Ирина Ордынская

**СЛУЧАЙНОЕ ЧУДО**

трагикомедия

**Действующие лица**

**Афанасий**  – видный мужчина, 38 лет.

**Павел** – фермер 50-ти лет.

**Татьяна** – жена Павла, 46 лет.

**Даша** – дочь Павла, милая девушка, 22 года; зоотехник, недавно вернулась домой в деревню, окончив институт.

**Санька** – сын Павла, 10 лет, болен, большую часть времени проводит в постели.

**Денис** – крепкий, спортивный парень, 30 лет; главный помощник Павла.

**Наталья** – серьёзная, статная, красивая женщина, 39 лет; двоюродная сестра Павла, его бухгалтер.

**Бабушка Мария** – соседка Павла и Татьяны, старуха травница.

**Старухи Вера и Валя** – подруги бабушки Марии.

**Василий** – тихий пьющий мужик неопределённого возраста.

**Игумен** – игумен находящегося недалеко от деревни небольшого монастыря, который недавно начали восстанавливать. Монах, которому немногим больше 40 лет.

**Картина 1.**

*Небольшая деревня в средней полосе России. Несколько постоянных жителей, но большая часть деревни – заброшенные дома или дома дачников. Местный фермер - главный и единственный работодатель для немногочисленных жителей этой и соседних деревень.*

*Деревня находится в 10 километрах от трассы, с которой связана грунтовой дорогой.*

*Зима. Частые снегопады. Дорогу от деревни к трассе чистят раз в несколько дней, когда фермер выделяет трактор.*

*На сцене большая гостиная, совмещённая с кухней, в доме фермера Павла.*

*Справа два больших окна, в которые видна часть двора в снегу, перед авансценой дверь на улицу, рядом вешалка и под ней лавка.*

*Слева (ближе к дальнему углу) арка, которая ведёт в коридор в комнаты: родителей (Павла и Татьяны), их дочери Даши, в детскую их сына Саньки и к ванной комнате. Рядом с аркой у стены ближе к авансцене раскладной диван с красивыми подушками, перед ним телевизор, между диваном и аркой журнальный столик.*

*В центре большой стол со стульями.*

*Вдоль всей дальней стены кухня и шкафы, один шкаф со стеклянными дверцами с посудой.*

*Первая половина дня. На улице такой сильный снегопад, что, кажется, наступили сумерки. Семья фермера собирается обедать. Татьяна ставит посуду на стол. Включён телевизор.*

*Павел сидит на диване, в ожидании обеда смотрит телевизор. Звук приглушён.*

*Во дворе появляется Денис, громко стучит в окно, затем в дверь. Его впускает Татьяна.*

**Татьяна** (*громким шёпотом*). Тише! Санька спит!

**Денис** (*быстро, взволновано*). Я там человека нашёл! Пробовал трактором дорогу к трассе почистить. Час возился – только пробьюсь, сразу её снова заметает. Вдруг смотрю: на обочине что-то чернеет! Вышел. А там мужик лежит! Непонятно: совсем замёрз или ещё живой? Затащил его в трактор и привёз!

**Татьяна**. Павел, ты слышал?!!!

**Павел** (*идёт к двери*). Слышал!! Денис, давай его в дом занесём!

*Павел с Денисом убегают, через время втаскивают в дом Афанасия. Тот без сознания.*

**Денис** (*приговаривает*). Как я его заметил… сам не знаю. Наверное, потому что он в чёрном… Смотрю, а у него лицо бледное, губы синие… Тормошил, тряс, а он даже глаза не открыл…

**Павел**. Таня, разбери диван!

*Татьяна выключает телевизор, отодвигает тумбочку на колёсах, на которой он стоит, к стене, быстро раздвигает диван. Мужчины укладывают на него найденного человека.*

*Татьяна и мужчины снимают с замёрзшего шапку, стаскивают рукавицы и чёрное пальто, под которым оказывается подрясник.*

**Татьяна** (*ахает*). Да это ж монах!!

**Павел** (*ощупывает Афанасия*). Пульс есть. Живой! Таня, тащи тёплые одеяла! Постой, нужно снять с него ботинки.

*Но Татьяна уже убежала.*

*Ботинки с Афанасия снимает Денис.*

**Денис** (*рассматривая обувь Афанасия, сильно поношенные, потёртые, растоптанные ботинки*). Ничего себе обноски. Как он в них зимой ходит? Они ж наверно текут.

*Татьяна приносит два теплых одеяла. Все вместе они накрывают Афанасия одеялами.*

**Павел** (*рассуждает*). Так. Дорогу чистить бесполезно.

**Денис** (*кивает*). Её сразу заметает.

**Павел**. Скорая точно не проедет.

**Денис.** Да я и километра не смог убрать. Пурга!

**Павел.** Так. Денис, беги к нашей соседке – травнице – бабе Мане, веди её сюда. Расскажи ей, что случилось. Пусть возьмёт всё, что нужно. Только она ему (*показывает кивком на диван*) поможет.

**Татьяна.** И скажи, чтобы взяла травяные сборы, у нас заварим. И настойки, растирки – все, что у неё есть. Поможешь ей донести.

*Денис убегает.*

*Из своей комнаты выходит Даша. С удивлением смотрит на человека на диване.*

**Даша.** Что случилось?! Это кто?!

**Татьяна.** Денис дорогу чистил, на обочине замёрзшего монаха нашёл.

**Павел.** Да он дышит. Жив ещё.

*Даша достаёт из кармана халата телефон, пытается сфотографировать Афанасия.*

**Татьяна** (*с возмущением*). Ты что делаешь? С ума сошла?!

**Даша** *(растеряно*). А что? Монах. Девчонкам будет интересно. Я хотела фотку на странице в ВК выложить.

**Татьяна.** Спрячь телефон сейчас же!!

*Даша, понимая, что неправа, не подумав, хотела сделать фото по привычке - на автомате всё интересное фотографировать, поспешно прячет телефон.*

**Даша.** Прости, мам. Не подумала.

*Входит бабушка Мария с сумкой и следом за ней Денис с коробкой.*

**Бабушка Мария.** Вы зачем его укутали?! А если он отморозил себе чего? А ну, мужики, снимайте с него носки. Я осмотрю ноги. Женщине нельзя монаха раздевать.

*Павел убирает одеяла в сторону, стаскивает с Афанасия носки.*

*Травница внимательно осматривает лицо, уши, руки, ноги Афанасия. Остальные стоят у дивана и наблюдают за этим.*

**Бабушка Мария.** Слава Богу! Кажется, ничего не отморозил.

**Денис.** У него на руках были тёплые перчатки, кожаные с мехом, и он лежал на спине, не в снег лицом, а носки у него толстые, посмотрите.

**Бабушка Мария** (*отмахивается*). Причём тут лежал, не лежал. Тёплые, нетёплые. Господь монахов бережёт! Теперь его можно укутать. (*Укрывает Афанасия одеялами*).

*Бабушка Мария идёт к своей сумке и коробке, роется в них, достаёт травы, мази самодельные, настойку, всё раскладывает на столе.*

**Бабушка Мария.** Танечка, вот это быстренько завари в чайнике, это тоже, в другом (*протягивает Татьяне травяные сборы*), а вот это чуток прокипяти и потом, не отставляя с печки, накрой (*даёт Татьяне какие-то корешки в банке*). Павел (*даёт ему баночку с мазью*), вот тебе мазь, на всякий случай разотри ему лицо, уши, руки и ноги, только осторожно втирай. Даша, нужны носки мужские тёплые, шерстяные, лучше с начёсом.

*Татьяна несёт травы к кухне.*

**Даша.** Мам, а у нас есть такие носки?

**Татьяна.** На второй полке в нашей комнате в шкафу. Отца носки - толстые, вязаные, с оленями.

*Даша убегает.*

*Павел в это время медленно растирает Афанасию руки.*

**Денис.** Бабушка Мария, а мне чё делать?

**Бабушка Мария** (*роется в своей сумке, достаёт ещё одну баночку с мазью*). Ну, пойди Павлу помоги. Ноги разотри.

*Денис вздыхает, ему не хочется это делать, но смиряется.*

**Денис.** Ладно, разотру. А то ещё умрёт.

*Приходит Даша с носками. Становится рядом с Денисом. Ждёт, пока он возится с одной ногой Афанасия.*

**Даша** (*Денису*). Денис, давай, помогу. Вторую ногу разотру.

**Денис** (*останавливается, говорит с сарказмом*). Да. Конечно. Ты будешь ему ноги мазать?

**Даша** (*смутившись*). Ну и что? А, понимаю. Женщины не должна касаться монахов. Бабушка Мария говорила.

**Денис** (*перебивает её*). Только монахов? Даш, уйди! Не мешай!

*Даша кладёт на диван носки, и обиженная уходит. Идёт помогать матери.*

*Наконец, все процедуры закончены. Бабушка Мария садится рядом с Афанасием и, наливая из чайничка в чашку понемногу отвара, через ситечко, поднимая ему голову, поит его из ложки лекарством.*

**Денис** (*уходит во двор и приносит сумку Афанасия*). Вот сумка, наверное, его, рядом с ним в снегу лежала.

*Павел достаёт из сумки содержимое. Это в основном обычные личные вещи.*

**Павел** (*озвучивает всё, что достаёт, раскладывая это на столе*). Зубная щётка. Зубная паста. Мыльница (*трясёт её*) с мылом. Полотенце. Шампунь. Туалетная бумага. Железная коробка (*открывает её, достаёт несколько купюр по сто и пятьдесят рублей*). Деньги. Ещё одна коробка (открывает коробку из-под конфет), тут мелочёвка разная: иголка с нитками, ножницы, бритва и всякая ерунда. (*Достаёт толстую книгу*). Евангелие. (*Достаёт книгу поменьше*). Молитвослов. (*Вынимает на цепочке жёлтый металлический крест*). Крест. (*Внимательно рассматривает его*). Обычный. Недорогой. Металлический.

**Бабушка Мария** (*показывая на крест*). Божий человек. Раз такой крест, то в священном сане. Чуть не погиб, бедный.

**Павел** (*пожимает плечами, ещё раз рукой шарит в сумке*). Ни телефона, ни документов.

**Бабушка Мария**. Зачем монахам телефоны и документы? Они ж, как ангелы.

**Павел**. Баб Мань, ну что за чушь. Блин! Как без связи и документов жить? Вот он чуть не замёрз. А был бы телефон, позвонил бы, попросил помощи! А теперь пусть Денису спасибо скажет, что заметил его в сугробе! (*Складывает вещи назад в сумку*).

**Денис.** Пойду, трактор отгоню, а то бросил посреди двора. (*Уходит*).

**Татьяна.** Пора обедать. Остыло всё. Бабушка, давайте поедим. Павел, иди к столу!

*Все садятся за стол обедать. Татьяна раскладывает еду по тарелкам. Даша из трёхлитровой банки наливает всем в стаканы компот.*

*Входит Наталья. С удивлением видит лежащего на разобранном диване человека под одеялами.*

**Наталья** (*кивает на диван*). В чём дело?!

**Даша**. Денис чистил дорогу, вот замерзшего монаха нашёл.

**Наталья.** Настоящего монаха?!!

**Бабушка Мария.** Может, в монастырь шёл, тот, что дальше по трассе, но заплутал. Хорошо, не успел замёрзнуть.

**Павел.** Без сознания пока.

**Наталья** (*пожимает плечами*). Странно, тут ещё тридцать километров до монастыря.

**Павел.** Может, ходил куда-то по делам. Кто знает.

**Татьяна.** Скорая сейчас к нам не проедет. Бабушка Мария его лечит.

**Бабушка Мария.** Крепкий парень. Замучился. Но даже не кашляет, дышит спокойно. Может, и обойдётся. Выживет. Главное, чтоб воспаления лёгких не было.

*Наталья идёт к дивану, рассматривает спящего Афанасия.*

**Наталья** (*улыбаясь*). Какой симпатичный.

**Бабушка Мария.** Господь с тобой, Наталья! Что ты говоришь! Он же монах. Они как ангелы. О них так говорить грех!

*Все за столом улыбаются.*

**Павел** (*посмеиваясь, Наталье*). Ну ты, сестрица, даёшь. Он же не обычный мужик.

**Наталья** (*обижается*). Павел, а что я плохого сказала? Если правда, что парень красивый. Пусть и монах!

**Бабушка Мария** (*Наталье*). Да перестань ты! Что за дурь у тебя в голове, девка?

*Наталья пожимает плечами, садится за стол. Татьяна накладывает ей на тарелку еду.*

**Татьяна.** Да ладно вам! Лучше подумайте, что с ним дальше делать. А вдруг к вечеру ему хуже станет?

**Бабушка Мария.** Я пока у вас останусь. Будет нужно, всю ночью посижу. Тут дело Божье, монах ведь. И простому человеку помогли бы. А уж слуге Божьему и подавно.

**Павел.** Значит, так! (*Говорит бабушке Марии*) мы с Денисом принесём сюда для тебя кресло-кровать, чтобы ты полежать могла. Если ночью ему плохо станет, разбудишь меня сразу!

*Входит Денис. Раздевается, бросает тёплую пятнистую защитного цвета куртку на лавку под вешалкой у двери. Садится к столу. Даша поднимается, накладывает ему на тарелку еду. Все едят и исподтишка за ними наблюдают. Татьяна пересаживается на место дочери, чтобы Даша и Денис сидели рядом, меняет её и свою тарелки местами.*

**Денис** (*ест, кивает на диван, обращаясь к бабушке Марии*). Как он?

**Бабушка Мария.** Не очнулся пока, бедный.

*В это время Даша не садится сразу за стол, идёт к двери, берёт куртку Дениса с лавки, аккуратно её поправляет и перед тем, как повесить на вешалку, оглянувшись, чтобы убедиться, что на неё никто не смотрит, прижимает её к себе. Повесив куртку на вешалку, неспешно садится за стол.*

*Даша начинает есть, посматривая на Дениса. Тот не отрывает глаз от тарелки.*

**Даша** (*Денису, тихо*). Утром жарила блинчики, вкусные получились. Хочешь, нагрею?

**Денис.** Спасибо. Не нужно.

*Даша обиженно замолкает. Денис поднимает глаза и видит, что все не едят, а смотрят на них с Дашей.*

**Денис** (*Даше*). Не обижайся, Даш. Я правда не хочу блинов.

**Даша.** Ну как хочешь.

*Павел и Татьяна, смотрят то на Дениса, то на Дашу. Многозначительно качают головами.*

**Денис** (*Татьяне*). Спасибо. Всё очень вкусно. (*Пьёт компот*).

**Бабушка Мария.** Спасибо, Танечка! Как всегда - у тебя всё объядение.

**Татьяна** (*улыбается, довольная похвалой*). На здоровье!

**Наталья.** Даш, налей мне ещё компота! Из чёрной смородины он в этом году у вас хороший. А у меня смородина не уродилась.

*Бабушка Мария идёт к дивану, садится на стул рядом с Афанасием, трогает рукой его лоб, поправляет ему одеяло.*

**Бабушка Мария.** Кажется, жара нет.

**Картина 2.**

*Утро. Афанасий просыпается, осматривается. Тихо встаёт. Рассматривает спящую на кресле-кровати бабушку Марию.*

*Находит свою сумку у дивана. Перебирает вещи на вешалке, находит свои пальто и шапку. Находит на батарее под окном рукавицы и носки. Там же стоят и сохнут его ботинки. Всё делает осторожно, бесшумно. Начинает одеваться, чтобы уйти.*

*Просыпается бабушка Мария, радостная бросается к Афанасию.*

**Бабушка Мария.** Отче, какое счастье, вы не заболели! Берёт его руки (*рассматривает пальцы*) и не отморозили ничего. Что ж удивляться, монах - святой человек! Я бабушка Мария, травница, всю ночь тут с вами сидела.

**Афанасий** (*растеряно представляется*). Отец Афанасий. Монах.

**Бабушка Мария** (*стаскивает с него пальто*). Да вы на улицу в туалет собрались? А у нас уже давно ванны в доме. И газ провели. Прям, как в городе. Татьяна вам в ванной полотенце оставила и новую зубную щётку, там и мыло есть, и всё что надо. (*Под руку подводит Афанасия к арке, показывает пальцем*) слева вот первая дверь.

*Афанасий послушно идёт, куда его послала травница.*

*На шум разговора приходят Павел и Татьяна, прибегает Даша.*

**Бабушка Мария** (*отчитывается*). Всё в порядке, умывается. Зовут – отец Афанасий. Крепкий мужик, даже насморка нет.

**Павел.** Вот и хорошо.

**Афанасий** (*вернувшись, испуганно рассматривает собравшуюся в комнате компанию*). Здравствуйте, добрые люди.

*Павел протягивает Афанасию руку для пожатия, тот, подумав, её жмёт.*

**Афанасий.** Отец Афанасий. Монах.

**Павел** (*радушно*). Я фермер – Павел, жена моя – Татьяна, дочь – Даша, там ещё сын в комнате спит – Санька. Вчера мой помощник Денис чистил дорогу, и вас в сугробе на обочине нашёл.

**Татьяна** (*возбуждённо, радостно*). Мы так испугались! Думали, что вы всё… Скорой к нам не проехать, снегопад. Хорошо, бабушка Мария у нас есть, она всю ночь вас выхаживала.

**Бабушка Мария** (*чуть кокетничает*). Перестань, Танечка! Как Божьему человеку не помочь. Благословите, отче!

**Афанасий** (*всё ещё не может прийти в себя*). Благословляю (*протягивает руку к голове бабушки, та хватает его руку и целует её*).

*Афанасий быстро отнимает у неё руку.*

**Павел.** Вы, отче, наверное, в наш Преображенский монастырь шли? Заблудились в дороге? Тут до монастыря по трассе ещё тридцать километров.

**Афанасий.** По святым местам хожу. По монастырям.

**Даша.** Вы бы замёрзли, если бы Денис вас не заметил на обочине, в снегу. Чёрную одежду увидел.

**Афанасий.** Да, да. Спасибо за помощь. Но мне в монастырь нужно. Братья ждут. Волноваться будут. (*Быстро идёт к своим вещам. Снова пытается одеться*).

**Павел.** Не-е-т! Ничего не получится! Не пройдёте вы. Дорогу замело. Снег ещё идёт вовсю. Дорогу не можем убрать, трактор не справляется. Буран закончится, тогда я сам вас в монастырь отвезу.

**Афанасий** (*расстроено, в сторону*). Вот попал!!

**Татьяна.** Сейчас завтракать будем. Располагайтесь, как дома (*показывает на диван*).

**Бабушка Мария.** Не расстраивайтесь, отче. Мы ж понимаем, что вам молиться нужно. А в этом доме даже икон нет (*строго смотрит на Павла*). Есть у нас такие безбожники, что иконы в доме держать запрещают.

**Татьяна** (*с вызовом и обидой, глядя на Павла*). Только кто этих людей слушает?! В этом доме иконы есть! Только приходится их прятать!

**Павел** *(с обидой*). Ну, кто вас тут притесняет?! Не трогаю я вас! Вон и с игуменом мы ладим, и технику ему для стройки даю. Отстаньте от меня!

*Татьяна гордо уходит. Приносит две небольшие иконы. Ставит их на журнальный столик.*

*Даша и Татьяна накрывают на стол. Афанасий вместе со всеми садится за стол, перед едой, осмотревшись, крестится, за ним все остальные, кроме Павла. Бабушка Мария и Татьяна шикают на него и буквально силой заставляют перекреститься, кивая на Афанасия.*

**Татьяна** (*Павлу*). Перекрестись! Не позорь нас!

*Павел неохотно, неумело креститься.*

*Толком не поев, бабушка Мария убегает. И тут же возвращается с большой старинной иконой.*

**Бабушка Мария** (*торжественно вручает икону Афанасию*). Пока вы здесь, батюшка, пусть она рядом с вами побудет, у неё молиться легче. Эта икона старинная, наша семейная. (*Вдруг вспоминает*) Господи, беда какая (*показывает на его шею*) у вас, вчера заметила, крест нательный потерялся. Может, где-то порвался, когда мы вас тут ворочали, или на дороге в снегу остался.

*Татьяна относит икону, принесённую бабушкой Марией, на журнальный столик.*

**Афанасий** (*пожимает плечами, трогает свою шею*). Да-да, наверное, посеял где-то.

**Бабушка Мария** (*достаёт из кармана и даёт Афанасию нательный крест*). Вот принесла вам. Это сына моего. Постеснялся его в армию взять. Дома оставил. Одел бы, может, и не погиб (*смахивает слезу*). Радость какая – теперь у монаха его крест будет.

**Афанасий** (*какое-то время смотрит на крест, потом на людей вокруг, надевает крест*). Спасибо.

**Бабушка Мария.** Теперь, слава Богу, и иконы, и крест нательный – всё для молитв есть. (*Мечтательно*) прям, будет тут, как в келье монастырской.

*После завтрака Афанасия усаживают у икон. Он покорно достаёт молитвослов из сумки и начинает читать молитвы, тихо, шёпотом. Остальные за ним исподтишка наблюдают.*

**Татьяна** (*шёпотом Павлу*). Саньку пора кормить. Принеси его.

*Павел ставит у стола специальное высокое удобное кресло.*

*Павел приносит на руках сына, который сам не может ходить. Усаживает его в кресло у стола. Сам уходит.*

*Бабушка Мария идёт домой, Даша в свою комнату.*

*Санька, не отрывая глаз, рассматривает Афанасия. Ему очень интересно.*

**Санька** (*не выдерживает, с любопытством обращается к Афанасию*). Ты настоящий монах? Тебя Афанасий зовут?

**Афанасий.** Да.

**Санька.** Я ещё никогда так близко живых монахов не видел! Ты в монастыре живёшь?

**Афанасий.** Ага.

**Санька** (*ест кашу с молоком*). А что в монастыре едят?

**Афанасий** (*улыбается*). Да разное. Вот и кашу с молоком едят, как ты.

**Санька.** А ещё что?

**Афанасий.** Да всё обычное, только мясо монахи не едят. А так все - овощи, рыбу, фрукты, варенье, мёд и даже конфеты.

**Санька** (*удивлённо*). А почему мясо не едят?

**Афанасий.** Пост держат.

**Санька.** Это как?

**Афанасий.** От еды разной отказываются, чтобы Богу угодить.

**Санька.** Интересно. Скажи, а где монахи живут?

**Афанасий.** В кельях, комнаты так называются.

**Санька.** А почему они в колокола звонят?

**Афанасий** (*улыбается*). Ох, много ж у тебя вопросов. Звонят, потому что молятся.

**Татьяна** (*сыну*). Санька, хватит уже. Отстань от человека. Ешь быстрее.

**Санька** (*Афанасию*). Ты сегодня не уйдёшь? Поговоришь ещё со мной?!

**Афанасий.** Поговорим! Куда я денусь, дороги завалило.

**Санька.** Вот здорово! Теперь у нас есть свой собственный монах!

*В ответ на эти слова Татьяна и Афанасий смеются.*

**Татьяна** (*Саньке*). Сейчас папу позову, тебя в комнату отнесёт.

**Санька.** Зачем папу? Афанасий, ты отнесёшь меня?

*Афанасий смотрит на Татьяну, она молчит, пожимает плечами.*

**Афанасий.** Хорошо, давай отнесу (*бережно берёт мальчика на руки, тот сразу обнимает его за шею*).

**Санька.** Какая одежда у тебя странная. Это как форма, как у военных?

**Афанасий.** Ага. Подрясник называется. Вообще монахов называют: воины Христовы.

**Санька.** Здорово! Офицеры самого Бога!

*Афанасий смеётся, несёт мальчика в арку. Татьяна идёт за ними. Вскоре Афанасий и Татьяна возвращаются.*

*Татьяна убирает посуду со стола. Собирает кресло-кровать (на котором спала бабушка Мария). Убирает с него постельное бельё. Афанасий помогает кресло подвинуть ближе к журнальному столику.*

**Татьяна** (*быстро вытирает обеденный стол тряпкой*). Нам на работу пора, мы с Павлом уйдём. Даша с Санькой посидит, его одного бросать нельзя. А вы отдыхайте!

**Афанасий.** И давно он не ходит?

**Татьяна** (*вздыхает*). Родился таким. Сколько не лечили – всё без толку. Врачи даже сказать не могут, что с ним. Говорят, с нервами что-то.

*Приходит Павел, они с Татьяной уходят.*

*Афанасий с удовольствием ложится на диван, потягивается, кладёт руки под голову. Зевает, собирается поспать.*

*Но в дом входит бабушка Мария с подругами – старушками Верой и Валей. Афанасий вскакивает с дивана.*

*Старушки окружают его, хором прося благословения: «Благословите, отче!». Он, несколько растерявшись от их радости и восхищения им, перекрестив, благословляет каждую. Они, не обращая внимания на его «не надо» и попытки спрятать руки, целуют его руку.*

**Бабушка Мария** (*с восторгом*). Это чудо, что вы, отче, не обморозились, не простудились. Тут Божья воля! Господь так близко рядом с вами, монахами!

**Старушка Валя.** Мария говорит, вы по святым местам паломничаете. А на Валааме были?

**Афанасий.** Был.

**Старушка Вера.** А на Соловках?

**Афанасий.** Тоже был.

**Старушка Валя.** А в Псково-Печерском монастыре?

**Афанасий.** И там был.

**Старушка Вера.** И в Троице-Сергиевой Лавре наверно бывали?

**Афанасий.** Много раз. Даже на Патриаршую службу как-то попал.

*Старушки смотрят на него влюблёнными глазами.*

**Бабушка Мария.** Какого святого человека Господь к нам привёл!

**Афанасий** (*вдруг очень серьёзно*). Ничего подобного. Я человек грешный. Это точно! Давайте я лучше останусь один.

*Старушки и не думают уходить.*

**Афанасий.** Один останусь… и помолюсь (*достаёт из кармана чётки*).

*Чётки производят на женщин большое впечатление. Они, долго с восхищением рассматривают чётки, которые Афанасий держит на вытянутой руке, и начинают пятиться к двери.*

**Картина 3.**

*Дверь открывается, в дом входит Наталья. Внимательно рассматривает Афанасия и восторженных бабушек.*

**Бабушка Мария.** Наташа, ты бы у монаха Афанасия благословения попросила! Какой святой жизни человек! Такой, если о ком помолится, то судьба может измениться (*подталкивает Наталью к Афанасию*). И (*многозначительно*) личная жизнь устроится.

**Наталья** (*упирается*). Да не нужно.

**Бабушка Валя.** Чего ты, Наташа? Такой случай, святой человек к нам попал, молитвенник, по святым местам ходит, с самим Патриархом молился (*тоже начинает подталкивать Наталью*).

**Наталья.** Баб Валь, да что вы в самом деле!

**Бабушка Вера.** Люди в монастыри едут, чтобы монахов о молитве попросить, а тут он сам к нам попал (*легко* *толкает Наталью в спину*). Господь его вчера спас, чудо явил, может даже воскресил его.

*От такого напора даже уверенная в себе Наталья смущается. Афанасий испуганно делает несколько шагов назад, упирается в стол. Наконец, старушки вплотную придвигают Наталью к Афанасию. Тому явно от этого не по себе. Он смотрит в сторону, пытается сбежать.*

**Бабушка Мария** (*ещё раз несильно толкает Наталью в спину*). Наталья! Проси благословения!

**Наталья** (*выдавливает из себя*). Благословите, отче.

*Афанасий быстро крестит Наталью.*

**Бабушка Валя** (*громким шёпотом Наталье*). Руку целуй!

*Наталья берёт руку Афанасия, подносит её ко рту, но не касается губами.*

**Бабушка Вера** (*настойчиво*). Нормально целуй!

*Наталья целует руку Афанасия по-настоящему, даже чмокает. В ответ он, смутившись, смотрит на неё с ужасом, выдёргивает у неё руку, и резко уходит к журнальному столику с иконами. Хватает с него Евангелие, держит его перед собой, будто защищается им.*

**Бабушка Мария.** Как хорошо! Наташа, как же хорошо! Благословение священника, монаха – это такая радость, такая надежда!

*Старушки, наконец, уходят, утащив с собой Наталью.*

*Входят Денис с Павлом, обсуждая дела на ферме.*

**Павел**. А с кормами что?

**Денис.** Нормально. До снегопада успели, в коровнике сделали запас. Погода такая, что непонятно, когда дороги уберём. Но пока силоса должно хватить на несколько дней.

**Павел** (*Денису*). Татьяна с птичником разбирается. Дарью доярки ждут. А ты посмотри, что там с транспортером – опять барахлит. (*Пристально смотрит на Афанасия*). Отче, можно я вам Саньку сюда принесу. Побудете с ним? У нас из-за этого снегопада аврал!

**Афанасий.** Хорошо.

*Павел приносит в комнату Саньку, усаживает его в кресло.*

*Выходит из комнаты Даша и уходит с отцом и Денисом.*

*Санька остаётся с Афанасием.*

**Санька.** Батюшка, мне бабушка Мария рассказывала о чудесах. Как Бог даже оживлял людей, не только лечил. И как Илья Муромец тридцать лет лежал в постели, а потом стал богатырём! Ты об этом знаешь?

**Афанасий** (*улыбается*). Да. Слышал.

**Санька.** Бабушка говорит, что если святой человек попросит о чём-то Бога, то Тот сделает чудо! Это так?

**Афанасий**. Наверное.

*В дом тихо входит Павел, прячется за вешалкой. Подслушивает. Говорящие сидят к нему спиной, его не замечают.*

**Санька.** Так скучно в больницах лежать. Мне даже операцию делали, это очень больно. И она не помогла.

*Афанасий сочувственно кивает.*

**Санька.** Я сам никогда не умел ходить. Может, нужно попросить Бога мне ноги оживить? Хочу быть здоровым, в школу хочу, с ребятами играть, а не лежать тут целый день в постели.

**Афанасий.** Не буду тебя обманывать, сам я чудес на свете не видел. Даже наоборот.

**Санька.** Ты поможешь мне?

**Афанасий.** Я???!!!

**Санька.** Ты попробуй помолиться! Ты же монах! Бабушка Мария говорит, что монахи умеют молиться по-настоящему. Ты хотел бы мне помочь?

**Афанасий** (*пожимает плечами*). Хотел бы. Но…

**Санька.** Тогда помоги! Пообещай мне, что постараешься!

**Афанасий.** В принципе можно попробовать. Только ты не надейся сильно. Хорошо?

**Санька.** Сам я не умею молиться. И никто из моих тоже. А ты же умеешь. Помоги мне, пожалуйста. Вон и книжки у тебя для этого есть (*показывает на Евангелие и молитвослов на журнальном столике*).

**Афанасий.** Ты так в неё веришь? В молитву.

**Санька.** Я в чудеса верю! Они же бывают. И не только в сказках. Иначе и сказок бы не было!

**Афанасий.** Может, и так.

**Санька.** Пожалуйста, молись обо мне! Чего тебе стоит. Обещай!!

**Афанасий.** Ладно. Обещаю. Бог же кому-то помогает?! Почему не тебе? (*Показывает пальцем в потолок*) Он же должен понять, что больному пацану без Его чуда никак!

**Санька.** Да! Мы Ему объясним!

*Афанасий протягивает руку, Санька бьёт по ней своей ладошкой.*

**Афанасий.** Замётано! Мы от Бога просто так не отстанем! Будем молиться!

*К столу подходит Павел.*

**Павел** (*Саньке*). Тебе спать пора. Режим! Пойдём!

*Относит сына в его комнату. Возвращается.*

**Павел** (*Афанасию*). Где его только не лечили. Сколько раз Татьяна с ним по больницам лежала. Операцию сделали, больших денег стоила и не помогла. Может, врачи до конца и не знают, что с ним. Ничего нам толком не говорят. А нам из деревни трудно выбираться, не наездишься на анализы и процедуры. Времени, блин, совсем нет – это ж деревня. То пашем, то сеем, то уборка. Каждый день – коровник, птичник. Работы – не продохнуть!

**Афанасий.** Ясно.

**Павел.** Вот думаю, если он так верит в ваши молитвы, может, они ему, правда, помогут, лучше ему станет.

**Афанасий.** Ну, не знаю. Со своей стороны сделаю всё, что могу. Но какие тут могут быть гарантии?

**Павел.** Останьтесь у нас на время, прошу. Сам я атеист. Знаю, что никакого Бога нет. Но все вокруг верят, им нужно. Жена без этого уже с ума бы сошла. Если поможете, я вам церковь в нашей деревне построю! Обещаю! Мне не жалко!

**Афанасий** (*ошарашенный таким поворотом событий*). Хорошо. Останусь пока.

*Чтобы быстрее закончить разговор с Павлом, он уходит к иконам, садится, начинает шёпотом читать молитвослов. Фермер, поглядывая на Афанасия, тихо наливает себе чаю, ходит на цыпочках.*

**Картина 4.**

*Павел на цыпочках, чтобы не мешать Афанасию, выходит из дома. В дом сразу входит Даша. Афанасий, отложивший было книгу, снова начинает читать молитвослов.*

*Даша ходит какое-то время по комнате, потом решительно направляется к Афанасию. Берёт стул и садится рядом с ним.*

**Даша** (*нервно*). Помогите мне. Вы должны мне помочь! Попросите Бога пожалеть меня! Мне помочь нетрудно. Мне ничего особенного в жизни не нужно.

**Афанасий** (*откладывает книгу*). Не волнуйся так. Я помолюсь.

**Даша** (*перебивает его*). Понимаете, после института вернулась домой в деревню только из-за Дениса. Засматривалась на него ещё со школы. По-настоящему его люблю. Вы не подумайте плохого, он мне на всю жизнь нужен. Хочу, чтобы мы поженились, чтобы дети у нас были. Чтобы всё время с ним. Никто, совсем никто мне больше не нужен!

**Афанасий.** Не бойся, мне всё ясно. Конечно, помолюсь.

**Даша** (*со слезами в голосе*). Он делает вид, что не понимает и не видит, как мне тяжело. Мне так стыдно, все вокруг знают, что я влюблена. И Денис давно понял. Девчонки говорят – забей! Не страдай по нему! Мне так стыдно. Он мечтает уехать в город. Теперь, когда умерла его мама, он точно уедет (*плачет*).

**Афанасий** (*растерянно, пытается её утешить*). Ну не нужно. Не плачь.

**Даша.** Никому не рассказываю об этом, только вам, потому что вы монах. Всё говорю как на исповеди. Наверное, я умру, если он уедет.

**Афанасий.** Так нельзя!

**Даша** (*перебивает его*). Не бойтесь – не убью себя! Но всё равно без него не могу! Жить не смогу! И родителей мне жалко, у них горе, с братом. (*Снова начинает плакать*). Как он не понимает, что никто его любить не будет, как я. Ну пусть он меня полюбит, хоть немного. Или увлечётся. Я же симпатичная?

**Афанасий.** Ещё какая симпатичная! Всё при тебе! (*Говорит искренне, с восхищением*).

**Даша** (*опускается перед ним на колени*). Бог всё может? Он любовью управляет? Попросите Его. Бог вас послушает как монаха. Пусть полюбит меня Денис. Хоть капельку. Это трудно, всё время думать о нём. И терпеть!

*В это время в комнату входит Татьяна. С удивлением смотрит на плачущую у ног Афанасия дочь. Та вскакивает и убегает.*

**Татьяна.** Надо же, не думала, что она придёт к вам исповедоваться. Она у нас скрытная. Лишнего слова из неё не вытянешь. Чудеса.

*Афанасий поднимается, подходит к столу.*

**Афанасий.** И муж твой ко мне приходил. Просил о Саньке помолиться. Церковь обещал построить.

**Татьяна.** Он?? Просил вас помолиться?? Храм обещал построить?! Не может быть!! (Д*умает*). Верю, только потому, что вы монах. А монахи не врут? Вам же нельзя врать? (*Афанасий опускает глаза*). Павел всем твердит, что атеист! Мне иконы в доме держать запрещает.

*Татьяна садится в изнеможении на стул, становится видно, как она устала.*

**Татьяна.** Как я устала. Вы не поверите, отче. С самого рождения Саньки каждый день борьба за его здоровье. Никакого покоя ни днем, ни ночью. Кажется, никогда нормально не сплю. Всё время к его дыханию прислушиваюсь. Он ведь сам не ходит, если захочет в туалет, его нужно отнести. Или, не дай Бог, приступ начнётся. Мы с Дашей и Павлом у его постели друг с другом постоянно меняемся.

*Афанасий разводит руки, не знает, что сказать.*

**Татьяна** (*бросается к нему, дёргает его за рукав подрясника*). Не отказывайтесь! Молитесь о нём! По-настоящему молитесь! Мы с Дашей так не умеем. Хоть несколько раз пробовали. И записки о здравии каждый раз в храмах и монастырях подаём. Но вы — другое дело! Не зря же Бог вас к нам прислал! Спас вас в пургу. Может, вы наша последняя надежда!

**Афанасий** (*испуганный, огорошенный*). Надежда? Я? Хорошо! Хорошо! Буду молиться! (*Убегает к журнальному столику*. *Берёт в руки молитвослов*).

*Татьяна, смущённая собственной неожиданной откровенностью, идёт к кухне.*

**Афанасий** (*подумав, предлагает ей*). А лучше мы с Саней вместе помолимся. Когда он проснётся, принесём его сюда на диван. Я буду читать, а он повторять вслед за мной.

**Картина 5.**

*Афанасий сидит рядом с диваном, громко читает молитвы, Санька, лежит, повторяет их слова вслед за ним. Афанасий преувеличенно благостно крестится. Мальчик повторяет, крестится вслед за ним.*

*Входит Татьяна, ждёт, пока её заметит Афанасий. Тот перестаёт читать.*

**Татьяна**. Санька, пора поспать.

*Афанасий помогает ей отнести мальчика в детскую. Они сразу возвращаются в гостиную.*

**Татьяна.** Отче, может вы проголодались? Хотите поесть?

**Афанасий** (*благолепно, сложив руки на груди*). Благодарствую. Не откажусь.

**Татьяна.** Супчику хотите, рыбного?

**Афанасий.** Не откажусь.

*Татьяна наливает в тарелку суп, достаёт бутерброды с сыром из холодильника, из шкафа печенье, конфеты. Нагревает суп в микроволновке.*

**Татьяна.** Хотите свежих яиц? Из курятника только что принесла. Их пить сырыми можно. Парное молоко хотите? На ферме есть корова, которую доят специально для нас. Молоко у неё вкусное.

**Афанасий.** Давайте – и яйца, и молоко!

**Татьяна.** Знаю, вам мяса нельзя. Вот и не предлагаю ничего мясного.

*Татьяна всё красиво расставляет на столе, и уходит.*

*Афанасий расслабляется. Сидит нога на ногу. Болтает ногой. Ест, облизывая пальцы, зевает. Поев, ходит по комнате. Начинает заглядывать в ящики шкафов. И едва успевает закрыть очередной ящик, как в комнату входит Наталья.*

**Наталья** (*здоровается* официально). Здравствуйте, отец Афанасий. *(Быстро, решительно снимает пальто, чем пугает Афанасия ещё больше).*

**Афанасий** (*старается на неё не смотреть, отвечает странно*). Здравствуй, дитя моё. (*Понимает, что сморозил глупость, и от этого ещё больше смущается, краснеет, старается отойти от неё подальше, в дальний угол, к арке*).

*Наталья решительно идёт к нему. Он быстро уходит к дивану.*

**Наталья** (*всё равно подходит к нему вплотную, всматривается в него, начинает требовательно*). Посмотрите на меня!

*Афанасий, сам не понимая почему, боится поднять на неё глаза. Потом быстро смотрит и снова опускает глаза.*

**Наталья.** Я красивая?

**Афанасий.** Да кто бы спорил.

**Наталья.** Я вообще классная. Умная. Хозяйственная. Дом у меня большой, со всеми удобствами. Бухгалтер я одна на всю округу. Так?

**Афанасий**. Понимаю.

**Наталья.** Да ничего вы не понимаете! Дашка хотя бы за своим Денисом бегает! А мне и бегать не за кем! За пьяницей Васькой что ли?

*Афанасий кивает, пожимает плечами.*

**Наталья.** Да что вы знаете про одиночество? Когда дома ни одной живой души. И это (*бьёт себя по всему телу руками*) никому не нужно. И сама себе не нужна. И ребёнка родить не от кого! А мне скоро 40 лет, потом и не смогу родить.

*Афанасий делает шаг назад.*

**Наталья** (*потерянно*). И даже сказать об этом никому не могу. Некому даже поплакаться, пожаловаться. Всё в себе ношу. Гордость у меня ещё есть! Только больно очень.

*Афанасий садится на кресло у икон.*

**Наталья** (*опускается рядом с ним на колени, берёт его за руку, прислоняется к его ладони щекой*). Только тебе могу сказать всё как монаху. Могу довериться. Ты ведь, если монах, то, как ангел? Никому ничего не расскажешь. Я о любви уже и не мечтаю. Мне бы просто семью. Или просто ребёночка.

**Афанасий** (*вдруг начинает говорить мягко, гладит её свободной рукой по голове*). Да ты такая красивая, умная. С характером. Да любой мужик…

*Он не успевает договорить, в комнату входит Денис, застывает, увидев странную сцену: Наталья практически обнимает Афанасия, прижавшись к нему.*

**Денис** (удивлённо). О-о-ого.

**Афанасий** (*быстро находится, отстраняет Наталью, встаёт, благословляет её*). Обещаю. Буду молиться о тебе, раба Божья.

**Наталья** (*спешно, надевая пальто на ходу, открывает дверь, собираясь уйти, но резко поворачивается, глядя на мужчин, говорит зло*). И так мужиков нормальных нет! А тут ещё самые красивые в монастырь уходят!

*Громко хлопает дверью.*

**Денис** (*смеётся*). Ну и баба! (*Ухмыляется, глядя на Афанасия*) Вы с ней осторожно. Очень уж горяча.

**Афанасий.** Зато ты стойкий.

**Денис.** О чём это вы?!

**Афанасий.** А ты не догадываешься? Что это за мечта у тебя такая – уехать отсюда в город? Детство в одном месте.

**Денис.** А что? Что тут ловить? Может, в саму Москву поеду. Я толковый, и там устроюсь.

**Афанасий.** Ты прости, паря. Но у тебя ж здесь дом. Работа. Девка вон какая по тебе сохнет. Какой город?? Ты чё?

**Денис.** Не понял.

**Афанасий.** Объясню! Бросишь всё. Уедешь. В общагах жить будешь? Работать где придётся? Знаешь, сколько из таких «искателей городов» бомжей получается? Думаешь, выживешь на улице? Или думаешь, тебя такие Даши на каждом шагу ждут? Что ты, домашний пацан, об одиночестве знаешь? Дурень!!

**Денис.** Ну знаете. Если бы вы не монах были, я бы вам ответил!

**Афанасий** (*подходит вплотную к Денису*). И чтобы ответил?! Дурь показал?! Морду мне набил?! Ты, парень, о жизни ничего не знаешь, я с шести лет в детском доме рос, один как перст. Из детдома на улицу выставили. Ты хоть раз голодал? На трубах зимой спал? Да за такую девку, как твоя Даша, чтоб дом с ней мог быть, в то время я бы руку на отсечение отдал. Ты просто олух!! Кретин!

*Афанасий со злостью отворачивается.*

**Денис** *(улыбается*). Ну, я монахов себе другими представлял.

**Афанасий**. Ладно. Прости (*вздыхает*), если обидел. Дарью твою мне жалко. И ты вроде парень хороший. Неужели она совсем тебе не нравится?

**Денис.** Если честно, то нравится. Только как-то сложилось, что сейчас вроде мы как друзья. И обижается она на меня. Злится.

**Афанасий.** Ну ты даёшь! Боишься её что ли?

**Денис.** Да не её. Но этой всей ситуации, может, и боюсь. Понимаешь, это ж давно началось. Она на восемь лет младше меня. Может, и немного. С другой стороны, она, скажем, в третий класс ходила, а я уже в одиннадцатый. Если так считать, то кажется, большая разница. Мы на одной улице живём, через три дома. Лет с четырнадцати она мне просто прохода не давала, все видели, как она за мной хвостиком бегает. Я уже с армии вернулся, мне с девками гулять охота, а тут она. Павел прям с ума сходил, в крик – говорил, тронешь девку, ноги повыдёргиваю! А она мне тогда даром была не нужна. Уехала учиться на зоотехника, думал, всё – отстала. Вернулась, вроде ничего. Потом тут разведённая одна была, ну так ничего серьёзного у нас не было, потом она замуж за дачника вышла. А узнала о нас Дашка, и прям в трагедию. Чуть себя и нас не извела. Теперь вот вроде мы с Дашей друзья.

**Афанасий**. Друзья?

**Денис** (*смущённо улыбается*). Вроде да, может, прошло у неё. И теперь равнодушна ко мне.

**Афанасий.** Хочешь, поговорю с ней?

**Денис** (*вздыхает*). Ладно. Я сам. Попробую. (*Подходит вплотную к Афанасию*) А она правда … неравнодушна ко мне?

**Афанасий.** Ну ты даёшь! Все вокруг знают, что влюблена по уши! Даже я, хоть здесь без году неделя. Давай! Сегодня же с ней поговори! Благословляю!!

**Денис.** Тогда по всей форме благослови!! Чтобы у меня назад дороги не было (*склоняет голову*).

**Афанасий** (*торжественно*). Благословляю тебя, раб Божий! (*Размашисто его крестит*).

*Денис ещё ниже склоняет голову.*

**Афанасий.** И чтобы сегодня же с ней поговорил!!

*Афанасий идет к арке, оттуда выходит Татьяна.*

**Татьяна.** Что-то Саньке сегодня нехорошо. Вас зовёт.

*Афанасий хватает со стола молитвослов и икону и быстро уходит к мальчику.*

**Картина 6.**

*Утро. Зевающий Афанасий входит в гостиную. Появляется заспанный Павел.*

**Павел.** Отче, вы что, у Саньки всю ночь просидели?

**Афанасий.** Да не отпускал он меня, пока молитвы не прочитали. А потом вместе заснули, я прям в кресле.

**Павел.** И он всю ночь спокойно спал?

**Афанасий.** Ну да.

**Павел.** Надо же! Не ожидал. Ему действительно лучше! Вот так и в Бога поверишь. Отче, спасибо вам. Саньку в эти дни не узнать. Он так надеется на вас, прям светится. И Таня. И Даша. Я вам обещал – в благодарность церковь построю!

**Афанасий.** Да я ничего такого не сделал.

**Павел.** Ещё как сделал. Слушайте, тут дорогу к трассе мы уже расчистили, к монастырю можно проехать. Только что я звонил игумену, мы с ним знакомы, попросил его: вас у нас пока оставить. А он даже не знал, что такой крутой монах к ним идёт. Сегодня будет мимо ехать, заедет в гости.

**Афанасий** *(бледнеет*). Ух ты! Ну ты молодец!!

*Срывается, начинает собирать и бросать свои вещи в сумку.*

**Павел.** Вы чего, отче?! В чем дело?!

*Вбегает Даша, совершенно счастливая, бросается к Афанасию*

**Даша.** Спасибо, отче! Вы самый лучший!

*Афанасий прячет за спиной сумку.*

**Даша** (*прыгает на месте*). Как же я счастлива! Побежала – меня Денис ждёт!!

**Павел** (*смотрит вслед дочери*). Чудеса!

*Павел удивлённо наблюдает за тем, как Афанасий бежит в ванную, приносит полотенце и зубную щётку, засовывает их в сумку.*

**Афанасий.** Значит так. Сейчас быстро отвези меня на ближайшую автобусную станцию. Пока игумен не приехал!

**Павел.** Почему?? Объясните!!

**Афанасий.** Я не монах! Никогда им не был! Скажем так, работа у меня такая. Как будто собираю подаяние. Твой игумен меня вмиг расшифрует. И не смотри на меня волком! Лучше подумай, если всё всплывёт, что с сыном будет и с остальными. Что будет с Татьяной и Дашей! Давай быстрее соображай!!

**Павел.** Не дурак – понимаю. Надо же, а я тебе почти поверил. Даже церковь строить собрался.

**Афанасий.** Да шевелись ты! Пока никого нет. Быстрее.

*Оба быстро одеваются, бросаются к двери, и налетают на Татьяну и Дашу. Которые сразу понимают – Афанасий уезжает!*

**Татьяна** (*становится между Афанасием и дверью, начинает буквально выть*). Отче, пожалей! Не уезжай! Спаси сыночка! Без твоих молитв к Богу он навсегда калекой останется!

**Даша.** Ну почему вы уезжаете сейчас?! Мы с Денисом думали, что вы на свадьбу останетесь, обвенчаете нас!

**Павел** (*в истерике*). Блин!! Да пустите вы его!! Полоумные!! Ему ехать нужно!!!

*Павел пытается открыть дверь, но женщины не дают ему это сделать.*

**Татьяна** (*кричит Павлу*). Паша! Нет! Ты не можешь! Не можешь его отпустить! Подумай о Саньке!!

**Павел.** Да не держите его, ради Бога!! Пусть едет!!

*Привлечённые криками, со двора прибегают Денис, Наталья, бабушка Мария и в фуфайке пьяненький Василий. Все вваливаются в дом.*

*Афанасий стоит посреди комнаты, прижимая к себе сумку, не зная, что делать.*

**Павел** (*Афанасию*). Видишь, что натворил!

*Тот молчит.*

**Василий** (*пьяно пошатываясь, много раз кланяясь, идёт к Афанасию, говорит елейным голосом*). Отец, благословите грешника! (*Складывает руки для благословения*).

**Павел** (*Василию, зло*). Только тебя, Васька, здесь не хватало! Пьянь!

**Василий** (*с обидой Павлу*). Пал Петрович, да зачем ты так.

*Павел выталкивает Василия на улицу. Тот сопротивляется, ещё раз пытается войти, но Павел закрывает дверь на засов.*

**Василий** *(какое-то время стучит в закрытую дверь).* Петрович! Петрович! Открой! Будь человеком!

*Павел и Афанасий внимательно смотрят друг на друга.*

*Остальные люди в доме (Татьяна, Даша, бабушка Мария, Денис, Наталья) между собой громко разговаривают, возмущаясь, что Афанасий может уехать.*

**Павел** (*устало, перекрикивает всех*). Хватит!!! Стоп!! Ладно! Позвоню игумену, пусть не приезжает к нам сегодня.

**Бабушка Мария** (*радостно*). Вот и слава Богу! (*Афанасию*) Вы нам тут нужнее!

*Все радуются, кроме печального Павла и Афанасия, который хочет что-то сказать…*

*(Но в этот момент издалека из детской раздаётся голос)* **Саньки**. Батюшка! Вы где? Идите ко мне!

**Павел** (*Афанасию*). Иди! Зовёт тебя!

*Афанасий торопливо ищет в сумке молитвослов, берёт икону со стола, и уходит к мальчику.*

*Все умиляются, кроме Павла, который хватается за голову.*

*Павел делает знак Наталье, они отходят в сторону ближе к входной двери.*

**Павел** (*шёпотом*). Я тебе сейчас деньги принесу, тут у меня после ярмарки в доме остались, положи их в сейф в лавке.

**Наталья** (*удивлённо*). Чего это ты вдруг о них вспомнил? Они у тебя с осени лежат.

**Павел**. Блин! Сделай, как я говорю! И не спрашивай – почему. Так надо! Спрячь деньги в сейфе!

**Наталья** (*пожимая плечами*). Хорошо! Неси.

*Павел приносит конверт с деньгами. Наталья, пролистав купюры, их уносит.*

**Картина 7.**

*Раннее утро, из арки (из детской) на цыпочках выходит Афанасий, крадётся к своим вещам, одевается. Направляется к двери… и наталкивается на игумена и Павла, которые входят в дом.*

*Афанасий вопросительно смотрит на Павла, тот машет рукой, и отворачивается.*

*Игумен смотрит на Афанасия, тот ему кланяется.*

**Игумен** (*начинает задавать вопросы*). Павел мне говорит, что ты, брат Афанасий, идёшь в наш монастырь, что паломничал по святым местам. А из какой ты обители, кто у вас настоятель?

**Павел** (*ехидно*). Ну что «монах», давай, расскажи игумену о своих подвигах!

*Игумен вопросительно смотрит на Павла, удивляясь его резкому тону.*

**Павел** (*игумену*). Нет уж, я помолчу, пусть сам выкручивается (*машет рукой в сторону Афанасия*).

**Афанасий** (*в ответ вдруг совершенно спокойно ставит на пол сумку, снимает пальто, подходит к игумену*). Отче, мне нужно исповедаться.

**Игумен** (*удивлён*). Прямо сейчас?!

**Афанасий**. Да!

**Игумен**. Ну хорошо.

*Игумен достаёт из портфеля крест и Евангелие.*

**Игумен** (*Павлу*). Оставь нас одних.

*Павел, пожав плечами, уходит.*

*Игумен и Афанасий отправляются к столу, на котором стоят иконы. Садятся.*

**Афанасий.** А можно мы просто поговорим?

**Игумен.** Хорошо. Давай попробуем.

**Афанасий** (*после паузы*). В общем, так. Я рос в детском доме с шести лет, до этого жил с бабушкой в Подмосковье, родители погибли. Бабушка умерла – меня в детдом в Малахово сдали. Ничего плохого сказать не могу, к нам хорошо относились. Понятно, кормили скудно, одевали плохо, но не обижали. Только после школы нас из детдома на улицу выставили. Перебивался, как мог, за любую работу брался, в общагах жил. А потом как-то долго не везло, бомжевать начал, с другом из ларька продукты взяли, нас поймали. Полтора года дали, а я год уже в СИЗО отсидел, через полгода с зоны выпустили со справкой в кармане. Документов нет – паспорт ещё раньше пропал. Жилья нет. На работу не устроишься. Помыкался, по подвалам жил. А потом случайно встретил одного мужика, что за монаха себя выдавал. И сам так стал. Мне не трудно было, бабушка у меня в свечной лавке в храме работала, можно сказать, что я в церкви рос, пока она была жива.

*Дверь открывается в дом входит Наталья.*

**Наталья.** Можно войти!

**Игумен** *(Наталье*). Простите. Сейчас нельзя. Нам нужно наедине поговорить.

**Наталья** (*расстроено*). Извините.

*Какое-то время Наталья смотрит на Афанасия, потом медленно, неохотно уходит.*

**Афанасий** (*после паузы, собирается с мыслями*). В общем, стал я вроде «монах». Закрутилось. Жить можно. Люди подают, помогают. На еду и ночлег хватало. Я уж и привык. Но тут мужики, что нищих «пасут», на меня наехали, от них отбился. А они ментов, что их крышуют, на меня натравили. Те взялись за меня всерьёз, прямо охоту устроили. Ну я подумал, поеду в соседнюю область от греха подальше. Вышел вечером на трассу. А там семейная пара на машине, пожалели монаха, согласились меня подвести. Но началась пурга, машины стали тормозить у ГАИ, я испугался. Вдруг, думаю, те менты ориентировку разослали на меня. Из машины вышел, смотрю, поворот в деревню. Снег слепит, темно - ночь, показалось мне, что написано - километр. Думаю, дойду. В деревне кто-нибудь пожалеет монаха. Ну, дальше вы знаете. Не один километр, а десять. Чуть не замёрз.

**Игумен** (*вздыхает*). Да, история.

**Афанасий.** Вы не думайте, я бы этих людей (*обводит взглядом комнату*) ничем не обидел, они ж меня спасли. Не украл ничего. Это ни-ни.

**Игумен**. А как у тебя с алкоголем? И всем таким.

**Афанасий** (*решительно крутит головой*). Не-е, не моё. Да мне ж по работе нельзя. Кто подаст монаху, от которого перегаром несёт или куревом? Пришлось соответствовать (*печально улыбается*).

**Игумен**. А в чём бы ты покаялся?

**Афанасий** (*ухмыляется*). Пожалуй, женщины. Не скрою, подрясник иногда прятал.

**Игумен.** На исповеди покаешься.

**Афанасий.** Да вы не подумайте, я не дебил. Школу почти на отлично закончил. Просто так у меня жизнь сложилась. Вы же знаете даже ПТУ все прикрыли, обычно из детдома ребята туда шли. Всё же вокруг позакрывалось – стройки и заводы. Всё как нарочно. Я долго барахтался, пытался как-то устроиться. Не судьба.

**Игумен.** И куда ж ты теперь пойдёшь?

**Афанасий** (*пожимает плечами,* *вздыхает*). Не знаю.

**Игумен.** Хочешь, поживи у нас в монастыре. Нам сейчас трудники нужны. Корпуса и храмы восстанавливаем. Братьев всего четверо. Рук не хватает. Может, и насовсем останешься.

**Афанасий.** Спасибо. На стройках работал. Могу поехать с вами.

**Игумен.** Только маскарад этот сними! (*Показывает на подрясник*).

*Афанасий снимает подрясник, остаётся в рубашке и джинсах.*

**Игумен** (*трёт глаза*). Устал я, ночью к умирающему ездил. Всю ночь не спал.

*Входит Павел.*

**Павел.** Можно?

***Игумен*** *(кивает).* Можно.

**Павел.** Татьяна встала, сейчас завтрак приготовит.

*Появляется Татьяна. С удивлением смотрит на Афанасия в обычной одежде. Начинает накрывать на стол.*

*Из арки вместе выходят Даша с Денисом. Даша вызывающе смотрит на родителей, берёт Дениса за руку, становится перед ним, как бы закрывая его собой. Денис старается не смотреть на Павла. К ним подходит Татьяна.*

**Татьяна** (*улыбается Даше с Денисом*). Денис, ты сразу не уходи. Сейчас завтракать будем.

*Даша с Денисом, наконец, замечают, что Афанасий в обычной одежде, удивлённые застывают.*

*Входит бабушка Мария и Наталья. Обе не могут поверить своим глазам, увидев Афанасия без подрясника.*

**Павел** (*подходит вплотную к Афанасию, говорит негромко*). Рассказал?

**Афанасий** (*тихо*). Рассказал.

**Павел.** И что?

**Игумен** (*отвечает вместо Афанасия*). Он со мной в монастырь поедет.

*Все вопросительно смотрят на Афанасия, не понимая, что происходит.*

**Афанасий** (*выходит на середину комнаты, обращается ко всем*). Вы простите меня. Не монах я. Так, ряженый. Но молился за вас, как мог. Вообще, я человек грешный, детдомовец, бродяга, бомж, и в тюрьме сидел. Украл по мелочи с голодухи, а «монашество», пусть и липовое – так это не просто так. Я с бабкой жил, пока не умерла. Она в храме работала и меня с собой брала. Вот для меня церковь вроде как нечужая. (*Обращается к Татьяне, почти нежно*) ты не думай, я молился о Саньке, как только мог. Каждую ночь, и днём.

**Татьяна** (*со слезами в голосе*). Я знаю. Спасибо.

*Все разочарованно молчат. Как будто у них отняли надежду на чудо, которую сначала подарили.*

**Афанасий** (*бабушке Марии, пытается снять с себя нательный крест*). Ваш крест. Возьмите назад.

**Бабушка Мария** (с *печалью останавливает его*). Не нужно. Оставь себе, оставь. Я же от всей души.

**Афанасий.** Спасибо (*снова прячет крест под рубашку*).

*Все садятся за стол, молча начинают есть. Никто не смеет смотреть ни на игумена, ни на Афанасия без подрясника. Не едят только Наталья и Афанасий. Они какое-то время неотрывно смотрят друг на друга. Афанасий, не выдерживает, опускает глаза и тоже начинает есть, но иногда он бросает на пристально смотрящую на него Наталью быстрый взгляд.*

**Игумен** (*поев, кивает на подрясник, обращаясь к Афанасию*). Ты возьми-то облачение, может ещё понадобится.

*Тот послушно аккуратно складывает подрясник и прячет его в сумку.*

*Игумен и Афанасий начинают одеваться, но в последний момент Афанасий снова снимает пальто.*

**Афанасий.** Нет. Так нехорошо. С Санькой нужно проститься (*идёт в арку*).

*Все молча смотрят ему вслед.*

**Картина 8.**

*Афанасий быстро возвращается, и, ни на кого не глядя, снова одевается.*

*Голос* **Саньки** *слышен издалека.* Батюшка! Не уезжай! Не нужно! Батюшка! А как же я?! Не уезжай! Ты же обещал!!

*Афанасий идёт вслед за игуменом к двери.*

*Вдруг в комнату входит по стеночке Санька. Идёт сам! На своих ногах! Неловко, неумело, но сам.*

*Санька идёт к Афанасию, тот тоже бросается к нему. Мальчишка обнимает Афанасия за ноги.*

**Санька** (*не обращает внимания на то, что Афанасий без подрясника, продолжает обращаться к нему как к священнику*). Батюшка!! Я так верил! У нас с вами получилось! Бог нас услышал!!! Ноги мне оживил!

*Афанасий опускается на колени и обнимает мальчика.*

*Немая сцена.*

*Игумен и бабушка Мария крестятся.*

*Татьяна, Павел и Даша бросаются к Саньке. Павел берёт сына на руки. Татьяна и Даша щупают его ноги. Радуются.*

*Афанасий поднимается. Внимательно смотрит в лица людей вокруг. Пытливо вглядываясь в каждого. Все в ответ на взгляд Афанасия все реагируют по-разному. Денис поднимает большой палец в знак «классно». Наталья разводит руки в стороны, изображая крайнее удивление и восхищение. Бабушка Мария, крестясь, немного испугано делает несколько шагов назад. Игумен наоборот ближе подходит к Афанасию, всматриваясь в него.*

**Игумен.** Сколько лет живу, в Бога веруя, но первый раз вижу настоящее чудо. Господи, прости меня грешного. Воистину, Ты услышишь того, кого Сам захочешь. (*Подходит и внимательно рассматривает Афанасия, даже обходит его вокруг*).

**Павел** (*отпустив Саньку, подходит к Афанасию, улыбается ему ласково, по-детски*). Действительно, чудо, не знаю, как это у тебя получилось! Спасибо! От всего сердца. (П*ротягивает руку для рукопожатия, долго с чувством жмёт руку Афанасия*). (*И добавляет решительно*) а церковь мы построим, как я обещал! Оставайся, кто-то же должен храмом заняться. Будешь стройкой руководить, у меня ферма, мне некогда.

**Бабушка Мария.** И молиться с нами будешь. У тебя лучше всех получилось. Тебя Господь избрал для этого. Храм построим, церковным старостой у нас станешь.

**Игумен** (*обращаясь ко всем*). Мы уже договорились, Афанасий поедет со мной.

**Афанасий** (*склоняет голову*). Прощайте. (*Идёт вслед за игуменом, у двери останавливается, поворачивается, говорит Денису*) Спасибо, брат!

**Денис.** За что?

**Афанасий.** Ну что мимо не проехал. Спас меня. (*Смотрит и на остальных*) и вам всем спасибо, что меня откачали.

**Денис** (*обнимает Дашу, целует её в волосы*). Мы в расчёте. (*Вздыхает*) только зачем тебе уезжать, остался бы.

**Санька.** Батюшка! Не уезжай!

*Афанасий какое-то время смотрит на Наталью, которая больше не скрывает своих чувств, горько плачет. Слёзы текут у неё по щекам, она их быстро смахивает пальцами.*

*Афанасий, кажется, сомневается: уходить ему или нет. Наталья, уже не обращая внимания на то, что подумают окружающие, делает несколько решительных шагов к Афанасию, а он к ней, но потом он резко отворачивается и быстро выходит в дверь.*

*Слышен шум отъезжающей машины. Все опечалены. Наталья, не стесняясь, снова начинает плакать. Её обнимает Татьяна.*

*Входная дверь снова открывается. В дом возвращается Афанасий.*

**Афанасий.** Не смог уехать.

**Татьяна.** Вот и правильно! Оставайся!

**Бабушка Мария.** Как хорошо!

**Павел.** А игумен уехал?

**Афанасий.** Уехал. Мы поговорили. Он сказал, что мне, наверное, и правда, стоит остаться с вами.

**Денис** (*улыбается*). Здорово! Хоть будет с кем на рыбалку пойти!

**Санька.** И я хочу с вами на рыбалку!

*Афанасий протягивает мальчику ладонь, Санька бьёт по ней своей ладошкой.*

**Афанасий** *(Саньке*)**.** Замётано! Пойдём на рыбалку!

**Бабушка Мария.** А жить ты у меня можешь. Комната сына пустая стоит. Мне веселее будет.

**Наталья** (*решительно*). Ну, уж нет! Жить он будет у меня!

*В ответ на её слова все хитро улыбаются.*

**Афанасий** (*бабушке Марии*). Я к вам в гости приходить буду. (*Вытягивает на шнурке нательный крест*) вы мне мою бабушку напоминаете (*прячет крест*). Может, помощь какая будет нужна, только скажите.

**Павел** (*Афанасию*). Слушай, а ты правда Афанасий?

**Афанасий** (*весело*). Да нет! Это у меня псевдоним! Но я привык. Мне нравится.

**Все смеются.** Да уж, лучше оставайся Афанасием. Мы уже привыкли.

*К Афанасию подходит Наталья, берёт его за руку, обнимает свою талию его рукой.*

**Наталья** (*говорит ему на ухо*). И мне твоё имя нравится.

**Занавес**