Тук, тук… Бух, бух, бух… А… Что такое? Ах, стучат, черти, стучат… Кое-кто часов не наблюдает. В чем дело? Просыпайтесь, мил друг, просыпайтесь. Сколько времени? Половина шестого… Ах, право, не стоит питать иллюзий! К чему спать в выходной день?

Дрррр-р! Бах, бах, бах! Кто-то с той стороны настойчиво и отчаянно терзал стену перфоратором, и его рёв ранним воскресным утром казался особенно зловещим. Стрекот бура об арматуру разрывал тишину в клочья, словно школьник мокрую промокашку.

За окном не было ни души. Лишь редкая машина, бесшумно шурша колесами и таинственно поблескивая фарами, время от времени появлялась перед взором и бесследно исчезала, подобно призрачному всаднику. Повсюду, насколько хватало глаз, землю покрывал стелющийся туман, белый и теплый, как парное молоко. На березах рядом с соседней кирпичной пятиэтажкой никли желтые последние листья.

Снова раздался стрекот. Мне оглушительно ударило в уши и отдалось в голове. Уже третий раз за пять минут.

«Уроды! — мелькнуло у меня в голове, и я резко сел на кровати, с ненавистью глядя в стену. — А, черт! Позвольте поинтересоваться, милостивые государи: неужели нельзя было выбрать другое время?» Сон соскочил мигом. Накинув халат и едва попав ногами в тапки, я отправился на кухню и с остервенением начал рыться в ящике с инструментами, подыскивая подходящий по габаритам гаечный ключ.

Выбрав несколько и разложив все эти прелести в желтом свете электрической лампы, я выбрал из них самый большой и крадучись, словно тать в ночи, отправился обратно в спальню с гаечным ключом наперевес.

И вот оттягивает мне руку тяжелый гаечный ключ, и волнами расходится металлический звон по всему дому от мерных ударов по чугунной старой батарее, а голос срывается в вопль раненого в жопу мамонта:

— Заебали, суки, с утра сверлить! Дайте поспать, пидорасы! По башке себе постучите!

Говорят, что ремонт – это скорее образ русской жизни, нежели просто действо. Может показаться, что все уже сделано: сантехника установлена, проводка исправна, мусор вынесен. И пытаешься себя убедить:

«Все, наконец-то все сделал. Больше не буду делать ремонт в ближайшие лет этак десять!»

Но внутренний голос на это тебе так противненько хихикнет:

«Будете, батенька, ан будете! Извольте, плиточку поменять нужно, ламинат вспучился, вот здесь розетку пора сменить. Да и раковина не по фэн-шую стоит, нужно переделать.»

«Хай так!» — думаешь с остервенением. — «Полгодика и потерпеть можно. Ничего страшного за это время не случится. А розетка… провода нарастить, синей изолентой замотать и все работать будет вечно. Что может быть лучше и вернее старой доброй синей изоленты?»

«Да у вас, дорогуша, мания величия! — с издевкой отвествует голос. — Провода-то из другого материала и другого сечения, пожар будет, если скручивать изволите! Да и вообще, мы уже на стадии «Хай так», следующая будет «Хрен с ним». Ежели вас устраивает – милости прошу!»

И мысли свиваются в клубок, и растаскивает их, как будто шаловливый котенок этот клубок разматывает по всем комнатам. И остается только ждать подходящего момента, чтобы продолжить этот ремонт, который никогда не заканчивается и продолжается ровно до тех пор, покуда деньги в кармане есть. Ах, бесконечные траты! Кажется, что денег хватит на все, но вечно на что-то не хватает. И нет ремонту конца, ведь его можно только отложить.

И вот, слушая утренний рёв перфоратора за стенкой, рвущийся сквозь бетонные перекрытия, я с невыразимой тоской понял всю глубину ненависти ко всему человечеству вообще и моим соседям в частности.

«Убийство, взлом, окровавленный топор, — поймал в очередной раз себя на мыслях о мести, видя в зеркале рожу явно дегенеративного типа с красными глазами от недосыпа, — десять лет… минимум. Какой урод придумал ремонт?! Особенно с утра!». Скрипя зубами, пересек по диагонали площадку лестничной клетки под осуждающим взглядом серых стен, ибо варианты лютой мести шли один за другим, как стеклышки в калейдоскопе.

Дверь открыл толстый краснолицый мужик в майке-алкоголичке и в пыльных синих тренировочных штанах. Конечно же, у него оказалась в зубах беломорина, невыносимо чадящая на весь подъезд.

— Чего хотел? — грубо спросил он, высокомерно смерив меня презрительным взглядом.

— Послушай, сосед! Ты не охренел ли часом? Взгляни на часы: люди еще спят!

— И что? — полупрезрительно-полуудивленно спросил он, смерив меня таким взглядом, словно я был по меньшей мере каким-то насекомым. — День уже начался, значит, шуметь можно. Вали отсюда, пока по рогам не получил!

Это был глупый поступок. Массивный ключ с громким чвяком впечатался бедолаге с левой стороны в нижнюю челюсть. Майка-алкоголичка в один миг покрылась красными крапинками, после чего мужик медленно осел на пол, держась правой волосатой рукой за челюсть.

— Завязывай сверлить по утрам! — рявкнул я на него так, что в подъезде зазвенело эхо моего голоса, упругими мячиками отскакивая от стен и поднимаясь все выше и выше. — Еще раз услышу – закопаю. Или ментам сдам!

Он посмотрел на меня с ненавистью, и, ничего не ответив, поднялся с пола и молча скрылся за черной стальной дверью. Звуки перфоратора стихли. Наконец-то в квартире воцарилась долгожданная тишина. За окном на меня смотрело серое октябрьское утро.

\*\*\*

В принципе, понятно, что каждый человек, по сути, эгоист. Нет абсолютных альтруистов, даже если они и делают что-то для других – они это делают для себя. Просто границы порой знать нужно и относиться к людям по–человечески, и будет всем счастье. Да и ключом в челюсть не прилетит.

#королевская\_анархия

#следуй\_за\_штормом