**Алексей Куралех**

**ШУБИН**

**(детектив)**

**Действующие лица**

(в порядке появления на сцене)

**Отец Андрей, 40 лет.**

**Отец Игорь, 40 лет.**

**Владыка Киприан, 60 лет.**

**Влад, 18 лет.**

**Лиза, 18 лет.**

**Валентина, 70 лет.**

**Яков, 80 лет.**

**Хмурый, 40 лет.**

**Юлия, 40 лет.**

**Виктор, 40 лет.**

**Ирина, 40 лет.**

**Раиса, 70 лет.**

**Первый подозрительный мужчина.**

**Второй подозрительный мужчина.**

**Первое действие.**

*Городская епархия. Приёмная митрополита. За столом сидит Игорь. Заходит Андрей. Игорь поднимается ему навстречу.*

Игорь. Явился всё-таки! Здравствуй, брат!

Андрей. Здорово!

*Троекратно целуются по-церковному.*

Игорь. Считай, два года не виделись. Ты как? Чем живёшь?

Андрей. Твоими молитвами… Таксую помаленьку. На жизнь хватает.

Игорь. Ну, ты всегда ближе к народу быть хотел.

Андрей. А ты – к начальству.

Игорь. К благодати. Мы с тобой – люди церковные. Для нас, где начальство – там и благодать.

*Смеётся. Кивает на дверь в приёмную. Оттуда слышится голос Киприана.*

Голос Киприана. Игорь! Игорь!! Зайди!

Игорь. Пойду доложусь. Владыка о тебе уже два раза справлялся.

*Городская епархия. Кабинет митрополита. Киприан сидит за столом, погружённый в смартфон. В кабинет заходит Андрей. Киприан делает вид, что не видит вошедшего, выдерживает паузу. Андрей переминается с ноги на ногу.*

Киприан *(не отрываясь от смартфона).* Отчего под благословение не подходишь?

*Андрей подходит под благословение.*

Андрей. Благословите, владыко Киприан!

Киприан. Бог благословит!

*Благославляет Андрея.*

Киприан. Другое дело. Я уж думал, ты совсем от нас в извозчики ушёл… Литургию не забыл ещё, как служить?

Андрей. Не забыл.

Киприан. Вот и славно. Я тут приход для тебя подыскал. Хороший приход.

Андрей. Так я за штатом, не у дел. Забыли?

Киприан. Память у меня хорошая. Только заштат не запрет. Как вывели, так и вернём. Или хочешь до пенсии баранку крутить?

*Пауза.*

Андрей. А где приход?

Киприан. В Старошахтинске. *(Пауза.)* А?! Чего закручинился?

Андрей. Это где отец Роман служил?

Киприан. А говоришь, от жизни церковной отошёл, ничего не ведаешь. Признавайся, что тебе про Романа наплели?!

Андрей. Разное… Будто с бесами спутался. Будто от Бога отрёкся и сбежал.

*Киприан берёт со стола листок бумаги.*

Киприан. На, читай. Чтоб домыслов не было. Записку эту в церкви, на алтаре нашли. Больше толком ничего не ведомо.

Андрей *(читает записку).* «Ныне и присно и вовеки веков! Торжественно отрекаюсь от церкви и монашеских обетов. Исповедую: нет Бога, есть только Шубин. Аминь!»

Киприан. А Бог всё-таки с большой буквы!

Андрей. Так и Шубин с большой.

Киприан. Слаб человек! Попускает Господь искушения по грехам нашим! С братом Романом большая беда приключилась. Надобно его отыскать, пока бесы совсем его душу не погубили. Верно? Ты, когда в Старошахтинск приедешь, местных как следует порасспроси. Быть не может, чтоб никто ничего не знал.

Андрей. Я – священник, а не дознаватель.

Киприан. Я тебе шанс в лоно матери-церкви вернуться даю. Как блудному сыну. И другого шанса у тебя не будет.

Андрей. Только я мнения своего о Павле Ясногорском не переменил.

Киприан. Да не меняй, кому твоё мнение нужно? Всё давным-давно решено. Канонизация через два месяца. Как-то без тебя управились.

*Подходит к столу, достаёт из ящика конверт, вручает Андрею.*

Киприан. Возьми - обустроиться на первое время. Городишко там, сказать по правде, захудалый. И приход небогатый.

*Андрей заглядывает в конверт.*

Андрей. Мне одному много.

Киприан. Так ты, вроде, с супругой?.. Или как?

*Пауза.*

Киприан. Чего стал? Ступай! Жатвы много, делателей мало. Заждалась тебя паства твоя.

*Погружается в смартфон. Андрей выходит из кабинета.*

*Городская епархия. Приёмная митрополита. В приёмной – Игорь и Андрей.*

Игорь. Мы везде справки навели – в Лавре, в монастырях. Роман нигде не появлялся. Телефон – вне сети… Монаху спрятаться тяжело, а у мирянина - весь мир в кармане, ищи ветра в поле…

Андрей. Что за имя такое - Шубин?

Игорь. Ты не местный, а то бы знал. Он, вроде, в шахте живёт – не то гном, не то леший, сокровища подземные сторожит. Шахтёры его уважают и боятся. Может, потехи ради, от смерти спасти – из завала вывести. А может и погубить.

Андрей. Сказки, в общем.

Игорь. Как знать. У нечистого имена разные. Отчего ему Шубиным не назваться?

Андрей. Скажи лучше, зачем я владыке вдруг понадобился? После всего?

Игорь. Старик знает, что вы с Романом в семинарии приятельствовали. И про матушку Юлию знает. Кому, как не тебе его искать?

Андрей. Так и ты с Романом в семинарии дружил.

Игорь. Мне в Старошахтинск по статусу ехать не пристало. *(Тихо.)* Говорят, на канонизацию сам патриарх пожалует. А тут – монах, от обетов отрёкшийся, где-то бродит. Неровен час – скандал новый. А старик наш скандала боится пуще геенны огненной…

*Старошахтинск. Андрей перед одноэтажным домом собирает разбросанные поленья. Из соседнего дома выходит Влад, некоторое время наблюдает за действиями Андрея.*

Влад. Сырыми дровами бестолку топить. Только чада напустите, а дом не согреете.

Андрей. Точно?

Влад. Стопудово. Дома эти ещё пленные немцы строили, печки под уголь приспособлены. Тут до вас поп жил. Он тоже поначалу топить дровами пробовал.

Андрей. И я поп.

Влад. Правда? А чего в джинсах?

Андрей. А чего нет? Нам облачение только в храме, во время службы носить положено.

Влад. А на гражданке можно и в штатском? Понятно.

Андрей. Меня отец Андрей зовут.

*Протягивает руку.*

Влад. Влад.

*Пожимают руки.*

Андрей. Скажи, Влад, где здесь угля купить можно?

Влад. Нигде.

Андрей. Почему? Я видел - машины с углём ездят. Значит, шахты есть.

Влад. Нету шахт, одни кОпанки остались. Только все они Соловьёву принадлежат. А Соловьёв в сезон на сторону продавать не будет. У него всё оптом берут.

Андрей. А если попросить? Где он живёт?

Влад. В центре посёлка - дом в три этажа, мимо не пройдёте. Только не говорите, что вы поп. Он вашего брата сильно не любит.

Андрей. Нам врать не положено.

Влад. Совсем, что ли?

Андрей. Совсем. От Бога ничего не скроешь.

Влад. Как вы живёте тогда? Я бы на такое никогда не подписался. За все деньги мира…

*Старошахтинск. Дом Влада. Заходит Влад. Лиза идёт ему навтречу.*

Влад. Лиза!

*Обнимает Лизу.*

Лиза. С кем ты разговаривал во дворе?

Влад. Нового попа прислали, вместо сбежавшего… Испугалась?

Лиза *(не очень уверенно).* Нет.

Влад. Тогда чего смурная такая?

Лиза. По маме соскучилась.

Влад. А я по тебе. Целых десять минут не видел.

*Целуются.*

*Старошахтинск. Андрей идёт по улице мимо дома на двух хозяев. На одной половине дома вывеска - «Народный музей». Рядом, на постаменте стоит бюст немолодого мужчины. В дверях музея появляется Валентина.*

Валентина. Куда спешите, молодой, интересный?!

Андрей. Здравствуйте!

Валентина. И вам не хворать! Вы, видать, командировочный?

Андрей. Вроде того.

Валентина. У нас в посёлке каждый новый человек на виду. Смотрю, лицо сильно интеллигентное. У нас такие в диковинку. Вы историей должны интересоваться.

Андрей. Интересуюсь, отчего нет?

Валентина. Тогда в наш музей заходите. Я Валентина Ильинична, хранительница. Много интересного узнаете.

Андрей. Зайду обязательно. В другой раз. Я дом Соловьёва ищу. Знаете такого?

Валентина. Да кто ж его, разбойника, не знает?! Что б ему повылазило, чтоб у него руки отсохли, чтоб ему пусто было, чтоб его…

Андрей. Зачем вы так ругаетесь?

Валентина. А чего ты его защищаешь?! Видать, тоже из этих, из бандюков?! Слышь ты, рожа уголовная, вали отсюда подобру-поздорову! Ты мне газон у памятника затоптал!

Андрей. Я не бандит, я священник.

Валентина. Одно другому не мешает.

Андрей *(примирительно).* Я у Соловьёва угля купить хочу. Печку растоплю – и к вам. Вы меня по музею проведёте.

Валентина. Вам что – правда интересно?

Андрей. Конечно.

Валентина. Я всю историю Старошахтинска расскажу, про Звягина расскажу.

Андрей. А кто это?

Валентина. Шутите? Неужто ничего о нём не слыхали?!

Андрей. Не слышал.

*Валентина указывает Андрею на бюст.*

Валентина. Вот он. Великий человек. Он нас создал. Наш посёлок. Без него ничего бы не было!

Андрей. Совсем?

Валентина. Совсем. Приходите в музей, сами узнаете.

*Андрей подходит к бюсту, рассматривает его.*

Андрей. Он чем-то жёлтым обмазан. На навоз похоже.

*Валентина тоже подходит к бюсту.*

Валентина. Это и есть навоз – козье дерьмо. Райка, сучка! Опять?! Ты что творишь, зараза?! А ну вымыла, живо! Кому сказала?!!

*Стучит в окно на второй половине дома – всё сильнее и сильнее. Внезапно окно открывается, оттуда высовывается Раиса, показывает Валентине кукиш и тут же закрывает окно. Валентина подбирает камень, швыряет его в окно. Стекло со звоном разлетается.*

*Старошахтинск. Андрей подходит к трёхэтажному дому Виктора. Звонит, стучит. Никто не отворяет. Кажется, пошевелилась штора. Но, может, это только показалось. Мимо идёт Яков – старик с обожённым лицом.*

Андрей. Здравствуйте! Скажите, это дом Соловьёва?

*Яков демонстративно отворачивается, проходит мимо, словно не слышит. Андрей замечат просыпавшийся у дороги уголь. Достаёт из кармана целлофановый пакет, начинает собирать уголь в пакет. Подходит Хмурый.*

Хмурый. Много собрал?

Андрей. Маловато. Даже на растопку не хватит.

Хмурый. А теперь высыпал обратно.

Андрей. Зачем?

Хмурый. Не хер чужое тырить.

Андрей. Уголь на дороге лежал, видно, из самосвала просыпалось. Я думал, это - ничьё.

Хмурый. Так не бывает. Это – уголь Виктора Николаевича.

Андрей. Откуда вы знаете?

Хмурый. Другого угля у нас нет… Ну?! Чего тянешь, сука?! Оглох?! Борзый сильно?!

*Андрей медлит. Хмурый толкает Андрея, Андрей падает. Хмурый разрывает пакет и втаптывает уголь в грязь.*

Хмурый. Слышь, падла, откуда ты вообще взялся? Я тебя первый раз вижу.

Андрей. Я новый священник, отец Андрей.

*Старошахтинск. Пустой храм. Андрей один молится у алтаря.*

Андрей. Господи, помнишь тот день, когда мы встретились с Тобой? Шёл противный мартовский дождь, смешанный со снегом. Я заглянул в церковь, чтобы обсохнуть и согреться. Был конец литургии, но я об этом ещё не знал. У аналоя священник исповедовал прихожан. Я остановился посреди храма, и вдруг понял, что вернулся домой, туда, где меня любят… С тех пор прошло двадцать лет. Господи, я всё забыл! Запах мартовского дождя, цвет облачения священника, икону на аналое… Неужели, всё только почудилось мне?! И Тебя нет. Нет! Господи, слышишь, что я Тебе говорю?!

*В середине молитвы в храм заходит Юлия. Андрей её не замечает.*

Юлия. Он не обязан отвечать. Он свободен, как и мы. Разве нет?

Андрей *(резко оборачивается).* Юля?! Когда ты приехала?

Юлия. Час назад, последним автобусом.

Андрей. Зачем?

Юлия. Я пока ещё твоя жена.

Андрей. Почему сюда пришла?

Юлия. Здесь не твой дом. Отсюда ты меня не прогонишь.

*Старошахтинск. Дом Андрея. Юлия убирает в доме, наводит порядок. Андрей пытается разжечь печь. За процессом наблюдает Влад.*

Влад. Да не так! Сперва надо бумагу вниз подложить, потом щепы сухой, пару поленьев… Загорится – можно уголь понемного подбрасывать. *(Выполняет необходимые действия.)* Вот… Теперь разгорится… На день угля хватит, а там придумаете что-нибудь.

Андрей. Спасибо, что поделился.

Влад. Не за что. Я тоже городской. Поначалу всё из рук валилось, а потом – ничего, привык.

Андрей. Как тебя в здешние края занесло?

Влад. Долго рассказывать.

Андрей. А ты быстро.

Влад. От Лизиных родаков сбежали.

Юлия. Зять не приглянулся?

Влад. Ага. А сейчас нам тут даже нравится. Посёлок тихий, жильё за копейки снять можно.

Андрей. А работа?

Влад. Теперь в любом месте можно бабки косить. Легко. Была бы голова на плечах да интернет.

Юлия. Может, останетесь здесь насовсем?

Влад. Не. У нас мечта: дом у моря. Чтобы просторный, и чтоб окна большие, и чтоб деревом пахло. Мы уже всё придумали – осталось только подходящий найти.

Андрей. У моря дома дорогие.

Юлия. Ну почему? В Охотске дешёвые, и в Аяне.

Влад. Это где?

Юлия. Охотское море, Тихий океан. У нас с батюшкой родня оттуда.

Андрей. А с отцом Романом вы часто общались?

Влад. Совсем не общались. Он бирюком жил. Целыми днями дома сидел или по степи шарился.

Андрей. И никто к нему не приходил?

*Пауза.*

Влад. При мне никто.

Юлия. А в церкви у него ты бывал?

Влад. А что там делать? Я как-то в городе в храм зашёл – по приколу, чисто поржать. Скукотень там. Стоит народ без дела, время теряет. Иконы, запах странный, книги читают на непонятном языке.

Юлия. Это церковнославянский. Он не сложный совсем.

Влад. А что, с Богом кроме как в церкви поговорить негде? Если припечёт, я Его в любом месте найду.

*За окном слышится шум подъехавшей машины. Стук в дверь. Андрей открывает. На пороге стоит Хмурый.*

Хмурый. Ворота открой. Виктор Николаевич уголь прислал. Велел одну машину у дома высыпать, другую – у церкви.

Андрей. Сколько я должен?

Хмурый. Хозяин сказал денег не брать.

*Старошахтинск. Дом Виктора. Богато обставленная гостиная, накрытый стол. Виктор вводит в гостиную Андрея.*

Андрей. Я за уголь поблагодарить пришёл.

Виктор. Ерунда. Если надо, могу ещё подогнать, сколько захочешь.

Андрей. До весны точно хватит. Спаси Господи!

Виктор. А вот это зря. Я не для Бога твоего уголь привёз.

*Пауза.*

Виктор. Проходи. Чего в дверях стал? Я как раз завтракать собирался. Будешь со мной?

Андрей. Спасибо, я сыт.

Виктор. Садись, не выделывайся. Не отравлю.

*Андрей и Виктор садятся за стол, едят. На стене – фотография Виктора с женой Ириной и сыном, мальчиком лет десяти.*

Андрей. Вкусно. Жена готовила?

Виктор. Повар в ресторане. У нас служба доставки хорошо работает.

*Едят.*

Виктор. Ты на Хмурого зла не держи. Ему на зоне мозги отшибли. Правда, у него их и прежде немного было… Креветок попробуй - сочные.

*В комнату быстро входит Ирина.*

Ирина. Витя! Витя!

*Виктор поднимается ей навстречу.*

Виктор. Ира! У нас гости. Что случилось?

Ирина. Женя бутерброд забыл. У него утром живот болел, ему без еды долго нельзя! Отвези в школу.

*Берёт со стола бутерброд, протягивает Виктору.*

Виктор. В школе хорошо кормят.

Ирина. А ты отвези! Что тебе стоит?

Виктор. Уроки закончились. Придёт – поест. Он большой мальчик. Вернись к себе. Ты не спала всю ночь.

Ирина. А ты?

Виктор. Иди. Я скоро.

*Целует Ирину, мягко выпроваживает её из комнаты. Андрей встаёт.*

Андрей. Не буду мешать. Скоро ваш сын вернётся.

Виктор. Мой сын умер семь лет назад.

*Пауза.*

Андрей. Простите.

Виктор. А теперь скажи: на всё воля Божья! Так Бог управил! Ну?!

Андрей. Я пойду.

*Андрей направляется к выходу.*

Виктор. И запомни: я твоему Богу ничего не должен. Это Он передо мною в долгу.

*Старошахтинск. Дом Валентины. Валентина водит Андрея по импровизированному музею. Музей представляет собой обычную комнату, на стенах которой развешаны фотографии разных лет. Имеется несколько застеклённых витрин с различными экспонатами. В углу – старый проигрыватель. Валентина ставит пластинку – проигрыватель со скрипом начинает играть советские песни.*

 Валентина. Места у нас удивительные – жить да жить, рай на земле! Красота какая - солнце, степь! *(Показывает фотографии.)* А под землёй, считай, вся таблица Менделеева спрятана – уголь, руда, золото, платина… Видите – образцы породы. *(Показывает в витрине образцы породы.)* Первыми об этом англичане разведали. Ещё в позапрошлом веке. Землю у местных помещиков выкупили, с царём договорились, начали уголь добывать. Видите? Это первые шахты. Только простому человеку при англичанах жилось - хуже некуда. Это ихнего лорда поместье, чтоб ему повылазило! А это - рабочих бараки. Разве будут капиталисты о простых людях думать?! Революция пришла – поместье дотла спалили. Чтоб неповадно было на народной крови жировать. Всё по справедливости.

Андрей. А бараки?

Валентина. Бараки остались. В них рабочие до самой войны жили. Потом немец пришёл, будь он проклят! Два года тут хозяйничал. Когда уходил, всё взорвал – и шахты, и дома. Видите? Одни руины. После войны посёлок расселять хотели. Звягина для этого из города и прислали. А он наш посёлок спас. Звягин, вроде, из простых людей, а башковитый оказался - инженеров толковых нашёл, убедил всех, что шахту восстановить можно, деньги из центра выбил. Тут пласты новые открылись – больше двух метров! А главное – Звягин верил. И веру свою нам передал.

Андрей. Во что верил?

Валентина. В завтрашний день. В то, что дети лучше нас жить будут, а внуки – лучше детей! А ведь так поначалу и было. Дома построили на месте бараков, школу, детский сад… Видите фотографию? Узнаёте?

Андрей. Конечно. Это – вы, а это – соседка ваша возле дома стоит. Сильно не изменились.

Валентина *(радостно).* Правда?! *(Пауза.)* Я думала, вы не придёте.

Андрей. Я же обещал.

Валентина. Сослуживец ваш тоже обещал, да так и не зашёл. А уж я его звала, звала… *(Возвращается к экспозиции.)* Это сыновья наши – мой и Райкин - в первый класс идут. А это телевидение из центра, они к нам, считай, каждый год приезжали – про передовую шахту репортажи снимать… А это похороны. Звягин умер – его весь посёлок хоронить пришёл. Из города приехали, из столицы. Таких похорон здесь никто прежде не видал…

*Музыка обрывается.*

Валентина. Как умер Звягин - всё прахом пошло. Теперь у нас Витька хозяин. И школа закрыта, и детский сад.

Андрей. Почему?

Валентина. Так нету в посёлке детей.

Андрей. Совсем, что ли?

Валентина. Совсем. Ничего, теперь всё по-другому пойдёт – у священников детей много.

*Пауза.*

Андрей. А отчего сын Соловьёва умер?

Валентина. Витьке в машину бомбу подложили. Говорят, убивать не хотели – только пугнуть. Ирка Витькину машину взяла – сына в школу отвезти. Они до школьных дверей дошли, а Женька возьми и вспомни, что рюкзак на сиденье забыл. Побежал обратно – а оно рвануло. Ирка с тех пор кукухой малёхо поехала. *(Крутит пальцем у виска.)* Думали, Витька её на дурку сдаст, а он…

Андрей. Кто бомбу подложил? Нашли их?

Валентина. Да где ж искать? Витька многим здесь дорогу перешёл.

*Старошахтинск. Дом Влада. Лиза одна в доме. Достаёт смартфон, вставляет симку, звонит.*

Лиза. Алё! Это я, мама! Я! Всё хорошо! Да! Хо! Ро! Шо! Слышишь?! Ма, только не начинай! Ладно?!

*Заходит Влад, замечает Лизу, пытается выхватить у неё телефон.*

Влад. Отдай, дура!

Лиза. Пусти!

*После короткой борьбы Влад забирает телефон и разбивает его о стену.*

Лиза. Ты что – совсем рехнулся?! Знаешь, сколько он стоит?!

Влад. Я тебе лучше куплю.

Лиза. Я с новой симки звонила! Мама волнуется!

Влад. Детский сад, честное слово! Она же знает, что ты со мной.

Лиза. Поэтому и волнуется!

*Лиза плачет. Пауза.*

Влад. Ну прости, котёнок! Прости!

*Пытается приласкать Лизу. Та не даётся.*

Лиза. Отвали!

Влад. Хорош дуться! У нас дел полно – надо ещё половину дома обставить. Мы вчера только кухню закончили. Я, кстати, подумал: мы посудомойку забыли. Нефиг тебе руки марать. Всего сорок рубасов.

*Показывает Лизе на своём смартфоне картинку посудомоечной машины. Лиза не реагирует*.

Влад. Как тебе? «Бошка». Норм. Дёшево и сердито.

*Достаёт из барсетки толстую пачку денег, отсчитывает сорок тысяч, придвигает их к Лизе.*

Влад. Теперь детская?

Лиза. Мне пофиг.

*Влад листает на смартфоне картинки, делает подсчёты.*

Влад. Обойчики, натяжной потолок, подсветка… Рублей шестьдесят-семьдесят…

*Отсчитывает деньги.*

Влад. На пол – линолеум.

Лиза. Прикалываешься?! Линолеум холодно! Ребёнок простудится.

Влад. Точно! Стелем ковролин. «Домо» или «Армстронг»?

Лиза. А какой дороже?

Влад. «Армстронг»

Лиза. Бери его.

Влад. А цвет?

Лиза. Дай гляну. Бордовый…

Влад. Зелёный красивее.

Лиза. Бордовый!

Влад. Уболтала. Двадцать рубасов…

*Отсчитывает деньги*.

*Старошахтинск. Дом Раисы. Раиса угощает Андрея молоком.*

Раиса. Вы молочко пейте. Распробуете - потом ни у кого больше брать не захотите. Только у Венеры.

 Андрей. У кого?

Раиса. У Венеры. Так мою козу зовут.

*Андрей пьёт молоко.*

Андрей. Вкусное. И не пахнет ничем. Совсем как коровье. Ухаживаете, наверное, за козой хорошо. Говорят, всё от хозяйки зависит.

Раиса. От козы. Организм у козы разный, как у человека. Одни воняют дюже, другие нет. Венера – коза положительная, деликатная. Много внимания не требует. Утром пастись выпустил, вечером загнал. Зимой сена кинешь – она и сыта.

Андрей. Тепло у вас.

Раиса. Тепло. Стекло с Валькой третьего дня вставили, отчего ж теплу не быть?

Андрей. Стыдно ей стало.

Раиса. Причём тут стыдно? Дом один - на двух хозяев. У меня стекло вылетело – по всему дому стужа пошла.

Андрей. За что вы Звягина так не любите?

Раиса. Как за что? Он сына моего, Сашеньку, убил.

Андрей. Как убил?

Раиса. Обыкновенно. Для Звягина люди были, как грязь под ногами. Ему главное - план, чтобы уголь на-гора шёл. Он датчики метана в штреках велел отключить, чтобы работу не останавливать. А потом Шубин в забое стал появляться – то тормозок украдёт, то коногонку погасит. Мужики постарше сразу поняли – к беде. Делегацию к Звягину отправили, умоляли хоть на время датчики включить.

Андрей. И что?

Раиса. Звягин послушал-послушал, матюками их обложил, велел обратно в шахту идти. А то уволит всех к ядрёной матери. А на другой день метан рванул. Тогда вся смена погибла, кроме одного человека.

Андрей. А Звягин?

Раиса. Ему как с гуся вода – везде связи. На месяц в отпуск ушел, потом вернулся, как ни в чём не бывало. Комиссия на погибших шахтёров всё списала. Будто они датчики по собственной дури отключили.

*Показывает фотографию сына.*

Раиса. Я Сашеньку без мужа, одна воспитала. Жениться он не успел, так бы хоть с внуками сейчас нянчилась.

Андрей. Красивый он у вас.

Раиса. Был красивый.

Андрей. Почему был? У Бога все живы.

Раиса. Вы сами-то в это верите?

Андрей. А во что тогда верить? В Шубина?

Раиса. Так Шубин – он и впрямь существует. *(Тихо.)* Вы к Якову сходите. Он Шубина самолично видел.

Андрей. Яков? Это кто?

Раиса. Старик - худой такой, лицо обожжено. Он на отшибе живёт, у старого террикона.

*Старошахтинск. Андрей заходит в свой дом, на пороге его встречает взволнованная Юлия.*

 Андрей. Что-то случилось?

Юлия. Я вещи Романа нашла. В кладовку полезла – а там сумка дорожная, собранная…

*Показывает на распакованную сумку, стоящую посреди комнаты. Часть вещей из сумки вынута и лежит на столе.*

Андрей. Роман с другой сумкой мог уехать.

Юлия. Никуда он не уезжал! Смотри: тут билеты на поезд просроченные, деньги, фотография…

Андрей. Чья?

Юлия. Моя. Но это не важно. Главное – паспорт. *(Протягивает паспорт Андрею.)* Не мог он без паспорта уехать!

*Андрей рассматривает паспорт. Юлия продолжает изучать содержимое сумки.*

Юлия. Одежда… Книги...

Андрей. Служебные?

Юлия. По геологии.

*Протягивает Андрею книги по геологии, Андрей их листает.*

Андрей. Не знал, что Роман геологией увлекался.

Юлия. Я тоже не знала.

Андрей. Думал, ты о нём всё знаешь.

Юлия. С чего ты взял?

Андрей. Да так…

*Из книги выпадает закладка.*

Андрей. Тут листок какой-то – буквы церковнославянские…

*Пауза. Андрей крутит в руках листок с буквами.*

Юлия. Роман ко мне в город приезжал, три месяца назад. Он странный был – глаза горят, будто не в себе. Сказал, что с ним чудо великое приключилось, что скоро богат станет, всё бросит и уедет.

*Пауза.*

Андрей. Что ещё?

Юлия. С собой звал. Мол, оба мы ошиблись: я, когда с тобой обвенчалась, он, когда следом в монахи ушёл. Сказал, что не поздно ещё жизнь заново начать.

Андрей. А ты?

Юлия. Сказала, что люблю своего мужа. Что в монахи за Божьей любовью идти нужно, а не от любви бежать. Иначе не выйдет ничего... Вот у Романа и не вышло.

*Андрей направляется к двери.*

Юлия. Ты куда?

Андрей. В полицию. Надо о сумке сообщить.

*Старошахтинск. Андрей идёт по улице. Навстречу ему Виктор.*

 Виктор. Ну что? Перетёр с ментами?

Андрей. Откуда вы знаете?

Виктор. Обижаешь. Я в Старошахтинске новости первым узнаю. Только имей в виду – мусора попом пропавшим заниматься не будут. Хочешь своего приятеля отыскать – придётся копать самому.

Андрей. Я на отца Брауна похож?

Виктор. Кого?

Андрей. Герой такой. Вроде Шерлока Холмса, только священник.

Виктор. Ментам потеряшка – лишний головняк. Ни выслуги, ни заработка. У них своих дел полно.

Андрей. Не знаете, с кем отец Роман в посёлке общался?

Виктор. Это ты уже сыскарём работать начал?! *(Смеётся.)* Только я тебе тут не помощник. Я приятеля твоего пару раз в магазине видал, да один раз – у Хмурого дома.

Андрей. А что у них общего?

Виктор. Мне почём знать? У Хмурого спроси. Может, приятель твой душу его спасти хотел. Может, у попов раскаявшийся убийца по двойному тарифу идёт?

 Андрей. А Хмурый…

Виктор. По пьянке человека зарезал. Десять дали, восемь отсидел.

Андрей. Мне он ничего не расскажет – мы один раз уже поговорили.

Виктор. Хочешь, я спрошу. Хмурый мне должен немного - я ему жизнь спас. Он одного серьёзного человека в городе кинул, а я отмазал.

Андрей. Пожалели?

Виктор. Зачем? С умыслом всё и расчётом. Без такого, как Хмурый, дела вести нельзя.

Андрей. На копанках?

Виктор. Везде. Ну? Спросить?

Андрей. Спросите.

Виктор. Лады. Только выкать мне перестань. А то я себя девицей на выданье чувствую. Того гляди – книги читать начну и материться разучусь.

*Старошахтинск. Дом Якова. Входная дверь приоткрыта. В дверь стучат, в комнате – никакого движения. Дверь отворяется, заходит Андрей.*

 Андрей. Хозяин!

*Андрей осматривается. В доме всё запущено - грязь, беспорядок.*

 Андрей. Хозяин!

*Из глубины дома появляется Яков с охотничьим ружьём. Наставляет ружьё на Андрея.*

 Яков. Ты кто?

Андрей. Я священник, отец Андрей.

*Яков взводит курок. Андрей вздрагивает.*

Яков. Врёшь! Какой ты священник? Ты смерти боишься. С Богом своим встретиться боишься. Ты радоваться должен. Почему не радуешься?

*Целится в грудь Андрея, потом - в голову. Пауза.*

Яков. Убирайся!

*Андрей идёт к двери.*

Яков. Стой! Зачем приходил?

Андрей. В церковь позвать хотел. В церкви легче.

Яков. Я восемьдесят лет без Бога обходился и сейчас обойдусь. Только ты не за этим пришёл.

Андрей. Ещё о Шубине хотел спросить. Говорят, видели вы его.

Яков. А ты Шубина не ищи. Время придёт – он сам тебя найдёт.

*Старошахтинск. Андрей идёт по улице. К нему подходят два подозрительных мужчины.*

 Первый мужчина. Эй, мужик, ты местный?

Андрей *(не сразу).* Да.

Второй мужчина. Этих людей в посёлке встречал?

*Показывает Андрею фотографии на смартфоне.*

Андрей. Что они натворили?

Второй. Тебе знать необязательно.

*Андрей внимательно разглядывает фотографии. Потом – мужчин. Пауза. Андрей отрицательно качает головой.*

Андрей. Первый раз вижу.

*Второй прячет смартфон. Мужчины направляются прочь.*

Андрей. Извините, вы не представились. Можно ваши удостоверения посмотреть?

*Мужчины не слышат или делают вид, что не слышат. Уходят, переговариваясь.*

Первый. Они уверены, что звонок был отсюда?

Второй. Плюс-минус километр.

Первый. А точнее?

Второй. Много хочешь. И на этом спасибо…

*Старошахтинск. Дом Андрея. Андрей вводит в дом Виктора.*

Андрей. Пиццу будешь? Матушка готовила.

Виктор. Матушкам, вроде, кулебяки готовить положено. Или блины, на крайняк.

Андрей. Я матушке передам. Так будешь?

Виктор. В другой раз.

Андрей. Узнал что-то?

Виктор. Узнал. Роман Хмурого о золоте расспрашивал.

Андрей. О каком золоте?

Виктор. Легенда есть в наших краях. Будто где-то тут, под землёй золотая жила скрыта. Только в руки она никому не даётся, потому как Шубин её сторожит.

Андрей. И что Хмурый Роману рассказал?

Виктор. Ничего, потому как чушь это. Но приятель твой, видать, в золотую жилу поверил. *(Показывает на книги, лежащие на столе, читает их названия.)* «Основы геологии», «Горное дело»…

*Виктор берёт книгу в руки, из книги выпадает закладка.*

Виктор. Что это?

Андрей. Закладка.

Виктор. Вижу. А написано что? Хрень какая-то.

*Вертит закладку в руках. Пожимает плечами. Возвращает Андрею.*

Андрей. Это церковнославянские буквы.

Виктор. А по-русски что получится?

Андрей. Ничего не получится. Бессмыслица.

Виктор. Может, там шифр какой – как в детективе? Каждый знак – буква или цифра...

Андрей. Вряд ли. Хотя… Буква, цифра… Погоди…

Виктор. Что?

*Пауза.*

Андрей. Ничего… Проверить надо. Сейчас только в голову пришло. Вдруг это с Павлом Ясногорским связано, с рукописью Евмения? Роман ведь тоже в комиссии по канонизации состоял…

Виктор. Ни хрена не понял. По-человечески можешь объяснить?

Андрей. В позапрошлом веке в этих краях монастырь был – Ясногорье, на всю Россию знаменитый. В монастыре монах жил, почитаемый в народе - Павел. Три года назад решили в епархии монаха этого канонизировать. Ну, святым признать. Комиссию специальную создали. Туда и я, и Роман вошли.

Виктор *(насмешливо).* И много надо, чтобы святым у Бога стать?

Андрей. Много: жизнь праведная, вера, к людям любовь...

Виктор. Ого! И впрямь до хрена.

Андрей. А ещё для канонизации чудеса нужны. Иначе - никак. Мы архивы церковные подняли, нашли рукопись Евмения-монаха, Павлова ученика. Там все чудеса подробно расписаны: как Павел пророчествовал, как больных исцелял, как воров да убийц на путь праведный обращал. В общем, ничего больше искать не нужно – иди с этой рукописью к патриарху на утверждение. Только начал я дальше в архивах копаться и понял, что все чудеса с древних греческих патериков списаны. Только имена поменяны да названия мест. Сказал в епархии – меня никто слушать не стал. Тогда я патриарху написал письмо подробное...

Виктор. Через голову начальства прыгнул? За такое по шее можно схлопотать.

Андрей. Схлопотал.

Виктор. Выгнали?

Андрей. Почти. В заштат отправили.

Виктор. И как ты жил?

Андрей. Таксовал. Священнику за штатом тяжело - мы ведь только молиться и умеем. Или случайными заработками перебивайся, или жизнь заново начинай. В 40 лет…

Виктор. Выходит, правда никому не нужна - ни людям, ни Богу.

*Смеётся.*

*Старошахтинск. Дом Влада. Громкий стук в дверь. Влад идёт открывать. Заходит Андрей.*

Андрей. Я сегодня соврал.

Влад. Зачем? Вам же нельзя.

Андрей. Вот и я думаю – зачем? Может, ты объяснишь? Меня на улице двое остановили, фотографии показали.

Влад. Чьи?

Андрей. Твою и Лизину.

Влад. А вы?

Андрей. Сказал, что никого не знаю.

Влад. А как они выглядели - ну, люди эти? Можете объяснить?

Андрей. Солидные чуваки, только стрёмные немного. Понятно объяснил?

Влад. Куда понятнее. Это они.

Андрей. Кто?

Влад. Чёрные риелторы. Нашли всё-таки, сволочи!

Андрей. А подробнее расскажешь?

Влад. Что рассказывать? Мне бабка перед смертью квартиру в городе отписала. Классную, в самом центре! Бабка одна жила. Уроды эти на квартиру глаз положили – а тут я нарисовался. А они давай свою долю требовать. Внагляк! Половину!

Андрей. Ого!

Влад. Вот и я сказал – ого! Процентов двадцать ещё бы дал. Мы с Лизой всё бросили - и дёру. Думали здесь отсидеться, пока всё уляжется, а теперь, походу, сматываться надо, иначе…

Андрей. А в полицию почему не пойти?

Влад. Скажете тоже! Они все меж собой повязаны – и бандюки, и менты... Вы мне что, не верите?! Богом клянусь!

*Городская епархия. Кабинет митрополита. В кабинете – Киприан и Андрей.*

 Киприан. Паспорт, говоришь, остался… Скверно. Роман-Роман… Видишь, как Бог управил…

*Вздыхает. Качает головой. Открывает шкафчик, достаёт бокалы.*

Киприан. Вино будешь?

Андрей. Так пост сегодня.

Киприан. Тогда водочки. Про водочку в типиконе ничего не сказано.

*Подмаргивает. Меняет бокалы на рюмки. Наливает две рюмки.*

Андрей. Я за рулём.

Киприан. А я выпью. Духовник благословил – для здоровья. Говорят, давление понижает. *(Выпивает рюмку.)* Деньги нужны?

Андрей. Есть пока. Расходов мало, уголь мне бесплатно привезли.

Киприан. Благодетель?

Андрей. Вроде того. А в церкви пусто. Только матушка на клиросе да я в алтаре.

Киприан. Так служишь! И жертвователи нашлись, так что не сетуй. Будут жертвователи – будет и приход.

*Пауза.*

Киприан *(подозрительно)*. А чего приехал, раз деньги не нужны?

Андрей. Я рукопись Евмения перечитать хочу.

Киприан. Вот как. Зачем? Али переменилось что?

Андрей. Ничего не переменилось. Нельзя веру на обмане строить, иначе рухнет всё. На том стоять буду.

Киприан. Прям как Лютер. Суров ты, брат! Только где ж ты обман увидел? Бог один, люди одни - почему чудеса одинаковы быть не могут? Разве трудно Богу чудо повторить?!

Андрей. А если не было чудес?

Киприан. Да какая разница – было, не было. Вера без чудес угасать начинает, как огонь без углей. Не станет чудес – без паствы останемся. Думаешь, в древности по-другому было? Думаешь, святые по водам ходили да солнце в небе останавливали? Не верь. Зато сколько людей, об этом узнав, к вере пришло.

Андрей. Так я рукопись посмотрю?

Киприан. Зачем?

Андрей. В вещах Романа закладка была с пометками - где-то я их видел уже. Потом вспомнил: так Евмений номера страниц в рукописи помечал. Глянуть хочу, что на тех страницах. Вдруг это Романа поможет отыскать.

*Пауза.*

Киприан. Что ж, погляди. А потом мне расскажешь. Игорь рукопись принесёт. *(Пауза.)* Ты, Андрей, гордыню свою смири. Не с тебя церковь началась, не тобой и окончится. Наше дело не вопросы задавать, а веру отцовскую приумножать, чтобы благочестие в людях не оскудело… Роман тоже гордый был. И где он теперь?.. Игорь! Игорь!! Зайди!

*Городская епархия. Приёмная митрополита. Андрей листает рукопись, снимает страницы на смартфон. Игорь рассматривает закладку со старославянскими буквами.*

Игорь. Да, это Романа почерк. Мы с тобой в семинарии как курица лапой писали, а он каждую букву выводил, как девушка. «Аз»… «Веди»… «Земля»… Роман на мир по-особому смотрел – видел то, что другие не видят…

Андрей. Ты Юле сказал, куда я поехал?

Игорь. Не надо было?

Андрей. Отчего? Сказал и сказал.

Игорь. Всё никак её простить не можешь?

Андрей. Это наши дела.

*Продолжает фотографировать.*

Андрей. Смотри, здесь подчёркнуто…

*Показывает на страницу.*

Андрей *(читает).* И когда шёл Павел по пустыне, вышли от могил два монаха, что жили там в скиту, и принесли золото в самородках. И сказали: «Вот, отче, нашли мы это в пещерах. Как благословишь - отдать золото бедным или построить на него церковь?» Но ответствовал Павел: «Нечисто сие золото». И взял он золото из рук монахов, и бросил к ногам поганой царевны, дабы не соблазнился никто. И огляделся вокруг, и сказал: «Прекрасна и богата сия земля, но много горя ей суждено. Отвернутся люди от Бога, и в сердцах их поселится зло. И скудна станет земля, не будет приносить плодов, и дети перестанут рождаться на ней. Но однажды явится праведник из дальних мест, исполненный веры и любви. И победит зло в своём сердце. Молитвы его будут услышаны Богом. И преобразится сей край, и родится ребёнок, и обновится земля…»

**Второе действие.**

*Старошахтинск. Дом Андрея. Андрей со смартфона читает рукопись Виктору и Юлии. Виктор ест пиццу.*

Андрей *(читает).* И когда шёл Павел по пустыне, вышли от могил два монаха, что жили там в скиту, и принесли золото в самородках. И сказали: «Вот, отче, нашли мы это в пещерах. Как благословишь - отдать золото бедным или построить на него церковь?» Но ответствовал Павел: «Нечисто сие золото». И взял он золото из рук монахов, и бросил к ногам поганой царевны, дабы не соблазнился никто. И огляделся вокруг, и сказал: «Прекрасна и богата сия земля, но много горя ей суждено. Отвернутся люди от Бога, и в сердцах их поселится зло. И скудна станет земля, не будет приносить плодов, и дети перестанут рождаться на ней. Но однажды явится праведник из дальних мест, исполненный веры и любви. И победит зло в своём сердце. Молитвы его будут услышаны Богом. И преобразится сей край, и родится ребёнок, и обновится земля…»

Юлия. Что это значит?

Андрей. В здешних краях и вправду когда-то скит стоял, куда отшельники из монастыря селились. Видно, Роман в рукописи упоминания о нём искал. *(Показывает на закладку.)* Только там ничего не понять – слишком всё туманно. Да и времени много прошло.

Виктор. А пещеры тут каким боком?

Андрей. Монахи часто возле пещер селились.

Юлия. В рукописи про золото только в одном месте говорится?

Андрей. Только в одном, я проверил.

 Юлия. Раз Роман это место отметил, значит, увидел тут что-то. Может, по округе пещеры поискать?

Виктор. Ну, это как иголка в стоге сена.

Юлия. А если попробовать? Нужно понять, что с Романом случилось.

Андрей. У меня время есть. Надо карту округи на квадраты разбить. А Виктор расскажет, где пещеры быть могут.

Виктор. Всё равно не найдёшь. Там места такие, куда и на моём джипе с трудом доедешь, не то что на девятке твоей.

Юлия. Что же делать?

Виктор. Вкусная пицца.

Юлия. Берите ещё.

Виктор. Можем вместе покататься. Только недолго – у меня своих дел до хрена.

*Доедает пиццу.*

*Старошахтинск. Андрей идёт по улице, навстречу ему – Валентина. Валентина несёт стекло.*

Андрей. Давайте помогу!

Валентина. Спасибо.

*Андрей берёт стекло. Идут вместе.*

Андрей. Опять с Раисой поругались?

Валентина. Опять.

Андрей. Из-за Звягина?

Валентина. Из-за кого ж ещё. *(Пауза.)* Райка обещала за стекло с пенсии отдать, а чего мне пенсии её дожидаться? Сама заказала.

Андрей. Вам у стекольщиков скидка за опт положена. Хотите поговорю? Миритесь скорей, а то – расходы сплошные. Что вам, кроме Звягина, делить?

Валентина. И то верно. Раньше, при Звягине мы все добрые, душевные были. В походы ходили, песни пели у костра. Слова поперёк друг другу сказать не смели. А сейчас? Собачимся, скандалим, вчера с Райкой чуть волосы друг другу не повыдирали. Вот что с нами сделал проклятый капитализм!

*Идут дальше.*

Валентина. А сослуживец ваш так и не отыскался?

Андрей. В розыск объявили. Только тихо пока. Никто ничего не знает.

Валентина. В наших местах золото опасно искать.

Андрей. Вы тоже эту легенду слышали?

Валентина. Да кто ж не слышал? Нашёл секрет. Только не легенда это вовсе. *(Тихо.)* Звягин перед смертью с новой лавы образцы породы в столицу на анализ послал. Об этом всего несколько человек знало. Сказать, что ему ответили?

Андрей. Скажите.

Валентина. Что процент золота в породе – больше, чем на золотом руднике!

Андрей. Неужели?

Валентина. Я сама образцы держала – вот в этих руках! И заключение экспертизы видела. Если б Звягин не умер, мы бы тут сейчас в золоте купались. А ты говоришь легенда…

*Окрестности Старошахтинска. Степь, каменная баба. Появляются Андрей и Виктор.*

Андрей. Куда мы идём?

Виктор. Сейчас увидишь.

*Останавливаются возле каменной бабы.*

Виктор. Вот. Гляди!

Андрей. Баба каменная? Красива – по-своему, конечно.

Виктор. Баба как баба. Не засматривайся - старая уже. Я не из-за неё сюда пришёл. Туда глянь - в степь, на курганы… А?!

*Смотрят вдаль.*

Андрей. Да… Красота.

Виктор. Край благодатный, жить бы и жить. А не выходит: то смута, то война. Может, и впрямь Шубин всему виной? Мы пацанами сюда с уроков сбегали. До сих пор это место люблю.

Андрей. Хорошо всё Бог придумал на этой земле!

Виктор *(пожимает плечами).* Бог? Глупо.

Андрей. А кто тогда?

Виктор. Само возникло. Из ничего.

Андрей. Так ещё глупее.

Виктор. Ты, Андрюха, вроде, мужик нормальный – как тебя в попы занесло?

Андрей. Я лет в семнадцать неформалом заделался – бороду отпустил, волосы до плеч. На байке гонял, на гитаре тренькал. Начал профессию искать, где причёску менять не надо.

Виктор. А если серьёзно?

Андрей. Наверное, смерти испугался. Решил в самом главном разобраться. Если смерть – зачем тогда всё? Бессмысленно дальше, неинтересно… Хочу умереть без страха – не знаю, бывает ли так.

Виктор. А мне не страшно. Мне этой жизни с избытком хватит. Только прожить я её как следует хочу, в полный рост. Знаешь, я после Женьки, понял, что Бога нет - и сразу легче стало. Уж больно криво у Бога наш мир получился. Неохота и на том свете на этот бардак глядеть.

Андрей. Мы на земле как слепцы, ощупью идём. Что можем понять? Когда после смерти всем за всё воздастся, тогда и судить будем.

Виктор. А мне не надо, чтобы воздалось. Мы с Хмурым всех нашли – и тех, кто мину подкладывал, и тех, кто подвозил, и тех, кто знал, да не сказал…

*Пауза.*

Виктор. Завтра на север поедем. Там каменная гряда. Попробуем за день её прочесать.

*Старошахтинск. По улице идёт Андрей. Откуда-то из кустов раздаётся свист. Андрей замечает прячущегося там Влада.*

Андрей. Влад?

Влад. Я к вам заходил. Матушка сказала – вы скоро должны прийти.

Андрей. Почему прячешься?

Влад. Отец Андрей! Помогите! Они нас нашли! Я еле вырвался… Там Лиза осталась, она беременна. Четвёртый месяц…

*Старошахтинск. Дом Влада. В доме два мужчины переворачивают всё вверх дном – что-то ищут. Перепуганная Лиза сидит на стуле. Заходят Андрей и Влад. Лиза кидается к Владу.*

Лиза. Влад!

*Обнимаются.*

Андрей. Что здесь происходит?

Первый мужчина. Мужик, тебя это не касается.

Андрей. Я - священник, отец Андрей. А вы кто?

*Мужчина показывает удостоверение*.

Первый. Банк «Степной», служба охраны.

Второй мужчина. Этот говнюк вирус по электронке прислал, отступных потребовал. У нас всё обеспечение на хрен легло. Гений, мать твою! Евгений Петрович велел деньги выплатить, а потом упаковать по полной программе. А засранец этот в последний момент слинял. Три месяца искали...

*Обыск продолжается.*

Влад. Я вам не нужен – вам бабки нужны. Они в надёжном месте, вовек не сыщете! А иголки мне под ногти при батюшке загонять не станете. Давайте договариваться: вы нас отпускаете, а я говорю, где бабки лежат. Лады?

Первый. Со следователем будешь договариваться. *(Второму.)* Ну?

*Второй отрицательно машет головой.*

Первый *(Владу).* Где деньги, придурок?!

Влад. Вы уж определитесь – придурок я или гений.

Первый *(Второму).* Обыщи его!

Влад. Не имеете права!

*Второй обыскивает Влада. Отрицательно машет головой.*

Первый. Теперь девку.

Влад. Да вы что?! Отвали, слышишь!

*Пытается защитить Лизу. Второй отталкивает Влада, направляется к Лизе.*

Андрей. Прекратите! Я, кажется, вашего начальника знаю. Евгений Петрович? Банкир?

Первый. Да.

Андрей. Они с нашим владыкой дружны.

Первый. И?

Андрей. Он нормальный человек, с ним договориться можно. Давайте вместе в город поедем.

*Мужчины переглядываются.*

Андрей. Влад никуда не денется. Я за него отвечаю.

Первый. В нашей машине едем. Прямо сейчас.

Влад. Ноу проблем.

*Первый и Второй направляются к двери.*

Андрей *(Владу, негромко).* Много денег?

*Влад шепчет на ухо. Андрей присвистывает.*

Андрей. А если бы нашли?

*Влад отрицательно машет головой.*

Влад. Не-а, не нашли. Я деньги в вашем доме спрятал.

*Городская епархия. Кабинет митрополита. В кабинете – Киприан и Андрей.*

Киприан. Чего ты от меня хочешь?!

Андрей. Вы же знакомы с Евгением Петровичем.

Киприан. Знаком. Дальше что?

Андрей. Попросите его на мировую пойти. Со мной он разговаривать не станет, а с вами...

Киприан. Зачем?

Андрей. Влад не преступник – сглупил просто. Надо ему шанс дать. Из тюрьмы он совсем другим человеком вернётся. Бог простил раскаявшегося разбойника – он первым в рай попал.

Киприан. Вот пусть Бог и управляет. Негоже нам на Его место становиться. Гордость это.

Андрей. Бог нашими, человеческими руками свою волю творит. Помогите, владыко!

*Пауза.*

Киприан. Как, говоришь, вора звать?

Андрей. Влад.

*Киприан достаёт помянник, записывает.*

Киприан. Что ж, буду молиться теперь об узнике Владиславе, его вразумлении и покаянии…

Андрей. И всё, владыко?

Киприан. Всё. Или ты в силу моей молитвы не веришь?

Андрей. Верю.

Киприан. Чего тогда ждёшь? Ступай.

*Андрей идёт к дверям. В дверях останавливается.*

Андрей. Владыко! Святые отцы говорят: никто не может прийти к Богу, пока не увидит сияние вечной жизни в глазах другого человека. Однажды, неверующим юношей я зашёл в храм и увидел священника, который исповедовал прихожан. Его глаза сияли каким-то нездешним светом, были полны смирения, тепла, любви. В его глазах стояли слёзы – он плакал над грехом каждого из нас! Глядя на него, я вдруг понял: Бог есть! И пошёл за Ним.

Киприан. И кто был этот священник?

Андрей. Вы, отец Киприан.

*Пауза.*

Киприан. Не помню… Много там денег?

*Андрей шепчет Киприану на ухо. Киприан присвистывает.*

Андрей. Он всё вернёт. Они толком ничего потратить не успели.

Киприан. Где он?

Андрей. Внизу, в машине.

Киприан. Пускай зайдёт.

*Старошахтинск, дом Валентины. В музее – разгром: стёкла разбиты, экспонаты разбросаны. Валентина пытается собрать экспонаты. Рядом стоят Андрей и Виктор.*

Валентина. Я утром из города приехала – а тут погром… Будто фашист прошёл.

*Виктор осматривает разбитое окно.*

Виктор. Кто-то через окно залез, а потом тут всё перетряхнул. Видать, искал что-то.

*На пороге появляется Раиса.*

Раиса *(Валентине).* Чего уставилась? Да не я это, не я, клянусь! Я Венеру пастись водила – только вернулась.

Валентина. Венера твоя сама пастись ходит!

*Внезапно Валентина начинает рыдать.*

Валентина. Фотография… Фотография порвалась! Где Саша с Толиком в первый класс идут.

Раиса. Да не реви ты. У меня точно такая есть, переснимешь. *(Андрею.)* У неё сын в той аварии вместе с моим погиб. А мог бы спастись. Они с главным инженером у самой клети стояли, когда метан в лаву пошёл. Инженер понял всё, в клеть прыгнул – и наверх. А её Толик в штрек побежал – электричество отключать, чтобы метан не взорвался. Да не успел. А инженер тот до сих пор жив, обгорел только. Старик Яков… Он со Звягиным вместе датчики отключал.

Валентина. Времена такие – нельзя было по-другому. Надо было уголь стране давать!

Раиса. Ничего, стёкла вставишь, порядок наведёшь. Будешь дальше упыря своего славить.

Валентина. Если Звягин упырь, выходит, Толик мой ни за что погиб?!

Андрей. Он не за Звягина погиб, а за товарищей своих.

Валентина. Так никого же не спас!

Андрей. Хотел спасти. Это главное.

Раиса. Погляди лучше – может, в доме пропало чего? Может, деньги искали?

Валентина. Какие деньги! На месте всё. Хотя… Образцов породы нету. Точно! Пропали! Они, видать, за образцами с золотом приходили. Только те образцы - у старика Якова. Это он их на экспертизу отвозил.

Виктор *(Андрею, негромко).* Ты про образцы, кроме меня, говорил кому?

Андрей. Многим говорил: и матушке, и Владу, всех и не вспомню…

Виктор. Выходит, весь посёлок знал.

Андрей. Выходит, так.

*Старошахтинск. Дом Якова. В доме – Яков, Андрей и Виктор.*

Яков. Бабе верить – себя не уважать. Какое золото? У Вальки давно мозги набекрень.

Виктор. У неё только на Звягине мозги сдвинуты. А с памятью – полный порядок.

Андрей. Валентина сказала, что сама образцы с золотом видела. И заключение экспертизы.

Яков. Образцы были, и заключение. Золота не было.

Андрей. Это как?

Яков. Обыкновенно. Шахта наша с каждым годом всё меньше и меньше угля давала. Мощные пласты выработали, а с тонких – один убыток. В столице шахту на закрытие поставили. Звягин узнал – чуть умом не тронулся: дело всей жизни псу под хвост. У него дома образцы золотоносной породы лежали – приятели из Сибири подарили. Звягин мне велел образцы с шахтной породой смешать и на экспертизу отправить, чтоб время выгадать. Только наверху не дураки сидят – поняли всё и намекнули Звягину, что на пенсию пора собираться. Звягин из столицы вернулся чернее тучи, а утром его мёртвым нашли - инсульт.

*Пауза.*

Яков. Стал бы я так жить, если б у меня золото было.

*Показывает на обстановку в комнате. Виктор замечает возле кровати ружьё, берёт его в руки*.

Виктор. Зачем тогда с ружьём в обнимку спишь, если стеречь нечего?

Яков. Так от Шубина это. Он ко мне ночью приходит. Садится – сюда *(бьёт в грудь кулаком)* и душит. А вокруг хлопцы с той смены стоят - улыбаются, коногонками светят… Я им сказать хочу, что не виноват, а в груди воздуху нету. Я тогда, перед взрывом и подумать ни о чём не успел: голова свинцом налилась, нутром чую - метан! В клеть прыгнул – а дальше как в тумане. Только в больнице в себя пришёл. Не виноват!

*Пауза.*

Андрей. И как ружьё - помогает?

Яков. Не помогает. А всё ж с ружьём легче, чем без него.

*Вспышки фотосъёмки. Владыка Киприан под прицелом кинокамер говорит речь. Рядом – Влад и Игорь.*

Киприан. Дивен Бог во святых Его, и не иссякают Его чудеса! Евмений пишет, что однажды Павел Ясногорский увидел в толпе незнакомого юношу, позвал его к себе и обличил в воровстве. И поразился юноша прозорливости святого, и раскаялся, и исповедовал свой грех. А после со слезами принёс украденное в монастырь… И вот, спустя много лет, чудо повторилось. По молитвам святого, смягчилось сердце грешника. *(Показывает на Влада.)* Как в старину, пришёл он к священнику и принёс неправедно добытые деньги. А после, по молитвам святого, смягчилось другое сердце. Сердце того, у кого он эти деньги украл. И простил он обидчика, и пожал ему руку. И по давней доброй традиции четверть украденного пожертвовал церкви…

*Старошахтинск. Дом Виктора. В гостиной – Андрей и Ирина сидят за столом.*

 Ирина. Не уходите. Витя вот-вот должен прийти.

*Пауза.*

Ирина. Хотите, я вам альбом покажу, а то скучно.

Андрей. Мне не скучно.

*Ирина достаёт откуда-то семейный альбом. Показывает Андрею фотографии.*

Ирина. Это - я с мамой. Это - Витя с друзьями. Это - мы в школе, на выпускном балу. Я отличницей была, Витя двоечником.

*Внезапно начинает петь.*

Ирина *(поёт).* Как было тепло, что нас с тобой вместе свело?

 Девочка-пай рядом жиган и хулиган.

 В нашей Твери нету таких даже среди шкур центровых.

 Девочка-пай, ты не грусти, ты не скучай…

Я хорошо пою?

Андрей. Плохо.

Ирина. Спасибо.

Андрей. За что?

Ирина. За правду. Тот, который до вас, говорил, что у меня голос хороший. Врал.

Андрей. Отец Роман? Разве вы его видели?

Ирина. Конечно. Он у нас почти каждый день бывал.

Андрей. Виктор сказал, что они не знакомы.

Ирина. А ты Витюне поверил? *(Смеётся.)* Он ведь сумасшедший. Мне сперва тяжело с ним было, а потом привыкла. *(Тихо.)* Ты только спиной к нему не поворачивайся, когда останетесь одни.

*Слышится шум подъехавшей машины. Ирина прикладывает палец к губам и уходит. Заходит Виктор.*

Виктор. Давно ждёшь? Я на копанку заехал – а там половина смены загашенные ходят. Гондоны! Пока всем звездюлей выписал, пока замену нашёл... *(Смотрит на часы.)* Уже поздно ехать – всё на завтра сдвигаем… Отчего у нас народ такой гнилой? Если по-людски – сразу на голову садятся. Пока херов не насуёшь, никто даже жопу не почешет. Как работать прикажешь?

Андрей. Копанки – это ведь прошлый век.

Виктор. Позапрошлый. У нас время назад пошло. Мы из двадцатого века в девятнадцатый вернулись. Шахту легальную нерентабельно держать. А копанки - хоть какой-то всем кусок хлеба.

Андрей. Может, что другое тут организовать?

Виктор. Что?!

Андрей. Ну, мало ли…

Виктор. Давай силиконовую долину замутим. Хмурого - менеджером по персоналу. Ему по хер, где смотрящим быть. *(Смеётся.)* Устал я, Андрюха. Достало всё. Как на вулкане живёшь – работа вся левая. Городское начальство пока глаза закрывает. Понятное дело, не за так. Только это до поры до времени. Пока метан не рванёт или породой кого не завалит. Тогда сесть придётся, никто меня не отмажет. Ирину в психушку запрут, кому она нужна, кроме меня? А владелец рудника золотого - это ведь совсем другой расклад. Как думаешь? *(Подмаргивает Андрею.)*  Я завтра с утра к тебе заскочу.

Андрей. Ты что – и вправду в золотую жилу веришь?

Виктор. А ты? Разве нет?

*Стук в дверь. Заходит Хмурый.*

Хмурый. Там это… Старик Яков помер. Я мимо шёл. Гляжу – дверь открыта, а он на кровати, уже холодный.

*Старошахтинск. Дом Якова. Посередине комнаты – гроб. В комнате Андрей, Валентина и Раиса.*

Андрей. Сегодня мы провожаем в последний путь раба Божьего Якова. Здесь, у гроба собрались те, кому он был близок и дорог.

*Валентина и Раиса переглядываются.*

Андрей. Якову довелось жить в непростое время, а когда оно было простым? Постоим немного, помолимся о его душе, вспомним Якова с теплом и любовью. Потому что никто не должен умереть одиноким, неоплаканным и нелюбимым. Дивен и велик замысел Божий о человеке. Бог дарит нам жизнь и даёт время, чтобы мы успели друг друга полюбить. Нам надо спешить преуспеть в этом, ибо дни лукавы, но нам не надо отчаиваться и бояться, ведь боящийся несовершен в любви…

*Пауза.*

Валентина. Хорошо сказали, батюшка, душевно.

Андрей. Пойду катафалк встречу…

*Уходит.*

Валентина. Ну дела! Витька-разбойник денег на похороны дал – катафалк, место на кладбище. А гроб какой – дуб лакированный!

Раиса. Не завидуй.

Валентина. Нас так не похоронят.

Раиса. Врачи сказали - сердце остановилось. Брешут, ясно дело. Шубин его задушил.

Валентина. И ружьё не помогло.

Раиса. От Шубина ружьё не спасёт.

*Пауза.*

Валентина. Он ведь сватался к тебе. Чего не согласилась? Была бы сейчас вдовой.

Раиса. Сдался он мне! Вон, погляди, какой страшный!

*Кивает на гроб.*

Валентина. На себя давно в зеркало глядела? А так век одна прокуковала. Что хорошего?

Раиса. Ты ведь ему сына так и не простила…

Валентина. Ты к чему это?

Раиса. Ни к чему. Просто подумала.

Валентина. Хмурый сказал, у дома Якова коза паслась.

Раиса. Ты к чему это?

Валентина. Просто подумала.

Раиса. Паслась и паслась. Моя Венера где хочет – там и пасётся. Никто ей не указ…

*Старошахтинск. Андрей идёт по улице. Его окликает Хмурый.*

Хмурый. Эй, поп, тормози! Разговор есть.

*Андрей останавливается.*

Хмурый. Что ты, как крыса, на копанках вынюхиваешь? Других дел нет?!

Андрей. Ты о чём?

Хмурый. Будто не знаешь?! Зачем шахтарню о хозяине выспрашивал? Хочешь знать, где хозяин был, когда Роман пропал? У меня спроси. Я Виктора Николаевича накануне с женой в город, в аэропорт отвёз.

Андрей. Зачем?

Хмурый. Ты кто такой, чтобы я перед тобою отчитывался?! *(Пауза.)* Спасибо скажи, что хозяин тебя трогать не велел. А то бы мы с тобой по-другому базарили… Хозяин Ирину Геннадьевну в столицу к докторам повёз. Они каждый год туда ездят.

Андрей. А ты?

Хмурый. Что я?

Андрей. Куда ты после аэропорта поехал?

*Пауза.*

Хмурый. Домой, бухать. Когда хозяин в отъезде, у меня отпуск законный.

*Андрей говорит по смартфону.*

Андрей. Алло! Сергей Петрович! Это отец Андрей. Помните? И я рад вас слышать. Как у супруги дела? Что вы, причём тут я? Бог помог… У меня просьба. К вам в столицу два месяца назад один человек приезжал. Соловьёв Виктор Николаевич. Запишете? Запомните? Вроде, жену к психиатру на консультацию возил. Соловьёва Ирина Геннадьевна. Что узнать? Точно ли они в столице эти дни были. Больше ничего. Спасибо большое! В любое время звоните. Супруге поклон. Бог благословит!

*Старошахтинск, дом Влада. Лиза лежит, уткнувшись в подушку, рыдает. Влад пытается её успокоить.*

Влад. Что ты как маленькая… Испугалась? Это не больно совсем.

Лиза. Ты-то откуда знаешь?!

Влад. Доктор сказал.

Лиза. Да иди ты! Вместе с доктором своим!

Влад. Дура!

*Лиза плачет.*

Влад. Ну прости, котёнок, прости!

*Пытается приласкать Лизу, та не даётся. Раздаётся стук в дверь, заходит Андрей.*

Влад. Отец Андрей, хоть вы ей скажите! Детский сад, честное слово!

Андрей. Что случилось?

Влад. Лиза аборт делать не хочет! *(Пауза.)* А, я забыл, не скажете вы - вам нельзя. Да что же это! *(Бьёт кулаком по стене.)* Мы на узи в больницу поехали. Врач поглядела, сказала - даун родится, урод. Стопудово. Там носа нету, складка какая-то, я толком не понял. Сказали, надо аборт делать.

Лиза. Это ребёнок!

Влад. Это урод, не человек! У нас нормальные дети будут.

Лиза. А он уже есть! Я чувствую. Это ты виноват! Понял?! Ты! Отец Андрей, скажите, дауны – люди?

Андрей. Конечно. Просто не такие, как мы. Они лучше нас. Они добры, открыты, не помнят зла. Они почти безгрешны. Это мы – уроды.

Влад *(Андрею, негромко).* Отец Андрей… Вы тоже думаете, что всё - из-за меня? Что Бог нас наказал…

Андрей. Глупости! Причём тут одно к другому? Это воля Божья.

Влад. Вы уверены?

Андрей. Уверен.

*Пауза.*

Влад. Знаете… Перед тем, как отец Роман исчез, у него гость был. Они ругались сильно.

Андрей. Из-за чего?

Влад. Мне не слышно было - только голоса.

Андрей. Почему ты сразу не сказал?

Влад. Испугался. *(Пауза.)* Вру, не испугался. Просто лишних напрягов не захотел.

Андрей. А что за человек? Как он выглядел?

Влад. В тёмной одежде, с бородой. Я видел его – у вас, в епархии…

*Городская епархия. Приёмная митрополита. Игорь сидит за столом, работает с бумагами. Заходит Андрей, Игорь встаёт. Игорь и Андрей целуются.*

Игорь. Не знал, что ты в городе.

Андрей. Я проездом.

*Среди бумаг на столе Андрей замечает помянник Игоря. Открывает помянник, листает.*

Андрей. Упокой, Господи, душу раба Твоего Романа и прости ему пригрешения вольные и невольные… Здесь дата смерти - день, когда исчез Роман. *(Показывает на страничку помянника.)* Запись старая. Почему ты решил, что Роман умер?

Игорь. О чём ты?

Андрей. Влад узнал тебя. Ты приходил к Роману в тот день. Вы ссорились.

*Пауза. Внезапно Игорь начинает смеяться.*

Игорь. Вообразил, что я убил Романа?

Андрей. Тогда зачем ты приезжал в Старошахтинск?

Игорь. Я знал, что Роман собирался уехать… Испугался, что никогда больше не увижу его. Я должен был сказать, что люблю его.

Андрей. Мы все – дети Христовы и должны друг друга любить.

Игорь. Но не так! Тут у Бога другое мнение. У Романа, кстати, тоже. Он обругал меня и выгнал прочь.

*Пауза. Андрей пытается осмыслить сказанное.*

Игорь. В ту ночь я долго не мог уснуть. Потом, уже под утро, сквозь дрёму, я услышал чьё-то страшное хриплое дыхание. В полумраке я увидел Романа. Он лежал на земле, а у него на груди сидело мерзкое косматое существо – не то леший, не то домовой. Роман задыхался: каждый вдох казался последним. Потом всё смолкло. Осталась только темнота и одиночество, которое не выразить словами. Я открыл глаза и понял, что Романа нет среди живых. *(Показывает на помянник.)* Я начал молиться о нём как об умершем… Ты мне не веришь?

*Андрей отдаёт помянник Игорю.*

Андрей. Бог велит не верить снам.

Игорь. Бог, Бог, Бог! Наш Бог – садист. Разве ты этого ещё не понял?! Сперва он посылает грех, с которым ты не в силах бороться, а потом с наслаждением смотрит, как ты корчишься в муках.

*Андрей идёт к выходу.*

Игорь. Роман в аду, слышишь?! Ищи его там!

*Старошахтинск. Дом Андрея. Юлия угощает Лизу пиццей.*

Юлия. Никто ничего не решает – только ты. Ты одна.

Лиза. Врачи говорят - надо.

Юлия. Они точно ничего не знают, поверь! *(Пауза.)* Мне на узи то же сказали, что и тебе.

*Лиза перестаёт есть пиццу.*

Лиза. И что вы сделали?

Юлия. Стала Бога о чуде просить - чтоб ребёнок родился нормальным. У нас много лет детей не было, а тут… Просила, просила, просила… А потом пошла и сделала аборт.

Лиза. Зачем?

Юлия. Испугалась, что Бог меня не услышит. Как жить потом? *(Пауза.)* У меня теперь детей никогда не будет.

Лиза. А муж?

Юлия. Ушёл, когда узнал. Развестись, правда, не успели. Мы же венчаны.

Лиза. Вы сейчас вместе живёте.

Юлия. Живём. Но не как муж и жена. Так бывает.

*Пауза.*

Лиза. Может, они и впрямь лучше нас?

Юлия. Кто?

Лиза. Дауны.

Юлия. Может быть. Бог создал их такими. Они любят, потому что по-другому не могут. У них нет выбора.

Лиза. А они счастливы?

Юлия. Не знаю.

Лиза. Что мне делать?

Юлия. Поговори с Ним.

Лиза. Я никогда раньше не молилась.

Юлия. А ты попробуй. Знаю, страшно о чуде просить. Но если в первый раз, Он должен ответить…

*Заходит возбуждённый Андрей.*

Лиза. Здравствуйте!

Андрей. Здравствуй, Лиза!

*Лиза направляется к дверям.*

Лиза *(Юлии, в дверях).* Я попробую.

*Лиза уходит. Андрей открывает шкаф, начинает там копаться.*

Юлия. Что случилось?

Андрей. Помнишь, я тебе про каменную бабу рассказывал? Про место, куда Виктор с уроков сбегал? А сегодня меня осенило: что, думаю, если баба – это поганая царевна и есть? Она в этих местах одна такая. А дальше там два кургана приметных. Виктор сказал, что курганы эти здесь могилами зовут…

Юлия. Что ты ищешь?

Андрей. Фонарь!

Юлия. Зачем?

Андрей. Потом объясню. Мы от бабы к курганам пошли – а там, чуть в стороне скала неприметная, в ней – пещера. Не пещера даже - дыра в земле. И кольцо чугунное вбито, с заводским клеймом, такие в 19 веке делали. А к кольцу – новая верёвка привязана.

Юлия. Роман?!

Андрей. Может, Роман, может, нет. Неважно. Там дальше спуск почти отвесный, мы на ночь глядя идти побоялись. Утром фонари, верёвки возьмём – и вниз попробуем спуститься. Есть! Нашёл!

*Достаёт фонарь.*

Андрей. Юля, пойми, всё сошлось - поганая царевна, могилы, пещера! А если и всё остальное сойдётся - самородки, жила золотая?!

Юлия. И Шубин, который её сторожит?

Андрей. И Шубин.

*Старошахтинск. Дом Виктора. Ночь. Виктор и Ирина лежат в постели.*

Ирина. Витя-Витя, карапуз, съёл у бабушки арбуз. Витя-Витя, королёк, мама тити не даёт… Витюня! Помнишь, как тебя в школе дразнили?

Виктор. Помню. Спи, мне завтра рано вставать.

*Пауза.*

Ирина. Витюня! А ведь я тебя никогда не любила, ни единого дня.

Виктор. Знаю. Спи.

Ирина. Замуж по расчёту пошла, чтобы жить нормально, чтоб деньги были, чтоб мать не нуждалась ни в чём! На дела твои глаза закрывала, делала вид, что не знаю ничего… А Женю Бог уберёг - он никогда не станет таким, как ты. Разве это не чудесно?

Виктор. Вижу, тебе сегодня лучше.

*Ирина смеётся. Пауза.*

Ирина. Витюня! Я всё наврала.

Виктор. Знаю. Спи.

*Старошахтинск. Дом Андрея. Андрей и Юлия спят на разных кроватях. Звонит смартфон Андрея.* *Андрей просыпается, отвечает на звонок.*

Андрей. Да, Сергей Петрович! Доброй ночи. Ничего страшного, вы в столице по другому графику живёте… Да? Это точно? Понятно. Спасибо за хлопоты! Супруге привет передавайте… И я передам. Бог благословит!

*Кладёт смартфон рядом с кроватью. Юлия тоже проснулась.*

Андрей. Тебе привет от Сергея Петровича. Виктор с Ириной в те дни, когда пропал Роман, в столице были. Сергей Петрович лично с их психиатром говорил.

Юлия. А Хмурый?

Андрей. Я шахтёров расспрашивал. Говорят, он и вправду в запой уходит, когда хозяин уезжает. Только алиби никто не подтвердит - дураков нету с Хмурым на пару водку пить… А вообще, когда Виктор в отъезде, половина посёлка вповалку лежит.

*Пауза.*

Юлия. Рано или поздно Он признает свою ошибку.

Андрей. Кто?

Юлия. Бог. Ему надоест возиться с нами, и Он отдаст землю другим - лучшим, чем мы. *(Пауза.)* Скажи, ты меня прогнал потому, что ребёнка убила или потому, что тебе об этом не сказала?

Андрей. Я хотел сделать всё правильно.

Юлия. Сделать больнее? Так больней не бывает. Или ты просто перед Богом отчитаться хотел? А я? Где я? Как в юности: ты к Богу шёл, я под ногами путалась. Разве тебе интересно было – хочу я идти за тобой?

Андрей. Ты не хотела?

Юлия. Хотела. Только ты меня об этом не спросил. Подумала: какая из меня матушка – и пошла. Ты Бога полюбил, а я тебя. Только Бога легче любить – он далеко.

*Пауза. Андрей и Юлия лежат рядом на разных кроватях.*

Андрей. Юля…

Юлия. Что?

Андрей. Иди ко мне.

*Остатки света исчезают. Наступает темнота.*

*Темнота. Слышны отдельные звуки – шаги, тяжёлое дыхание, звук осыпающихся камней. Затем - падение тяжёлого предмета.*

Голос Виктора. Твою мать! Фонарь упал…

Голос Андрея. Сейчас свой достану…

Голос Виктора. Как у негра в жопе… Ни хера не видать. Включай!

Голос Андрея. Кнопка заела.

*Фонарь загорается.*

Виктор. Под ноги свети…

*При неясном свете фонаря становится видно, как два человека спускаются откуда-то сверху по почти отвесным ступеням. Виктор идёт впереди, Андрей с фонарём сзади. За спиной у Андрея - рюкзак.*

Виктор. Думал, ты на полдороге сдуешься, дальше один пойду…

Андрей. Обижаешь. Я в молодости спортом занимался. Теперь уже не то, воздуха не хватает…

Виктор. Мне тоже.

*Луч фонаря выхватывает на боку у Виктора какой-то предмет.*

Андрей. Что это у тебя?

Виктор. Пистолет.

Андрей. Зачем? От Шубина не поможет.

Виктор. А вдруг?

Андрей. Крысами дохлыми несёт.

Виктор. Что им тут жрать, интересно?

Андрей. Крыса еду везде найдёт.

Виктор. Вперёд свети.

*Андрей и Виктор оказываются на небольшой площадке.*

Андрей. Всё, вроде. Дальше прохода нет.

*Осматриваются. Андрей снимает рюкзак.*

Виктор. На старый шурф похоже. Здесь лет сто уголь не добывали, а то и больше… Посвети… Стена глухая. И здесь. Погоди…

Андрей. Что?

Виктор. Назад! Сюда свети! Гляди!

Андрей. Что это?

Виктор. Ни херасе! Прожилки золотые!

Андрей. Быть не может!

*На тёмной стене видны отчётливые золотистые разводы.*

Виктор. Золото! Золото, мать твою!!

Андрей. Золотая жила! Значит, всё не зря!

*Обнимаются, радуются, смеются.*

Виктор. Дай молоток!

Андрей. Зачем?

Виктор. Надо образцы взять!

*Андрей достаёт из рюкзака молоток, вручает Виктору.*

Виктор. Свети!

*Андрей светит. Виктор бьёт молотком по стене, приходя во всё большее возбуждение.*

Виктор. А-а-а-а!!

*Исступлённо колотит молотком по стене. Часть стены обрушивается. Андрей и Виктор судорожно начинают рассовывать камни по карманам и в рюкзак.*

Андрей. Ещё!

Виктор. Тут много! Свети!!

*Андрей светит.*

Виктор. Погоди! Здесь мягкое что-то…

Андрей. О Господи!

*Замирают. Под ногами у Андрея и Виктора фонарь высвечивает труп Романа. Виктор присвистывает. Пауза.*

Андрей. Как он умер?

Виктор. Задохнулся, походу…

Андрей. У меня голова свинцовая.

Виктор. И у меня. Воздуха не хватает.

Андрей. Это метан! Уходим.

Виктор. Да, сматываться надо. Неохота крыс кормить. Дай фонарь.

*Забирает фонарь у Андрея. Переступает через труп Романа, поднимается на несколько ступенек.*

Виктор. Я дальше один пойду. А ты здесь останешься, с приятелем своим.

*Наставляет на Андрея пистолет.*

Андрей. Вить, зачем?

Виктор. Верёвку из шурфа вытащу – никто ничего не узнает.

Андрей. Матушка в курсе, что мы вместе пошли.

Виктор. Ей не поверят. А поверят – хуже для неё.

*Андрей опускается на колени, крестится, склоняет голову к земле. Виктор поднимается ещё на несколько ступеней вверх. Светит фонарём то себе под ноги, то на молящегося Андрея. Тяжело дышит.*

Виктор. Роман сам ко мне пришёл. Про золото рассказал, про рукопись. Решили, если жилу найдём, прибыль поровну поделим. Я ему нужен был, он мне. А потом, когда он место это вычислил, его, видать, жаба задавила - решил другим свой секрет продать. Дождался, пока я уеду – и полез. Кинуть меня хотел, а вон какой расклад вышел… А потом ты подвернулся. Я бы один ничего не смог… Мне рукопись нужна была…

Андрей. Ты к Валентине залез?

Виктор. И к Якову тоже. Я не хотел убивать – думал пугнуть только, чтоб он насчёт золота раскололся. Чуйка у меня была, что он лажу впаривает... Не ошибся! Прижал разок-другой подушкой, он захрипел да и помер…

Андрей. Бог всё простить может, если раскается человек.

Виктор. С чего ты взял, что я раскаиваюсь?

Андрей. Мне золото не нужно. Я Романа искал.

Виктор. Врёшь! Я видел, как у тебя руки дрожали, когда камни по карманам пихал! Он кинул – ты кинешь... Все одинаковы!

*Тяжело поднимается по ступеням, оборачивается. Светит фонариком на Андрея. Андрей стоит в луче света на коленях, беззвучно шепчет молитву.*

Виктор. Молишься? Молись. Ты же больше ничего не умеешь… *(Останавливается. Тяжело дышит.)* Как оно – страшно умирать? Или не понял ещё?

*Внезапно Виктор делает несколько судорожных вдохов и падает вниз со ступенек, фонарь гаснет, в темноте слышится голос Андрея.*

Голос Андрея. Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешного… Господи Иисусе, сыне Божий, помилуй мя грешного… Господи, помилуй… Господи, помилуй... Господи, помилуй…

*В темноте слышно хриплое дыхание человека, которому не хватает воздуха.*

*Окрестности Старошахтинска. Степь, каменная баба. Звуки степи – ветер, пение птиц. Андрей и Юлия сидят, обнявшись.*

Андрей. Я ведь и вправду тогда золотом соблазнился… В голове помутилось, камни по карманам начал совать... Мысли закружились: вот, теперь церковь построю, богадельню, приют сиротский. Пусть все знают, какой я праведник! Не жадность, так гордость – хуже ещё… Оттого Виктор мне и не поверил. Он не хотел убивать, Шубин его попутал.

Юлия. Брось! Виктор сразу пистолет с собой взял – причём тут Шубин?

*Андрей начинает кашлять. Юлия с тревогой наблюдает, как Андрей подавляет приступ.*

Андрей *(отдышавшись).* Ничего, должно пройти скоро… До сих пор понять не могу, как я тогда из шахты выбрался.

Юлия. Ты помолился – Бог явил чудо, что же тут не понять?

Андрей. Метан легче воздуха. Виктор вверху стоял, я внизу. Оттого он сознание и потерял.

Юлия. Ну и что? Бог сохранил тебя. Зачем задавать лишние вопросы? Зачем просить новых чудес? Жизнь – чудо, любовь - чудо. Степь, по которой можно ходить, цветы, которыми можно любоваться, небо, в которое можно смотреть… *(Смотрит вокруг.)* В мире столько вещей, за которые надо быть благодарными…

*Андрей достаёт из кармана камень.*

Андрей. До сих пор в кармане ношу.

Юлия. Зачем?

Андрей. Сам не знаю… Пирит, «золото дураков». Алхимики думали, что это и есть философский камень, который дарит бессмертие…

Юлия. Выбрось, он никому не нужен.

*Андрей бросает камень к ногам каменной бабы.*

Юлия. Пошли. Наверное, все уже собрались.

Андрей. Мы – крёстные, без нас службу не начнут.

Юлия. Без тебя точно не начнут. Иди.

Андрей. А ты?

Юлия. А я за тобой.

*Старошахтинск. Отец Андрей в храме совершает таинство крещения младенца. Андрей и Юлия – крёстные. В притворе – родители младенца, Влад и Лиза, рядом – Валентина, Раиса, Ирина в трауре, Хмурый. Лица у всех радостные.*

Андрей *(ведёт службу).* …Велик Ты, Господи, и дивны дела Твои, и никакого слова не будет довольно, чтобы воспеть чудеса Твои! Ибо Ты по Своей воле все привел из небытия к бытию, Своей силою удерживаешь творение и Своим промыслом управляешь миром. Ты из четырех стихий составив творение, четырьмя временами увенчал круг года. Пред Тобой трепещут все духовные силы, Тебя воспевает солнце, Тебя славит луна, с Тобою беседуют звезды, Тебе повинуется свет, пред Тобою сотрясаются бездны, Тебе рабски служат источники. Ты простер небеса как покров из кожи, Ты утвердил землю на водах, Ты оградил море песком, Ты излил воздух для дыхания…

*Кажется, вот-вот откроется лицо младенца. Служба длится, но лицо ребёнка остаётся невидимым.*

 *Конец*

*Март 2022г.*