**Автор: Волкова Анге(Лина) Константиновна
+79635786144
г. Бийск / г. Магадан**

**lina.volkova7mail.ru**

**Период написания: декабрь 2024 – апрель 2025**

 КАК Я СТАЛ ПРЕДАТЕЛЕМ
 (К. Я. С. П.)
 рассказы очевидцев
 16+

**Действующие лица

Голос

Мужчина средних лет**
**Девушка с сигаретой

Женщина с забинтованными пальцами

Девушка болезненного вида

Женщина с небольшими морщинками

Мужчина неопределенного возраста

Человек, скрывший свое лицо** *Слово от автора*
 Как вы заметили, в названии фигурирует местоимение «Я». И вы, конечно же, исходя из названия, ждёте, что в этом тексте будет рассказана история некого человека, который совершил нечто, что укрепило его репутацию клеймом «предатель».
 К сожалению, или к счастью, это не то, чего вы ждёте. В этом тексте конкретного «Я» нет. Здесь «Я» становится «Мы», потому что каждая история исходит от конкретного человека, который, в свою очередь стал свидетелем, а точнее, очевидцем, явного(?) предательства. Но определение «предательства» у всех своё, поэтому многие истории вы можете счесть проступком или мелкой пакостью.
 И, все же, опираясь на то, что каждый рассказчик знал или видел некого «Я», рассказывая его историю, даже можно сказать, свою историю (если он сам присутствовал в ней), можно предположить, что они берут на себя эту роль «Я». Но это совсем не так. Будучи наблюдательным, вы можете заметить, как нелегко людям признаться в своих грехах. Но дело даже не в этом, а в том, что каждое это «Я» существует отдельно, и потому в названии нет «Мы», о чём вы, возможно, хотели спросить.
 И всё же, почему так важно это «Я»? Наверное, потому, что по началу мне казалось, что каждый читатель хотя бы в одной истории увидит себя и задумается. А потом мне подумалось, что это не то, чего я хочу. На самом деле, я просто хочу рассказать истории людей, которые на протяжении нескольких/многих лет живут под этой личиной и боятся «обнажиться».
 Если честно, я им немного сочувствую…
И когда это чувство настигло меня, мне приснилось, что я сама иду по улице голая, укутываясь в какое-то грязное одеяло, плача и видя, как каждый прохожий смеётся надо мной. Наверное, тогда я поняла, что хочу написать этот текст не для того, чтобы люди возненавидели тех, кто стал «предателем», не для того, чтобы в них тыкали пальцем и определяли в лагерь «плохих», а себя – в «хороших»…
Я просто хочу рассказать о тех жизненных стыках, которые могут выбить людей. Всех людей. И тех, кого мы считаем предателями. И тех, кто к этому, казалось бы, совсем не относится.
 Я не хочу, чтобы вы занимали какую-то позицию. Я хочу, чтобы вы просто верили откровениям этих людей, думали и были объективными.
 Все собранные рассказы здесь - чистая правда. Можете не сомневаться. Единственное, могу сказать, что некоторые из них сглажены. Я не буду говорить какие. Я просто надеюсь на ваше внутреннее чувство.
 Будьте готовы ко всему, что может вас ранить.
 **Голос.** Все вы собраны здесь не случайно. Да, вы все разные, с разными возрастами, работами, проблемами и мыслями. Но мне интересно узнать у вас одно, что, возможно, может вас объединить… Предательство. Расскажите, как вы понимаете, что это, сталкивались ли с ним, или же стали первым лицом в этом деле. Не бойтесь откровенностей. Вас никто не осудит. Это всего лишь эксперимент. Приступайте.

**Мужчина средних лет.** Надеюсь, вы поймёте меня, если я не буду озвучивать, чей это рассказ. Пусть это останется тайной, которую я поведаю вам.
«Когда-то я был молод, и как считали многие девушки, очень красив. Я никогда не думал, глядя в зеркало, что я одарён красотой. Чувством юмора – да, мозгами и умом – да, но красотой… Не думал. Но несмотря на это, отбоя от поклонниц не было. Я никогда этим не хвастал, надежд никому не давал и ни с кем особо не сближался. Всё, что меня тогда интересовало – учёба, спорт и книги. Иногда с братом хулиганили и любили подраться, а это уже дело совсем другое.
Так вот, учился я в институте, где считай одни девчонки. Со всего потока вместе со мной три парня. Тяжко было, всем хотелось цветы, романтику, а мне вот как-то не до этого было. И была у меня одногруппница Оля. Я к ней никаких чувств не питал, кроме общей дружеской студенческой маеты. И вот как-то заобщались мы с ней. Я и не замечал никаких вздохов с её стороны. До определённого момента.
Помню, лето было. Теплынь, жара и экзамены в двери стучат. Я собрался на тренировку, уже выходить хочу, телефон звякает. Ещё старый тогда был, стационарный проводной. Ну я трубку взял, а на том конце Оля, говорит: «Завтра экзамен, давай вместе подготовимся? Быстрее и веселее будет». Я отказал, сказал, что опаздываю. Поехал на тренировку, а сам думаю, как это – вместе? Время уже к вечеру было, да и она в городе живёт на одном конце, а я за городом на другом – далеко за рекой, где сплошь свои дома. Странная, подумал, чего это ей в голову взбрело? Тренировка прошла, я на последнем трамвае домой возвращаюсь, калитку открываю, к дому подхожу, а она на ступеньках сидит, книжку читает! Я на месте застыл в шоке, а она спокойно глаза поднимает, улыбается и говорит: «Ну наконец-то приехал! Что так долго? Надо к экзамену готовиться». Я стоял и думал, ну не того ли она? Как в такое время доехала от сих до сих, перепрыгнула через калитку, потому что закрыта была, дом тоже закрыт, села на ступеньках и как ни в чём не бывало ждёт. Сколько она здесь вообще?! Я какое-то время молча стоял, она так и сидела. Тут мама с работы вернулась, начала кричать: «Ой, Олечка! Что же ты тут сидишь? Заходи на чай». Она за мамой в дом и пошла.
Я плечами дёрнул, пошёл на кухню ужинать. Слышу, она маме говорит: «Антонина Александровна, я вот прождала сына Вашего и последний трамвай пропустила, как же я теперь домой поеду?», а мама ей: «Олечка, да ты не переживай! Комната у нас есть свободная, останешься на ночь. Сегодня вместе к экзамену подготовитесь, завтра вместе поедете в институт и сдадитесь».
Я оцепенел. Знал характер своей мамы. Никогда ни с кем не любезничала, слова ласкового даже отцу не говорила, а тут… На тебе! Сделал вид, что ничего не слышал и игнорировал эту Олю как мог. Сел за подготовку, она напротив расположилась, тоже книжки открыла и за конспекты принялась. Я в её сторону не смотрел. Как закончил со всем – спать ушёл. С утра проснулся, захожу на кухню, а она уже с мамой вовсю трапезничает! И мне завтрак предлагает, будто хозяйка завсегдатая. Я носом фыркнул, только кофе взял. Пью его и книгу читаю. А она мне: «Какой же ты нерешительный». Да чего тут решать? У меня экзамен и соревнования скоро! Ну, словом, экзамены я сдал все на отлично и вышел с института с красным дипломом. Как полагается, пошёл сразу в армию. Служил два года. Помню, домой возвращаюсь в парадной форме, весь такой красивый, родители на пороге встречают, говорят садись за стол, мы отойдём ненадолго и вернёмся. Я уже расслабился, стопку себе решил налить и вижу в окно, что родители у калитки встречают ту самую Ольгу с её родителями. Сразу понял – засватать решили, без моего ведома и согласия! Меня такой расклад не устроил. Какая там любовь? Даже симпатией не пахло! Не нравилась она мне, а в моё отсутствие они уже что-то нарешали. Я не раздумывая через окно своей комнаты и сбежал. Несколько дней перекантовался у друзей, потом уж домой вернулся. Криков от матери было – не передать сколько! Я никак не объяснялся. Лишь рукой махнул и сказал: «моя жизнь, мне решать с кем её связывать». Много лет уж прошло. Стыдно лишь за то, что сбежал как трус. Надо было напрямую разбираться. За остальное мне не стыдно. Ни разу не пожалел о своём поступке».

**Девушка с сигаретой.** Я как щас помню, это был мой второй курс института. Знаете, я училась на платном и денег у меня практически не было. Мне было так стрёмно просить у матери на что-то, она платила за обучение, общагу, на еду давала, а работать мне не удавалось, потому что учились мы до ночи. Приходя с учебы к десяти, я успевала поесть, помыться, приготовить что-то на завтрашний день, постирать свои шмотки и лечь спать. И всё равно я ложилась каждый день не раньше часу ночи, а то и позже, потому что всегда нужно было что-то прочесть, что-то выучить, ну в общем, вы понимаете. Встал рано и ощущение будто не спал совсем. Так вот… О чём я? Да, вот!
Я помню, что это была осень моего второго курса. Я тогда сильно заболела, что меня посадили на больничный. Я страшно чихала, кашляла, дышала плохо, хотя не помню, какой диагноз мне в итоге поставили. Но суть не в этом. Тогда, знаете, ещё погода такая мерзкая была, дождь со снегом. Хочешь - не хочешь, ноги промочишь и сляжешь! А лекарства-то тоже денег стоят! И вот я помню, что мне мама выслала тогда две тыщи рублей. Чтоб я себе ботинки зимние купила, а то всё в осенних ходила. Я тогда попёрлась в какой-то ближайший обувной бутик, даже на цвет и качество не смотрела, мне тогда главное было в бюджет уложиться. Ну и купила я какие-то уродские ботинки, такого, знаете, светло-коричневого цвета, извините, конечно, ну прям как понос! Ну что поделать, ноги мерзнут… Взяла! А они ещё вышли на тыщу семьсот. Я так обрадовалась, что у меня триста рублей осталось. Подумала, что хоть сигареты куплю! Да ещё соточка с копеечкой останется! К слову, я курить начала, как школу закончила, да и сейчас бросить не могу, хотя и не пыталась… Ну в общем что?
Я пошла и купила себе на эти последние деньги Мальборо. Вышла и думаю… Господи! Хоть раз в жизни нормальные сигареты покурить, а не эту дешмань! Ну вот значит, вышла с продуктового, в одной руке пакет с ботинками, в другой сигарета, давай быстрее закуривать и вижу, что на остановке рядом мужик стоит. Смотрит на меня ещё странно так и улыбается. Думаю, то ли бомж, то ли наркоман? А он аккуратно так движется прямо ко мне! Я тогда сразу подумала: «Вот сука! Щас сигареты просить начнет!» Расстроилась уже, думаю, мне эту пачку фиг знает сколько тянуть. А он, знаете, подошёл, и тихо так сказал: «Девушка, простите меня, ради Бога, у вас десять рублей не найдётся на проезд добавить?» Я как-то отупела в моменте и так дерзко рявкнула ему: «Знаю я Ваш проезд, на водку просите!», а он мне всё с той же улыбкой: «Нет, девушка, мне на проезд». Я так фыркнула, сказала, что у меня налички нет, всё на карте, а банкомата в этой местности никакого. Он на меня посмотрел всё с той же улыбкой и будто ещё тише сказал: «Ничего страшного. Простите меня, что я к Вам подошёл». Развернулся и пошёл обратно к остановке. Я думала, дальше попрошайничать будет, а он встал на остановке и просто стоит.
И знаете, как-то мне не по себе стало, стыдно что ли, я ему крикнула: «Подождите!», он повернулся и остался ждать, смотря на меня всё с той же улыбкой. Я рванула обратно в продуктовый, знала, что там банкомат-то есть, но он не работал. У меня действительно все деньги на карте были, мама обычно отправляла туда. Я деньги снять не могу, какую-то девушку хватаю и говорю: «У вас наличка есть? Я вам сразу переведу!» Мне тогда показалось, что она испугалась страшно, посмотрела на меня как на дуру, но дала сто рублей, я ей перевела так быстро, спасибо сказала и побежала к этому мужику. Дала ему сто рублей, ещё какую-то мелочь из карманов высыпала, сказала: «Всё, что есть! Больше ничем помочь не могу!» А он мне так нежно: «Что ты, дочка…»
И расплакался! Я когда в глаза его взглянула, увидела, какие они у него удивительно-зелёные. Знаете, никогда таких глаз не видела. Они такие светло-зелёные, чистые, добрые. Мы так в тишине стояли какое-то время… А потом как-то сам собою разговор у нас завязался:
- Вы, наверное, покурить хотите?
- Да что ты, дочка, некрасиво у тебя просить. Ты и так меня сильно выручила, считай спасла.
- Ну что Вы, давайте покурим?
- А давай!
Мы какое-то время в тишине курили, а потом он сказал:
- Ты, наверное, подумала, что я запойца какой? Немудрено, милая, я знаю, что теперь выгляжу как чудище болотное.
- Да нет, что Вы, просто я…
- Да знаю я всё, доча, мне лет-то много, я уже по глазам вижу, что люди думают. Хотя, ты мне издали показалась такой грустной, даже и подходить не хотел…
- Почему?
- Да не знаю, думал, что я буду вешаться на молодую девочку со своим несчастьем?
Я как-то в этот момент потерялась, не знала, что сказать, а он мне:
- Знаешь, доча, а я помню времена, когда мы окурки собирали в банки и продавали! Представляешь, как людям курить хотелось? Эх, всякое было. Как могли – так карабкались.
- А сейчас?
- А сейчас, доча… Сейчас всё не то. Знаешь, я ведь к другу хочу поехать, а денег нет. Видишь ли, что приключилось. Я уже 5 лет как в Анапе живу. Хорошо мне там, тепло. Приехал вот сюда к жене бывшей, у доченьки младшей День рождения. Старшей уж тридцать лет, ей до меня дела нет, а младшей всего десять исполнилось. Я ей пошёл, подарок купил, пришёл на порог, жена бывшая открыла и говорит: «Она тебя видеть не хочет, ты для неё никто, просто дядя с улицы». Представляешь?
Я слышал, как детка моя плакала в квартире, но мать её была непреклонна. Схватила коробку с подарком и швырнула со всей дури в подъезд. Дверью хлопнула и крикнула: «Тебе тут не рады. И угла у тебя здесь нет». Я так удивился. Поехал, значит, в суд, у меня там однокашник работает. Говорю ему, так и так, не пускают на порог, а я там прописан, а он мне сказал, что жена меня уже давным-давно выписала из квартиры, хотя в свое время вместе наживали. Получается, что правда, остался я в родном городе без своего угла. Ну вот с обиды и горя поехал к единственному живому ещё другу здесь. Приехал с бутылкой, а его дома нет.
Ну сел на лестничной клетке, выпил как-то всю бутылку и задремал. Соседи мимо шли, подумали бомж пьяный, вызвали милицию. Ну что ж? Я все последние деньги на штраф вложил, извинялся потом перед другом и соседями. Вроде ничего, простили, а мне всё равно так стыдно. Подумал, Боженька, что же я
в своей жизни-то творю?»
Я его слушала внимательно, не подавая вида, что нахожусь (мягко говоря) в шоке и спросила:
- И что, Вы сейчас к тому же другу поедете?
- А куда мне ещё? Обратно в Анапу только через три дня.
- Может, Вам есть хочется? Давайте дойдем до моего общежития, я Вам заверну?
- Успокойся, доча, ты уже всё сделала, просто скажи, на какой мне автобус сесть, чтобы до улицы Попова доехать, а то я уже всё забыл…
- Вам на пятьдесят третий.
- Точно! Вон, вижу, едет. Поеду, пожалуй. Спасибо тебе, доча, за всё. Мы с тобой поговорили и прям как-то светло стало.
- Может, хотя бы возьмёте с собой пару сигарет? Ну или пачку? Возьмите?
- Нет, милая, спасибо тебе большое, но это твоё. Я поехал. Будь здорова и счастлива!
Он на прощание мне снова улыбнулся, сел в автобус и поехал. А я еще долго стояла как вкопанная и видела перед лицом его глаза. Задумалась. Как-то даже поникла что ли… Закурила сигарету и пошла в общежитие.

**Женщина с забинтованными пальцами.** Знаете, я ведь с темой предательства уже много лет бок о бок. А как иначе, когда уже столько лет мы с сестрой своими силами приют тянем? Кого не взять, так каждый брошен как хлам! И в мусорке находили, и подкидывали нам под двери, и из реки доставали полумертвых. Чего только не было с нашими любимыми Хвостиками… Знаете, наверное, самое ужасное, когда какой-то человек берет животинку домой, даёт и ему, и нам надежду на счастье, а потом снова на улицу. Лучше бы обратно нам возвращали! Конечно, и такие есть. Мы уже смирились.
Но каждый раз, как в первый раз, удивляемся, когда видим вчерашнего отданного Хвоста шныряющим по улице в поисках еды. Ужасно это все, слов нет. Самое обидное, что город нам особо и не помогает. Верхушка, имеется в виду. Дают нам в месяц двенадцать тысяч, представляете? Да какие же это деньги на сорок семь хвостов? Им же помимо еды лекарства нужны, а кому-то и операции. Они ведь тоже болеют!
Об аренде помещения я вообще молчу. Зачастую места нет, а мы все равно Хвостов берём. Жалко же. Уже свою квартиру вторым помещением сделали. Куда же деваться? А соседи жалуются. Один мужик сначала угрожал, мол, собаки у вас сильно лают. Я когда девушке, забравшей у нас котика, рассказала про это, она мне ответила: «Лучше бы у меня за стенкой лаяла собака, чем каждый день слушать пьяные разборки». Может, она в чем-то права, но мы всё-таки соседу не угодили. Он мою сестру подкараулил и ударил чем-то по голове. Не знаю, что это было, но отек у неё был страшный. Будто не лицо, а синяк громадный. Мы судились, но дело так и не закончено. Не знаю, что Вам сказать…
Я просто не знаю, откуда берётся эта жестокость в людях. Уже стала считать себя чёрствой за столько лет. Жалею Хвостов, но их историям попадания к нам не удивляюсь. Что уж руками разводить? Помогать надо! И как-то мы так жили, вытягивались как могли. Мне уже стало казаться, что не существует того, что могло бы меня провалить в землю. Всякое было, понимаете?
Но однажды нам позвонили люди и сказали, что у них в подъезде несколько дней кошка сидит. Никто к себе взять не может, попросили нас забрать её хотя бы на передержку. Мы сразу и поехали. Заходим в подъезд, а там сидит малюсенькая красавица. Страшно напугана, дрожит. Холодно было. Приглядываемся - у неё ошейник. А на ошейнике изолентой записка примотана с таким вот коротким содержанием: «Кошка. Зовут Кот. Год будет весной. А я на войну». Что сказать? Даже не могу комментировать. Никто не заслуживает того, чтобы в один миг стать бездомным, голодным, брошенным. Не знать куда пойти и что делать дальше… Мы её укутали и повезли к нам. Тогда был март, двадцать седьмое число. Так и решили, назовём Мартой. Долго осваивалась у нас, но прижилась. Пока никто её не забрал. Но мы не расстраиваемся. У них есть мы, они это знают.

**Девушка болезненного вида.** Мне больно это вспоминать, но иногда я прогоняю это в своей голове. Мне было двенадцать лет, через неделю должен был быть мой тринадцатый день рождения. В тот период я дружила с девочкой, которая не нравилась моим родителям. Не знаю, почему меня тянуло к ней. Мы были совершенно разные. Я любила учёбу, а она могла на неё не идти, если не хотела. Я была скромной, а она – очень раскованной. Я не умела дерзить, а она любила ругаться. Может быть, мы тянулись друг к другу, потому что в ней и во мне было то, чего не было у нас обеих. Ну вы меня поняли. Моя мама говорила, что её отец сидит в тюрьме, а мать работает в пивнухе. Моя подруга этого не скрывала и не стыдилась. Я не могла её осуждать за родителей. Я относилась к ней с трепетом и никогда не думала, что она может быть плохой.
За неделю до моего дня рождения она пригласила меня к себе в гости с ночёвкой. Я знала, что мама откажет, поэтому сказала, что иду с ночёвкой к отцу. Родители мои тогда уже были в разводе. Я не соврала, я пошла к отцу, провела с ним весь день, а вечером спросила, можно ли мне пойти к подружке и остаться у неё. Он не отказал. Я радостная поспешила к ней. Пришла, а с порога она мне сказала: «Мы идём на тусовку». Я немного испугалась, потому что до этого не ходила в позднее время даже в гости. Обычно в 21:00 я всегда была дома. Но отказать ей не могла, поэтому мы пошли.
- А кто там будет?
- Мои друзья и знакомые.
- А много их там будет?
- Я точно не знаю.
- Ну, а девочки там ещё будут?
- Ну что ты как маленькая! Успокойся, всё будет весело и хорошо. Мы чуть-чуть посидим и пойдём ко мне.
В тот момент я будто особенно поняла, как мы отличаемся друг от друга. Она была меня старше всего на три месяца, а вела себя так, будто между нами огромная пропасть. Но я не обратила на это внимания.
Мы пришли в большую и красивую квартиру. И, к моему удивлению, я не увидела там ни одной девочки. Там были одни парни! Я застряла на пороге, а она начала злиться. Говорила: «Давай уже, входи». Я неуверенно зашла. Оглядела толпу. Все её приветствовали, обнимали, даже жали руки. На вид всем этим парням было от шестнадцати до двадцати семи. Мне стало неуютно, но тут ко мне из другой комнаты подошёл мальчик, представился, и у нас завязался разговор. Я узнала, что это его квартира, ему четырнадцать лет, и он часто устраивает такие «тусовки», когда родители уезжают, сам в них особо не принимает участия, просто наблюдает или занимается своими делами. Я удивилась, потому что в квартире было много выпивки, сигарет, а по середине комнаты стоял большой кальян. Хозяин предложил мне чего-нибудь, но я отказалась. Было всё равно неуютно. На удивление, парень оказался приятным и понял, что мне не очень комфортно в этой обстановке. Всю посиделку он общался со мной и никуда не отходил. Это успокоило меня. Спустя время я заметила, что суть всей вечеринки – это даже не распитие алкоголя и курение. Парни играли на джостиках в какую-то игру, а какой-то особо взрослый парень что-то готовил поесть на кухне. В целом, было не так страшно, и я немного успокоилась. Мы с хозяином квартиры разговорились и решили пойти на балкон, чтобы не мешать игрокам и тихонько поболтать. Спустя какое-то время я решила проверить, сколько мы уже сидим «в гостях» и обнаружила, что моего телефона нет в кармане. У меня началась паника. Хозяин пытался меня успокоить и заверил, что поищет телефон в квартире. Он пошёл искать, а я не на шутку занервничала, разрыдалась. Пошла искать свою подругу и увидела, что она уже обувается и собирается уходить. Я сказала ей вся в слезах:
- Куда ты? Я потеряла телефон. Сейчас мы его найдём и пойдём вместе.
- Нет уж. Я пойду, а ты останешься здесь.
Я перепугалась. Подумала, что она шутит, но она продолжила, говоря уже не мне:
- Лишите её, сучки!
Улыбнулась отвратительно и ушла.
Я повернулась и увидела, что несколько здоровых парней стоят за моей спиной и улыбаются ещё омерзительнее моей «подруги». Я уже хотела крикнуть, но тут появился хозяин квартиры и сказал:
- Никто никого трогать не будет. Белый, иди сюда!
К хозяину подошёл высокий парень. Он что-то ему шепнул, высокий сказал: «выйдем», а хозяин взял меня за руку и отвёл в сторону. Я ещё больше разревелась, а он принялся меня успокаивать. Я выдавила:
- Хочу домой…
Он кивнул, накинул на меня свою кофту, и мы вышли.
Проходя около дома, я слышала удары, но не стала ничего об этом спрашивать.
Мы шли в тишине. Когда подошли к дому, он сказал мне:
- Прости, что так вышло. Я и подумать не мог, что всё выйдет так.
- Зачем же ты тогда её позвал?
- Я её не звал. Я её вообще не знаю. Видимо, её кто-то позвал из знакомых моих знакомых. Теперь я уверен, что нужно сузить этот круг.
Мы помолчали. Затем он продолжил:
- Я нашёл твой телефон. Он был между подушками, из него вытащили аккумулятор. Могу предположить, кто и зачем это сделал.
- Спасибо.
Я взяла телефон, хотела уже уйти, но он опять взял меня за руку и сказал:
- Я ещё раз прошу прощения. Надеюсь, с тобой всё будет в порядке, и мы ещё встретимся. В приятных обстоятельствах.
Он ушёл, а я пошла домой.

**Женщина с небольшими морщинками**. Мне было шестнадцать лет. Я заканчивала десятый класс и собиралась поступать в институт. Жила, скажем так, беззаботно. Мать, отец – четные люди, работяги. Две сестры – средняя и младшая. Я была самой старшей, знала, что несу за них ответственность, но они, слава Богу, никогда меня не подводили. Так вот…
Помню, сдала экзамены и пришла в школу забрать аттестат, чтобы подать заявление на поступление. Прихожу, получаю аттестат, мне говорят в бумаге расписаться, что аттестат выдан, всё строго. Я с улыбкой беру ручку, глазами пробегаю по бумаге и вижу, всё правильно, кроме отчества. Говорю директору:
- Клавдия Петровна, тут ошибку сделали. Я не Леонидовна, я Геннадьевна.
- Ошибки никакой нет. Всё так, как написано в аттестате.
Я подумала, что это розыгрыш. Открыла аттестат, а там – «ЛЕОНИДОВНА»!
Я растерялась, поблагодарила директора и поспешила домой. Всю дорогу к дому продумывала разные варианты, стараясь не думать о самом очевидном. Домой уже зашла в слезах. Мама с кухни услышала в коридоре что-то неладное, вышла ко мне, а я молча швырнула ей свой аттестат. Она всё поняла, ушла на кухню. Я какое-то время стояла в коридоре, потом услышала с кухни: «Давай обсудим».
Зашла, села на стул, и она начала говорить:
- Я знаю, у тебя много вопросов, - сказала мама. – Я расскажу всё, как есть.
Твоё отчество не ошибка, потому что твой родной отец - Леонид. Я рано вышла замуж. Когда носила тебя, то не знала, что он завёл себе другую женщину. Когда ты родилась, ещё года тебе не было, он ушёл к той женщине, завёл с ней семью. Мне было какое-то время обидно, а потом я махнула рукой и решила, что воспитаю тебя сама, к тому же, рядом всегда была мама, твоя бабушка. Но уже через год я случайно познакомилась с твоим отцом. Он влюбился в меня и стал ухаживать. Я сразу предупредила, что у меня маленькая дочь, на что он ответил: «так это же моя!». Очень быстро мы расписались и стали жить. Фамилию поменять тебе смогли, а вот отчество – нет. Твой папа пытался переписать в твоём свидетельстве о рождении графу «отец» на себя, но что-то у нас не вышло.
- Но как же вы…
- Да, мы с детства говорили, что ты Геннадьевна, потому что и твои сёстры таковые. Документы нигде не требовались. В школе отнеслись с пониманием и ничего не говорили тебе.
- А директор?
- А директор раньше другая была, которая знала. Эта не знала, но не вини её, она просто сделала свою работу. Выдала аттестат.
У меня снова потекли слёзы. Я не знала, что хуже: узнать, что человек, который воспитывал тебя всю жизнь – не твой отец, а тот, что про крови отец, бросил из-за другой семьи и за всё это время даже не вспомнил… В любом случае, на всю жизнь я осталась преданной своему отцу, хоть он и не был мне отцом по крови. Он меня воспитал, и я ему за всё благодарна. С отчеством «Леонидовна» я свыклась. Но когда меня встречали школьные приятели, то все равно кликали «Генкиной», мне было очень приятно, я им никогда не рассказывала правду.
А к слову, о родном отце… Я как-то видела его. Всего лишь раз в жизни. Я уже тогда закончила институт, вышла замуж и родила первую дочь. Ехали с ней в трамвае. Увидела лицо, которое до этого видела единожды на оборванной фотографии от мамы. Не поздоровалась, отвернулась в окно. Он собирался выходить на остановке, сказал: «красивая дочь у тебя» и вышел. У меня всю жизнь не было тяги узнать его, потому что у меня был ПАПА! Да, в шестнадцать лет узнать такое было больно. А сейчас, спустя столько лет я могу сказать только одно… Бог ему судья.

**Мужчина неопределенного возраста.** Я помню, как влюбился и понял, что это навсегда. Это было очень забавно. Я тогда работал в ПТУ, вёл группу, где учились одни девочки. За ними нужен был особый контроль. Ещё бы!
Несовершеннолетние, вырвались от родительского крыла – хочется похулиганить. Могу их понять. И была у меня одна ученица, очень красивая, умная, но до того пацанка! То прогуливала, то с парнями дралась, то преподавателям хамила. Я не сдержался и попросил родителей приехать ко мне на беседу. И вот в один из дней сижу в кабинете, заполняю журналы, врывается ко мне девушка и сразу нападает:
- Что Вы Наташу гоните с учёбы? Она ничего плохого не сделала. Подумаешь, прогуляла пару раз. Ну и что с того? Как будто Вы никогда не прогуливали!
- Девушка, успокойтесь. Сядьте и скажите в чём дело. Я просил прийти старших и подразумевал родителей, а не…
- Я её старшая сестра! Да, выгляжу молодо, но я уже окончила и школу, и вуз. Родители в деревне заняты хозяйством. Нас четверо. Я самая старшая, поэтому отвечаю за всех сестёр. Если есть претензии, то будьте добры высказать мне.
Я так взволновался, что не нашёлся, что ответить. Но через какое-то время мы уже поговорили с сестрой моей ученицы спокойно и всё уладили. Я узнал, что сестру ученицы зовут Татьяна, и живет она в соседнем доме от меня. Вот совпадение!
А я её никогда не видел. Решил, что это судьба и стал ухаживать. Она мои ухаживания приняла, переехала ко мне через два месяца после знакомства, а на третий – мы уже были мужем и женой. Жили мы счастливо, но, к сожалению, Бог не дал нам детей. Это всегда очень огорчало меня, но любовь к этой женщине освещало всю мою жизнь. Так прошло восемь лет нашей счастливой жизни. За эти годы мы ни разу не поругались и не обиделись друг на друга. И вот в какой-то день Таня сказала, что хочет навестить родителей в деревне. Я не смог поехать с ней по причине экзаменов у моих студентов, это было лето. Она заверила меня, что поедет только на выходные и вернётся. Я ответил, что нет ничего страшного в том, чтобы задержаться, ведь родители тоскуют и не молодеют. Она улыбнулась, согласилась, на том и решили. Настала пятница. Таня после работы поспешила на вечернюю электричку, а я остался на «заседании» педагогов. Не одни студенты отмечают сдачу сессии! Выходные пролетели, снова началась рабочая неделя.
Я и не думал ничего плохого о том, что Таня не возвращается. Явно помогает родителям по хозяйству: огород большой, скотины много, ничего страшного.
Но вот прошла неделя, вторая, а Тани всё нет. И дозвониться никак – у родителей в деревне даже стационарного телефона нет. Решил, если завтра с утра не приедет, отпрошусь с работы и поеду в деревню. Мало ли, что случилось?
Возвращаюсь домой с работы и вижу на пороге Таню. А позади неё несколько собранных сумок.
- Танечка, здравствуй! Я уж запереживал. Что-то случилось? Родителям что-то нужно отвезти? Ну так поехали.
Она смотрела на меня молча, опустила глаза в пол и сказала:
- Я снова увидела человека, который был моей первой любовью.
Я помрачнел, а она продолжила:
- Не знаю, как так вышло, но жизнь нас развела. Я только взглянула на него, и у меня все встрепенулось. Я поняла, что только этого человека любила всю жизнь.
Я не хочу тебя мучить, поэтому ухожу.
Я выслушал, помолчал, ответил: «нет». Занес сумки в комнату и начал раскладывать вещи. С тех пор мы жили как чужие люди. Не ели из одной тарелки, не спали вместе в одной кровати, не разговаривали. В какой-то момент даже перестали пересекаться в квартире. Я полагал, что она ночует у коллег или подруг. Так мучительно прошёл год. И он оказался пыткой. Весь девятый год совместной жизни оказался для меня капканом из-за того, что я не решился отпустить свою любимую. В один день я принял решение, пришёл к ней на работу и сказал:
- Можешь ехать. Будь счастлива.
Вечером, когда я вернулся с работы, ни одной её вещи не было в моей квартире.
Я долго страдал и тосковал. Но со временем, всё же, отпустил.
Не знаю, как она теперь живёт, что с ней. Я знаю, что до сих пор её люблю, но если бы в какой-то из дней она вернулась – я бы не принял её. Это выше моих сил.

**Человек, скрывший свое лицо.** Когда я думаю о предательстве, то у меня первым делом возникает мысль – можно ли его простить? Вообще, что такое предательство? Предательство – это вопрос нравственного выбора. Это вопрос того, как вы индивидуально относитесь к предательству и к себе самому. Насколько вы оцениваете себя и человека, который может быть предателем. Допустим, этот человек вас предал. Вы способны или не способны его простить? Но кто он – этот человек? Может быть, это такой человек, что действительно есть смысл чем-то пожертвовать для того, чтобы что-то сохранить. На мой взгляд, предательство – самое худшее преступление, какое можно только себе представить. Например, семейные отношения – это ведь жёсткая система обязательств. И одно из важнейших условий и обязательств отношений – отсутствие предательства. Когда каждый из сторон может уверенно утверждать: «Я тебя никогда не предам». Это та базовая данность, на платформе которой строятся семейные отношения. Всё остальное уже потом. Нельзя создавать семейные отношения, если вы не уверены, что вы предадите или не предадите. «Не знаю, вот если появится красивая женщина, возможно, я изменю».
Или: «Если увижу достойного мужчину, оставлю того, с кем обещалась быть».
Ни в коем случае не вступайте ни в какие семейные отношения. Вы в себе не уверены, вы ещё не дошли до того уровня, когда есть необходимость создавать семейные отношения. Не должно быть так, понимаете? Это не семья.
Вы – потенциальный предатель. Я часто говорю, что наказывать надо не за преступление, а за мысли, ведущие к преступлению. Человек, замысливший преступление, уже преступник. «Почему я не совершил преступление? Потому что у меня нет воли, и я - трус?» Но это другие вопросы. Ты преступник, потому что ты этого хотел. Ты всё продумал и ощутил. Ты преступник своим духом, своим менталитетом, своей душой. Вот то же самое и здесь. Если изначально ты готов изменить, значит ты – предатель.