Стас Смольянинов

**Оскорбление чувств верующих**
*Пьеса*

**Действующие лица:**

Отец Павел – молодой священнослужитель, восстанавливающий церковь в посёлке Красный Берег Пермского Края.
Санёк – худощавый светловолосый парень около двадцати лет.
Дед Витёк – дед.
Таджик Лёха (Алехон) – таджик.
Участковый – сельский участковый, темноволосый мужчина около сорока лет.
Елена - жена отца Павла.

*Кухня простого деревенского дома, работает телевизор, по которому идут утренние новости. На столе звонит мобильный телефон, в кухню входит мужчина в старом спортивном костюме, вытирает руки о грязное полотенце, выключает звук телевизора и отвечает на звонок*

- Слушаю.
- …. *(ответы собеседника не слышны)*
- Ой, соболезную.
- ….
- Соболезную Вам.
- ….
- А что Вам нужно? Отпеть или в церкви отчитать?
- ....
- Или на дом выйти?
- ....
- Панихида это в церкви.
- ….
- Домой или при церкви? Но мы пока в вагончике службы проводим. Знаете, да?
- ....
- Это не обязательно. Можно и дома.
- ….
- Да, хорошо. К 10 часам управимся.
- ….
- Нет, мне ничего не надо.
- ….
- Не надо ничего, Бог с Вами. Свечку поставите…на строительство дадите.
- ….
- Что Вы хотели спросить?
- .... *(долгая пауза)*
- Вы знаете, это всё людьми придумано, это в обычай вошло. Самое лучшее это свечку в церкви поставить, сорокоуст в нескольких храмах заказать, если есть возможность.
- ....
- Читалки у нас нет, это вы уже сами ищите.
- ….
- Ну, молитесь. Душа у нас вечная, это тело умерло. Ну, Вы об этом и так всё знаете лучше меня, молитесь.
- ….
- Ну и молодец. Соболезную.
- ….
- Соболезную.

*Появляется Елена, ставит грязное ведро в угол, моет руки и начинает разогревать и подавать мужу завтрак. Отец Павел переодевается в подрясник*
о.ПАВЕЛ: Представляешь, Любовь Ивановна ночью умерла. Завтра отпевать будем.
ЕЛЕНА: Ой, давно ей пора было. Мерзкая была бабка, вонючая.
о.ПАВЕЛ: Лен, прекрати. Бог с тобой.
ЕЛЕНА: Ой, ну ладно, всё. Я ничего сказать не хочу, но одной больше, одной меньше. Бог дал - Бог взял.
о.ПАВЕЛ: Лена, остановись.
ЕЛЕНА: И чего ты до сих пор удивляешься, понять не могу? Мы почти два года как сюда переехали, и сколько ты детей покрестил за это время? Ни одного. А закопали человек 40, не меньше.
о.ПАВЕЛ: Я не удивляюсь. Царство ей Небесное. Но знаешь, как говорят? О мёртвых либо хорошо, либо ничего.
ЕЛЕНА: Ничего, кроме правды.
о.ПАВЕЛ: Что «ничего, кроме правды»?
ЕЛЕНА: О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды. А бабка и правда вонючая была.
о.ПАВЕЛ: Это ты где такую версию слышала?
ЕЛЕНА: Прочитала в интернете. Фразы, вырванные из контекста. Многие поговорки мы неверно воспроизводим. «Цель оправдывает средства», например, знаешь, как полностью звучит?
о.ПАВЕЛ: Как?
ЕЛЕНА: Если цель….забыла. Как же там? Вот! Если цель – спасение души, то цель оправдывает средства!
о.ПАВЕЛ: С этим согласен.
ЕЛЕНА: У Пушкина там тоже что-то переврали…

*Елена забирает со стола тарелку Павла*
о.ПАВЕЛ: Я ещё не доел!

ЕЛЕНА: Ты знаешь, что наш сын в похороны играет? Вчера вот по паучку панихиду отслужили. Собрала утром клубнику, захожу в дом, а тут на весь коридор процессия похоронная: динозавры, роботы его, войны (причём без разбору все: и наши, и эти, натовцы) - выстроились в колонну и несут паука в спичечном коробке под Ave Maria. Сын сам поёт, спасибо музыкальной школе. Это всё потому, что он кроме похорон здесь и не видит больше ничего, ты же это понимаешь?
о.ПАВЕЛ: Лучше было б, чтоб крестили паука, да?
ЕЛЕНА: Лучше не лучше, да сыну твоему скоро в школу идти. Какое образование он здесь получит, ты об этом думал? Давай вернёмся в Екатеринбург. Ну неужели тебе там места не найдут?
о.ПАВЕЛ: Ленка, не начинай. Всё, хватит.
ЕЛЕНА: Да что хватит? Не надо заканчивать разговор. Я его начала, мне его и заканчивать. Мы когда в деревню переезжали, что с тобой обсуждали? Как хорошо, дети к труду приучены будут, да и у нас какое-то хозяйство своё будет, огород. Ты говорил люди здесь простые, светлые…
о.ПАВЕЛ: Ну, так они и светлые! Вспомни, как баб Нюра по ночам ходила забор караулить!
ЕЛЕНА: Одни бабки и урки здесь. Да Сашка этот твой придурошный, прости Господи.
о.ПАВЕЛ: Лен…
ЕЛЕНА: Поговорить даже не с кем.
о.ПАВЕЛ: Эти урки, как ты их называешь, такие же люди. Глубоко раненные, требующие исцеления ду́ши.
ЕЛЕНА: Ой, да Бог с ними с этими израненными душами. У нас полы прогнили по всему дому и потолок менять надо. Прям над кроватью течёт, дожди пойдут - опять на ребёнка с потолка польётся.
о.ПАВЕЛ: Лен, это всё мы давно знаем. Дом ветхий, зато уютный. Даст Бог, люди помогут, к осени крышу перекроем.

ЕЛЕНА: Шкафами да иконами дыры позалепили, а из щелей дует. Да так дует, что не знаю даже, где ещё так дует. Ребёнок болеет постоянно из-за этого.
о.ПАВЕЛ: Матушка, ну ты уж сильно не преувеличивай. Глянь, мы с божьей помощью и газ провели в кухню, и воду в дом завели. Я теперь и бетонировать научился сам, и сантехнику ремонтировать. Это всё, будучи здесь. Когда в городе жил, я этого не умел.
ЕЛЕНА: А сын заболеет, тоже ты его лечить будешь? Ни лекарств не купить, ни врача нормального нет.
о.ПАВЕЛ: Бог поможет. Всё с Божьей помощью.

ЕЛЕНА: К педиатру за 20 километров ехать нужно. А как ты его на фортепиано 2 раза в неделю возишь, я вообще диву даюсь. Тебе не надоело ещё?
о.ПАВЕЛ: Мне это в радость даже.
ЕЛЕНА: И как у тебя сил хватает. Сколько там? 37 километров ты его везёшь?
о.ПАВЕЛ: Да.
ЕЛЕНА: Господь всемогущий.
о.ПАВЕЛ: Смирение, матушка! Смирение!

ЕЛЕНА: Да ну что мне твоё смирение? Куда уж смиреннее жить? В ипотеку…вот в этих хоромах. Вот уж смирение, как оно есть. Домик. В деревне.
о.ПАВЕЛ: …
ЕЛЕНА: Ну, спроси! Спроси ты хоть у Владыки. Он же к тебе хорошо относится...
о.ПАВЕЛ: Ну, всё, всё, будет. Не дал Бог благодать жене мужа учить.
*Отец Павел испачкал едой подрясник*
о.ПАВЕЛ: Атт, дьявол тебя побери!
ЕЛЕНА: Господи! Как мне всё это надоело.
*Отец Павел встаёт, пытается оттереть подрясник, ставит грязную тарелку на столешницу, Елена раздражённо убирает её в мойку. В дом входит Санёк*
САНЁК: Доброе утро.
о.ПАВЕЛ: Здравствуй, Саш.
ЕЛЕНА: Доброе.
САНЁК: Вам тёть Маруся я́ички передала. Я повешаю сюда?
*Санёк начинает разуваться, чтобы войти в кухню*
ЕЛЕНА: Саш, да заходи так. Не разувайся.
САНЁК: Дык грязно ж. Дождь всю неделю лил.
ЕЛЕНА: Да, повесь….хотя давай мне лучше - сразу в холодильник уберу.

*Отец Павел подходит к Саньку, вытирает руки об себя*
о.ПАВЕЛ: У тебя же сегодня день рождения?
САНЁК: Ага.
о.ПАВЕЛ: А у меня здесь…смотри-ка, что!
*Достаёт из внутреннего кармана подрясника конфету*
ЕЛЕНА: С днём рождения, Саш.
САНЁК: Спасибо, отец Павел. Спасибо, матушка.
о.ПАВЕЛ: Храни Господь. Сейчас пойдём, Саш. Сейчас пойдём.
*Отец Павел моет руки и они вместе с Саньком уходят*
*Строящаяся церковь. Играет какое-то русское радио*
ДЕД ВИТЁК: Я позабыл, в каком-то городе…передавали…тётка вымолила у Богородицы молодого мужа…позабыл только, в каком городе-то. Ну, дык, я это, смекнул, раз у ней получилось…а там такая вехотка, слышь, не дай Бог ночью таку увидать…*(крестится)*. Короче, смекнул. Стал молиться, чтоб пенсию подняли.
ТАДЖИК ЛЁХА: И чё, подняли?
ДЕД ВИТЁК: Ды подняли… теперь, эт самое, чаще видать молиться буду.
о.ПАВЕЛ: Дед Вить, ну, так-то ж хорошо. Всё повод о Боге лишний раз подумать, о душе.
ДЕД ВИТЁК: Полез давеча в голбец, картошки набрать. Допреж молился. Ну, а там меня, значит, и скрутило. Вот время подумать было, пока там сидел. И о Боге, и о душе. И помолился на славу.
о.ПАВЕЛ: Ты хоть делаешь что-то со спиной-то своей?
ДЕД ВИТЁК: Я стараюсь пешком ходить поболе. Сюда пешком, отсюда пешком.
о.ПАВЕЛ: Мази, может, какие тебе обезболивающие?
ДЕД ВИТЁК: Ну, мазью намазываю, дочь какую-то там привезла. Каждый день два раза в день. Ды я, эт самое, лечу. Чёй-то там греет там мазь эта.
САНЁК: Зарядку тебе делать надо.
ДЕД ВИТЁК: Да каку зарядку? Вон, две недели вообще не выходил, никуда. Так скрючило. Допреж ходил. Думаю, надо походить, и хожу. Сюда пешком, отсюда пешком.
САНЁК: А мне пальцы когда перерубило, тоже в больничку попал. В Пермь. Цивильная прям такая больничка. Со мной там тело одно было. Увидел у меня крестик значит, а он у меня вон какой огромный, и стал до меня, короче, докапываться. Типа: «Чё, верующий, да? Воцерковлённый?»
ДЕД ВИТЁК: А, из этих? Религия яд - береги ребят!?
САНЁК: Ну, типа. Так вот. Мне этот персонаж две недели истории всякие рассказывал и вопросы разные задавал. Я уж и не знал, как от него отвертеться. Говорит : «Вот вы, сука, как вегетарианцы».
о.ПАВЕЛ: Саш.
САНЁК: Прости, Батюшка. «Только те, - говорит, - мясоедов мучают, а вы атеистов». Или ещё эти. Которые мусор делят. Они напрягают и навязывают это тем, кто этого не делает, а не наоборот. Типа не собираешь мусор отдельно – ты говно.
ДЕД ВИТЁК: Ро́дный, а зачем они мусор собирают? Не пойму. Выискивают там съедобное что ль?
САНЁК: Да не, ну, типа там отдельно пластик, стекло собирают. Их в переработку можно пустить вроде как или чёт такое.
ДЕД ВИТЁК: А! Мир спасают? Как это. Зелёные типа.
САНЁК: Ну, типа. И вот он говорит, что так и Вы, православные, со своим Богом носитесь, всем его навязываете. Я ему говорю: «Чё ты от меня хочешь, чёрт?»,- а он ржёт. Не знал уже, чего ему ответить такого, чтоб отстал, думал уже в лоб дам, но выписали вовремя.
о.ПАВЕЛ: А ты ему скажи: «Мы не носимся, мы души ваши заблудшие спасти хотим! И никому не навязываем ничего, но слово Божье в мир несём. Проповедуем. Как отец наш небесный и завещал».
САНЁК: Ды я ему сказал. «Это ты, - говорю, - чертяка, мне на уши присел и лечишь постоянно, а мне ты и не нужен сто лет».
о.ПАВЕЛ: А я знаете, что думаю? Хорошо, что не мы на суде страшном друг друга судить-то будем. Мы б там, конечно, насудились, не приведи Господь. Алехон, а как детки ваши? Бегают уже вовсю?
ТАДЖИК ЛЁХА: Дочь - та да, насается по всему дому как бы, а сына по стеночке пока только, с поддержкой.
о.ПАВЕЛ: А сколько им?
ТАДЖИК ЛЁХА: Дочуре почти два, сын одиннадцать месяцев. Жена четыре года забеременеть не могла, а как поженились по совету бабки её, так через полтора месяца и забеременела.
о.ПАВЕЛ: Ой, да я уж говорил, нарадоваться за вас не могу. Слава Богу! Отец наш Небесный всё видит. А я своего, значит, к библии приучаю. Выписали ему детскую библию.
ДЕД ВИТЁК: Эт как так, детскую?
о.ПАВЕЛ: Ну, специальная, для деток. Там картинок много, всё доступным языком объясняется.
ДЕД ВИТЁК: Ончо.
о.ПАВЕЛ: Но я, конечно, ошибку совершил. Сам не ожидал, радовался наоборот, что он читать полюбил, а он, как только читать научился, сначала читал про динозавров своих, вот про всякое вот это вот.
САНЁК: Детские энциклопедии.
о.ПАВЕЛ: Ну, да. Он прям в восторге от этих динозавров у меня, всё там про них знает, рассказывает постоянно, викторины разные устраивает. И вот приходит, значит, эта библия детская, а он, видимо, решил, что «опа, это следующая серия про динозавров». Бросился читать - у меня прям на сердце радость -, а потом вижу, хмурится что-то, расстроился. Ну и книгу так, подзабросил маленько. Потом подходит ко мне: «Пап, а почему про динозавров не написано ничего? Их же тоже Бог создал? Он их всех убил за грехи?». Теперь вместе с ним читаем, разбираем, ответы находим.
САНЁК: Я любил динозавров в детстве. И тоже никогда не мог понять, как так-то?
ДЕД ВИТЁК: Ну, они просто не встретились-то, люди вот эти, которые считали, что человечеству пять тысяч лет, и фантазёры вот эти про динозавров своих.
САНЁК: Да, жаль, что библейские чуваки их отменили всех. Могли бы и пощадить. Вроде бы они милосердие везде обещают.
ТАДЖИК ЛЁХА: Да у них вариантов-то не было как бы.
ДЕД ВИТЁК: Видать да.
ТАДЖИК ЛЁХА: Но это Вам ещё повезло - детей сейчас читать вообще не заставишь.
ДЕД ВИТЁК: У них щас эти…долбёжки…как их…кампутиры.
САНЁК: Да я тоже читать не особо любил. И ничего. Нормально. Отец Павел, а как быть людям, которые до нашей эры родились? Христа ж не было ещё.
о.ПАВЕЛ: Как быть.
САНЁК: Ну, им во что надо было верить?
о.ПАВЕЛ: В Бога. Так они и верили. Не случайно ж Платона, Аристотеля называют христианами до Христа. Да не абы кто: это люди, которых отцами церкви зовут. Евангелие об этом однозначно говорит: люди, жившие до прихода Христа, и жили по-другому, и поступки их оцениваться иначе будут.
ДЕД ВИТЁК: Ни религии, ни молитв…
о.ПАВЕЛ: Но всё ж-таки Творец был. И великие умы уже тогда к этому же приходили, просто Христос ещё подарок миру не явил.
САНЁК: А дьявол был?
ДЕД ВИТЁК: А то ж.
о.ПАВЕЛ: Конечно. Грехопадение, изгнание из Эдема – всё он, лукавый. С самого сотворения.
САНЁК: И его Бог создал, получается?
ДЕД ВИТЁК: Ну, ты, Сань, мама не горюй.
о.ПАВЕЛ: Он создал творение, которое в последствии пало и стало диаволом.
ДЕД ВИТЁК: И мир создал, и свет. Животину всякую. И тебя дурня.
о.ПАВЕЛ: Всё верно. Рыб, птиц, пресмыкающихся. Ну и человека, конечно.
САНЁК: Всё равно понять не могу. А как тогда обезьяна человеком стала?
ДЕД ВИТЁК: Да вот так. Вот те прямое доказательство сидит *(показывает на таджика Лёху)*
о.ПАВЕЛ: Саш, ну это не противоречит тому, что у мира существует Творец. Может, это не совсем вписывается в библейское повествование, но то, что человек произошёл от обезьяны или что у человека и обезьяны общие предки какие-то, это всё ж-таки теория. И она так и остаётся теорией. Ты пойми, главное-то что?
САНЁК: Что?
о.ПАВЕЛ: Про что все забывают?
САНЁК: Про что?
о.ПАВЕЛ: Доказательства какие-то имеет именно эволюция внутри видов. Внутри. А из одного вида в другой – ну вот тут-то и нечего сказать им. А это как раз и есть теории недоказуемые. Те-о-ри-и.
ДЕД ВИТЁК: Сань, говорю. Вот те прямой потомок сидит. Спроси у него, спроси.
ТАДЖИК ЛЁХА: Дед Вить, ды отстань.
ДЕД ВИТЁК: Да я ж-то так…А мне дочь телефон подарила и смотри-ка, а! Красота какая. Чудотворца поставила.
САНЁК: Крипово.
ДЕД ВИТЁК: Чё эт? Батюшка, погляди-ка.
САНЁК: Ну, типа жуть, но круто.
ДЕД ВИТЁК: От негодник. Это Николай. Чудотворец!
о.ПАВЕЛ: Дед Вить, да не стоило бы вообще-то. Это всё-таки заставка, фон какой-то, не место для иконы. Не надо бы телефон в красный угол-то превращать.
САНЁК: Да везде эти правила церковные. Человек к Богу стремится, как может. Вот и пущай. Да и реально крипово смотрится.
о.ПАВЕЛ: Есть такой православный богослов, Владимир Николаевич Лосский. Так вот он очень точно и ясно говорит, что иконопись – способ познания Бога. Общение с иконой, её изучение – глубокий мистический акт. Святых принято созерцать во время молитвы, а телефон мы по каждому пустяку из кармана тащим. Не будешь же ты молитву каждый раз читать, когда время узнать понадобилось или ещё по какому пустяку телефон достал.
САНЁК: Ну, не знаю. Мне кажется, что как у тебя получается ближе к Богу быть, так и надо значит. Да и все эти правила меняются постепенно. Сейчас вон уже исповедаться онлайн можно. Скоро, короче, и церкви совсем не нужны будут.
о.ПАВЕЛ: Ой, не приведи Господь.
ДЕД ВИТЁК: Ёб твою а…прости мою душу грешную. Ни Христом ни Богом, если мы тут церковь не построим, то тута завтра мечеть стоять будет! Вот из-за этих *(показывает на таджика).* Как говорят: «Если завтра здесь не будет храма - послезавтра к нам уже пришлют имама».
*Все смеются. После недолгого молчания*
ДЕД ВИТЁК: На, поменяй.
САНЁК: Что поставить? Есть лес вот такой. Небо звёздное. Бабочки. Есть живые заставки, журчащий ручей.
ДЕД ВИТЁК: Эт как живые?
САНЁК: Ну, дрыгаются, вишь?
ДЕД ВИТЁК: Аа. Ну, давай эту.
САНЁК: Какую? Эту?
ДЕД ВИТЁК: Да любую давай.
САНЁК: Держи. Теперь, короче, будешь звёздным небом любоваться вместо Николая Чудотворца.
ДЕД ВИТЁК: Взрослая уж совсем стала. Вот такусенькая была, а меня перед Галкой защищала. Вот с таких отца понимала. Галка орёт на меня, пьяный припёрся, а она ей: «Мам, не трожь папку – он болеет». От как отца понимала!

о.ПАВЕЛ: Как у них с мужем-то?
ДЕД ВИТЁК: Да развелись.
о.ПАВЕЛ: Вот те на. А чего ж так?
ДЕД ВИТЁК: Аааа…да я не спрашиваю. Чёт у них там…Наташка с этого, с большака. Так у ней Серёжка, муж. Тот вообще повесился. А их не отпевают.
САНЁК: Я в курсе.
о.ПАВЕЛ: Господи помилуй.
ДЕД ВИТЁК: А она упросила эту…бабку…эту…как её.
САНЁК: Читалку?
ДЕД ВИТЁК: Она говорит: «Не-не, я не пойду». Ну, читать по нём, по мёртвому. А там ещё одна у них…читалка. Уговорили. Пришла. Читает. У них там, значит, во времянке. Они помин готовят - ну, стряпают там. Наташка, она сама рассказывала, потом уж по селу пошло…Говорит: «Я то зайду в дом, то в эту, в кухню…туда». Ну, в общем, мечется там, суетится…готовится. А эта, я забыл только, как её звать-то эту читалку, читает. Вот. И говорит: «Захожу, а она мне говорит». А никого нету в доме. Да. «Захожу, - говорит, - а она, говорит: «Тут, - говорит, - заходил какой-то дед, кто эт, - говорит, - есть-то?». «Какоой, -говорит, - дед?». «Ну, - говорит, - два раза́ уже ко мне заходил…в эту, в комнату». «Ды, -говорит, - никого не приходило, не было никого». «Ну как же никого? Вот, - говорит, - такой седой весь, небольшой ростом, старенький. И, - говорит, - стоит, а я читаю, а он говорит мне: «Читаешь?». Я, - говорит, - повернулась – дедушка стоит. Ды читаю. Ну, читай, читай», - прям так вот. И второй раз также. И всё. Больше не появился. Через день она заболела, бабка. Всё у ней внутри горит прям. И сколько она там пожила? И померла.
САНЁК: Это читалка эта?
ДЕД ВИТЁК: Читалка. Которой нельзя было читать. Вот к чему это приравнять? А ты говоришь, ерунда это.
САНЁК: Кто, я?
ДЕД ВИТЁК: Ты- ты.
САНЁК: Про приметы что ль?
ДЕД ВИТЁК: Ну и про приметы, и это вот.
САНЁК: А мне этот чёрт с Перми, в травматологии с которым лежал, тоже приметы показывал.
ДЕД ВИТЁК: Религия – яд, береги ребят?
САНЁК: Да, этот. Он в туалете с боку на бачке, потом под койкой своей на стене в палате, в столовой ещё на одном из столов, ещё где-то, выцарапывал, короче, БОГ. Просто вот три большие буквы: БОГ.
ТАДЖИК ЛЁХА: О как, а.
САНЁК: Лет пять уже так делает, говорит.
ДЕД ВИТЁК: От злодей.
САНЁК: В поездах, в парке на лавке, в камере хранения в супермаркете…
ТАДЖИК ЛЁХА: Это ж так как бы за знак его баловство принять кто-то может.
ДЕД ВИТЁК: От было б ему за что уши надрать!
САНЁК: Так а я к чему? То есть, если тебе нужен знак - ты случайно открываешь дверцу камеры хранения в супермаркете, и где-то там написано просто БОГ.
ТАДЖИК ЛЁХА: Да. Находишь Бога как бы.
САНЁК: Ты нашёл Бога вот прям вот здесь…и дальше там уже думаешь, если ты ищешь его. Если ты не ищешь, то ты видишь эту надпись, думаешь, ну, какой-то идиот написал БОГ в больничном туалете, и идёшь дальше. А вот если ищешь…
о.ПАВЕЛ: Было это где-то, не сам он это выдумал.
САНЁК: Ну, я вообще говорю, можт и не сам.
ДЕД ВИТЁК: Если вот как рассказывают, дед седой, вот я в газетах читаю, то говорят, это Николай Чудотворец. Строгий, говорят, был. А у нас вот ещё случай был. Галка жива ещё была, приехали к её родне в гости, а у них кошка родила. За печкой – вот так у них печка от стены. Вот так стена, вот так печка, а тут какая-то самодельная кровать стояла. Вот. И она там родила двух котят, а они инвалиды. Котята. Они уж, ну как, ну, можт, недельку им было, но они…ноги у них вывернутые вот так, задние. Вот. А мать Галкина взяла их и в ведро покидала, утопила. Ну и всё. Вечером спать легли, утром встаёт, а у них хата маленькая была…хатёнка, чё там, друг на друге почти спали. Мать, значит, спала на раскладушке, а тут сундучок такой маленький стоял…вот, я ей говорю…ну, подсмеяться над ней решил: «Вот ты спала, а я тебя спасал». Она говорит: «Как»? А я говорю: «Да так. Котят утопила, а кошка на сундучке сидит и на тебя, знаешь, как смотрит? Думал, она сейчас в тебя вопьётся». «Да ты что! Ой, Господи. Прости меня, Господи!» - Бога начала просить, запричитала. Я её чуть помучил, потом признался. Говорю: «Да никакой кошки не было».
*Все смеются*
ДЕД ВИТЁК: Она смеётся. «Вот, - говорит, - зять у меня весёлый человек…»
САНЁК: Батюшка, а из монастыря в армию забирают?
о.ПАВЕЛ: Не знаю, если честно. Так-то не должны, наверное.
ДЕД ВИТЁК: Сань, да монастырь - та же армия.

*Входит Елена, которая принесла кастрюлю борща, варёную картошку и овощи*

ЕЛЕНА: Всем здравствуйте, кого не видела.
ДЕД ВИТЁК: И Вам не хворать, матушка.
ТАДЖИК ЛЁХА: Здравствуйте.
ЕЛЕНА: Обед Вам принесла.
ТАДЖИК ЛЁХА: Давайте помогу?
ЕЛЕНА: Да ладно, Алехон. Спасибо, я сама.
о.ПАВЕЛ: С нами пообедаешь?
ДЕД ВИТЁК: Да, садитесь с нами.
САНЁК: У меня днюха, мы отметить хотели, посидеть.
ЕЛЕНА: Да у меня дел полно. И подмести, и приготовить, и убрать. И поросятам дать. И чуть ли не задницу всем вымыть. Пойду.
ДЕД ВИТЁК: Ой, матушка, ну спасибо за еду. Сейчас борща вашего, потом кофейку наведу, да с сигареткой. И будет мне благодать мирская!
САНЁК: Тёть Лен, а Вы знаете, как я курить бросил?
ЕЛЕНА: Ды знаю. Ты уж рассказывал. Да не раз.
ДЕД ВИТЁК: А я не знаю.
ЕЛЕНА: Да знаешь, конечно, дед Вить.
ДЕД ВИТЁК: Ну, подзабыл значит. Слышь, расскажи.
ЕЛЕНА: Я пошла. Правда, дел невпроворот. Не засиживайтесь. Сашка, с днём рождения ещё раз. Не буянь. Дед Вить, присмотри тут за ними.
*Дед Витёк кивает и машет рукой*
САНЁК: Хорошо, тёть Лен. До свидания.
*Санёк достаёт бутылочку водки и предлагает всем. Дед Витёк и таджик Лёха показывают, что им наливать не надо, а Санёк с отцом Павлом выпивают*
САНЁК: Короче, к нам в приют ходил священник. Отец Константин. Вроде добрый был, его все там за платье дёргали, какими словами только не обзывали, оплёвывали его это платье, а ему хоть бы хны. И вот я к нему, короче, захаживать и стал. Хорошо как-то было мне там. Спокойно. Ну и всё. Ходил какое-то время к нему, говорю: «А научи меня, как креститься». Он сказал: «Курить бросишь - покрещу!» Всё, я вышел, на тот момент сигарету последнюю докурил, выкинул и больше не курил с того раза́.
о.ПАВЕЛ: А креститься-то он тебя правильно так и не научил!
САНЁК: Да какая разница-то? Вот это важно разве?
о.ПАВЕЛ: А как же? Покажи.
*Санёк выпивает вторую рюмку водки и крестится всей рукой*
о.ПАВЕЛ: Вот это троеперстие. Это Христос, две его сущности: Человек и Бог. А это Бог-троица: Отец, сын, святой дух.
САНЁК: Щепотка какая-то.
о.ПАВЕЛ: Сам ты щепотка картонная, это Пресвятая Троица! Традиции церковные. Их знать нужно. И соблюдать. Ежели каждый по-своему молиться начнёт, это чё ж тогда будет? Это ж и от церкви не останется ничего.
САНЁК: А толстые попы это тоже церковная традиция?
ТАДЖИК ЛЁХА: Хах, на мерседесах.
САНЁК: С часами за пол-ляма. А вот, если я левой захочу покреститься? У меня, получается, обе сущности Христа тут отсутствуют.
о.ПАВЕЛ: Если у человека нет правой руки или травмирована она там сильно, и он не может ей креститься (по естественным причинам!), то тогда, конечно, можно и левой. Только обязательно с правого плеча к левому. Но у тебя обе руки, слава Богу, на месте. Так что осеняй себя правой.
САНЁК: Только обязательно с правого плеча к левому. Иначе. Пиздец тогда, короче. И вообще. Я вот верю в душе. Мне для этого ни попы на мерседесах, ни церковь не нужны.
ДЕД ВИТЁК: Лёх, а вот у вас Христа как объясняют?
ТАДЖИК ЛЁХА: Это пророк, как бы. Тоже как бы посланник. Аллаха.
ДЕД ВИТЁК: Ончо.
САНЁК: Ого.
ТАДЖИК ЛЁХА: Как наш Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует. Почитаемый пророк.
ДЕД ВИТЁК: Христос-то?
ТАДЖИК ЛЁХА: Да. Иса по-нашему.
САНЁК: Отец Павел, а Вы знали?
о.ПАВЕЛ: Ды знаю.

ДЕД ВИТЁК: А как так-то, чёт в толк не возьму. Я думал, у вас там Аллах один.
ТАДЖИК ЛЁХА: Аллах Бог. Он больше провёл…шариат закончил как бы. А у Исы тоже был свой шариат, а когда Мухаммед, да благословит его Аллах и приветствует, пришёл, предыдущие шариаты они как бы отменяются.
САНЁК: Ну, а чё он делал-то, не пойму?
ТАДЖИК ЛЁХА: Не понял.
САНЁК: Ну, у нас он Спаситель. Что значит пророк?
ТАДЖИК ЛЁХА: У него чудеса были как бы свои. Он с помощью Всевышнего Аллаха человека, допустим, вот оживил. Такой вот муаджиза показал. Людей лечил там, глаза лечил. Вот. Но всё равно не все за ним пошли как бы, не все ему поверили. Но по нашему религии как бы это один из больших пророков, которых перечислил всевышний в своём Коране.
ДЕД ВИТЁК: А Всевышний это Аллах?
ТАДЖИК ЛЁХА: Аллах.
ДЕД ВИТЁК: Ага.
ТАДЖИК ЛЁХА: А Иса во время Христианства как бы послан. Во время иудеев.
о.ПАВЕЛ: Бог един, дед Вить. И для многих в нашей пастве Ислам - это отличный пример. Покаяния.
ДЕД ВИТЁК: О, и Вы тудой. Может, пока не поздно, мечеть начнём тут ваять?
о.ПАВЕЛ: От злодей. Ислам это жертвенная любовь, а у нас сейчас такое…Господи, дай! Вот у меня проблемки тут, реши их поскорее. Мне надо.
САНЁК: Лёх, а чем отличается тогда, не пойму?
ТАДЖИК ЛЁХА: Иисус?
САНЁК: Да.
ТАДЖИК ЛЁХА: Между чем и чем?
САНЁК: Ну, в этом…
ТАДЖИК ЛЁХА: В Коране и у вас?
САНЁК: Ну, да.
ТАДЖИК ЛЁХА: Ничем.
о.ПАВЕЛ: Все пророки, которые пришли до пророка Мухаммеда они…
ТАДЖИК ЛЁХА: да благословит его Аллах и приветствует.
о.ПАВЕЛ: …преподавали единобожие.
САНЁК: А чё ты вот это приговариваешь всё время?
ДЕД ВИТЁК: Бормочет чёйт.
ТАДЖИК ЛЁХА: Мусульманину как бы при упоминании пророка положено так. Мы так почтение и уважение выражаем, просим благословение Всевышнего для них как бы.
САНЁК: И Иисус тоже пророк.
ТАДЖИК ЛЁХА: Иса по-нашему. Пророк тоже, да.
САНЁК: А ему чё своё вот это не приговариваешь?
ТАДЖИК ЛЁХА: Не знаю. Мир ему. Не знаю.
ДЕД ВИТЁК: В чём я мусульман поддерживаю, так эт что не пьют. У вас же там с этим строго, да?
ТАДЖИК ЛЁХА: Аллах проклял алкоголь как бы. И того, кто пьёт.
САНЁК: Ни хера себе.
ДЕД ВИТЁК: Вот эт вы рискуете.
ТАДЖИК ЛЁХА: И того, кто наливает, проклял. Кто продаёт. И кто покупает, проклял.
ДЕД ВИТЁК: Всех проклял.
САНЁК: Строгий он у вас.
ТАДЖИК ЛЁХА: И того, кто делает, проклял. И для кого делает. И кто приносит.
ДЕД ВИТЁК: А кто башкой соображает про это, проклял?
ТАДЖИК ЛЁХА: Наверно, проклял.
ДЕД ВИТЁК: Я так понял, он у вас всех проклял.
*Санёк наливает ещё*
САНЁК: Буш?
ТАДЖИК ЛЁХА: Не, не. Не люблю.
САНЁК: Ды ага. Зассал, так и скажи.
ТАДЖИК ЛЁХА: Ну, не люблю как бы, правда.
САНЁК: Да я не против. Я бы тоже не рискнул с такими проклятьями.
ДЕД ВИТЁК: В чём я с мусульманами согласен – эт вот это. Передавали программу давече, смотрел – всё с Запада идёт. Спаивают. Алкогольная кома. Десятилетиями нам мозги промывали, музыканты всякие, фильмы их вот эти галявудския. На корочку крамолу записывают, мол, алкоголь - хорошо.
САНЁК: За это и выпьем. Отец Павел?
о.ПАВЕЛ: Давай каплю.
САНЁК: О-о.
ДЕД ВИТЁК: В двадцать раз пить больше стали.
САНЁК: Дед Вить, да ты выпей, успокойся.
ДЕД ВИТЁК: От дурень, отстань. Все беды с этого алкоголя. У нас Витька горбатый был. Горбачёв. Всю жизнь сгубил из-за пойла этого.
САНЁК: А чё он?
ДЕД ВИТЁК: Ды ничё. Эт у которого брата зарезали.
САНЁК: Ну?
ДЕД ВИТЁК: Гну. Посадили которого.
САНЁК: За что?
ДЕД ВИТЁК: Ну, он оборонялся. Там зарезали...в драке…зарезали его брата. Младшо́го. И ещё одного товарища. Ну, как. Пырнули их, да? Вот. Значит, Юрка выжил, а Иван скончался по дороге в больницу.
САНЁК: Иван эт брат?
ДЕД ВИТЁК: Да. А Юрка это, он выжил.
о.ПАВЕЛ: А Юрка это кто?
ДЕД ВИТЁК: Ну, друг.
о.ПАВЕЛ: А-а.
ДЕД ВИТЁК: Ну, и в общем ребята с этого, с соседнего села. Они постоянно дрались. Вот село на село там. Ну, как принято. И тут вот получилось. Пошли в соседнее село в клуб, выпили там крепенько около него, ну, и стали там отношения выяснять с местными. Слово за слово, ну, и пошла у них ко́нтра какая-то значит - и там их и порезали.
САНЁК: Просто? Без причины?
ДЕД ВИТЁК: Ну, как. Свои разборки там. Из-за девчонки там началось, или чёт такое. Ну, и потом, значит, они жили вот здесь, с женой у них тут дом, значится, был, двое детишек уже было. Не бараки, а как их, вагончики эти стояли, они жили тут.
САНЁК: Эт у свалки что ль? Эти вагончики?
ДЕД ВИТЁК: Они. Ну и однажды поздно вечером сидели, поминали брата, Витька принял прилично, да к ним кто-то постучался. Он пошёл открывать, и там у них завязалась потасовка. Он забегает на кухню, хватает нож - и туда. Жена за ним: «Ты что, с ума сошёл?» - чё-то там такое. Ну, он, в общем, его резанул - и тот помер.
САНЁК: А это кого он резанул?
ДЕД ВИТЁК: Да эт самое. Вот приходили ребята. С села соседнего. Или друзья того, которого посадили за убийство брата его, не знаю. Ну, в общем, на разборки. И вроде бы они на него накинулись, а он защитился…
о.ПАВЕЛ: Превышение самообороны.
ДЕД ВИТЁК: …на 13 лет.
о.ПАВЕЛ: 13 лет дали?
ДЕД ВИТЁК: Да.
САНЁК: Ни хрена себе!
о.ПАВЕЛ: Это, значит, не защитился он…значит, это он так говорит.
ДЕД ВИТЁК: Пришли вот, накинулись на него, а он защищался.
САНЁК: Следствие по-другому видать посчитало.
о.ПАВЕЛ: 13 лет за самооборону, даже с превышением, никак. Ну не дают.
ДЕД ВИТЁК: Не могу сказать.
о.ПАВЕЛ: А где сидел?
САНЁК: Ну, эт строгача ему дали?
ДЕД ВИТЁК: Я чёт запамятовал. Я знаю, что последнее время был на поселении, лес заготавливали.
о.ПАВЕЛ: Эт уж конец срока там, наверное.
ДЕД ВИТЁК: Ну, да. И жена к нему ездила, с детьми. И работала там даже.
САНЁК: Дед Вить, ну, ты выпей, помяни.
ДЕД ВИТЁК: Не-не-не-не-не.
*Санёк наливает ещё себе и отцу Павлу*
о.ПАВЕЛ: Саш, ну, ты так уж не налегай. Вон, глянь. Дед Витя совсем не пьёт.
САНЁК: А у него свои приколы. Он как про черножопых речь заходит, так у него флягу-то и срывает!
ДЕД ВИТЁК: Да лааадно, прям про черножопых. Я тебе говорю, просто нас татары, как драли, так и дерут.
*Санёк и отец Павел выпивают*
ДЕД ВИТЁК: Вся беда от них. Вот передают…сейчас у них там настроения какие?
САНЁК: Какие?
ДЕД ВИТЁК: Говорят «да все мы одинаковые, у всех одинаковые эти…чувства». А в итоге всё равно опять победят вот эти, которые будут за расовую херню вот эту. Немцы, шведы и прочие…европейцы эти образованные, что говорят? Будем, говорят, рожать людей, когда нам захочется. И от кого захочется. Будем сходиться, с кем хочется…и тут такие: «О-о, а к нам хотят сто тысяч каких-то мусульман, которым не нравится на их земле потому, что там ни хера нет…а давайте-ка мы их примем». Те их ябут, насилуют и просто всячески истребляют…
о.ПАВЕЛ: Дед Вить, да успокойся.
ДЕД ВИТЁК: …и в какой-то момент эти арийцы скажут: «Так, видать, мы ошибались». Видать, надо было мочить тогда ещё. И начнут мочить. Потому, что, а как? Чёй ты меня ножом в глаз бьёшь? Чёй ты мою дочь насилуешь? Она ж не согласна.
ТАДЖИК ЛЁХА: Ислам мирная религия так-то.
ДЕД ВИТЁК: И в какой-то момент это полыхнёт! И тут два варианта. Либо как Ванга говорила, что Европа будет мусульманской…
о.ПАВЕЛ: Ванга говорила, что Европа будет мусульманской?
ДЕД ВИТЁК: Предвещала.
САНЁК: Ну, тогда чё тут рыпаться? Значит, так и будет.
о.ПАВЕЛ: А второй вариант какой?
ДЕД ВИТЁК: Новый Гитлер придёт. И начнут этих мочить.
САНЁК: Чёт ты телека пересмотрел, дед Вить.
ДЕД ВИТЁК: И тогда по новой всё, по кругу опять.
о.ПАВЕЛ: Налей, пусть успокоится.
ДЕД ВИТЁК: Ток уж с мусульманами посерьёзней заваруха будет. Понимаш, какая хрень? Это, блядь, не шуточки.
о.ПАВЕЛ: Чё завёлся-то так?
ДЕД ВИТЁК: Дай *(вырывает у Санька стопку).* Не дай Божэ! Батюшка, Вы это. Я помру, Вы за меня помолитесь там получше как-нибудь, ладно?
о.ПАВЕЛ: Помолюсь, помолюсь. Ты садись давай, успокойся.
ДЕД ВИТЁК: Ну, слава те Господи. Преврати Каму-красавицу в водку московскую!
САНЁК: Погодь, дай тоже налью.
*Дед Витёк и Санёк выпивают*
ДЕД ВИТЁК: О как хорошо провалилась! Как Иисус Христос пешком пробежал…по животу. Босиком…Я про мусульман эт так говорю, в общем.
*Санёк снимает кроссовки*
ДЕД ВИТЁК: Ох ёб твою эт самое…ну и вонь.
САНЁК: Ну чё, ноги запрели.
ДЕД ВИТЁК: Ну, убери вон…тудой.
*Санёк отставляет кроссовки подальше*
ДЕД ВИТЁК: Как от барана несёт.
о.ПАВЕЛ: Чем тебе баран-то не угодил?
ДЕД ВИТЁК: Вонят. Как вы его жрёте-то вообще?
ТАДЖИК ЛЁХА: Ды нормально как бы.
ДЕД ВИТЁК: А свинью ты не того, да?
ТАДЖИК ЛЁХА: Ды кушаю, всё кушаю. Что жена сготовит, то и кушаю.
САНЁК: А как же этот? Ваш. Не проклянёт?
ТАДЖИК ЛЁХА: Ну, так в Христианстве тоже нельзя как бы. Ты ж ешь?
САНЁК: Ды хорош.
ТАДЖИК ЛЁХА: Я те говорю.
САНЁК: В натуре? Да ты гонишь.
ТАДЖИК ЛЁХА: Не-ет. В Библии тоже про это есть как бы.
САНЁК: Погодь. Я ща пробью.
*Санёк начинает копаться в телефоне*
ДЕД ВИТЁК: Слышь, чё помянул. Да у нас в общаге узбек один жил…так он трескал тока так. Времена голодные, жрать надо было чёт, хотелось есть-то….
САНЁК: Ох ебаать тут завихрушки.
о.ПАВЕЛ: Саш, ну ты чёт вообще.
ДЕД ВИТЁК: Чёй там?
САНЁК: Искьюзми. Тут просто эти…арабская…херь.
о.ПАВЕЛ: Вязь?
САНЁК: Вязь. *Санёк начинает орать и ржать:* Вяяяязь! Здоровенный такой вязь!
ДЕД ВИТЁК: Ну и жрал он. Времена голодные. Заходил к нам иногда, он там с парнишкой сдружился у нас с одним…он говорит: «Ну, вот мать сало передала, вот только оно есть, чёт не знаю, чем тя угостить». Он: «Не-не-не, вон какие-то у тебя там помидоры есть, огурцы. Я их похрумкаю». А, бывает, зайдёт, сядет…
САНЁК: Бля, внатууре. В Библии тоже про свиней есть.
ДЕД ВИТЁК: Ну, чёй там?
САНЁК: «А свинья, хотя копыта раздваивает, но жвачки не жует, нечиста она для вас; мяса их не ешьте и к трупам их не прикасайтесь». Библия!!! Второ-закони-е четырнадцать двоеточие восемь.
ДЕД ВИТЁК: И чёй эт значит?
САНЁК: Ды хер знает.
ДЕД ВИТЁК: А чё нельзя тогда? Наливай, отец.
о.ПАВЕЛ: Дед Вить, не слушай его. Можно.
*Отец Павел разливает водку*
САНЁК: Ну, вот некий…Арант девяносто девять пишет. Просветлённый. «Почему запрещается есть свинину православным христианам».
ДЕД ВИТЁК: Эт тоже пророк что ль какой?
САНЁК: Да не, хер какой-то. Просветлённый. На мэйл ответы.
ДЕД ВИТЁК: Ой, не понимаю я.
САНЁК: Да и забей. Нельзя короче.
о.ПАВЕЛ: Саш, разрешается. Не только разрешается, но разрешается любое мясо есть в православии. И свинину тоже. Не забивай голову.
САНЁК: О, а этим вроде наоборот можно. «Он запретил вам в пищу мертвечину, кровь, свинину и то, что было заколото с именем других, а не Аллаха. Но кто принужден будет к такой пище…» ПРИНУЖДЁН! «Не будучи своевольником, нечестивцем, на том не будет греха: Бог прощающий, милостивый». Священный Коран типа.
о.ПАВЕЛ: Тоже Арарат этот пишет?
САНЁК: Арант! Девяносто девять. Что бы это ни значило.
о.ПАВЕЛ: То бы и значило. Девяносто девятого года рождения твой эксперт значит. Давай уже.
*Выпивают*
САНЁК: Ну, так это, Лёх. Получается можно тебе свинину.
ТАДЖИК ЛЁХА: Получается.
САНЁК: Можа и хряпнешь тада? Я ща найду разрешение…
ТАДЖИК ЛЁХА: Да я и не люблю как бы. Сань, забей.
САНЁК: Кто принужден будет к такой пище, тому типа можно. Можно же сказать, что тебя жена принуждает свиней жрать?
*Таджик Лёха жмёт плечами*
САНЁК: Ну, типа не будешь же ты жене перечить? Она у тя баба строгая. Приготовила – жри.
*Смеются*
САНЁК: Значит принуждает.
ДЕД ВИТЁК: А я вот тут, мужики, знаете, что думаю? Молодцы мы. Мы каждый день не пьём…в нас стержень есть. А сегодня у нас повод случился. Сашка-Сашенька родился. От сказанул, в рифму. Миленький мой, ро́дный.
САНЁК: Дед Вить. От души.
*Дед Витёк начинает петь песню*
Мне пел-нашёптывал начальник из сыскной:
Мол, заложи их всех, зачем ты воду мутишь.
Скажи, кто в опера стрелял, и ты «сухой»,
Не то ты сам себе на полную раскрутишь.
                А в небе синем алели снегири,
                И на решётках иней серебрился...
                Сегодня не увидеть мне зари,
                Сегодня я в последний раз побрился.
А на суде я брал всё на себя,
Откуда ж знать им, как всё это было.
Я в хате был, и не было меня,
Когда мента Натаха умочила.
                И будет завтра ручеёк журчать другим,
                И зайчик солнечный согреет стены снова,
                Ну а сегодня скрипнут сапоги,
                И сталью лязгнут крепкие засовы.

                И будет завтра ручеёк журчать другим,
                И зайчик солнечный согреет стены снова,
                Ну а сегодня скрипнут сапоги,
                И сталью лязгнут крепкие засовы.

САНЁК: Дед Вить. От души реально. Слышь, а такую знаешь?
*Санёк включает на телефоне песню группы Бутырка* «*Отсижу за чужие грехи*»
ДЕД ВИТЁК: Ну, слыхал.
о.ПАВЕЛ: Саш, ну всё, выключай.
САНЁК: Классная. Не эт, наливай.
*Отец Павел разливает водку и все, кроме таджика Лёхи, выпивают*
САНЁК: Отец. А вот ты скажи. А почему Бог допускает страданья невинных людей?
о.ПАВЕЛ: Саш.
САНЁК: Не. Я про детей там всяких, новорожденных, они ж ещё и бзнуть не успели. А пидорасов всяких наоборот. Прощает.
о.ПАВЕЛ: Пути господни неисповедимы.
САНЁК: Я те так скажу. Меня так и так ещё в детдоме приучили, чтобы я и думать забыл о том, что кто-то может меня усыновить. Были у нас, конечно, ребятки, которые ждали, что за ними придут и заберут их с детдома, молились, но чудес не бывает. Потом я, конечно, подрос, понял, что это не так работает. Если ты крепенький парниша лет 14, который может делать физическую работу, да ещё и на твоём счету лежит тёпленькая лавэха, вот тогда тя заберут. А из-за чистосердечной любви к детям ни хера.
о.ПАВЕЛ: Ну, так уж и нет порядочных людей?
САНЁК: За все 12 лет, которые я провёл в этой богодельне, просто так не забрали никого.
о.ПАВЕЛ: Прям никого?
САНЁК: Ни одного. А оно может и к лучшему, что не забирали. Потому, что меня забрали. Отец Константин.
ДЕД ВИТЁК: Это тот, что курить отучил?
САНЁК: Да. Это тот конченый, что курить отучил, со своей матушкой. Я сначала, идиот, даже обрадовался, пока не просёк, куда попал. Матушка говорила: «Да, бить детей плохо». Никто, типа, и не говорит, что это хорошо. Но нужно, типа. Приходится. «Вы же, - говорит, - просто так не понимаете по-хорошему. Я же это вам во благо, мне самой это страсть как тяжело, но вы ж вырастете неправильными по-другому. В библии сказано «не жалей розги для сына своего». И знаешь, - говорит, - как мне после этого плохо? Как я страдаю, мучаюсь из-за этого? Ооооой. Да ты знаешь, - говорит, - как мне приходится исповедоваться после этого? Как сильно боженьку нужно молить о прощении? Вот, - говорит, - как мне плохо. Вот, - говорит, - как страдаю!»
ДЕД ВИТЁК: Саш, ну ты ж наверно не случайно туда попал. А как раз чтоб сделали с тебя человека. Хорошее-то оно вон можт и через какую-то боль должно быть. Через какие-то, как ты это правильно говоришь, страдания. Хорошее вот всегда так. Плохое-то само собой случится.
о.ПАВЕЛ: Такова воля божья. Человеческий разум не может осознать замысла Всевышнего.
САНЁК: Такова воля божья? То есть это по воле Бога меня мать бросила? По воле Бога я в семью к этому уёбку попал?
ДЕД ВИТЁК: Сань, ну ты чё, остынь.
САНЁК: Да чё-чё. Ничё.
ДЕД ВИТЁК: Не гневай Господа!
САНЁК: Хорошее у них, блядь, пробивается. 8 человек детей у нас в семье было, и это пиздец, чё эти твари с нами творили. Был случай, матушка купила батончики к Рождеству, и я без спроса два взял с тарелки. Два, блядь, батончика.
о.ПАВЕЛ: Саш.
САНЁК: Конфетки две. Отец Константин заметил и сначала ремнём отцовским, как он это называл, отхлестал…ну, по жопе, до крови, а потом матушка на всю ночь с чертями в сарае закрыла.
ДЕД ВИТЁК: Эт как с чертями?
САНЁК: Это у них наказательная комната такая была. Они про неё постоянно говорили…это не так сделал, то не так сделал, ааааа, мы тебя сейчас с чертями в сарае закроем! Не хочешь к чертям? Не дёргайся, там, на службе, не насайся, отцу, бля, помогай. Мне хоть и 16 уже было, а когда те постоянно рассказывают, что в сарае черти живут, то ты пиздец хочешь-не хочешь, а красные глазки ночью в темноте-то и увидишь. Я обоссался в ту ночь. Пару раз так точно. Но блядь. Ты даже подумать хуй можешь о том, чтобы куда-то оттуда свалить. Ты помрёшь лучше, но хер те в голову придёт, чтобы уйти. Это хуже этого ёбаного детского дома. Тюрьма. Да и куда идти? Обратно в детский дом? Да хуй те кто позволит, а тя ещё и грузят, что это пиздец какой грех. Ты даже пожаловаться не можешь. Это священник! Кому ты сука тут пожалуешься? Он священник на селе. Люди даже бы и не верят, что священник может такое делать. Он же такой хороший, Богу служит. И ты даже думать боишься, чтоб не верить в Бога в этот момент. Тебя всё блядь время вот это убеждают, что если ты, сука, верить не будешь, то всё, пиздец, точно в ад попадёшь. И знаете что? Знаете что?
о.ПАВЕЛ: Да Бог с тобой, Саш.
ТАДЖИК ЛЁХА: Что, Сань?
о.ПАВЕЛ: Успокойся.
САНЁК: Я стал молиться. В себе. Тихонько. Неправильно, как только умею. Я умолял Бога, чтобы он помог…я умолял разных святых, чтобы они помогли….но лучше не становилось…и я, конечно, стал задумываться. Сначала, может, я молюсь неправильно? Или, может, действительно, я настолько плохой? А потом уж и до того дошёл, что думаю, может и нет там никого? Наверху. Может, и нет никакого Бога?
ДЕД ВИТЁК: Сань, Сань, ну, погоди, давай, выпей. Всё-всё-всё, Бог с ним.
о.ПАВЕЛ: Успокойся, правда. Завёлся. Не преувеличивай.
ДЕД ВИТЁК: Да, не перебарщивай уж дюже.
о.ПАВЕЛ: Богохульствуешь.
ДЕД ВИТЁК: Заартачился.
ТАДЖИК ЛЁХА: Давай, Сань. Садись, выдохни.
о.ПАВЕЛ: Саш, ну, ты пойми тоже. Вера-то она на то и вера, что испытания разные тебе Бог даёт, веру твою проверяет. Верить нужно. Ве-рить. Если бы веру проверить можно было так легко, как ты того хочешь, - так что это за вера тогда? Тогда она перестала бы быть верой.

ДЕД ВИТЁК: Аа, есть Бог, нет. Помрём - увидим.
о.ПАВЕЛ: О, видишь! Уже хорошо. Увидим! Посмотрим! Если увидим, значит, верите-то, что есть Бог. В глубине. Уже хорошо. Увидим – значит, есть, кого увидеть. Вот оно что важно.
ДЕД ВИТЁК: Сань, вот ты смекай. Если башкой своей покумекать, то как ни крути, а выгоднее всё ж-таки получается верить, чем нет. Если ты в него веришь, а его всё-таки нет, то ты ничего не теряешь.
о.ПАВЕЛ: Вот.
ДЕД ВИТЁК: А вот если наоборот, то тут уж батька небесный накажет дай Божэ.
о.ПАВЕЛ: Интересно ты рассуждаешь, дед Вить. Но отец наш Всевышний милосерден.
ТАДЖИК ЛЁХА: Ну, да. Господь вряд ли мелочный. Ну, побурчит немного, пожурчит, да и простит как бы. Скажет: «Ааай лааадно, Санька, ты прощён. Давай, проходи уже».
ДЕД ВИТЁК: Но всё равно, эт самое. В случае, если ты веришь, а его нет, - рисков вообще…нуль!
о.ПАВЕЛ: Ну, пусть так.
ДЕД ВИТЁК: Анекдот ещё такой слыхал, слышь. В газете что ль давали, подзабыл. Ну, так это. В детстве, говорит, я очень хотел велосипед. И, говорит, молил Бога о том, чтобы родители мне его купили. А потом понял, что Бог работает не так. Спёр велосипед и стал, говорит, Бога о прощении молить.
*Дед Витёк, таджик Лёха и отец Павел смеются, Санёк сидит молча*
ТАДЖИК ЛЁХА: Рабочая схема как бы.
о.ПАВЕЛ: Ужас какой. Прости Господь наши души грешные.
ДЕД ВИТЁК: Но Вы это. Я помру, Вы за меня помолитесь там получше как-нибудь, ладно?
о.ПАВЕЛ: Помолюсь, дед Вить. Ещё как помолюсь. Но ты хорониться-та не торопись, у нас ещё вон…работы полно!
ДЕД ВИТЁК: Ды знаю, знаю. Я это, пойду помаленьку-то. У меня там телек-шмелек, таво-сяво.
ТАДЖИК ЛЁХА: Да и мне пора. Жена заругает.
ДЕД ВИТЁК: Да чё ты пред ней виноватишься? Я, пока Галка жива была, спуску ей не давал!
ТАДЖИК ЛЁХА: Да она не то чтобы уж это, как бы.
ДЕД ВИТЁК: Ты вот на кой на русской-то женился? У вас же покорные бабы свои.
*Лёха жмёт плечами*
ДЕД ВИТЁК: Ты ей херакни разок. А то совсем обнаглела.
о.ПАВЕЛ: Дед Вить, ну ты чё говоришь-то такое?
ДЕД ВИТЁК: Ну, сам соображай, короче.
ТАДЖИК ЛЁХА: Саш, ты как?
*Санёк уже изрядно пьяный отмахивается рукой*
ДЕД ВИТЁК: Сань, ты это, не серчай.
*Дед Витёк и таджик Лёха уходят*

о.ПАВЕЛ: Саш, может тоже уже по домам? Устали оба, отдыхать пора.
САНЁК: Я не устал. И у меня праздник.
о.ПАВЕЛ: Ладно.
САНЁК: И есть ещё к Вам вопросов, как говорится, я не закончил.
о.ПАВЕЛ: Ну, что ж. Давай. Свои вопросы.
САНЁК: Налей.
о.ПАВЕЛ: Да тебе бы хватит уже.
*Санёк встаёт и наливает сам. Себе и отцу Павлу*
САНЁК: На. За то, чтобы Бог был…вернее, что он есть. За то, что Бог есть!
*Санёк выпивает, а отец Павел ставит стаканчик на землю*
о.ПАВЕЛ: Саш, всё, иди домой! Ты напился. Богохульствуешь.
САНЁК: На. Пей.

о.ПАВЕЛ: Прекрати.
САНЁК: Пей.
*Отец Павел выпивает*
о.ПАВЕЛ: Доволен? Пойдём спать.
САНЁК: Да чё ты меня спать укладываешь? Мы разговор закончили?
о.ПАВЕЛ: Это сложный разговор, его будет сложно закончить.
САНЁК: Ну, так и не это. Не ля-ля. Ты послушай меня давай, ага? Сложный. Вы ж это, а ля священник как-никак. Должен слушать.
о.ПАВЕЛ: Хорошо, я тебя слушаю.
САНЁК: У нас в семье было 8 детей. Типа моих братьев и сестёр. Четыре брата и три сестры. Две сестры и брат были родными у отца Константина, а остальных он набрал, как меня.
о.ПАВЕЛ: Ты опять?
САНЁК: Приёмных постоянно наказывали и младшие всё время плакали. Постоянно. Они вообще только это и делали – и их за это били. Они плачут – их бьют, их бьют - они плачут, они плачут – их бьют, их бьют…
о.ПАВЕЛ: Я понял, Саш. Хватит.
САНЁК: Ну, ты понял. И всякое там, знаешь. Типа из шланга холодной водой ёбнуть, на сутки в сарае закрыть без еды, палками отхуярить.
о.ПАВЕЛ: Хватит.
САНЁК: Ды чё постоянно хватит? Не хватит.
о.ПАВЕЛ: Всё, домой.
САНЁК: Ты мне мамка что ли домой загоять?
о.ПАВЕЛ: Отец.
САНЁК: Не мой.
о.ПАВЕЛ: Святой.
САНЁК: И чё?
о.ПАВЕЛ: Ты пьян.
САНЁК: А Вы чё? Вы-то тоже выпить любите. Сколько раз я Вас в дом помогал затаскивать? Тёть Лена звонит: «Саш, помоги».
о.ПАВЕЛ: Она тебе не тёть Лена.
САНЁК: Да?
о.ПАВЕЛ: Да.
САНЁК: МААТУШКА мне звонит: «Саш помоги, наш отец Павел опять рясу обоссал да забор завалил, не могу его поднять. Помоги домой на кровать перетащить».
о.ПАВЕЛ: Закрой свой поганый рот!
САНЁК: О, а то чё?
о.ПАВЕЛ: Побойся Бога. Если ты в него веришь, конечно.
САНЁК: Ха. А он в меня верит? А в сестрёнку мою девятилетнюю, на которую отец наш забрался, он верит?
о.ПАВЕЛ: Замолчи.
САНЁК: Матушка уехала куда-то на несколько дней, и нас никого из братьев даже не было. К сестре приёмной пришёл этот…батюшка.
о.ПАВЕЛ: Замолчи.
САНЁК: Отец наш. Пьянющий, от него разит за километр, стал её лапать за задницу, за письку её детскую.
о.ПАВЕЛ: Заткнись!
САНЁК: Она отбиваться стала, так он её сначала избил, потом поставил на колени и начал в рот заставлять брать.
о.ПАВЕЛ: Заткнись, я сказал.
САНЁК: Рот говорит открой, зубы убери, сука мелкая, а то выбью.
о.ПАВЕЛ: Пошёл отсюда! Ты не будешь строить эту церковь!
САНЁК: С хуя ль? Я от души церковь эту строю. Меня даже не заставляет никто.
о.ПАВЕЛ: Вон!
САНЁК: Вы меня не можете прогнать! Да я через такое прошёл, Вам и не чудилось.
о.ПАВЕЛ: Иди проспись!!!
САНЁК: Да во мне Бога больше, чем во всей это вашей церкви.
о.ПАВЕЛ: Заткнись.

САНЁК: Я знаешь чё думаю?
о.ПАВЕЛ: Заткнись.
САНЁК: Вы суки точно знаете, что там никого нет.
о.ПАВЕЛ: Просто заткнись!
САНЁК: Иначе не позволяли бы себе такого.
о.ПАВЕЛ: Заткнись.
САНЁК: Как священник, зная, что Бог есть, может девятилетку раком поставить и в рот ебать?
о.ПАВЕЛ: Ах, ты дрянь какая. Сука! Заткнись!

*Отец Павел очень сильно отталкивает Санька, тот падает и виском бьётся об угол стола. Санёк быстро оказывается в луже собственной крови*
о.ПАВЕЛ: Бляяяяяя…бляяяяядь. Бляяяяя. Саша! Саша, блядь.

*Отец Павел трясёт Сашу, затем пытается понять, есть ли у него пульс*
о.ПАВЕЛ: Блядь, Господи. Бля, какой…бляяя. Господи, господи, господи. Какой пиздец. Господи. Блядь. Пиздец. Бля, какой пиздец. Господи, помоги. Господи, господи, господи. Отец наш небесный, Господи, помоги, молю. Прошу тебя, Господи.

*Отца Павла стошнило на рясу. Он долго молча сидит*
о.ПАВЕЛ: Папа…Господи, прости меня.

*Отец Павел встаёт, снимает рясу, ищет, чем накрыть тело. Находит, накрывает и начинает убирать со стола. Его взгляд останавливается на радио и чайнике, он куда-то их уносит. Затем оттаскивает куда-то тело. Возвращается, осматривает всё, видит кроссовки Санька, которые остались стоять там, где он их снял. Он забирает кроссовки и уходит*

*Занавес.*

*Всё та же строящаяся церковь. Отец Павел, дед Витёк и таджик Лёха молча занимаются каждый своим делом. Заходит участковый, который удивительно похож на Санька, но старше него (играет тот же актёр)*
УЧАСТКОВЫЙ: Здорова, строители. Отец Павел, прошу Вашего Благословения!
о.ПАВЕЛ: Господь и Божья матерь тебя благословляют. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
ДЕД ВИТЁК: И Вам не хворать.
УЧАСТКОВЫЙ: Матыцин. Андрей Васильч.
ДЕД ВИТЁК: С колонии что ль?
УЧАСТКОВЫЙ: Да не, участковый.
ДЕД ВИТЁК: С Соликамска?
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, да.
о.ПАВЕЛ: А Чуриков что? Вместо него что ли?
УЧАСТКОВЫЙ: Да Андрей Викторович уж всё, на пенсию. Со всеми почестями.
ДЕД ВИТЁК: Ончо.
УЧАСТКОВЫЙ: Да уж давно. С полгода.
ДЕД ВИТЁК: Ох, ёлы-палы. Нормальный мент был!
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, так уж это…по возрасту пора.
о.ПАВЕЛ: Вы по поводу Саши?
УЧАСТКОВЫЙ: По поводу Александра Тищенко, да. Девяносто шестого года рождения. Отвлеку вас маленечко, не против? Давно видели вообще?
ДЕД ВИТЁК: Да ну с месяца два уж как не видали.
о.ПАВЕЛ: Ну, да, около того.
УЧАСТКОВЫЙ: У него сестра чёт егозит. Дозвониться не может, приехать должон был помогать - не приехал.
ДЕД ВИТЁК: Як у него ж не было никого.
УЧАСТКОВЫЙ: Так то ж приёмная, не ро́дная.
ДЕД ВИТЁК: Ааа. Ну, поня́л. Так мы его сами-то тоже найти не могём. Уж все думы передумали. Два месяца-то как отмечали его день рождения. Лёх, када эт было-то?
ТАДЖИК ЛЁХА: В мае.
ДЕД ВИТЁК: Вот он после того раза́ и пропал. Отец Павел отпустил всех на пару дней отдохнуть, дак он и это. Не вернулся чёйт. Думали, можт, уехал кудой иль загулял. Парень-то молодой.
УЧАСТКОВЫЙ: После дня рождения пропал?
о.ПАВЕЛ: Получается.
ДЕД ВИТЁК: Стало быть так, да.
УЧАСТКОВЫЙ: Вы его после этого, получается, не видели?
ДЕД ВИТЁК: Ну, стало быть, да.
о.ПАВЕЛ: Не видели.
УЧАСТКОВЫЙ: Поди загулял. Но больно уж надолго схоронился.
ДЕД ВИТЁК: А то ж.
ТАДЖИК ЛЁХА: Да вообще на него не похоже как бы.
о.ПАВЕЛ: Ну а чего не похоже? Помните, как забор-то у нас потаскал кто-то?
ДЕД ВИТЁК: Хах. Кто-то. Да вся деревня знала, кто тот «кто-то» был. Но решили, что не надо, чтобы церковь через скандал строилась. Ну, решили и решили. Значит, мы плохо смотрели.
о.ПАВЕЛ: Так и я про то. Чайнику-то с приёмником тоже ноги кто-то сделал!
УЧАСТКОВЫЙ: А что за история с забором?
ДЕД ВИТЁК: Дак у нас раньше все материалы, что забор, что кирпич, лежали прям возле храма. А потом таскать ктой-то стал. Мы глядь - по утрам на снегу у храма свежие следы, но материалы все на месте. А потом выяснилось, что это баб Нюра покойница по ночам кругами у храма ходит и кирпич наш сторожит. Вся деревня знала, кто забор попёр, да молчали.
УЧАСТКОВЫЙ: И кто попёр?
ДЕД ВИТЁК: Ну, кто. Говорили, что Сашка и попёр. Он же этот, дэдэшник. Чумазая кровь.
УЧАСТКОВЫЙ: Кто?
ДЕД ВИТЁК: Сашка наш. Тищ.
УЧАСТКОВЫЙ: Да эт понял. Дэдэшник эт кто?
ДЕД ВИТЁК: А. Ну, детдомовский.

УЧАСТКОВЫЙ: А, дэдэ типа детдом, понял.
ДЕД ВИТЁК: Так что Бог дал - Бог взял, как говорится. Невесть откудова пришёл - невесть кудой девался.
УЧАСТКОВЫЙ: А с чайником что?
о.ПАВЕЛ: Пропал тоже. С приёмником вместе.
ДЕД ВИТЁК: Как раз после дня рождения того. Что, как говорят, характерно. А можт, его в армию забрили?
о.ПАВЕЛ: Дед Вить, хватит те. Кому он там нужен?
ДЕД ВИТЁК: Не знаю. Передавали призыв идёт, эти все бегают, а он как раз за это интересовался.
УЧАСТКОВЫЙ: Так. Ну, это я проверю.
*Пока участковый думает и чешет ухо, к нему подходит Дед Витёк и тихо обращается лично к нему*
ДЕД ВИТЁК: Слышь, я уж тут покумекал слегонца: чайник-то, наверно, этот спизидил. Лёха. Таджик наш. Так-то он это, парень ладный. Но всё ж-таки зверь.
УЧАСТКОВЫЙ: А чё ж так, зверь?
ДЕД ВИТЁК: Да я не это. Сам соображай, чём нам звери-то тут? Сейчас у нас работы нету. У русского нету. Куда они прутся?
УЧАСТКОВЫЙ: А, ты за это.
ДЕД ВИТЁК: Я вот в Березниках учился. Они как понаехали.
УЧАСТКОВЫЙ: Березники эт наши? Или в Свердловской?
ДЕД ВИТЁК: Да вот, здесь. Понаехали. Узбеки или таджики, хуй их разберёт. Стала ходить сразу в общаге у нас и наркота, и девок наших за жопу хватали, прохода им не давали.
УЧАСТКОВЫЙ: Так.
ДЕД ВИТЁК: Собралась братва. Забили им стрелку на пустыре за бетонкой. Ёб твою, всё серьёзно. Поехали на автобусе, чё ты думаешь? Объяснили этим зверям, короче, доступно, чтоб они съёбывали в свой учкудук-три-колодца обратно. И только отъезжаем - вот тебе вот. На мосту. С обеих сторон. Менты. Человек двадцать. По отделам по всем таскали. И шили нам вот это…
УЧАСТКОВЫЙ: Национальное?
ДЕД ВИТЁК: Национальное. А я ему: «Да какое национальное? Он наркотой торгует». Вообще, кто наркотой торгует - убивать надо. Мариновали меня там весь день по всем отделам, в итоге к вечеру выпустили.
УЧАСТКОВЫЙ: А зверей чего?
ДЕД ВИТЁК: А зверей… да ни хуя…чё зверей? Они потом из села съеблись, в другом потом жили. Да чё ты думаешь? С нас подписки, чтоб ничё там это, а зверей эти же менты и крышевали.
УЧАСТКОВЫЙ: Как ещё не закрыли, и то хорошо.
ДЕД ВИТЁК: Ды вот. Я говорю, у русского работы нет, хули вы этих сюда пускаете? Вон, за город их, пусть там маринуются.
УЧАСТКОВЫЙ: В городах так и делают сейчас. Там все эти рынки за город вынесли. У меня случай был. Звонит мне, у нас там рынок в Соликамске, вот директор того рынка звонит. Говорит: «Василич, помоги, афганцы, - говорит, - всю душу вынули». Должны ему, эт самое, процент отстёгивать. А они продают, значит, по сорок, по писят арбузов, а ему отчитываются то пять, то десять, мол, продали. А он там тоже наверх башляет, сам понимаешь, ему не выгодно. Ну, я там Кольку взял, и мы на рынок. Подъехали к ним, арбузов значит взяли. Десять штук. Вечером те приезжают к директору башлять, говорят, пять продали. Всего типа, за день.
ДЕД ВИТЁК: Вот суки.
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, мы разворачиваемся, и на рынок, слыш. Побеседовали с ними, значит. На следующий день перед обедом когда ехал - чурбаны эти стояли, торговали. А потом еду, арбузы лежат, никого нету, слышишь?
ДЕД ВИТЁК: Съеблись звери.
УЧАСТКОВЫЙ: Потом с Ленкой моей едем через год уж, я говорю: «Лен, бля», а она мне «арбузика купи». Я говорю: «Лен, да нету ж ни хера». А потом на рынок заезжаю, они ходят, эти…афганцы…«десантники», как я их называю. Я к ним, короче. «Привет, - говорю, - афганча. Помните меня? Выберете-ка мне, ребята, два самых ваших офигительных арбуза». Что ни говори, но арбузы у них отличные, конечно.
ДЕД ВИТЁК: Да, эт самое. Арбузика б щас хорошо было. Курево есть?
 *Участковый достаёт пачку сигарет, протягивает её деду и закуривает сам*
ДЕД ВИТЁК: После застолья-то нашего, на Сашкин день рождения, отец Павел на пару дней всех распустил. Отдохнуть. Но, эт самое, видать запил. Мы-то вон с Лёхой не пьём, по домам пошли, а они тут с Сашкой видать, закутили. Батюшка-то у нас любитель заложить. Но, тут, как бы. Где вы видели не пьющего священника?
УЧАСТКОВЫЙ: Где вы вообще нормального мужика не пьющего видели? Ну, ежели не больной какой, не дурной там.
ДЕД ВИТЁК: А я о чём? Хотя, вот эт не понял. Пока нас распустил, батюшка вон пол залил. В одного.
УЧАСТКОВЫЙ: Где?
ДЕД ВИТЁК: Да вон. На входе. Видишь порог неудобный? Больно высокий.
УЧАСТКОВЫЙ: Мне с бодуна за милое дело из дома сбежать, да в сарае мастырить там чём-нить. Когда уж легчать начинает, я жене говорю: «Всё, я в кабинет, меня не трожь». И иду к своим парасям в сарай, разговариваю с ними, удочки там какие перетягиваю. И сразу мне легче.

о.ПАВЕЛ: Дед Вить, ты уж наверно всю голову там своими историями забил.
ДЕД ВИТЁК: Да я так только, эт самое. Общё, как говорится.
УЧАСТКОВЫЙ: Эт самое, а никуда не собирался Александр? Может, упоминал что-то. Поедет куда, мож к девке какой.
о.ПАВЕЛ: Ну, к сестре своей собирался. По хозяйству помогать, на картошку.
УЧАСТКОВЫЙ: Может, ещё что говорил? Общался он тут с кем-то?
о.ПАВЕЛ: Да особо ни с кем и не общался. У нас-то село небольшое, да и старики одни. Ну, была у него какая-то компания здесь, с Колей вот он подружился, рядом с Царёвыми живёт. Не знаю, как фамилия.
ДЕД ВИТЁК: Колька. Кожевников.
о.ПАВЕЛ: Ну вот. Ну, у Коли мать больная, он с ней много.
ДЕД ВИТЁК: Да не, ну по нашим-то мы тут везде пошукали. С нашего села его никто уж два месяца не видал.
УЧАСТКОВЫЙ: А девчонки не было у него? Может, переписывался с кем.
о.ПАВЕЛ: Ну, так вот не знаю, он так-то не особо об этом рассказывал.
ДЕД ВИТЁК: У Сашки-то? Да кто его знает, у него эта балалайка-то его, он там чёйт всё время.
о.ПАВЕЛ: Ну да, вроде переписывался с кем-то.
ДЕД ВИТЁК: Зато он нам тут такие фензеля показывал, будь здоров. Мож обиделся на нас чё, да убёг.
УЧАСТКОВЫЙ: Из-за чего?
ДЕД ВИТЁК: Чё обиделся? Да он, эт самое, выпил, стал скандалить, жалиться на жизнь. Про детдом рассказывал, что в семью строгую попал. Я ему говорю: «Сань, ну человека из тебя делают, ты пойми». Он серчает чёйт, заводится.
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, а потом чё? Угомонился?
ДЕД ВИТЁК: Да вроде поутих. Мы его тут утешали-утешали, батюшка вон с ним даже остался, чтоб не натворил делов дурных.
о.ПАВЕЛ: Да мы почти сразу разошлись. Он ещё стопку выпил, да совсем уж на ногах не стоял. Я говорю «Пойдём, я тебя домой отведу. Проспаться тебе надо».
УЧАСТКОВЫЙ: Отвели?
о.ПАВЕЛ: Отвёл. Прям в одежде спать и завалился.
УЧАСТКОВЫЙ: И после этого, получается, уже не видели его больше, так?
о.ПАВЕЛ: И всё, да. После этого он уже не появлялся.
УЧАСТКОВЫЙ: А до этого бывало уже? Пропадал он?
о.ПАВЕЛ: Да вот я не припомню даже…
ТАДЖИК ЛЁХА: Было как-то. Он в Пермь сорвался, не сказал ничего как бы. Неделю не было, потом явился.
о.ПАВЕЛ: А, ну, кстати. Не предупредил, тоже пропал просто.
ДЕД ВИТЁК: Эт тада егойный кореш какой-то там откинулся. Гульбанили в связи с этим поводом.
УЧАСТКОВЫЙ: То есть бывало уже. Пропадал.
ДЕД ВИТЁК: Стало быть, ему характерно, как говорится.
УЧАСТКОВЫЙ: Отец Павел, а он уснул, значит, и всё? Вы его уложили и домой пошли?
о.ПАВЕЛ: Ну, да. Хотя уходил я с тяжёлым сердцем. Много он наговорил. И гадостей, и мерзостей всяких, богохульствовал. Ну, и пошёл я в своих думах домой. С несколько дней ещё переживал, молился за него, даже сказал не приходить сюда никому, отдыхать. С Богом мне побыть нужно было.
УЧАСТКОВЫЙ: Понятно, значит. Батюшка, а можно Вас? На пару минут.

*Участковый отводит священника в сторону*
УЧАСТКОВЫЙ: Отец Павел, ну раз уж это. Раз уж, так всё…Можете грехи отпустить?
о.ПАВЕЛ: Конечно, сын мой. Пойдём. Что тебя беспокоит?
УЧАСТКОВЫЙ: Я, если честно, уже исповедовался ни один раз, но вот не могу. Не помогает. Исповедуюсь-исповедуюсь, а внутри вот, не становится легче.
о.ПАВЕЛ: Жгут грехи. Всю душу пожгли.
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, вот как есть. Прости Господи. Молюсь – не помогает. Может, не правильно я как-то. Может, Господь не принимает покаяния моего?
о.ПАВЕЛ: Жгут, жгут грехи. В духовной жизни всё просто, сын мой: молитва должна быть правильной. Если молитва будет неправильной, то вместо общения с Богом мы окажемся в сетях диавола. А истинная молитва или ложная – вот это важный вопрос, можно даже сказать главный, что ни на есть. Потому что это уже вопрос жизни и смерти. Ошибаться в этом нельзя.
УЧАСТКОВЫЙ: Я прям всем сердцем прощения молю. Ну не получается, а.
о.ПАВЕЛ: Понимаю тебя, сын мой.
УЧАСТКОВЫЙ: Не легчает.
о.ПАВЕЛ: Бог всё видит. И нет для господа ничего невозможного. Нет того греха, который он бы простить не смог. Ты, может, наоборот? Попусти эти мысли как-то. Начни с того, что сам себя прости, ну и молись, молись.
УЧАСТКОВЫЙ: Да не получается попустить-то.
о.ПАВЕЛ: В чём ты покаяться хотел?
УЧАСТКОВЫЙ: Понимаете, на селе участковый всегда на виду. Это городских там и в лицо-то никто не знает, а в деревне: что ты на работе, что дома, что в форме, что без - разницы никакой. Всё равно тебя каждая собака знает.
о.ПАВЕЛ: С приходом сельским также.
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, вот. А мне односельчан ещё и наказывать нужно. А как наказывать? С кем-то в футбол во дворе вот с таких вот гонял, с кем-то вообще вместе школу оканчивал. Муж сестры ро́дной в ларёк недавно въехал, пьяный. Гуляли в бане, закончилась водка у них и они пьянящие поехали в ларёк. Там у нас на сахзаводе круглосуточный есть. И звонит, значится «Андрюха, помоги. Я киоск разъе…», ну это, рас…курочил, короче. А сам язык еле ворочает. Слава Богу хоть сам не убился, да не покалечил никого.
о.ПАВЕЛ: Это ещё слава Богу!
УЧАСТКОВЫЙ: Дружок со школы ещё. Стал серьёзным человеком. Женился, значит, но немножко не сложилось, как говорится. Стал алкоголем злоупотреблять, на работе чудить, с женой постоянные конфликты пошли, стал её поколачивать.
о.ПАВЕЛ: Ох, Господи.
УЧАСТКОВЫЙ: Я и беседовать с ним пробовал, и на рыбалку таскал – хоть бы хны. Она мне звонит, говорит: «Он меня убьёт в следующий раз». А мне вот что с ним делать? Закрыть? Её забрать? Так он и человек не последний у нас, да и мы с ним вот с таких, что я сделаю? А сверху отчётности требуют опять же. Вот и получается, что я вроде как сюда пошёл из убеждений каких-то – думал, со злом бороться буду, – а сейчас уж и сам не понимаю, где то зло, где добро.
о.ПАВЕЛ: Это точно, сын мой.
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, и это. На душе-то паршиво совсем чёт. Вот тут прямо. Обслуживаю, получается, родственников да друзей, и конца и края этим друзьям не видать. Но понимаете, сложно односельчан наказывать, сложно. Мне ж и им, и жёнам их в глаза потом смотреть, да в магазине в одной очереди стоять.
о.ПАВЕЛ: Да ты оправданий-то не ищи. Бог всё видит, всё простит.
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, вот и оправдания ищу себе, опять же. И вру, конечно, и всякое там. Я вот здесь выписал.
о.ПАВЕЛ: Хорошо. Это ты перед лицом Бога подготовился, значит.
УЧАСТКОВЫЙ: Сквернословил, курил, обманывал. Жесток был, ленился. Спорил, раздражался, прелюбодействовал. Но вот с работой тяжелее всего даётся. Не могу прям. Прости, Господи.

*Отец Павел читает разрешительные молитвы, после этого крестит участкового, рвёт бумажку со списком грехов. Участковый крестится и целует крест*
о.ПАВЕЛ: Отпускаю тебе грехи, сын мой. Все, что ты вот тут на листике своём выписал. Что же касается работы твоей, то этот грех пока не тебе. Ты иди, сын мой, а через пару недель снова ко мне на исповедь приходи. Проживи по совести это время, как тебе сердце подсказывает, да Бога не гневи. А там придёшь, я тебе грех-то этот и отпущу, даст Бог.
УЧАСТКОВЫЙ: Хорошо, батюшка. Спасибо.
о.ПАВЕЛ: У тебя сейчас душа пребывает чистой, не омрачённой. Более лёгкой. Чем чаще человек исповедуется, тем вообще лучше. Столько грязи накапливается, знаете, что одной исповедью эту грязь и не отмыть бывает. Приходи, приходи.
УЧАСТКОВЫЙ: Спасибо, батюшка. Приду. Благословите!
о.ПАВЕЛ: Благословляю! Но ты не жди чувственных утешений. Чувственных в духовной жизни ждать не нужно. От молитвы, от покаяний, от причащения святой водой – не надо. Это неправильно. Это человека подталкивает к тому, что он может попасть, поверить своим чувствам, поверить своим переживаниям и незаметно для себя попасть в прелесть. Для покаяния очень важно не то, что мы испытываем после, а то, что мы испытываем во время.
УЧАСТКОВЫЙ: Понял, батюшка.
о.ПАВЕЛ: Если ты действительно сокрушаешься, плачешь, то это и есть дар, это и есть облегчение. Не жди чего-то ещё. Неоправданные ожидания чувственных вдохновений приводят нас к унынию.
УЧАСТКОВЫЙ: Понял.
о.ПАВЕЛ: И то это благо! Если бы не было уныния, была бы одно обольщение и прелесть. Поонял?
УЧАСТКОВЫЙ: Понял, батюшка.
о.ПАВЕЛ: Вот Вы говорите, тяжело односельчан наказывать, а я знаете, как сюда попал?
*Участковый отрицательно машет головой*
о.ПАВЕЛ: Я вот всем тут рассказывал уже много раз, но очень люблю повторять. Оканчивал когда семинарию, попало ко мне письмецо одно.
ДЕД ВИТЁК: Ой, да.
о.ПАВЕЛ: Написали его две бабули. Как раз отсюда, с Красного Берега. Очень уж оно меня тронуло.
ДЕД ВИТЁК: Эт вон, Нюрка покойница да Зинка Филимонова.
о.ПАВЕЛ: Пишут, что в тридцати километрах от их села строят храм.
ДЕД ВИТЁК: В Симе церковь вот эта.
УЧАСТКОВЫЙ: А, ну знаю, конечно.
о.ПАВЕЛ: Они об этом узнали и, поскольку в их поселении церковь разрушена и не восстанавливается, они собрали две тысячи шестьсот с чем-то там рублей на помощь этому храму и отправили по почте в Епархию.
УЧАСТКОВЫЙ: От бабки молодцы.
ДЕД ВИТЁК: Говорю, баб Нюра покойница да Зинка Филимонова. Поклон им нижайший за отца Павла, конечно.
о.ПАВЕЛ: А уже когда семинарию оканчивал, перед выпуском, я к епископу. Вон как не отпускало-то меня письмецо то. «Владыко, - говорю, - ну разрешите мне в Красный Берег с женой церковь восстанавливать. Нужен я там людям, чую прям, нужен. Там моё место». А он так на меня посмотрел: «Это, - говорит, - где вообще?» Я ему всё это рассказал, значит, про письмо это, про деньги на храм. Он махнул так рукой: «Езжай, говорит, служи с миром. Восстанавливай свою церковь!» Я сразу к жене, ну, поуговаривать чутка пришлось, конечно, но в итоге согласилась.

*Входит Елена, которая принесла обед*
о.ПАВЕЛ: О!
ЕЛЕНА: Здравствуйте!
ДЕД ВИТЁК: Здравствуйте, матушка.
УЧАСТКОВЫЙ: Матыцин. Андрей Васильевич.
о.ПАВЕЛ: Наш новый участковый.
ЕЛЕНА: Очень приятно.
о.ПАВЕЛ: Ты сегодня рано.
ЕЛЕНА: Да я тёть Любе сегодня помочь обещала. У неё огород заливало, сейчас почва просохла, помогу ей в огороде.
о.ПАВЕЛ: А я тут рассказывал, как тебя уговаривал сюда переехать.
ЕЛЕНА: Да уж уговорил. А Вы по поводу Сашки?
УЧАСТКОВЫЙ: Да. По поводу Тищенко.
ЕЛЕНА: Всё нормально с ним?

УЧАСТКОВЫЙ: Ды вроде как не понятно. Искать его начинаем.
ЕЛЕНА: Не нашёлся, значит.
УЧАСТКОВЫЙ: Пока нет.
ЕЛЕНА: Мы сначала подумали, что, может, сам сбежал. Молодой всё-таки. Да и история с ним не очень приятная была.
УЧАСТКОВЫЙ: С забором?
ЕЛЕНА: А, рассказали уже всё?
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, да. И про чайник.
ЕЛЕНА: Ну, чайник-то я нашла.
о.ПАВЕЛ: Да? Я что-то и забыл.
ЕЛЕНА: Да я ж тебе говорила. В сарае у нас нашла.
о.ПАВЕЛ: О, чудно́! А я и позабыл-то про это.
ЕЛЕНА: Ты говоришь, сам его за каким-то и притащил домой – починить, что ли.
о.ПАВЕЛ: Точно-точно.
ЕЛЕНА: Да так и позыбыл про него, видимо.
о.ПАВЕЛ: Да, надо починить. О, чудно́!
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, а Вы странного ничего не замечали с ним? Общался, может, с кем. Собирался куда?
ЕЛЕНА: Странного? Ну а чего странного? Да нет, странного ничего такого уж. Я не удивилась. Разве что не попрощался, но он парень вольный был, из детдома. Я так понимаю, что у них там убежать - обычное дело. Бедные дети, конечно.
УЧАСТКОВЫЙ: Никуда не собирался он?
ЕЛЕНА: Ну, мне, по крайней мере, ни о чём таком он не говорил.
УЧАСТКОВЫЙ: А видели тогда же его, да? Около двух месяцев назад?
ЕЛЕНА: Последний раз да. В день рождения его.
УЧАСТКОВЫЙ: Ну, ясно.
ЕЛЕНА: После него-то и убежал.
УЧАСТКОВЫЙ: Что ж, буду искать. Надеюсь, найдётся.
ЕЛЕНА: Да и мы уж надеемся.
ДЕД ВИТЁК: Да найдёётся, кудой ему деваться-то?
УЧАСТКОВЫЙ: Даст Бог. Ладно, поеду я. Вы, если что вспомните или объявится он – позвоните мне. Запишете номер?
о.ПАВЕЛ: Матушка, запишешь?
ЕЛЕНА: Конечно, давайте. Пишу.

УЧАСТКОВЫЙ: Ну, простите Христа ради, батюшка!
о.ПАВЕЛ: Бог простит, Бог благословит.
УЧАСТКОВЫЙ: Матушка.
ЕЛЕНА: Спаси Бог!

*Участковый уходит*

о.ПАВЕЛ *(шёпотом)*: Заметила, как он на Сашку похож?
ЕЛЕНА: Кто?
о.ПАВЕЛ: Ну, кто? Участковый наш новый.
ЕЛЕНА: Этот? Да не похож он.
о.ПАВЕЛ: Да как не похож-то? Не обратила внимания видимо.
ЕЛЕНА: Да Сашка светлый был, ты уж позабыл что ли? Этот вообще темноволосый.
о.ПАВЕЛ: Не знаю. Путаешь ты. Очень похож.
ЕЛЕНА: Это ты путаешь. Совсем уже у тебя тут мозги запрели. Я пойду, мы у соседки в огороде помогаем. Поешь иди.
о.ПАВЕЛ: До вечера.
ДЕД ВИТЁК: Храни Бог, матушка.
*Елена уходит*

о.ПАВЕЛ: А вам не показалось, что этот новый участковый прям вылитый Сашка наш?
ДЕД ВИТЁК: Этот-то? Не, батюшка. Не дюже похож.
о.ПАВЕЛ: Да? А по мне прям вылитый.
ДЕД ВИТЁК: Этот чернявый. Сашка тот белобрысый был.
о.ПАВЕЛ: Ну, я как-то так, «в общем».
ДЕД ВИТЁК: Ну, можт и так. Лёх, ты чё думаш, похож?

ТАДЖИК ЛЁХА: Ды вроде похож как бы.
ДЕД ВИТЁК: Дааааа, мы для вас все на одну рожу. Жопу от еврея не отличишь.
ТАДЖИК ЛЁХА: А чё спрашиваешь тогда?
ДЕД ВИТЁК: Сдурил. Отец Павел, а мне Сашка снился тут давече.
о.ПАВЕЛ: Да?
ДЕД ВИТЁК: Прихожу значит туда…домой к себе вроде как, а там Сашка с Галкой моей сидят, и она его, вроде как, кормит. Он сидит, значит. Вот такой, тепло одетый, и говорит: «Тёть Галь, дай чё-нить поесть, а то меня, - говорит, - отец опять обижает. Оставил меня, -говорит, - а мне поесть надо». Ну, наелся, она ему: «С собой тебе дать?» Он: «Давай, а то, - говорит, - отец меня обижает». Ну, и встаёт, значит, идти, а Галка его провожает, вроде как. И они там в сенцах начали обниматься с ней – смеются, обнимаются. Вот. А я говорю: «Саш, иди уже. Что ты тут это. Некогда, - говорю. - Сидишь тут тебя ждёшь». Он мне: «Да ты подожди-подожди». И ушёл. Вернее, как ушёл. С Галкой вместе они ушли, а я остался.
о.ПАВЕЛ: И мне снится.
ДЕД ВИТЁК: О, чудно́! Сашка?
о.ПАВЕЛ: Сашка.
ДЕД ВИТЁК: А вам чё?
о.ПАВЕЛ: Да разное, дед Вить. Разное.
ДЕД ВИТЁК: Приходит тоже?
о.ПАВЕЛ: Приходит.
ДЕД ВИТЁК: Ну, и вот к чему это приравнять?
о.ПАВЕЛ: Думаем о нём много, дед Вить. О душе его молимся.
ТАДЖИК ЛЁХА: Скорее бы уж вернулся.
ДЕД ВИТЁК: Даа. Скорей бы нашёлся, дуралей.
ТАДЖИК ЛЁХА: Хоть бы ничего не натворил.
ДЕД ВИТЁК: Ёб твою, а…чё ты. Типун тебе. Помилуй Господи!

*Кухня деревенского дома, в углу у иконы читает молитву отец Павел*
Глубино́ю му́дрости человеколю́бно вся́ стро́яй, и поле́зное все́м подава́яй, Еди́не Соде́телю, упоко́й Го́споди ду́шу раба́ Твоего́ Александра, на Тя́ бо упова́ние возложи́ша, Творца́ и Зижди́теля и Бо́га на́шего.
Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Тебе́ и сте́ну, и приста́нище и́мамы, и Моли́твенницу благоприя́тну к Бо́гу, Его́же родила́ еси́, Богоро́дице безневе́стная, ве́рных спасе́ние.
Помяни, Господи, душу невинно убиенного раба Твоего Александра, и прости ему все его прегрешения вольные и невольные, и даруй ему Царствие Твое Небесное и жизнь вечную. Аминь.
Господи Иисусе Христе сыне Божий помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе сыне Божий помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе сыне Божий помилуй мя грешного.

*Отец Павел садится на стул и какое-то время сидит молча, затем на его глазах появляются слёзы, он падает на колени*

Господи, ну не оставь ты меня грешного. Отец наш небесный, помилуй мя. Господи. Прости меня. Отец небесный, помилуй.
*Отец Павел встаёт и снова садится на стул. Закрывает лицо руками и молча сидит. Слышно, что в дом кто-то входит*
ЕЛЕНА: Ты дома?
о.ПАВЕЛ: Дома.
ЕЛЕНА: Спустись в погреб за капустой, я умоталась. Сейчас обедать будем.
*Елена входит в кухню*
ЕЛЕНА: Сходишь?
о.ПАВЕЛ: Схожу.
ЕЛЕНА: Ты чего такой?
о.ПАВЕЛ: Устал.
ЕЛЕНА: Чёт на тебе лица нет в последнее время. Случилось что?
о.ПАВЕЛ: Господи помилуй. Нормально всё, устал просто.
ЕЛЕНА: Ну чё ты устал? Я тоже устала. Я тоже устала. Я тебе давно говорю – поговори с Владыкой.
о.ПАВЕЛ: Лен, давай не сейчас, ладно?
ЕЛЕНА: А тебе всегда не до этого.
о.ПАВЕЛ: Не начинай.
ЕЛЕНА: Ну а что я, не права? Всегда «не сейчас». А жизнь проходит.
о.ПАВЕЛ: Ну, правда. Ну, не до этого сейчас.
ЕЛЕНА: А когда? Когда тебе будет до этого? Когда тебе будет дело до твоего сына, которому образование нормальное нужно? Когда до меня дело наконец будет?
о.ПАВЕЛ: Что ты такое говоришь? Мне до вас есть дело.
ЕЛЕНА: Паш, мы уже это тысячу раз обсуждали.
о.ПАВЕЛ: Вот именно.
ЕЛЕНА: Ну, так нам в Екатеринбурге будет только лучше. Там и родители, и люди хоть какие-то, помогут. Вот и отдохнёшь. Ну, ты пойми, никто тебя ругать не будет, если ты что-то там не доделаешь. Не всё от тебя зависит. На всё воля Божья, сам же постоянно это мне повторяешь.
о.ПАВЕЛ: На всё воля Божья…
ЕЛЕНА: Вы в последнее время и не строите толком.
о.ПАВЕЛ: Матушка, а знаешь, что?
ЕЛЕНА: Что?
о.ПАВЕЛ: Собирайся.
ЕЛЕНА: В смысле?
о.ПАВЕЛ: Ну, собирай вещи, поехали. Раз ты так хочешь – давай.
ЕЛЕНА: Ты серьёзно?
о.ПАВЕЛ: Серьёзно, серьёзно. Договорюсь с Алехоном, он вас утром до вокзала довезёт, на автобус посадит. Поезжай пока к родителям, а я тут дела доделаю и к вам на неделе приеду. А там как Бог даст.
ЕЛЕНА: А у Владыки тебе благословение не надо спросить?
о.ПАВЕЛ: Это уж мне оставь. Надо, конечно. Так будешь собираться или нет? Пока не передумал.
ЕЛЕНА: Правда, что ли?
о.ПАВЕЛ: Правда, правда.
ЕЛЕНА: Ой. Ну, сейчас пообедаем – буду собираться.
о.ПАВЕЛ: Ты так, основное. Я потом всё, что нужно, привезу.
*Елена начинает плакать*
о.ПАВЕЛ: Ничё, ничё. Поплачь. Всё хорошо будет.
ЕЛЕНА: Господи, я так рада.
о.ПАВЕЛ: Поплачь, поплачь.
ЕЛЕНА Паш, а как же церковь твоя?
о.ПАВЕЛ: А что с ней станется? Это ж дом божий. Что с ним будет-то?
ЕЛЕНА: Паш, я так рада. Правда, очень рада.
о.ПАВЕЛ: Ну, всё, будет тебе. Давай обедать, да собираться будете.
ЕЛЕНА: Дай я тебя обниму.

*Кухня деревенского дома, где-то в коридоре слышны голоса*
о.ПАВЕЛ: Ничего не забыла? Паспорт проверь главное. Так-то если забыли что – не страшно, я потом привезу. Алехон, спасибо Вам ещё раз большое.
ТАДЖИК ЛЁХА: Да бросьте Вам, не за что как бы.
о.ПАВЕЛ: Напиши, как доберётесь уже до родителей. Обязательно!
ЕЛЕНА: Хорошо.
о.ПАВЕЛ: Ну, всё, с Богом.
ЕЛЕНА: Паш, чё-т волнительно. Душа не на месте. В спешке такой – боюсь, что забыла что-нибудь.
о.ПАВЕЛ: Да говорю же, привезу, ежели что. Матушка, это всегда так, когда едешь далеко куда-нибудь.
ЕЛЕНА: Дай всё-таки ещё раз проверю.
о.ПАВЕЛ: Ну, иди-иди. Проверь, конечно.

*Елена заходит на кухню, осматривается, открывает несколько ящиков. Затем, уже уходя, случайно заглядывает под шкаф и достаёт оттуда пакет, в котором лежат грязные кроссовки. Она какое-то время стоит, остолбенев, с кроссовками в руках, потом кладёт их в пакет, убирает его обратно под шкаф и уходит. Спустя несколько минут на кухню заходит отец Павел, который садится за стол и долго молча сидит с телефоном в руках. Затем начинает звонить*

- Ваше Преосвященство, здравствуйте.
…. *(ответы собеседника не слышны)*
- Да, да.
- ….
- Храни Бог.
- ….
- Владыко, мне поговорить с Вами нужно.
- ….
- Дело в том, что я хотел бы исповедаться.
- ….
- Ну, нет. Не совсем. Выслушайте, пожалуйста.
- ….
- Я понимаю.
- ….
- Понимаю.
- ….
- Владыко, я грех страшный совершил.
- ….
- Нет, Вам нужно об этом знать. Я человека убил.
- ….
- Да.
- ….
- Парень у нас тут был, помогал по строительству.
- ….
- Случайно. Конфликт произошёл. Он напился, богохульствовать стал.
- ….
- Да, толкнул.
- ….
- Я молюсь, но что теперь делать-то?
- ….
- Я себя на мысли поймал, что не о прощении думаю, а о том, чтобы это всё не вскрылось.
- ….
- Никто.
- ….
- Не знаю. А что теперь будет? Я приеду на днях - как мне, сразу в полицию или сначала к вам?
- ….
- Как? И в полицию не ходить?
- ….
- Владыко, ну как так-то? Я не понимаю.
- ….
- И в полицию не сообщать?
- ….
- Да как же сами? Какое ж это наше дело?
- ….
- Да как мы разберёмся?
- ….
- Как забыть, как мне это забыть-то? Что Вы такое говорите?
- ….
- Вы меня извините, но я Вас не понимаю.
- ….
- Нет, извините, не понимаю.
 - ….
- Я слышу, но не понимаю.
- ….
- Да это Вы меня не слышите. При чём здесь скандалы? Вы меня слышите?
- ….
- Я человека убил. Я, своими руками. О каких Вы скандалах вообще?
- ….
- Да, я это сделал.
- ….
- И как мне с этим жить? Меня грех изнутри сжирает, а Вы мне говорите церковь акромя меня никто не достроит.
- ….
- Да я молюсь, молюсь. Легче не становится. Вы поймите, висит это всё надо мной, страшный грех.
- ….
- Да я молюсь. Но Вы поймите…
- ….
- Да как простит? Как простит-то? Не по-людски это даже.
- ….
- Ну, хоть не поможет, так легче, может, станет?
- ….
- Кто-то да достроит.
- ….
- Нормально идёт.
- ….
- Да, положили уже. Давно.
- ….
- Много.
- ….
- Ещё много.
- ….
- Ходят мало, прихожан тут не много.
- ….
- Одни бабульки, да.
- ….
- Да как я с таким грехом-то?
- ….
- Да как Вы себе это представляете?
- ….
- Ну, дело-то не в этом.
- ….
- Не в этом.
- ….
- Ладно.
- ….
- Понял.
- ….
- Я понял.
- ….
- Хорошо.
- ….
- Я понял.
- ….
- Не знаю, Владыко.
- ….
- Я понял.
- ….
- Храни Бог, Ваше преосвященство.
- ….
- Храни Бог. Прошу Ваших молитв.

*На этом он вешает трубку и долго сидит с телефоном в руках, затем кладёт его на стол и выходит из кухни. Через какое-то время возвращается с верёвкой, завязывает узел. Затем прокидывает верёвку через крюк на потолке, подставляет стул. Идёт к иконе, какое-то время молча стоит, глядя на неё. Оборачивается, замечает несколько грязных тарелок и ставит их в мойку, а затем вешается. Какое-то время болтается на верёвке, которая спустя некоторое время рвётся, а отец Павел падает на пол, задыхаясь и хрипя, и начинает плакать, потом успокаивается и сидит на полу молча. На столе звонит телефон, но отец Павел не обращает на него внимания и молча сидит. Телефон звонит снова, но батюшка продолжает сидеть молча. Когда телефон звонит в третий раз, отец Павел встаёт и отвечает на звонок*
- Да.
- ….
- Отпеть или в церкви отчитать?
- ….
- При церкви? Или дома?
- ….
- Ну, могу…

*Занавес.*

Стас Смольянинов, 2021
+7 952 558 84 02