Коцюбинская Светлана

ВЫБОР

Драма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ОТЕЦ – мужчина сорока пяти лет

МАТЬ МАША – домохозяйка сорока лет

СЫН ЛЕША – подросток восемнадцати лет, студент первого курса

СЫН ПАША – старший сын двадцати пяти лет с отклонением в развитии (синдром Каннера, расстройство аутистического спектра)

Явление первое

***Скромно обставленная кухня. Квадратный стол, во главе которого стоит стул, по бокам сидят Маша, Леша и Паша.*** ***Леша нервно постукивает пальцами по столу и посматривает на наручные часы. Паша сидит и собирает коллаж из стопки фотоальбомов рядом.***

ЛЕША. Мне пора. Скоро сбор.

ПАША. А я думал, ты останешься на ужин. Покормили бы птиц, они скоро должны будут прилететь на подоконник.

ЛЕША. Не сегодня, Леш, мне надо идти.

МАША. Послушай меня...

ЛЕША. Мам, ты все время сидишь дома и смотришь свои мелодрамы. Ты очень добрая, но не смыслишь ни в людях, ни в политике.

***Сын встает. Мать хватает сына за руку.***

МАША. Я прошу тебя, выслушай отца. Если меня не слушаешь, то хотя бы с ним поговори. Ему виднее. Он плохого не посоветует.

***Сын аккуратно руку вынимает, показывая видом свое недовольство. Звук захлопывающейся двери.***

ПАША. Вот и папа пришел.

МАША. Прошу сынок, его послушай, раз меня не хочешь.

ЛЕША. (*закатывает глаза*) Ладно.

Явление второе**.**

***Заходит отец, садится сразу в центральное кресло.***

ПАША. Привет, пап. Смотри, какие я фотографии сделал.

ОТЕЦ. Молодец, что нашел себе занятие. Очень хорошая затея!

***Мать встает, наливает ему чай. Он жестом показывает, что ему хватит кипятка. Мать садится за стол. Леша перестукивает пальцами от нетерпения.***

ОТЕЦ. Я рад, что ты дождался меня. Итак, ты собираешься пойти на это сборище...

ЛЕША. Не сборище, а шествие.

ОТЕЦ. Сборище идиотов. Объясни мне, зачем тебе это? Думал ли ты, что будет после?

ЛЕША. Состояние страны требует перемен. Ты слишком безразличен к происходящему или просто презираешь всех, кроме себя!

ОТЕЦ. Вряд ли.

ЛЕША. Вот даже сейчас, я вижу этот презрительный взгляд. Посмотри, как живет твой друг. У вас одинаковый стаж, однако, он и его дети живут не в простой трешке, а в двухэтажной квартире практически в центре города. И таких примеров ведь много. Разве тебя не коробит такое положение дел?

ОТЕЦ. Нет, меня интересует, почему ты не можешь найти себе подходящую работу, чтобы добиться самому успехов? Ты просто хочешь разрушить существующую систему.

ЛЕША. Не только я, а многие.

ОТЕЦ. А потом?

ЛЕША. Сначала нужно вычистить всех коррупционеров, а после уже смотреть!

ОТЕЦ. А кого ставить вместо них?

ЛЕША. Честных людей.

ОТЕЦ. А у тебя есть тесты на честность? Как ты будешь это определять?

ЛЕША. Не я, а руководители шествия.

ОТЕЦ. Получается, ты поможешь незнакомым людям в государственном перевороте, а решать ничего не будешь? Тебя используют в качестве грубой силы?

ЛЕША. Ты ничего не понимаешь! Я помогаю сделать нашу страну лучше.

ОТЕЦ. А откуда ты знаешь, что нужно нашей стране?

***Сын нервничает и хлопает ладонью по столу, задевая чашку с чаем. Чай проливается на коллаж Паши.***

ПАША. Леша, зачем ты пролил чай на мою работу?

ОТЕЦ. Все, чему он научился к восемнадцати годам, - это ломать чужую работу.

МАША. *(шепотом)* Давай, я тебе помогу сделать тебе все заново. Не расстраивайся. Сейчас принесу твои фото.

***Сын открывает рот, чтобы ответить отцу. Мать выходит в другую комнату.***

Явление третье.

ПАША. Не злись на папу, он очень тебя любит. Он любит нас всех.

ОТЕЦ. Я не люблю, когда со мной разговаривают и мне не нравится, что мой сын катится на другую сторону от закона.

ЛЕША. Я на другой стороне от закона?! Все чиновники берут взятки, у нас нет ни торговли, ни честного суда, и я, оказывается, собираюсь нарушить закон!

ПАША. А я не знал, что наш папа помогает вершить нечестный суд.

ЛЕША. *(смеется)* Наш отец - воплощение справедливости и благородства. Именно поэтому мы живем в квартире времен совка.

ОТЕЦ. Ты всегда можешь выйти на работу и заработать на лучший уклад жизни. Но как тебе поможет участие в шествии, не понимаю.

ЛЕША. Другие испугаются и перестанут воровать.

ОТЕЦ. Испугаются кого?

ЛЕША. Нас! Нас много, мы - сила!

ОТЕЦ. Африканцы - тоже сила, ты их боишься? Разве тебе не дорого то, что ты имеешь? Тот уклад, каким живешь? Ты понимаешь, какие изменения могут быть при смене власти в отдаленных городах? Знаешь ты, что может происходить с валютой в случае кардинальных изменений? Ты ведь изучаешь экономику! Я уже молчу о том, что станет с моей работой.

ЛЕША. Я стараюсь для тебя, ты сможешь подняться!

ОТЕЦ. Меня устраивает все.

ЛЕША. Потому что ты консервативен и тебе мозг промыли в этой системе.

ОТЕЦ. Нет, потому что я знаю, что должность секретаря главного судьи округа - лакомый кусок. Ты хочешь сказать, что те, кто ратуют за перемены, не имеют единомышленников, которые захотят занять мое место?

***Леша молчит.***

*Явление четвертое.*

***Заходит мать и отдает еще стопку фотографий Паше. Паша с увлечением перебирает фото.***

ПАША. Мам, это прекрасные фото. Где ты их нашла? Они очень сюда подойдут.

***Мать погладила Пашу по голове.***

ОТЕЦ. Ты не знаешь, что ответить на мой вопрос.

ЛЕША. Нет.

ОТЕЦ. Врешь. Ты знаешь, просто не хочешь признавать мою правоту. Тогда я задам тебе другой вопрос. Люди хотят спокойной жизни, особенно те, кто живет вдали от столицы. Вас, молодых бунтарей, не так много, как тех, кто хочет спокойно вырастить своих детей. Они вас могут просто раздавить.

ЛЕША. Ну пусть попробуют. Только это еще неизвестно, нас не так мало, как ты думаешь.

ОТЕЦ. Я думаю, что тебе стоит найти работу. В мое время, когда мы были парнями, мы стремились учиться и работать, найти свое место. Теперь если тебе лень искать место в системе, то просто достаточно ее сломать. Раньше таких называли идиотами, то теперь толерантно - митингующие.

ЛЕША. Сейчас положение нашей страны требует перемен, у власти стоят плохие люди. А вот в Европе такого бы...

ОТЕЦ. Ты хочешь сказать, что в Европе нет жадных людей, которые злоупотребляют своей властью и нарушают закон?

ЛЕША. Вот опять ты не хочешь меня понять.

ОТЕЦ. Ты слишком молод, чтобы понять человеческую натуру. Я пытаюсь спасти тебя от перечеркнутой жизни.

ЛЕША. Я пытаюсь добиться справедливости для нашей страны и людей. Я не вижу в этом перечеркнутой жизни.

ОТЕЦ. А как быть, например, Нине, ты ее знаешь ведь? Она честная судья, мы с ней в этом похожи. Что ей делать, если по закону она должна будет посадить сына своего лучшего помощника, но не посадит. Он, выходит, плохой судья?

ЛЕША. Да, он должен следовать закону.

ОТЕЦ. То есть ты посадил своего друга за нарушение закона?

ЛЕША. Да, я бы посадил. Закон делает всех равными!

ПАША. Так нельзя. Ты же, папа, всегда говорил, что наша семья выше всего. Леша, почему ты так говоришь?

ЛЕША. Вы ни черта не хотите понять!

***Леша подскакивает со стула и уходит.***

МАША. Леша, ты куда?! Стой!

***Хлопает дверь. Мать садится и закрывает голову руками.***

*Явление пятое.*

ПАША. Папа, куда Леша пошел такой злой?

ОТЕЦ. Решительной походкой идет в тюрьму.

ПАША. Но он же хороший, ты ведь не позволишь ему туда попасть? Вы же с Ниной Викторовной сажаете только плохих.

***Мать подскакивает и, рыдая, убегает в другую комнату.***

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ.

*Явление первое.*

***Отец сидит за столом за ноутбуком. Заходит мать, отец подскакивает и начинает суетиться на кухне.***

*Явление второе.*

ОТЕЦ. Чай, кофе? Я принес еды из твоего любимого ресторана. Садись, я накрою на стол.

МАТЬ. (*сухо)* Чай.

ОТЕЦ. Тебе разбавить холодной водой?

МАТЬ. Нет.

ОТЕЦ. Ты точно не хочешь есть?

МАТЬ. Нет.

ОТЕЦ. Паша, иди кушать. Я купил твой любимый десерт.

***Заходит Паша с готовым коллажем.***

*Явление третье.*

МАТЬ. О, ты закончил?

ПАША. Да, я работал несколько дней над этим. Посмотри, какие мы здесь довольные.

ПАША. Вот тут мы маленькие с Лешей, и ты рядом. А это Леша в школе на соревнованиях. И папа. А вот тут фото я сделал две недели назад. Леша возле...

***Мать заплакала.***

ПАША. Тебе не нравится?

ОТЕЦ. Нет, она просто расстроена из-за другого.

МАТЬ. Из-за другого?! Так скажи Паше, что ты сделал! Расскажи, как посадил сына сегодня и, как ни в чем не бывало, принес еды из ресторана. Ты вообще в своем уме? Отпраздновать хочешь?

***Паша кладет фотоколлаж на стол и садится рядом с мамой.***

ОТЕЦ. Я тут причем?! Не я выносил приговор по этому делу!

МАТЬ. И кто же был?

ОТЕЦ. Вострикова Нина. Ты ее помнишь, мы как-то...

МАТЬ. Замолчи! Даже знать не хочу, ты монстр!

ПАША. Мам, не плачь!

ОТЕЦ. Он получил то, что хотел. Он поставил принципы выше семьи, пусть теперь попробует, каково это.

МАТЬ. Ты чудовище!

ПАША. Мама, папа нас очень любит. И эта Нина Викторовна тоже нас очень любит.

ОТЕЦ (*недоуменно*). С чего это ты так решил?

ПАША. Она так мне сказала по телефону.

МАТЬ. *(перестала плакать*) Ты с ней разговаривал?

ПАША. Да, один раз. Она звонила папе, пока ты был в душе. Она спросила, нужна ли брату помощь. Я сказал, что да, нужна.

ОТЕЦ. Ты разговаривал с моей коллегой по моему телефону без моего ведома?!

ПАША. (*вжимая голову в плечи*) Я тебя звал, но ты не слышал. Я подумал, что она хочет поговорить о чем-то важном, раз звонила несколько раз.

ОТЕЦ. Ты говорил с ней?

МАТЬ. *(нервный смех)* Хоть кто-то ставит семью выше долга!

ПАША. Я сказал всего одно слово "да".

***Хлопает дверь.***

ПАША. А вот и братик вернулся домой.

ОТЕЦ. Вернулся-то он, вернулся. А вот куда и с кем пойдет завтра?

*Явление третье.*

***Заходит Леша на кухню. Все на него выжидательно смотрят.***

ЛЕША. Ну здравствуй, пап!

Конец.