О, Господи! Понедельник. Выходные еле заметны, как утренний туман: вроде и очевидны, но не ощущаешь… А вот морщинки у рта всё глубже…

Мой лучший друг кофе уже наполняет ароматом кухню, а я всё не могу вспомнить, что вчера отложила на утро… Презентацию доделать? Да вроде сделала. Анализ СтатГрадовской работы? Тоже, кажется, завершила. Что же…что же… А! Стихотворение! Нужно повторить стихотворение Лермонтова «Ангел»! А я провалялась опять лишние пятнадцать минут. Хорошо хоть будет ещё полчасика в метро…

Так, кофе выпит, блузка отглажена (ну, сколько можно обещать себе делать это с вечера!), сумка сыто округляется, накормленная всякой всячиной (конспекты уроков, сборник Лермонтова, зонт, йогурт, шоколадка, контейнер с гречкой и овощами, расчёска, кошелёк, телефон – тяжеловато!). Всё, побежала! Опять провозилась дольше положенного. Лифт ещё, как нарочно, еле ползёт. А на душе тревожно. Забыла что-то? Ааааа!!!! Флешку! С тремя презентациями! Сидела вчера до двух ночи, две скачала (спасибо, коллеги, палочки-выручалочки мои!), одну сама сделала, глаза уже слипались, но – вдохновение. И музыку нашла-таки, какую хотела – ещё не знала, но предчувствовала…

 По небу полуночи ангел летел,

 И тихую песню он пел,

 И месяц, и звезды, и тучи толпой

 Внимали той песне святой.

Бегом назад – ещё три минуты коту под хвост! Ох, придётся поспешить!

Уф… Метро. Повезёт – нет? Не-а. Сидят – глазки в пол, дремлют. Кто же их воспитывал-то, прости, Господи? Кто в наших школах-вузах учил этих широкоплечих и не очень сидеть, зажмурившись, перед женщиной? И зачем я из урока в урок говорю о патриотизме, милосердии, благородстве?.. И ведь отзываются же! Как будто искренне отзываются, горячатся даже, высокие слова о мужестве и героизме, словно птицы, порхают по классу…

Так откуда же берутся эти женоподобные инфантильные существа?! И ведь за два года в Москве должна была привыкнуть, но никак… Нет, надо успокоиться…

 Он пел о блаженстве безгрешных духов

 Под кущами райских садов,

 О Боге великом он пел, и хвала

 Его непритворна была.

Мама дорогая! Я же помолиться забыла! Господи, помилуй мя грешную! Помоги мне прожить этот день достойно, во славу Твою, и никого не обидеть. Голос не повышать, двойками не стращать, за дверь не ставить. Как он вчера сказал-то? «Ольга Ивановна, ну, чего вы орёте?» Ужас. Сам же провоцирует, хитрец. Никогда не поверю, что Ксюша соврала и он её не обзывал этим грязным словом. И это в пятом классе! Сорвалась, чего уж… Зато девчонки вчера порадовали - и шариков навешали, и плакатик со стихотворением и рисунком (надеюсь, кривые ноги – это не нарочно), и виснут, виснут на мне крупными виноградинами… А Эльнур сам не свой был. Опять, наверное, обозвали. Мой бедный, ранимый мальчик! Знал бы ты, что, обнимая тебя, сама еле-еле удерживаюсь от рыданий. Ничего, прорвёмся!

 Он душу младую в объятиях нес

 Для мира печали и слез;

 И звук его песни в душе молодой

 Остался - без слов, но живой.

Ну, приехали. Ещё семь минут на автобусе, и я дома. В школе, то есть. Хотя это второй (а то и первый!) дом – без преувеличения. Живём мы здесь. Однако школа школе рознь, несомненно. Помню в той, откуда сбежала через два года, в учительской говорили исключительно о тряпках. Дети – сволочи, родители – дураки. И хором так. Не верите? Это я смягчила ещё. О ТАКОЙ школе писать не принято, не так ли?.. Спустя год решила уйти. Неловко было мораль читать – маститым и прославленным, называющим звонок на урок «набатом»… А потом меня нашёл афоризм: Сделай, чтобы светло было вокруг тебя» Мне с моим хроническим самоедством эти слова – что уголь в топку. Осталась. Но только на год – не выдержала, уволилась. Хотела даже вообще из профессии уходить – до того тошно было. Надо всё-таки «в учителя» через детектор лжи пропускать – меньше израненных душ будет.

Моя остановка. Двести метров быстрым шагом, и вот она – школа. МОЯ школа. Какое счастье, что я тебя нашла! Сбылись самые смелые фантазии и самые светлые мечты. Вряд ли поймут нас другие – и платят немного, и нервы, и выходные за письменным столом… А нам нравится!

- Здравствуйте, Ольга Ивановна!

- Ольга Ивановна, доброе утро!

- Здрааааасьте!

Ух! Чувствую, что здоровею с каждой минутой. И нет уже ни тяжёлой сумки, ни сонной дрёмы, ни паники. Есть я – звонкая, лёгкая, крылатая от счастья.

И долго на свете томилась она,

 Желанием чудным полна,

 И звуков небес заменить не могли

 Ей скучные песни земли.

Да ничего они не скучные, Михаил Юрьевич! Ваш преемник, современный поэт Игорь Царёв, сказал, что «земля – это то же небо, только в самом его начале».

- Здравствуйте, мои ангелочки!..