Моё море

Странные вещи порой случаются с людьми, на первый взгляд, совсем обычными. Вот идёт человек и улыбается каждому прохожему, как будто в самом деле радуется жизни, и всё у него так, как надо. И бредущие мимо люди мысленно соглашаются с этим, незаметно для себя придумывая счастливчику такую жизнь, о которой сам он не мог и мечтать. Они не понимают, насколько слепы. И я не осознавала до определённого момента. А когда прозрение всё же достигло опьянённого ложью сознания, было уже слишком поздно. Меня не спасти.

Наверное, мне тоже её придумывали, такую жизнь. Каждый раз, когда я шла из книжного и улыбалась, люди запросто могли подумать: «О, у неё наверняка случилось что-то важное, она же вся светится от счастья». Вряд ли кто-то из них думал тогда, что эта девушка просто несёт домой новую книжку. Никто не задумывается, что жизнь состоит из мелочей.

- Твоя жизнь от моей далека, - обратилась я к безмятежному морю. – Ты радость даруешь, а я же боль. Нелегко мне приходится, море, одиночество гложет теперь.

Небольшая, едва ощутимая волна накатывает на берег и касается моих босых ног. Оно отвечает. Тихо, на своём языке, перебивая крик чаек, раздающийся над головой в этой пустынной части песчаного пляжа.

- Ты, возможно, поймёшь, к чему я всё говорю. Но с другой стороны, ты ведь море, не знаешь того, о чём ведаю я. Что лежит на душе, сердце сжирая денно и нощно.

Ещё одна волна ударяет берег, уже сильнее, чем до этого.

- Не соглашаешься? Поверь, лучше тебе согласиться. Ты вряд ли поймёшь меня, море, много ли видело мертвецов?

Отхожу чуть подальше от стихших в мгновение ока волн, но сразу же оборачиваюсь. Прохладный бриз развевает мне волосы, да так резко, что даже жмурюсь: локоны спутались, лезут в глаза. Будто море расстроилось, рассердилось на что-то, вмиг обрушившись на песок волной.

- Что не так, моё море? В чём причина твоих страстей?

Будто голос пробрался в мысли, разбивая в осколки рассудок. Не могу его выгнать никак, не выходит. Волны снова подкрались ближе, обжигая солёными брызгами ноги.

«Много ль видело мертвецов? Ты сказала, верно, в сердцах. Посмотри же вокруг: ни души? Ты не видишь того, что весь видывал свет: море – вовсе не соль да воды. Море – слёзы несчастных вдов, потерявших мужей и детей, бриз – несчастной невесты горестный крик, и чайки, что кружат над волной день за днём – все те души, что на дне год за годом лежат. Не понять мне тебя, превосходнейшая Люси? Вместо крови твоей – вода. Мы с тобою родные сёстры, вместе боль нашу верно храним», - прошептало мне буйное море, раздразнило всю боль в груди.

Уж спокойно шептало море, только мыслей теперь не унять. Оно знает меня, ощущает, чувствует то же всё, что и я. Оно видело боль и горе, одиночество проклятых дней. Только с виду спокойно море, ему горестно столько же, сколь и мне.

Мы, наверно, одной с ним крови: у обоих на сердце груз. Мучат души нас днём и ночью, не смыкаем мы оба глаз. Неужели не знать нам, море, дней счастливых прохладный бриз? Мы с тобою теперь уж вместе.

Моё море, твоя Люси.