Дмитрий Ходырев.

СерёгаЛёха.

Пьеса в одном действии без антракта.

Действующие лица:

Серёга. (Сергей Горячев. Менеджер среднего звена, поэтическая натура. Его жену зовут, Марина.)

Лёха. ( Алексей Холодков. Предприниматель, имеет собственную машину «Газель». Его жену зовут - Маша.)

Голоса Маши и Марины.

На сцене интерьер кухни. На холодильнике стоит стационарный телефон. Выходит Серёга, с бутылкой минералки, волоча за собой стул. Ставит его, усаживается, молчит, глядя в зал.

Серёга. Да…

Через некоторое время резко говорит, обращаясь в дальнюю комнату.

Серёга. Я тебе говорил, пора расходиться. Говорил? А ты – «Ещё посидим, ещё посидим». Надо было после третьей разбегаться. Я ещё схожу, я ещё схожу. Тоже мне Михайло Ломоносов. Тот, между прочим, с рыбным обозом за знаниями пошёл, а ты с селёдкой в зубах за водкой в магазин. Как же теперь быть – то?

Осмотревшись по сторонам, Серёга начинает что-то искать. Слышно звук сливного бочка. Входит Лёха в расстёгнутой рубахе.

Лёха. Я кажись, на работу опоздал. Дай минералочки.

Серёга Да, не опоздал ты ни на какую работу, сегодня выходной.

Лёха. У меня график.

Серёга. Ну, тогда опоздал. Ох!.. Чего бы ей сказать – то?

Лёха. Всё, сейчас звоню Машке и напрямую ей говорю… Правильно, Серёга, чего вокруг да около, ходить? А мы вчера куда-нибудь ходили? У меня палец вот тут вот чего–то болит.

Серёга. Я когда в магазин тебя искать пошёл, ты, как Суворов через Альпы по чьей–то машине перелезал.

Лёха. Я, по машине? Дорогая?

Серёга. Бэха икс пять. На капот пузом лёг, ручками, ножками сучишь. В зубах пакет с водкой.

Лёха. Хозяин вышел?

Серёга. Не, менты подкатили.

Лёха. И чо?

Серёга. А сержант, главное, - «Уважаемый, предъявите документы». А у тебя из документов только кошелёк. У меня спрашивает – «Ваш?». Я ему – «Наш, заверните».

Лёха. Били?

Серёга. Они нас с тобой потом до дома довезли. Нарядно так, с мигалками. И взяли не дорого, только твой кошелёк, водку, и я им ещё пятёру сунул.

Лёха. И даже не забрали.

Серёга. Да, как бы ей объяснить?..

Лёха. Стыдно-то как. Есть чего-нибудь выпить?

Оба начинают искать выпить.

Серёга. А, как ты в лифте педаль газа искал, помнишь, когда мы застряли?

Лёха. Не помню.

Серёга. Не помнишь? Я тебе объясняю – «Мы на ручнике, двигатель заглох». А ты мне – «Пристегнись, взлетаем». На кнопки тыкал, стюардессу требовал. Так на сухую три минуты и просидели, пока лифт не поехал.

Лёха. А я думаю, чо у меня палец болит.

Серёга берёт в руки полотенце, на котором нарисован паровозик и замирает.

Серёга. Ох, ё!.. Я ж Маринку вчера на вокзале должен был встретить. Она с чемоданом. Ох, орать будет.

Лёха. Это они любят.

Серёга. Она ж на поезде… А почему мы в аэропорту ещё пили? Я тебе говорил… (Звонит телефон) Минуточку. (Он долго не отвечает) Да… Алло… Это я… ( Слышит в трубке много, явно не приятного) Как добралась?.. ( Слышит в трубке много, ещё больше не приятного). Ну, как там погода?.. (Зажимает ладонью трубку) Короче, нам обоим кранты.

Лёха жестами задаёт вопрос.

Серёга. Откуда я знаю, что она знает, что ты знаешь, что я один остался, и мы вместе усугубляли? (В трубку) Я на работе, дорогая… Выходной?.. Странно, а мы работаем.

Лёха находит початую бутылку, начинает разливать по рюмкам, у него всё валится из рук. Серёга неподвижно стоит, прижав трубку к уху. К тому моменту, когда Лёха доливает и ставит бутылку на стол, Серёга кладёт трубку. Пауза.

Серёга. Лёха, от меня жена ушла.

Лёха протягивает рюмку Серёге.

Лёха. Баба с возу, кобыла бухает.

Серёга. Лёха, она совсем ушла.

Лёха. То-есть развод что ли?

Серёга. У тёщи осталась. За вещами потом приедет.

Лёха. И много вещей?

Серёга. А?

Лёха. Вещей, говорю много?

Серёга. На развод, говорит, сама подам.

Лёха. А-то у меня газелька, бортовая, с тентом. По дружески подсоблю.

Серёга. Всё, Лёха, бухать завязываем.

Выпивают.

Лёха. Закусить есть чего?

Серёга. Чего ж теперь будет-то?

Лёха. Так от тебя Маринка, что ли ушла? Бросила тебя что ли?

Серёга. Как я без неё жить то теперь стану?

Лёха. Да, так же как все. Яичница, суп из пельменей, прачечная, проститутки, машину посудомоечную себе купишь, а можно одноразовую использовать.

Серёга. Ведь сколько лет вместе, а я её до сих пор люблю.

Лёха. Ещё, кстати, услуги клининга есть. ЗвОнишь…

Серёга. ЗвонИшь…

Лёха. Ага, я и говорю звОнишь, приезжают три узбечки, через два часа квартирку не узнаешь.

Серёга. Дурак ты, Лёха. Тут жизнь рушится! Необъятное море любви иссякает! То хрупкое строение нашего многолетнего счастья, та башня рассыпается до самого фундамента!

Лёха. Таджики. Они двух этажный дом от фундамента до крыши за три месяца выводят. Под ключ.

Пауза.

Серёга. Лёха, про необъятное море, про башню, это я сейчас говорил?

Лёха. А, кто я что ли?

Серёга. Могу ведь, когда попрёт.

Лёха. Да, ты вообще Серёга, поэтическая натура.

Серёга. Лёха, а я ведь пописываю.

Пауза. Серёга не двигаясь сидит с мечтательным взглядом, Лёха оглядывает табуретку под ним.

Лёха. Да! И как часто?

Серёга. Да ещё в студенчестве, так сказать, первая струя рифмы брызнула в океан поэзии. Одной сокурснице, с параллельного потока, прямо в постели прочёл первое своё четверостишье.

Нам циферки даны и буквы,

И мы дебилы всё зубрим.

Зачем нам грызть гранит науки,

Когда мы вам цветы дарИм.

Лёха. Гениально.

Серёга. Представляешь, сколько лет прошло, а до сих пор помню.

Лёха. Стихи?

Серёга. Нет, сокурсницу. Ленка зовут. Кажется. Или Юлька? Не Ленка, точно Ленка.

Лёха. А вчера, когда я на капоте лежал, ты ментам стихи читал, это тоже из раннего.

Серёга. А ты от куда знаешь? Ты ж ни чего не помнишь.

Лёха. Они так ржали, что я аж протрезвел немного.

Серёга. А мы ведь с Маринкой в институте познакомились. Красивая она была.

Лёха. Серёга, чего же ты поплыл в воспоминаниях! Тебе же бабу свою возвращать надо! А он сидит институт вспоминает. Ты ещё диплом свой поищи.

Серёга. Диплом! Точно, диплом! Ну, конечно же!.. Как я сразу не вспомнил?

Серёга убегает в комнату. Лёха остаётся один.

Лёха. Вспомнила бабушка, как дедушка в армию уходил.

Лёха пытается налить в рюмочку, у него не получается. Прибегает Серёга, в руках у него два диплома, синий и красный.

Серёга. Вот! Вот здесь наш с Маринкой самый главный документ!

Лёха. Ты ещё свидетельство о рождении найди.

Серёга. Лёха, я решил. Сейчас еду к тёще, забираю Маринку, везу домой…

Лёха. Ой-ли! Так она сразу и поехала. Она ж злющая на тебя сейчас, как депутат в приёмный день. Тут всё хорошо обдумать надо.

Серёга. Я приеду, на колени упаду…

Лёха. Да, ты сама оригинальность, Серёга.

Серёга. Ты думаешь она из-за этого поезда? Из-за того, что не встретил? Это уже так, последняя капля была.

Лёха. Ага, из окияна любви.

Серёга. Я ж до этого…

Лёха. Серёга, у каждого из нас есть единственный, эксклюзивный шанс в жизни накосячить перед женой триста шестьдесят пять раз за год. Так что все мы до этого много чего…

Серёга. Всё, собираюсь и еду.

Лёха. Серёга, я одного не пойму, ты дурак что ли? Вот на данный момент у тебя есть хоть один веский аргумент для её возвращения?

Серёга. Вот смотри. Наша с Маринкой клятва. Мы её пополам разделили и положили в свои дипломы, что бы в любой момент могли соединить и вспомнить её. Понимаешь?

Лёха прикладывает два листка друг к другу, читает клятву.

Лёха. стали одним целым, и я клянусь , и я клянусь Серёженька, и ты Мариночка, сегодня мы вместе в болезни и здравии, в богатстве любить тебя и тебя, быть всегда нас. Сергей и Марина Горячевы. и бедности, пока смерть не разлучит

Серёга меняет местами две бумажки. Лёха читает заново.

Лёха. А!.. Серёженька, и ты Мариночка, сегодня мы стали одним целым, и я клянусь , и я клянусь любить тебя и тебя, быть всегда вместе в болезни и здравии, в богатстве и бедности, пока смерть не разлучит нас. Сергей и Марина Горячевы.

Серёга. Ну, теперь ты понял?

Лёха. Ну, когда поменял их местами, понял.

Серёга. Мы вместе, одной ручкой, по очереди писали. Друг для друга...

Лёха. Это всё детские забавы, не серьёзно. С этим можешь даже и не соваться к ней.

Серёга. А вот ты бы на моём месте поехал бы к своей жене, а?

Пауза.

Лёха. А я свою жену бросил. Обидела она меня. Сильно обидела.

Серёга. Как бросил? Ты что же такое говоришь? А она об этом знает?

Лёха. Нет ещё.

Серёга. Фу!.. Напугал. Я чуть в штаны рубаху не заправил.

Лёха. А вот сейчас и узнает! А, ну в сторону! Дай мне телефон!

Серёга. Лёха, ты чего удумал?

Лёха. Не мешай! Знает, говоришь?

Серёга. Лёха, не вздумай! Сейчас рубанёшь наотмашь, потом не склеишь.

Начинается драка, борьба за телефон.

Лёха. Пусти, говорю. Дай мне телефон.

Серёга. Да, угомонись ты сердобольный. Чем она тебя так обидела, что ты её бросать собрался?

Лёха. Телефон, говорю, дай.

Серёга. Да, любые обидки, любые ссоры со временем забываются, а семья то остаётся.

Лёха. Не держи ты меня, Серёга, не держи…

Звонит телефон, драка резко прекращается.

Серёга. Это Маринка. Лёха, я боюсь трубку снимать. Возьми ты, а?

Лёха. Серёга, я одного не пойму. Ты дурак что ли?

Серёга. А может не она?

Лёха. Твой телефон, тебе и снимать трубку.

Телефон звонит. Серёга с Лёхой медленно подкрадываются к нему. Серёга снимает трубку.

Серёга. Алло.

Пауза. Лёха с Серёгой стоят неподвижно. Серёга медленно кладёт трубку.

Серёга. Давай выпьем.

Выпивают.

Лёха. Ну, чо там?

Серёга. Из ЖЭКа звонили, завтра на три часа воду горячую отключат.

Лёха. (Поёт) Купались дядя Ваня с тётей Граней,

В колхозной бане, в колхозной бане…

Серёга. А, я думал, Маринка позвонила, обрадовался.

Лёха. Горячев, ты реально дебил. Я ж думал с тобой сейчас инфаркт сделается. А у тебя даже аптечки нет. Ни бинта, ни зелёнки. Как бы я тебя откачивал?

Серёга. Это тебе пластырем надо рот заклеить, чтоб ты всякие глупости не говорил.

Лёха. Какие глупости?

Серёга. Про жену бросил. Вы ж сколько лет с Машкой вместе. Сколько чудесных мгновений было в вашей жизни? Сколько трудностей вы вместе преодолели? Детей, каких она тебе подарила. Пацан, дочка красавица. Вспомни ваши счастливые дни. Ты вот это всё хочешь бросить? А ночи вспомни.

Какая ночь! Я не могу.

Не спится мне. Такая лунность.

Еще как будто берегу

В душе утраченную юность.

Подруга охладевших лет,

Не называй игру любовью,

Пусть лучше этот лунный свет

Ко мне струится к изголовью…

Лёха утирает слезу.

Лёха. Серёга, вот это ты точно подметил. Про эту, про лунность.

Серёга. Это ни я, это Есенин.

Лёха. Какой я всё-таки дурак, Серёга. «подруга охреневших лет»

Серёга. Охладевших.

Лёха. А, ну да. «Подруга охладевших лет». Какую женщину надумал бросить. Я идиот, Серёга.

Серёга. Одумался, охолонил?

Лёха. Серёга, дружище, спасибо тебе…

Серёга. Ну, вот даже пластырь не понадобился.

Лёха. Выпьем?

Серёга. Выпьем.

Выпивают. Лёха застёгивает пуговицы на рубахе.

Лёха. Серёга, я поехал. Честно признаюсь Махе, что не буду её бросать. У детей прощения попрошу. В общем, я в семью возвращаюсь.

Серёга. Так она же ещё не знает, что ты от неё ушел.

Лёха. Точно. И как быть теперь?

Серёга. Да, легко. Спокойно едешь домой, получаешь кренделей, за то, что у меня завис и живёте дальше припеваючи.

Лёха. Может позвонить сначала?

Серёга. Зачем? Купи букетик, розы не бери, шипы, по морде прилетит, больно будет, я твою Машку знаю…

Звонит телефон.

Лёха. Тебе из ЖЭКА опять звонят.

Серёга подходит к телефону, снимает трубку.

Серёга. Алло!

Лёха шарит по карманам, из каждого достаёт по купюре и пересчитывает их. Серёга стоит, неподвижно прижав трубку к уху.

Лёха. Не кланяюсь богачу, свои денежки плачу. Сколь сейчас интересно цветы стоят?

Серёга кладёт трубку.

Серёга. Лёха, давай выпьем.

Серёга оглядывает кухню, достаёт из микроволновки бутылку, наливает две рюмки. Лёха в это время расстегнул все пуговицы на рубахе.

Лёха. Ещё и газ отклЮчат?

Серёга. ОтключАт.

Лёхха. Печалька.

Серёга. Я мелкое ничтожество. Неудачник-лузер. Вечный менеджер среднего звена с инженерным образованием. Бездарный рифмоплёт. Несостоятельный мужчина во всех отношениях. Тряпка!

Лёха. Не много ли ты себе регалий приписал?

Серёга. Это я тебе цитирую Марину Андреевну Горячеву. В девичестве Тёпленькую.

Лёха. Скажи-ка, дядя, ведь ни даром, мы похмелялись солнцедаром… Тож цитата, не помню чья.

Серёга. Это вот так я выгляжу в её глазах уже много лет?

Лёха. Чего-то я не понял, что ты там про тёпленькую сказал? Вам горяченькую отключают.

Серёга. Ты понимаешь, как она меня унизила?

Лёха. И оскорбила.

Серёга. Нет, так нельзя. Мужчину можно обмануть, оскорбить, обидеть, побить, наорать на него, но только ни это. А она меня унизила, ты понимаешь!

Лёха. Да, кто она-то?

Серёга. Как же теперь жить-то с этим?

Лёха. А!... Понял дедушка, где у бабушки пуговичка. Тебе Маринка, что ли холку намылила? И поделом тебе. Не мог на вокзал подъехать, встретить. Баба тяжелый чемодан корячит, а он по машинам на пузе ползает. Давай выпьем.

Лёха начинает разливать, Серёга ладонью накрывает свою рюмку.

Серёга. Если я такое ничтожество, зачем я тебе тогда нужен? К маме она собралась? Ну, и езжай, скатертью дорога! Подумаешь, напугала. На развод подавать? Подавай! Думаешь, один не проживу? О! Ещё как проживу. Вечный менеджер? Да, я что ли виноват, что моя профессия и квалификация никому не нужна. У нас страна менеджеров. Езжай, езжай от неудачника! Стихи тебе мой не нравятся? В библиотеку сходи, там много поэзии. Да я сам тебе твои вещи привезу! Вон к Лёхе в газель загрузим весь твой гардероб и привезём. Лёха, скажи? Всё, развожусь!

Лёха. А ты чего так разошёлся? Не на митинге. Ты на развод что ли согласен?

Серёга. Да, согласен!

Лёха. Погоди, старина, ты горячку-то не пори.

Серёга. Не фамильярничай.

Лёха. Ладно, я от своей ушёл, но тебе то зачем это надо? Вы же хорошо живёте. Такая семья. Детей нет, так ещё нарожаете. Серёга, ты одумайся.

Серёга. Я всё решил. Развод! Давай выпьем.

Серёга берёт бутылку, начинает разливать, Лёха прикрывает рукой свою рюмку.

Лёха. Ты согласен на развод, я решил вернуться…

Серёга. Это жизнь, Лёха.

Лёха. Согласен. Слушай, надо хоть бабам нашим об этом сказать.

Серёга. Точно, вот сейчас возьму, позвоню и всё скажу ей.

Лёха. И то верно, и я своей позвоню, скажу, что еду.

Оба подходят к телефону.

Серёга. Ну, давай, звони.

Лёха. Погоди, надо слова какие-то правильные подобрать. Давай ты набирай своей, я после тебя позвоню.

Серёга. Я чего-то тоже не могу с мыслями собраться. Может ты первый, а?

Лёха. Не, не, давай ты, а потом я сразу же, вот так возьму и наберу.

Серёга. Нет, давай ты.

Лёха. Нет, ты.

Оба замерли, смотрят на телефон. Звонок оба вздрагивают.

Серёга. Марина звонит. Лёха, я боюсь. Возьми ты.

Лёха. Тютюши-люлюши, телефон твой и баба твоя, а я должен трубку брать? Нет, тут уж, Серёженька, сам.

Серёга. Но, я…

Лёха резко срывает трубку с телефона и прижимает её к уху Серёги.

Лёха. Сам, сам, сам.

Серёга. Алло. Какой к чёрту банк… От куда у вас мой номер? Тем более домашний… Как вы ко мне можете обращаться? Пушкин… Да, да, так и обращайтесь, здорова мол, брат Пушкин… Я вам, как поэт скажу, засуньте вашу минимальную ставку себе… Бросили трубку.

Оба обмякли, положили головы на холодильник.

Серёга. Выпьем?

Лёха. Выпьем.

Подходят к столу и останавливаются.

Серёга. Идея!

Лёха. Не пугай.

Серёга. А давай ты позвонишь Маринке и скажешь, что я согласен на развод, а я позвоню твоей Машке, скажу, пусть встречает, стол накрывает.

Лёха. Мысль. Скажу, Марин, извини, Серёга сам не может…

Серёга. Почему не могу?

Лёха. Скажу, затемпературил, лежит в постели, встать не может.

Серёга. Точно! Сорок градусов уже третий день пошёл.

Лёха. А ты моей скажи, что мы хотели вещи Маринкины перевезти, а газелька сломалась вот мы у тебя её и чинили.

Серёга. Да, давай я сейчас твоей Машке наберу.

Лёха. Нет, сначала я твоей Маринке позвоню, а потом ты моей Машке.

Серёга, Нет, сначала Машке…

Лёха. Нет, Маринке…

Подбегают к телефону, вырывают друг у друга из рук трубку.

Серёга. Нет, Машке…

Лёха. Нет, Маринке…

Серёга. Нет, Машке…

Лёха. Нет, Маринке…

Серёга. Дай я позвоню…

Лёха. Нет, я.

Серёга. Нет, я.

Звонит телефон, Лёха хватает трубку.

Лёха. Никого нет дома! Короче, каждый сверчок знает, где раки зимуют.

Набирает номер.

Серёга. Ты уж, как-нибудь поделикатнее.

Лёха. Спокуха! Будем действовать жёстко. Алло… Мрину можно к телефону?.. Марин, это ты? А это я, Лёха... Ну, да, он самый… Привет, Марин, как дела?.. Всё хорошо?.. И у нас всё хорошо… Да… И тебе от неё привет… Да, давно не виделись, вместе не собирались… Что?.. Ну, ладно… Созвонимся… Пока. Ей на мобильник позвонили, там такси приехало, она убежала.

Серёга. Спасибо, дорогой друг и товарищ.

Лёха. Был бы у бабушки рубль, да несчастье помогло.

Серёга. А, ну дай трубку. Сообщу твоей Машке, что глава семейства из запоя домой возвращается.

Серёга набирает номер.

Лёха. Ты только не говори, что мы…

Серёга. Алло! Маш, привет это Серёга… Какой, какой, тот самый… Ну, да. Не узнала что ли?.. Как ваше ничего?.. И у нас помаленьку… Да, надо бы, надо… Да, посидеть вчетвером, как раньше бывало… Ой, что ты, до утра ведь сидели… Да, то у нас соберёмся, то к вам приедем… Как Лёха?.. За товаром уехал?.. На газельке?.. Вот негодяй… Конечно, так на долго, предупреждать надо… А, да, да, конечно… Беги, беги, Машенька… Пока. Твой младший шланг от стиралки сорвал, Машка побежала ковчег спасать.

Лёха. Ждали мужики пятницы, а тут бац и Юрьев день.

Серёга. Да, шикарный был план.

Лёха. Знаешь что, Серёга, а не поеду я домой. С тобой в солидарность. Друг ты мне или свинье не товарищ? Всё, решено, бросил, значит бросил.

Серёга. А действительно, ну их этих баб. Наливай!

Лёха. Разливает по рюмочкам, выпивают. Мужиков несёт в разнос. Начинается безудержный танец с восклицаниями, с табуретками, на столе, на холодильнике и даже на шкафах.

Серёга. Свобода попугаям! Что мы без них не проживём?

Лёха. Свобода! Живу, где хочу!

Серёга. Долой семейное рабство!

Лёха. Да, чтоб я когда-нибудь…

Серёга. Правильно, Лёха, мужик сказал, мужик сделал!

Лёха. Всё, звоню и говорю ей, что ухожу.

Серёга. И я своей позвоню.

Безумный танец заканчивается, оба подходят к телефону.

Лёха. Алло! Привет, дорогая… Я не буду ходить вокруг да около, короче я от тебя ухожу. Я никогда в жизни не прощу тебе тот ночной ресторан с одноклассником из Германии. Не перебивай меня… Короче, я подаю на развод, думаю, дети меня поймут. Разговор закончен. Прощай. Вот так-то, знай наших.

Серёга звонит своей жене.

Серёга. Марина, здравствуй. Спасибо, что дала мне понять кто я есть на самом деле… Не перебивай меня… Я так решил, ты права, нам пора расставаться… Вещи я и сам тебе привезу… Короче, подавай на развод я согласен…

Кладёт трубку. Оба садятся за стол напротив друг друга.

Лёха. Ну, что сварила Валюша супчик для Ильюши? Как мы их, а?

Серёга. Да пусть знают!

Лёха. Начинаем холостятскую жизнь? Есть чего-нибудь выпить?

Серёга. Слушай, по моему всё закончилось. Посмотрим.

Оба начинают искать по всей кухне.

Лёха. Голяк. Как корова языком слизала.

Серёга. Значит так, сиди здесь, а я в магаз.

Лёха. Так давай я…

Серёга. Тебя отправь, опять на пузе приползёшь. Сиди, жди, я быстро.

Серёга уходит. Лёха снимает рубаху, остаётся в одной майке. Аккуратно сворачивает рубашку, кладёт её на холодильник. Слышен Серёгин крик от боли. Входит Серёга облизывая и обдувая палец.

Лёха. Палец не взятка, совать с умом надо.

Серёга. Лёха, кажись, мы заперты. Я ключ в замке сломал.

Лёха. Вот правильно от тебя Маринка ушла, всунет и сломает.

Серёга. Да иди ты в баню.

Лёха. Пассатижи есть? Пойдём ключ вытаскивать.

Серёга. Он под самый корень, зацепиться не за что.

Лёха. Чего делать будем?

Серёга. Не знаю. Ой, как больно.

Лёха. Терпи, казак, Дон переплывём, забинтуем.

Серёга. Лучше-б я тебя отправил…

Лёха. Через балкон к соседям?

Серёга. Они у нас застеклены, не дотянешься.

Лёха. Давай вышибем её к едрене фене?

Серёга. Бесполезно там такой мощный замок.

Лёха. Сильно болит?

Серёга. Такое ощущение как будто вывихнул.

Лёха. А-ну, дай посмотрю.

Серёга протягивает руку Лёхе он резко дёргает палец. Серёга кричит от неожиданной боли.

Серёга. Ты придурок что ли?

Лёха. Я ж помочь, аккуратно.

Серёга. Мясник вероломный!

Лёха. Помогал Егорка, получил по балаболке.

Серёга. Слушай, Лёх, а кажется, прошло. Да, прошло, не болит.

Лёха. Обращайтесь по надобности.

Серёга. Ну, ты прям целитель.

Лёха. Да, я раз одному слепому зрение вернул.

Серёга. Это как так?

Лёха. Он сидит в чёрных очках, милостыню просит…

Серёга. И чего?

Лёха. Я на спор перед ним денюжку бросил, метрах в пяти от него, так он вперёд хромого её подрезал. Передрались потом меж собой, смеху было.

Серёга. Ладно, чего делать-то будем?

Лёха. Звони Маринке, пусть вызволяет нас.

Серёга. Исключено. Что она обо мне подумает?

Лёха. Ты же не шуба норковая, что бы о тебе думать.

Серёга. Первая проблема и Марина помоги? Нет, надо самим что-то придумать.

Лёха. Думала Маруся, что объелась.

Серёга. Может в МЧС?

Лёха. Ага, в ООН ещё позвони. Два здоровых мужика из квартиры выйти не могут, вот они поржут над нами.

Серёга. Да, не солидно. А давай ты Маринке позвонишь?

Лёха. С каких пирогов?

Серёга. Скажешь один остался.

Лёха. А ты где?

Серёга. Приехал ко мне в гости, я в магаз побежал.

Лёха. Где логика?

Серёга. Тебе Машка позвонила, срочно домой, ты ключ хрясь и всё, приехали.

Лёха. Машка позвонит, я домой не вернусь.

Серёга. Да, это так, для Маринки только.

Лёха. Она приедет, а мы вдвоём здесь.

Серёга. А я спрячусь.

Лёха. Куда ты спрячешься в подводной лодке?

Серёга. В кладовку, она туда заглядывать боится.

Лёха. А потом что я с Маринкой делать буду?

Серёга. Потом?..

Лёха. Чай пить, пока ты там свои закрома пересчитывать будешь?

Серёга. Она же ушла от меня, значит уедет и всё.

Лёха. Логично. А ну, дай мне телефон.

Лёха подходит к холодильнику, снимает трубку телефона.

Лёха. Серёга, а телефон твоей тёщи не знаю.

Серёга. Счастливчик.

Серёга подходит к телефону, набирает номер.

Лёха. Ну, так как зовут-то, вдруг она трубку возьмёт?

Серёга. Помела Дормидонтовна.

Лёха. Понял не дурак. Да, я серьёзно.

Серёга. Баба Катя.

Лёха. Серьёзно? Алло! Помела, ой простите… Баба, извините… Здрасте, Марину можно? Это ты, Марин?.. Это Лёха… Да, привет… Всё хорошо… Нет я не дома… Когда домой пойду?.. Маша тебе звонила… Ма… Ма… Марина, думаю, ты меня поймешь. Вот ты к Серёге возвращаться собираешься?.. Вот и я обратно не вернусь… Хорошо, передам, когда увижу. Ладно, Мариночка, пока… Пока.

Лёха кладёт трубку, оба молча, смотрят друг на друга. Звонит телефон. Лёха поднимает трубку.

Лёха. Алло… Хреначечная, это министерство культуры, вы не туда попали.

Серёга. Ну, хоть в кладовке сидеть не придётся и то хорошо.

Лёха. Когда выпьешь да ишо. А выпить у нас вообще не осталось?

Серёга. Как в Каракумах.

Лёха. Может, тогда пожрём чего-нибудь?

Серёга. Это мысль. Сейчас мы чего-нибудь глянем.

Серёга открывает холодильник.

Лёха. Ну, как там.

Серёга. Так, масло, растительное масло, оливковое…

Лёха. Кроме масла у вас в холодильнике что-нибудь бывает?

Серёга. Майонез, соевый соус…

Лёха. Пожалуйста, всё вот это, только с кетчупом.

Серёга. Да, вот кетчуп острый, это мой, мне нравится.

Лёха начинает искать в шкафах.

Лёха. Лаврушка.

Серёга. Паста томатная.

Лёха. Перец.

Серёга. Лекарства.

Лёха. Лук, чеснок.

Серёга. Маринкина маска для лица.

Лёха. Соль. Серёга, а вы чем питаетесь вообще?

Серёга. Чем, чем, я две недели один живу, всё схомячил подчистую.

Лёха. Аппетит проснулся?

Серёга. И мы с тобой тоже закусывали.

Лёха. Это да.

Серёга. Слушай, как хреново, когда в доме нет женщины.

Лёха. Согласен.

Серёга. А ведь это ты оставил этот дом без хозяйки.

Лёха. Что?

Серёга. Ты оставил меня без моей женщины.

Лёха. Приехали в Одессу и с нами инструмент.

Серёга. Я к тебе бухать, твоя всё равно уехала. Из-за тебя я не встретил её на вокзале.

Серёга набрасывается на Лёху, начинается потасовка.

Лёха. Да, ты сам меня пригласил. Нахрена ты меня в этот ресторан потащил…

Серёга. Три дня жизни с тобой потерял…

Лёха. Где я Машку с этим хахалем застукал…

Серёга. Не три дня, ты всю мою жизнь поломал…

Лёха. У меня там, в ресторане моя жизнь закончилась.

Серёга. Я ж тебя дурака от статьи спас. Ты же на него с ножом кинулся.

Серёга бьёт Лёху по лицу, драка прекращается.

Лёха. Это точно, вовремя ты меня оттуда уволок. Башню сорвало, вообще не понимал, что делал.

Серёга. Я, по этому, и решил, что бухаем дома, залечиваем душевные раны и ни куда не высовываемся.

Лёха. Логично.

Серёга. А то!

Лёха. Серёга, дружище, спасибо тебе.

Серёга. Да ладно, чего там. (Показывает на лицо Лёхи) Извини, сорвалось как-то.

Лёха. И ты меня прости.

Серёга. Эх, жалко выпить нечего.

Лёха. Давай я тебя в окно выброшу, ты в магазин сгоняешь. Бутылку мне обратно в окно кинешь.

Серёга. Седьмой этаж, боюсь, не доброшу.

Лёха. Ой, я помню, Машке в окно цветы бросал.

Серёга. Это, как это?

Лёха. Её родители дома заперли, запретили из дому выходить, а я к ней на свидание пришёл с букетиком. Третий этаж, она окно открыла и ловит его. Я ей говорю – «Прыгай, я тебя поймаю».

Серёга. А она чего?

Лёха. «Страшно» - говорит. Сами хохочем. Букетик мой, пока бросал его, разлетелся весь. Цветы, так красиво на снегу лежат. Соседи смотрят на нас, а нам по барабану, счастливые такие. Эх!.. Молодые были, бесшабашные.

Серёга. А ко мне раз Маринка в общагу приехала. «Мне отец – говорит – два билета в театр принес». Ой, смешно вспомнить.

Лёха. Чего смешного? Культур-мультур, хорошо.

Серёга. А у меня одни брюки на все случаи жизни…

Лёха. И в пир и в мир

Серёга. Да, и те порвались, а сказать стыдно…

Лёха. И чего не пошли в театр?

Серёга. Зачем? Пошли.

Лёха. Представляю, Маринка в платье и ты в трусилях…

Серёга. Не, я к Андрюхе соседу побежал, объяснил ситуёвину, благо мы с ним одного роста были.

Лёха. В общаге не пропадёшь.

Серёга. Правда, он толстый был, я в театре руки из карманов не вынимал, брюки поддерживал. Маринка смеётся надомной, мне неловко. Потом сознался ей, вместе похохотали. Эх, молодо-зелено! Дураки беззаботные и всегда радостные, довольные. Ведь были же времена.

Лёха. Да, были. А ты на последние деньги, на такси Маринку возил?

Серёга. Да, да, да… Когда понтов нагнать надо…

Лёха. Еду, с Машкой мур, мур, мур, на заднем сидении, таксист в зеркало поглядывает на нас, а я об одном думаю, хватит денег или нет.

Серёга. И обратно пешочком…

Лёха. Да, идёшь, есть охота…

Серёга. Ага, мимо кафешки проходишь, а от туда запах еды…

Лёха. О!.. Я мимо шашлычки проходил, вообще застрелиться.

Серёга. А ты речь готовил, когда с родителями шёл знакомиться?

Лёха. Ну, материться меня Машка сразу отучила…

Серёга. Не поверишь, я на бумажке записывал, что говорить буду.

Лёха. В стихах?

Серёга. Не, в прозе. Тетрадочку со стихами, на всякий случай с собой взял.

Лёха. Так, чтоб будущую тёщу, сразу очаровать?

Серёга. Ну, да…

Лёха. А мы с Машкой договорились, я бутылку «Мартини» купил, с собой взяли.

Серёга. Я традиционно, с шампусиком пришёл

Лёха. Когда мартишок уговорили, тесть свой секретер открыл, это у него бар такой, так там трёхлитровая банка спирта, представляешь!

Серёга. Вот тут ты и сломался?

Лёха. Ага, с тестем на одном диване спали, валетом.

Серёга. Да, много чего вспомнить можно.

Лёха. Я самое первое свидание помню.

Лёха и Серёга садятся на табуретки по разным сторонам стола и говорят синхронно один и тот же текст.

СерёгаЛёха. Первый раз мы случайно оказались очень близко друг к другу. Я посмотрел ей в глаза и фраза – « Я тебя люблю» - сама соскочила с моих губ. Я сказал это очень тихо, шёпотом. Она долго смотрела на меня и потом сама меня поцеловала. Стоя на полу мы летали, порхали над землёй. Это потом через много лет мы приземлились, обустраивали дом, быт, а сейчас всё это рушится. А ведь такого счастья уже никогда не будет. Какой же я дурак. Я сам, своими руками уничтожаю наше счастье. Господи, почему я у тебя такой глупец? Зачем ты дозволяешь мне потерять мою любимую женщину, мою единственную женщину?

Слышен звук открывающегося замка и голоса Марины и Маши.

Голос Марины. Проходи.

Голос Маши. Ага, сейчас…

Голос Марины. Да, не разувайся, так проходи.

Голос Маши. Поняла. Сюда?

Голос Марины. Горячев, я вернулась.

Голос Маши. Холодков, поехали домой.

Серёга с Лёхой смотрят друг на друга и убегают в прихожую.

СерёгаЛёха. Марина, Маша!