь быть положительной, если у тебя всё отрицательно?

- Хорошо, ко мне в поликлинике один дедок клеился, у него наверняка есть что-то положительное.

- А вот это видела!? (показывает кулак) Ты мне, и отрицательная подойдёшь. Счастье моё, любовь моя, солнышко…

- Ну чего ты разошёлся, я ведь зазнаюсь: здороваться перестану, узнавать тебя не буду.

- Да и ладно, я-то всё равно тебя люблю.

ЯНВАРЬ 2022 Квартира в новогоднем убранстве.

- Володя, подобрал хорошую музыку, так было приятно сидеть, давай станцуем.

- Прошу Вас, мадам!

Звучит мелодия «В парке Чаир». Танцуют. Во время танца Сергей:

- Вот ты мне скажи, за что я тебя люблю? Вредная! Противная!

- За вредность и противность

- Ты хотя бы понимаешь, что ты сегодня натворила?

- А, что я натворила?

- В священном писании сказано: жена да убоится своего мужа!

- А ты ничего не перепутал? Там, по-моему, сказано: муж да убоится своей жены! И вообще я атеистка.

- Ну, знаешь, милая, твой идиотизм, в смысле атеизм доведёт нас до греха.

- Короче, мы пить будем?

- Я тебе на это могу сказать одно:Бросать пить, в такое сложное для страны время, это подло! За что пьём?

- За нас, за наше счастье, за нашу любовь, за то, что нам с тобой просто хорошо!.

- Да, любимая, за нас.

- Теперь дочка привязала нас с тобой к дому, положив конец нашим авантюрам и приключениям.

- Это нам тогда так казалось. 90-е только начинались. Нам казалось, что пройдут эти страшные, тяжёлые для страны годы и нам станет намного легче, но вслед за девяностыми, наступили двухтысячные, затем десятые, потом двадцатые.

- Проходили годы, а Господь не забывал о нас и всё время подкидывал нам различные задачи, которые нам приходилось решать.

- И мы их с тобой преодолевали. Мы построили жильё, посадили дерево, вырастили и поставили на ноги детей. Детей, которые твёрдо стоят на своих ногах, и которые самостоятельно борются с невзгодами судьбы и помогают теперь нам бороться с нашими трудностями. Ты смогла из квартиры, которую мы построили, создать уютное гнёздышко, в которое с удовольствием прилетают наши птенцы.

- Сделали много, но хочется больше.

- Вам женщинам всегда хочется больше, а нам мужчинам меньше.

- Я сейчас думаю, любимый, как жаль, что мы не встретились на заре нашей молодости. Ты у меня мужик надёжный. Сколько бы я тебе детей нарожала, сколько бы колокольчиков дома звенело. Но, наверно, богу было угодно, чтобы мы перед нашим союзом прошли испытания, но и потом он нас не забывал и постоянно что-то подкидывал.

- Я, думаю, что мы с честью прошли многие испытания, и в основном это твоя заслуга женщины-матери, женщины-жены, женщины поддерживающей тепло очага в доме. Именно благодаря любви и твоему доброму сердцу мы были счастливы все наши годы.

- Любимый, если бы не было тебя, разве смогли бы мы всё это создать, я и до тебя пыталась создать хорошую семью, но там не получалось. И только благодаря твоим золотым рукам, твоей любви, мужской, иногда строгой, мы смогли построить наше счастье. Меня иногда коробило от твоих решений, но я понимала, что в семье помимо любящей матери должен быть требовательный, но справедливый любящий отец, и ты вполне справился с этой ролью.

- Да, Оленька, мы сделали всё, что было в наших силах. Не сделали одного, того, что нам с тобой не подвластно: это твоя болезнь. Но эту задачу Господь поставил не перед нами, а перед всем человечеством. Наша медицина двигается вперёд, но, к сожалению, она не успевает за развитием твоей болезни. Я понимаю, что ты своей любовью ко мне, стараешься погасить во мне чувство тревоги, иногда это у тебя получается, но я вижу заключения, которые ты получаешь после посещения врача и понимаю, что идёт прогрессирование болезни.

- Серёженька, я понимаю твою тревогу, но если бы я не лечилась, всё могло бы закончиться намного раньше или лежала бы обузой на кровати для тебя, а так смотри, мы с тобой живём, в общем-то, полноценной жизнью: мне стало лучше, и я хожу без костылей, мы можем отправляться в небольшие поездки: например, пригороды Петербурга или в Москву – нас Серёжа давно приглашает. Мы ездим на дачу – какие ты прекрасные помидоры вырастил в этом, ну в смысле в прошлом году. Да, что-то из своих обязанностей я переложила на тебя. Но годы идут, любимый. И мы оба приближаемся к концу нашего пути, я вижу, как иногда ты прерываешь свою работу и садишься- ждёшь, когда у тебя опять нормально заработает сердце, но я не тревожу тебя, чтобы не будить твоё мужское самолюбие. Ты теперь тяжело подымаешься на шестой этаж, иногда останавливаешься, чтобы передохнуть. Раньше ты мог занести в дом мешок картошки, теперь тебе тяжело нести пять килограмм. К сожалению мы с тобой стареем. Души наши с тобой молодые и мы с тобой готовы совершать подвиги, но сил уже на эти подвиги нет.

- Да, лапочка моя, ты у меня мудрая женщина. Давай мы с тобой выпьем за то, что мы ещё что-то можем! И пойдём спать – у нас получилась прекрасная ночь воспоминаний!

- За нас!

ЭКРАН

ОКТЯБРЬ 2023

03.10.23

Ольга Спасибо за такси, Батьку доставили из Питера в целости и сохранности.

Как стало всё-таки удобно. Я очень беспокоилась, как он доберётся

после операции – у него тяжёлый рюкзак.

Сергей мл. Да, очень удобно! Это мы по дороге из Москвы в Сергиев Посад заказали

батьке такси от областной до Выборга.

В двух монастырях заказали сорокоуст о здравии Сергея и Ольги

Ольга Можешь там в деревнях и яблок купить домой и мёду. В монастырях

должен быть мёд

04.10.23

Ольга Была на приёме на Литейном. Моего лекарства в аптеке нет и пока

ничего не обещают. Врач предложила через две недели приехать к ней,

может что-то прояснится.

21.10.23

Ольга Вобщем, таблетки я получила. Но дело обстоит так. Таблетки эти

благотворительные, разовые. Что будет дальше неизвестно. Не мог бы

ты, Серёжа, по своим каналам узнать, будут ли они в аптеке. И если нет,

то нет ли какой возможности получать их где-либо по льготному рецепту.

Сергей мл. Я запрошу у нашей знакомой в питерской аптеке. Напомни пожалуйста

название.

Ольга Рибоциклиб

Попробуй узнать планы Минздрава на дальнейшие поставки льготных

лекарств. От астмы не дают уже полгода. Но их возможно купить.

Рибоциклиб не купить. На месяц у меня есть. Может, наладится за месяц?

Сергей мл. Написал ребятам в Минздрав, посмотрим, что ответят.

24.10.23

Ольга Утро доброе! Нет ли новостей о таблетках?

Сергей мл. Доброе. Всех озадачил, сегодня ещё раз напомню

25.10.23

Сергей мл Если коротко: запустил несколько процессов

-неофициальный запрос в Минздрав, по личным каналам через

Администрацию президента

-через Общественную палату СПб на Комитет Здравохранения СПб

-через СПб депутата, она лично занялась этим вопросом

-через Благотворительный фонд АДВИТА, они предоставляют деньги на

закупку препаратов. либо сами препараты

- сделал прямой запрос через Госуслуги в Комитет Здравохранения СПб

Буду отслеживать, предварительные результаты ожидаю в начале

следующей недели.

Также на всякий случай забронировал препарат в аптеке, в крайнем

случае пойду и куплю

Ольга С ума сошёл! Каждый месяц такие деньжищи! 240 тысяч! И не думай!

30.10.23

Ольга Ну, похоже нам опять выдадут лекарство

На складе аптечном льготного лекарства нет, сказали обращаться в ЛООД

В ЛООД я позвонила они подтвердили информацию о наличии.

МАРТ 2024

Сергей:

- Ну вот детишки наши рванули домой в Москву, мы с тобой опять одни.

- Ничего, хватит отдыхать, завтра займёмся делами: съездим на дачу – посмотрим, как наши розы поживают, может пора открывать – снег быстро тает.

- Ты всегда найдёшь, чем мужа занять чтобы не расслаблялся.

- У нас с тобой, любимый, начинается дачный период, теперь будем отдыхать там.

- Я понял, солнце моё, пора выходить из зимней спячки. Дети оставили крафтовое пиво, может попьём пивка?

- Ой, только не это. Меня в прошлом году родственник угостил крафтовым – весь день мучилась. Вот если бы нашего, того самого выборгского – я бы с удовольствием кружечку сейчас выпила. Мы с мамой ходили в третью баню, и она всегда мне брала маленькую кружку, я наверно тогда ещё и в школу не ходила. Вкус этого пива до сих пор сохранился на губах.

- Какой ужас! Медицинский работник спаивал маленького ребёнка. На что смотрела общественность нашего города? Почему тебя не забрали из семьи?

- Можно подумать, что ты в детстве не пил пива.

- Почему не пил? Мы тоже с отцом ходили в баню, и тоже в третью, после бани мы заходили в буфет, кстати мата я никогда там не слышал: мужчины никогда не позволяли себе выражаться при детях или женщинах и женщины в то время уважали себя и не позволяли этого делать мужчинам.

- Да, в то время, несмотря на то, что народ был менее грамотный, он был более культурный.

- Отец обычно брал себе одну, а чаще две кружки и мне маленькую. Пиво слегка горчило. Но пить его было приятно.

- В городе было много пивных ларьков и всегда в них были очереди, тогда ни одно торговое предприятие не обходилось без очередей.

- Только на проспекте Ленина в парке было не менее четырёх ларьков, плюс ещё там, где сейчас стоит Дом быта, ты наверно этого не помнишь- ты маленькая была, была терраса с буфетом под названием «Ромашка», со столиками – здесь всегда можно было найти собутыльников и стать третьим. Если брал бутылку «Московской» за 2,87, то на сдачу с трёх рублей могли дать ириску на закуску. В буфете можно было взять бутерброд с икрой или с сыром, который свернулся калачиком на куске хлеба. Ещё были бутерброды с прекрасной ароматной колбасой твёрдого копчения, которую выпускал выборгский мясокомбинат.

- И по слухам она поставлялась даже в Кремль. Что-то я устала, надо отдохнуть немножко.

- Отдохни, любимая. Тебе с твоей болезнью надо больше отдыхать, а ты носишься, как угорелая. Два здоровых лба сидят за столом, задницы к скамейке прилипли и ждут, когда им больная мать ложку на стол подаст.

- Не бурчи, люби-и-имый, они же приехали к мамке домой и мне хочется их тоже как-то обогреть. Они устают там в своей Москве. Приезжают-здесь расслабляются.

- Они уехали, теперь меня будешь опекать. Ну надо, что сделать- скажи, я всегда тебе помогу, не грузи ты на себя всё. У меня не всегда хватает ума тебе помочь, подскажи- я всё сделаю.

- Поздно, милый, меня воспитывать. Куда мы с тобой в Москве пойдём, дети билеты нам взяли туда и обратно.

- Серёжа предлагал в Оружейную палату, да в Сергиев Посад может съездим, я по музеям не хочу.

- Я тоже не хочу. Нам с тобой не до музеев: ноги быстро устанут. Нам теперь по монастырям, церквам, пешие прогулки………….

АПРЕЛЬ 2024

ЭКРАН

08.04.24

Ольга Серёжа, какого числа мы вернёмся в Выборг

Сергей мл. 12мая- утром

Ольга А туда какого?

Сергей мл. 6-го вечером

Ольга Спасибо. Завтра к врачу еду, надо урегулировать следующее

посещение.

Сергей мл. Тебе такси вызвать надо?

Ольга Нет, на социальном еду, туда и обратно.

10.04.24

Ольга Привет

Как дела?

Сергей мл. Привет, нормуль, работаю, сейчас на встречу поеду.

Как у тебя?

Ольга Не очень. Пошло привыкание к таблеткам, нехорошие сдвиги.

Распространение метастаз. Опять будут менять терапию. И делать

ещё дополнительные обследования.

8 мая поеду за новыми назначениями. Увы Москва отменяется.

Ненадёжный я компаньон

Сергей мл. Мама будем делать всё что необходимо.

Ольга Сейчас записываюсь в нужные инстанции, заказываю социальное

такси, согласовываю поездки. Поездка в Москву не получается.

Нужно бороться дальше.

Сергей мл. Да будем дальше бороться

08.05.24

Ольга Пункцию печени не сделала. Ругала меня врачиха. А я не могла из-за

болей в спине. Вчера нашла выход. Ходила в нашу поликлинику на

капельницы – девчонки подложили мне под коленки валик, и я

спокойно могла лежать на спине. Буду звонить врачу, договариваться

насчёт операции.

23.05.24

Ольга Вчера сделала биопсию, перенесла неплохо, сделали намного быстрее,

чем думала, ответ получу на Литейном, когда буду у своего врача.

26.05.24

Сергей мл. Как ты себя чувствуешь?

Ольга Чувствую себя неплохо. Помогает физический труд на открытом

воздухе. Дача лечит.

Сергей мл. Тебе купить из продуктов и еды

Ольга Продукты по списку, что я послала, и, если можно, пришли мне

роллов. Я после трёх буду дома, приеду с дачи

Сергей мл. Как там батька? До него не дозвониться.

Ольга У них там плохо со связью. Утром отзвонился, сказал, что забирают

на операцию по замене кардиостимулятора, если всё будет нормально

– завтра приедет. Передавал всем привет.

07.06.24

Ольга Никак не приду в себя после нашей поездки в Питер. Заключение не

радует. К дальнейшему разрушению позвонков добавились метастазы в

печени. Будем бороться дальше.

Вечером едем с батькой на дачу с ночёвкой, я там лучше себя чувствую

Сергей мл. Прислать Вам денежку на такси?

Ольга Пришли.

08.06.24

Ольга Спасибо за тортик, который вчера принесли вместе с продуктами.

Очень вкусный! Особенно на даче!

Сергей мл. Молодцыыы!!!))

Ольга Я даже чеснок прополола. Он нынче неплохой.

Сергей мл. Аккуратно.

Ольга Конечно. На стульчике, батька помогает. Тяжести не таскаю. Я себя

берегу. Но вот какие дела, мне здесь лучше. Кислород, что ли?

Серёжа. Пока ты работаешь в Питере, Вам с Тамарой надо съездить на

Литейный, забрать заключение медкомиссии с рекомендациями моего

дальнейшего лечения. Десятого должно быть готово.

15.06.24

Последняя сцена на даче.

- Серёжа, хватит там, помой руки, и иди. Я уже чай наливаю

Ольга с трудом передвигается и садится в кресло. Входит Сергей.

- Ну, как ты у меня, лапочка?

- Ты садись, всё хорошо, вот, бери бутерброды… Ой, я сахар забыла. Сейчас принесу.

- Да, сиди. Я сейчас всё сделаю. Солнышко моё, береги себя, я же рядышком, сейчас всё будет.

Сергей с трудом встаёт и, слегка прихрамывая, идёт за сахаром. Возвращается.

Ольга: - Ну, что там на фронте?

- Как говорили: на западном фронте без перемен. Дети звонили?

- У Томки всё нормально – работает. Серёжа прилетел из Алма-Аты. Уже в Москве.

Обещал скоро приехать. Ты там чем занимаешься?

- Сделал скамеечку к бочке – посмотришь по высоте, если неудобно, то переделаю.

- Хорошо, Спасибо Серёжа, я обязательно посмотрю…Серёженька, я больше не приеду на дачу, силы меня покидают, спина очень болит. Мне, конечно, лучше на даче, но я больше не могу. Я, наверно скоро совсем уйду. Спасибо тебе за всё, любимый! Не хочу воспоминаний, несмотря на браваду событий, коробящих мою душу. И теперь, когда мы можем оглянуться назад, мы дружно понимаем, что были счастливы, что нам было очень хорошо вместе, несмотря на весь наш суровый быт, лишения и неизвестность во многих вопросах. Мы строили свою новую жизнь дружно и уверенно, убеждаясь в правильности своего выбора, ещё тогда, 36 лет назад. Хотя мне кажется, что это было недавно, это было вчера. Какая короткая жизнь. Но всё равно я счастливая – у меня был ты.

- Счастье моё, любовь моя, не надо, не покидай меня.- целует её колени

- Любимый мой, я уже ничего не могу сделать, ты же знаешь, я боролась, я была счастлива с тобой, и жизнь наша пролетела, как один прекрасный миг.

- Это был миг нашей любви, совсем короткой, в которой ты была самой великолепной, самой любимой, самой желанной женщиной на свете. Спасибо тебе за всё: за те, короткие мгновения, которые нам удавалось прожить вместе, за твои ласковые глаза, в которых я тонул, задыхаясь от счастья, за твои нежные руки, которые ласкали меня, за твою трепетную душу, за доброе и нежное сердце! Спасибо за всё, за всё, просто за то, что ты была рядом.

- Встань, милый, тебе тяжело стоять на коленях, моё крыло уже не может махать, у меня нет сил, тебе дальше придётся лететь одному.

Занавес прикрывается

Она очень долго цеплялась за жизнь: когда приходила в себя, говорила: «Как хорошо жить», спрашивала: «Какая сегодня погода?» , потом через какое-то время задавала вопрос: «Мне правда сегодня лучше?» с трудом, подымаясь с постели, она, сидя, упиралась кулачками в матрас, чтобы разгрузить позвоночник, приносящий ужасные боли, при этом руки её мелко дрожали, но она терпеливо ждала, пока её покормят и не имея сил сидеть, пыталась самостоятельно дойти до туалета, хотя санитарное ведро стояло рядом с кроватью Говорила она с трудом, её трудно было понять, мысли её путались и потом, когда она не могла уже совсем вставать, она всё равно продолжала бороться - когда из-под неё вытаскивали мокрую пелёнку она стонала или рычала от боли, но пыталась повернуться так, чтобы хоть как-то помочь вытащить эту злосчастную пелёнку, потому что, несмотря на уходящее сознание, понимала, как трудно её постаревшему мужу передвигать её, почти безжизненное тело на кровати. Время было безжалостно над ней, оно не давало ей никакой пощады. Химиотерапия, на которую она согласилась, нанесла по ней сокрушительный удар: препарат разъел слизистые ткани всего организма. Ни скорая, ни назначенные уколы не могли улучшить её состояние: запёкшиеся на губах корочки лопались и через них вновь сочилась кровь. Кровь сочилась из дёсен, неба, скапливалась в гортани и клокотала так, как будто огромные потоки слизи собрались в бронхах и не могут вырваться наружу. Она рычала от боли, когда пытались её покормить жидкой протёртой пищей, даже вода и та приносила ей нестерпимую боль.

Она всё сделала, чтобы уход её из жизни никто не заметил, она никому не жаловалась, что болеет, и когда её мучили страшные боли – она молчала, уходила в себя и тихо, чтоб никого не беспокоить, старалась спрятаться от глаз. Она уходила незаметно, приготовив всё, что только было можно – деньги на похороны, платье почему-то одиноко висевшее в шкафу, все украшения она заранее сняла с себя – всё это было сделано тихо и незаметно, чтобы никого не беспокоить. Незадолго перед уходом её помыли, сняли ночною рубашку, складки которой приносили ей боль. Я подошёл помассировать её ещё прекрасное увядающее тело, губы её тронула легкая улыбка – оно была рада, что я рядом. В какой-то момент она дрогнула и совсем затихла. Она лежала совсем обнажённая, такая какая пришла в этот мир. Покинула она его достойно, оставив о себе только хорошие воспоминания и любовь тех, кто её знал.

Через несколько дней после её ухода, мне позвонили и сказали, что я записан к зубному врачу – она не забыла сделать даже это.

ЗАНАВЕС

Галина Беседина, Сергей Тараненко Не исчезай. Песня Микаэла Таривердиева