**Сергей Попов**

**Старый пердун**

**Комедия в 2 действиях**

**Действующие лица:**

Иван – мужчина пенсионного возраста, но продолжающий работать, врач

Петр – его друг, такой же пенсионер, врач

Света – подруга Ивана, педиатр, рентгенолог, на пенсии

Ева - третья жена Ивана

Екатерина Федоровна – бывшая теща Ивана

**Картина первая**

Однокомнатная квартира. На диване сидит мужчина.

Иван (*вертит в руках смартфон*). Вот и дождался я своей долгожданной пенсии. Теперь, как говорится можно и не работать. Интересно сколько мне начислили за мой, почти полувековой трудовой стаж. (*Смотрит в смартфон, долго тыкает по экрану*). Батюшки, ты мои! Да, с такой пенсии можно хоть сразу ноги протягивать или умирать с голоду постепенно. Я, то думал, что брошу свою работу, начну ездить по санаториям, помогать родственникам и ни в чем себе не отказывать. Это кто же такое нам говорил и уверял, что жить будет легко, и главное это держаться, но не сказал за, что. (*Посмотрел на свои брюки в области паха*). За это хозяйство я вряд ли удержусь и, пожалуй, ни в чем я себе отказывать не буду. Просто нечего отказывать! За квартиру уйдет половина пенсии, а на, что жить прикажете? Вся надежда на натуральное хозяйство, которого у меня никогда не было! Правда была дача у родителей первой жены, но где сейчас эта первая жена и где её дача? Да, вроде бы и родители её давно умерли, да и дачу, наверняка уже продали. Где моя несравненная? (*Напевает*). «Звездочка моя ясная, как ты от меня далека». Вот же песни были, за душу брали. А сейчас? (*Поёт*). «Два кусочечка колбаски, у меня лежали на столе». (*Останавливается, думает*). Сейчас, правда колбасы много, но мяса в ней мало, если оно там вообще есть. (*Вздыхает*). Довели страну. А кто довёл? Да, такие же как я старые пердуны. Вот надо же такое название придумали! Старый пердун. Сейчас начинаю понимать, от чего это всё произошло. Раньше бывало, присел на корточки, в любом месте, на природе и через минуту свободен. Опорожнился и легкость в животе. А теперь сидишь, себе сидишь на комфортабельном унитазе, да только газы пускаешь, а сходить по большому не можешь. В Японии говорят, есть такие унитазы, которые помогают человеку сходить по большому. Вот как это они помогают. У нас бы так! Массируют, что ли. А потом, когда сделаешь свое дело и выпустишь первую порцию, начинает играть бодрая музыка. Да, так играет, что с унитаза не хочется слазить. Мне бы такой дома установить. Но он, наверное, больших денег стоит, говорили, что по стоимости как легковой отечественный автомобиль. Или у нас машины дешевые, или у них унитазы дорогие.

Как мне врач сказал на диспансерном осмотре, что у всех пожилых людей наблюдается, как её, а вспомнил, атония кишечника. Поэтому и бывают задержки стула. Надо больше молочнокислых продуктов пить, чтобы каждый день проносило. (*Встаёт со стула и идет к холодильнику, открывает, смотрит на пустые полки*). Так, что у нас есть из кисломолочного продукта? (*Достаёт бутылку с молоком, рассматривает дату, заглядывает внутрь, болтает на весу*). Уже вторую неделю стоит, а не скисает. Помнится, в детстве разливное молоко купишь, пока домой принесёшь, оно по дороге скиснет. А сейчас? Проведу эксперимент, оставлю бутылку без холодильника. Посмотрю, через сколько дней оно молоко скиснет. (*Ставит бутылку на подоконник*). Да, простокваши сейчас из скисшего молока получить трудно. (*Подходит снова к холодильнику и достает из него бутылку водки*). Что-то мой дружалик запаздывает. (*Смотрит на часы*). Да, нет, всегда приходит без опоздания. Его, наверное, жена задержала. Надо же, почти сорок лет с ней прожил.

*Слышится дверной звонок. Несколько раз повторяется. Иван спешит в коридор открывать входную дверь.*

Иван. Ты, что Петр раззвонился? Не терпится выпить!

Петр (*заходит в комнату и осматривает холостяцкое жилище друга*). Кое как от жены ушел. Не поверила, что я иду в гараж менять тормозные колодки.

Иван. И как ты её убедил?

Петр. Сказал, что если поедем на дачу и откажут тормоза, то я за её жизнь не ручаюсь.

Иван (*усмехается*). И что, сразу же отпустила? Никак не можешь ты жить самостоятельной жизнью. Уже пенсионер, а всё у жены отпрашиваешься.

Петр. Хорошо тебе, жены нет, полная свобода. Хочешь спать ложись, а хочешь песни пой.

Иван. Я еще с ума не сошел, чтобы одному в квартире песни петь. Соседи подумают, что дед свихнулся. Ладно, доставай, что принес.

Петр (*достает из внутреннего кармана бутылку*). Вот, такая пойдет?

Иван. Пойдет, пойдет, а ты закуски ничего не принес?

Петр. А то как же. Вот бутерброды с колбасой и рыбой копченой, у тебя картошка есть? Сварил хоть её?

Иван (*взмахивает руками*). Вот, черт возьми, я про неё и забыл, наверное, вода вся выкипела. (*Несется на кухню и оттуда возвращается с кастрюлей, ставит на стол и открывает крышку*). Вся вода выкипела, не успела подгореть.

Петр. Ну, давай, садимся за стол. Отметим твою первую пенсию. Кстати большая она у тебя?

Иван. Готов, хоть сейчас помогать своим родственникам!

Петр. Да, хватит тебе цитировать нашего министра. Такую чепуху сказал, не подумав. Они же деньги не считают, по магазинам не ходят, и думают, что тысяча рублей это очень большие деньги. Нас за дураков держат, а сами больше дураками выглядят. Ты лучше скажи, сколько от пенсии остается после уплаты за квартиру и коммунальные услуги.

Иван. Чуть больше половины. Должно на макароны хватить, да молоко, не прокисающее покупать.

Петр. Тоже хорошо. А ты, что хотел, что-то другое?

Иван. Я хотел, чтобы хватало нормально жить!

Петр. А сейчас живешь не нормально?

Иван. Мы живем хорошо, нам ничего не надо, да здравствует Леонид Ильич!

Петр. Ты, что анекдот старый вспомнил? Э, как тебя потянуло на старости лет! Хочешь, чтобы всё было по блату и по знакомству?

Иван. А ты знаешь хочу! Хочу, чтобы колбаса была по два рубля двадцать копеек. Хочу молоко по четырнадцать копеек за литр, хочу в Сочи летать за сорок шесть рублей на самолете. Да и хрен с ней заграницей! В Болгарии побывал, вместе с Румынией. Хватит. Хорошо там живут, хотя никакого социализма не построили!

Петр. Они вроде бы с нами начинали социализм строить? Хорошо начинали.

Иван. Да, вовремя одумались, к капитализму повернулись, а мы сейчас, что ли к феодализму возвращаемся? Осталось только крепости построить, да и отгородиться от всего мира крепостной стеной и никого не впускать и не выпускать. Еще ров сделать глубокий с водой и подъемный мост. Ну, ладно наливай, что ли? Будем мою пенсию первую отмечать. Она уж такая большая, что можно за один день пропить.

Петр (*протестующе подымает руку*). Да, ладно, остановись, что ты всё обижаешься? С работы, что ли выгоняют. Будешь на ставку работать, да плюс пенсия, вполне хватит для нормального жития. Жениться случайно не надумал?

Иван. Ты еще про житие святых упомяни. Как они там жили? Один в пустыне, другой в болоте, третий в землянке, а четвертого и вовсе распяли. Терпели за нас. Вот и ты терпи за себя. А жениться я не надумал. Хватит. Всё разведал. Больше не тянет. Одна правда, ходит временами, навещает, да так орет, как будто в последний раз. Здорово имитирует или сама так себя разогревает. Нашла любовника. А мне по правде и смотреть уже туда не хочется.

Петр. Это куда смотреть не хочется? На женщину в целом или конкретно в определенное место?

Иван. В общем и в целом. Хватит мы отлюбили, пора и честь знать. Я всё никак не возьму в толк, как ты со своей благоверной столько лет прожил? Не надоело смотреть.

Петр (*бурчит*). Так я уже давно туда не смотрю. Ты думаешь, что, если живем вместе, так и спим вместе. Ошибаешься. Понимаешь, как-то так получилось, что всю охоту отбило. Сперва на отдельных кроватях начали спать, потом разошлись по разным комнатам, дескать храп мешает, а теперь и вовсе глаза бы не видели.

Иван. В общем ваша образцовая семья не тянет на счастливую пожилую пару, что часто нам по телевизору показывают, где старушки красотки радостно улыбаются и обнимаются со своими престарелыми кобелями.

Петр. Абсолютно не тянет. По привычке на кухне встречаемся, чмокаемся в щечки, да и завтракаем иногда вместе. Сейчас же как у нас пожилых? Спать ложишься рано. А проснешься среди ночи и не знаешь, чем себя занять. Обычно кот начинает будить. Заберется на кровать и начинает мяукать до тех пока ему корма не насыплешь, а то и молча сядет тебе на грудь и ждет твоего пробуждения. А уж после того как встанешь, то и спать не хочется. Заодно и с котом позавтракаешь.

Иван (*смеется*). Что вместе с котом из одной миски? Нравится?

Петр. Да, это я так образно, конечно же питаемся раздельно. Кот свои сухие завтраки, а я свои сухие завтраки с молоком. Было бы, конечно интересно сравнить, чьи завтраки вкуснее. Подозреваю я, что кошачьи, да они и стоят намного дороже, чем для людей.

Иван. Мне один знакомый педиатр рассказывал, что приезжает на вызов, по великому блату и знакомству она к одним родителям. Те основную жалобу предъявляют, что временами у малыша сыпь проступает, а они не знают от чего? Ну, доктор, естественно посмотрел ребенка и спрашивает, а чем вы его кормите? Те в один голос, да нормальное питание даем, всякие там детские смеси, всё как участковый доктор назначил. Ходим на молочную кухню, творожок, молочко, кефирчик берем. Всё по графику и строгому распорядку. Доктор уже стал думать, что у ребенка аллергия на продукты с молочной кухни. Ну, ты сам знаешь, бывает такое, хоть и редко, но случается.

Петр. Ну, что дальше?

Иван. А дальше педиатр замечает, что в руках у ребенка какие-то шарики, коричневатого цвета. То временами берет такой шарик и активно его пережевывает во рту. Она естественно поинтересовалась, что это такое.

Петр. Я уже догадываюсь….

Иван. Родители врачу отвечают, что это кошачий корм и наш ребенок с удовольствием его ест. Если ему его не дать, то он такой рёв устраивает, что ничем нельзя его успокоить. Докторица, так прямо и села и спросила: «Вы в своем уме или нет? Как вы можете ребенку давать кошачий корм, ведь там чего только не напихано и мышиные хвостики, и витамины неизвестной природы, и прочая дребедень».

Петр. А я помню одну рекламу по телевизору, где клоун Куклачев во всю рекламировал кошачий корм. Он там как раз и рассказывал про уникальность кошачьей еды, и про мышиные хвостики, находящиеся в нем.

Иван. Дай я тебе доскажу. Так те родители стали жаловаться своим друзьям, что те прислали им доктора, ругающих их и ничего не смыслящего в медицине. Да дела! Вот и делай людям добро.

Петр. Да, идиотов полно на белом свете. Мы тут с тобой разговорились, а вот когда пить будем. По молодости лет уже бы вторую бутылку распивали, а сейчас, всё демагогией занимаемся.

Иван. В молодости мы с тобой покуролесили. Ты уже был женат, а я всё еще в поисках принцессы находился.

Петр. Помню я твоих принцесс. Активные бабенки были. Там еще одна гимнастка была, какие выкрутасы делала. Любила тебя очень, а ты всё дурака валял.

Иван. Я больше этих королев валял, чем дурака. Сейчас, что об этом вспоминать. Как там Марк Бернес пел, дай вспомню. (*Напевает тихо, пытаясь вспомнить мелодию*).

Петр. Ну, ты и вспомнил певца, он уже давно умер…

Иван (*восклицает, вспоминая*). «Любили девушки и нас, а мы признаться не любили».

Петр (*подхватывает*). «И вот одни грустим сейчас в пустой квартире». Полвека прошло, а как будто вчера всё было.

Иван (*в своих мыслях, размышляя*). А мог же тогда жениться, да только одно смущало, что у нее уже ребенок был, а мне как-то не хотелось никого усыновлять, хотя по возрасту ту девочку можно было вполне удочерить. Ладно, наливай. Давай, за нас!

Петр (*берет бутылку, разливает водку по рюмкам. Друзья чокаются*). Ну, будем! (*Шумно выдыхает, закусывает бутербродом*). Вот ты долго еще будешь хирургом работать? Руки случайно не болят?

Иван. Должен тебе честно признаться, что болят. Особенно в суставах кистей иногда такая боль пройдет.

Петр. Подагра. Будь она не ладна. Давно анализы сдавал?

Иван. Да, недавно. Решил проверить холестерин, мочевую кислоту, сахар, ну пока есть возможность бесплатно всё сделать в стационаре.

Петр. А, что раньше не делал?

Иван. Да, как-то не того было. Ты же сам прекрасно знаешь, что врачи редко так уж смотрят за своим здоровьем. А тут скрутили большие пальцы на ногах. Ну, всё думаю попал на подагру. Так и есть. Показатели больше нормы в несколько раз, да и сахар повышен, и холестерин плохой. В общем куда ни кинь, всюду клин.

Петр. Так лечиться же надо!

Иван (*берет бутылку и наливает водку в рюмки*). Вот и лечимся. (*Поёт*). «Только водка лучшее лекарство, королева вино-водочного царства!»

Петр. Это уж точно, только больным лучше об этом не говорить, а то обвинят, что мы врачи людей спаиваем! А по сути при подагре водка помогает, но боятся все об этом сказать. Растворяет водка эту мочевую кислоту.

Иван. Вначале помогает, а потом ухудшает здоровье. Меня уже плечо больше двадцати лет болит. И чем только не лечился. Шейный остеохондроз. Все эти массажи, физиопроцедуры помогают немного, а потом опять боли в плече. Только Мацеста и помогает! А кто меня туда сейчас пошлет? Ты, вот скажи сколько раз в санатории бывал?

Петр. Я ни разу. Правда, я всё больше по рекам и озерам отдыхал. Семьей на машине, на лодке, на катере, с палаткой, ящиком водки. Лучший отдых! Да, еще рыбалка. Здорово было. Помнится, однажды решил в санатории отдохнуть, сходил в местный комитет и поинтересовался, каким это образом люди в санаторий уезжают. Оказалось, что заявление нужно подать заранее, приложить все справки о нуждаемости себя дорогого в лечении и только потом тебя поставят на очередь и надо ждать два-три года. Пока подойдет очередь. Я еще спросил, а почему некоторые особы из местного комитета каждый год ездят в санаторий. А мне сказали, что они стоят также как и все в очереди, дожидаются своей путевки, а как вернутся из санатория снова подают заявление и получается, что каждый год у них очередь и подходит и самое главное, что ездят бесплатно, по «горячим путевкам».

Иван. Нам с тобой предстоит поехать по «холодной путевке!»

Петр. Это как понять?

Иван. Когда в последний путь отправят на катафалке, если, конечно будет. А то потихоньку закопают, чтобы воздух не портил.

Петр. Ну, ты дружок совсем стал пессимистом. Ты же вроде бывал в санатории.

Иван. Бывал, один раз. Просил на Черное море, чтобы рядом с Мацестой. Зимой направили. Одного не могу понять, кто летом отдыхает в санаториях? Ведь не бывают они пустыми. А вот в местные санатории сколько раз предлагали. Лечил я эти суставы и грязью, и целебной минеральной водой,и магнитотерапией, чем только меня не мазали. А всё бестолку. Одна только Мацеста помогла. Но туда на свою зарплату не наездишься. Одна дорога чего стоит, да и сам курс пройти. Всё дорого.

Петр (*наливает водку в рюмки*). Получается одна водка и помогает. (*Молча выпивают*).

*Раздается звонок в дверь. Друзья недоуменно смотрят друг на друга.*

Петр. Ты кого-нибудь ждешь?

Иван. Тебя ждал, но ты сам пришел. (*Встаёт и идет к дверям*).

**Картина вторая**

*Та же комната. В комнате появляется женщина, за ней смущенный идет Иван. Петр подымается навстречу. Сильно удивлен.*

Иван (*из-за спины женщины*). Вот Света, познакомься, мой друг Петр, вместе, когда-то учились.

Петр (*смущенно в сторону*). Да, мы вроде бы давно знакомы.

Света (*протягивает руку*). Здравствуйте. Меня Светой зовут. (*Оборачивается к Ивану*). Так я и знала, что первую пенсию обмывать будешь. Это твой друг?

Петр (о*бращается к Светлане*). Мне кажется, что раньше мы где-то с вами встречались. Вы случайно на курсах повышения квалификации в столице не были?

Света. Как не была. Каждые пять лет посылали учиться. Правда, я уже давно не езжу, отъездилась. На пенсии по рентгенологии, хотя начинала педиатром.

Петр. Это случайно не про вас Иван рассказывал, как вы наблюдали ребенка, которого родители кошачьим кормом кормили?

Света. Да, был в моей практике такой случай, прямо анекдотичный. И когда Ванька успел про меня всё рассказать.

Петр (*в сторону*). Если он у меня попросит, то я еще могу много про тебя порассказать. (*Обращается к Светлане*). Ну и как вам на пенсии? Денег хватает? Детям помогаете, путешествия совершаете?

Света. Это вы всё цитируете нашего министра? Если бы не подработка, да и дочка помогает, то можно и ноги протянуть от такой пенсии. Я же депутатом не была, главным врачом тоже не удосужилась быть. Откуда у меня деньги? Так, рядовой врач, правда сейчас по интернету подрабатываю, описываю рентгеновские снимки. Платят неплохо, но не всегда. Уж очень много развелось консультантов рентгенологов.

Петр. А как это вы консультируете по интернету? Может и мне найти такой способ подработки?

Света. А вы кто по специальности?

Петр. Последнее время, скажу так, был организатором здравоохранения, даже депутатом местного совета и давно отошел от практического здравоохранения.

Света. Ну вам только и осталось, как возглавить курсы по переподготовке врачей, получить лицензию и давать консультации по сбору документов для получения сертификата и прочей ерунды, которой сейчас расплодилось столько много, что и не знаешь, какие документы нужны, а какие нет. Ведь я же захожу на сайт, где помещаются различные рентгеновские снимки. Вместе со мной там еще несколько десятков таких же как я консультантов. Кто первый успел взять для описания рентгеновский снимок, тот и деньги получает и ставит рентгенологический диагноз. Если хочешь много заработать, то надо целыми сутками сидеть у компьютера и ловить все рентгеновские снимки. Но не всегда это возможно. Вот я сейчас пришла к Ивану. (*Оборачивается вокруг*.) А кстати, где он сейчас?

Петр. Да, на кухню ушел. Закуску готовит.

Света (*смотрит на стол*). Если бы я не пришла, так вы бы водку картошку с хлебом заедали? Что вы так на меня смотрите? Думаете, что я вас не узнала. Только не надо ничего рассказывать Ивану. О наших приключениях в молодости лучше сегодня не рассказывать. Были грешки. Что Петька вытаращился на меня? Депутат гребаный. Думал, что я забыла, как мы кувыркались втроем в одной кровати. С тобой еще был, как его, Серега с Нижнего Тагила. Вот уж поистине верна поговорка: «Мудила с Нижнего Тагила». Это как раз про него. Я так подозреваю, что мы с тобой от него и подхватили половой насморк.

Петр. А я думал, что от тебя мы гонорейку подцепили.

Света. Источник заражения мы выявили быстро. Там история была очень интересная. Помнишь на курсах была девочка недотрога из какой-то республики. Так, она всех мужиков, особенно женатиков через себя пропустила на нашем цикле. У себя дома от мужа подцепила, вот и мстила особым образом. Вот мы все и залетели.

Петр. Я там не был. Ко мне жена в эти дни приезжала, так, что я чист, как ангел небесный перед тобой, да и предохранялся я.

Света. Вот это тебя и спасло, ну ладно, хватит об этом (*Заметила в дверях Ивана с подносом в руках и сразу переменила тему разговора*). Ну и как жена, дети у тебя Петр, извините не знаю вас по батюшке.

Петр. Не надо лишних церемоний. Петр Борисович я. Всё нормально. Дети живут в столице, собираются ехать заграницу по контракту, а мы с женой живем на скромные наши пенсии.

Света (*смеётся*). Такие уж скромные пенсии. Ну-ну!

Иван (*ставит поднос на стол*). Вы тут не заскучали без меня. Я тут быстренько приготовил для стола на скорую руку.

Петр (*осмотрел стол*). А говоришь, что у тебя кроме картошки и есть нечего. А тут и икра, и балык из красной рыбы.

Иван (*торжественно*). Это я храню для особых торжественных случаев. Думаешь, что это моя ежедневная еда? Отнюдь. С утра сварю на воде кашку - овсянку, типа «Геркулес» или еще из какой-нибудь дряни и считай сыт на целый день, как конь здоров, только, что не ржу. А сегодня особый случай. Не каждый день получаешь первую свою пенсию.

Света (*кивает Петру, чтобы он разливал водку и поднимает рюмку*). Ну с первой пенсией тебя Ваня! Поздравляю от всей души. Как говорится нашему полку прибыло.

Иван (*сидит радостный*). Спасибо большое. Всё ждал, когда она наступит эта пенсия, а тут раз и наступила. Спасибо друзья.

Света (*спохватившись*). Что же я сижу. Забыла совсем. Я же тоже с собой прихватила бутылку коньяку и закуски. Меня Петр разговорами развлекал. Мы с ним когда-то в молодости были на одних курсах по повышению квалификации. Вот и вспоминали своих друзей (*Посмотрела со значением на Петра. Тот сидел, как ни в чем не бывало*). Сейчас принесу, коньяк у меня в сумке в коридоре. (*Уходит)*.

Петр. Это уж точно. Друзья были хорошие. Чего это она сразу бутылку на стол не поставила.

Иван. Да, больно скромная она. Как с последним мужем развелась, так больше ни с кем не встречается.

Петр. Кроме тебя?

Иван. Да, что я, так, старый можно сказать товарищ.

Петр. Так ты с ней не спал?

Иван. Да, спал, спал. Для нашего возраста это больше подходит, что спал. Тут уж не до большой любви. Возраст уже не тот, да и ни к чему эти излишние телодвижения. Спокойно надо ко всему относиться.

Петр. Так выходит, что я вам помешал совершить первый пенсионерский половой акт.

Иван. Не помешал, а освободил от этого пенсионерского очередного, как ты говоришь полового акта. Она, правда замуж за меня хочет выйти.

Петр. А ты, что? Не можешь решиться.

Иван. Да, наверное, хватит уже замуж выходить, вернее жениться. Так встречаемся. Приходит, иногда в комнате убирается, а редко остаётся ночевать. Домой бежит. С ней сейчас старушка мать проживает. Боится её одну надолго оставлять.

Петр. Так ты переехал бы к ним!

Иван. Вот этого мне не надо. Пожил я у трех жен в примаках. Хватит, насладился совместным житьем и с женой и тещей. От них сук в основном все беды и происходят. Научен горьким опытом.

Петр. А, что это тебе так тещи не угодили? Видно виды на тебя имели.

Иван. Точно, как ты догадался? У меня же жены были младше меня, а у третьей жены мать была на несколько лет старше меня.

Петр. Ну, так трахнул её, чего стесняться. Родная кровь.

Иван. Сейчас и размышляю, что надо было. Она все козни и начала строить. То ей не так, другое этак. Всё в спальню норовилась заглянуть. Видно интересно было, как её дочку любят. А когда уже наши отношения стали обостряться, так она прямо заявила дочке, что с ней должен был спать я, а не она.

Петр. Столько я историй на эту тему слышал, и всё одно, вокруг одной темы крутится, около постельных отношениях. У неё, что мужа не было?

Иван. Да, был, но она его раньше времени в могилу отправила. Чувствую я, что не от хорошей жизни он три инфаркта заработал. Мне ничего не оставалось делать, как уйти от жены на съемную квартиру. По нашим планам она должна была через несколько дней ко мне переехать.

Петр. И, что, переехала?

Иван. Переехала, но только в своих мечтаниях. Теща поставила перед ней ультиматум, что если она уйдет с квартиры ко своему хахалю, то есть ко мне, то она выбросится из окна. Теперь я понимаю, что всё это было отмазкой, никуда моя дражайшая супруга не собиралась переезжать, но версию придумала отличную. Я так подозреваю у неё появился новый воздыхатель ее прекрасных телес, с которым она собиралась дальше связать свою жизнь.

Петр (*смотрит в сторону коридора*). А куда твоя Светлана пропала? В магазин, что ли за коньяком пошла. (*Раздается звук спускаемой воды в туалете*). А понятно, пошла носик припудрить. А, что женщина вроде бы ничего.

Иван. Они все поначалу женщины ничего, а потом получается, как там у Высоцкого «то ли буйвол, то ли бык, то ли тур».

Петр. Это уж точно. Я по сей день удивляюсь. Как я смог со своей женой столько лет вместе продержаться? А чего у нас только не было? И с бабами меня ловила, и уходил я на несколько месяцев из семьи, и снова возвращался. В общем жизнь была полна приключений.

Иван. Так, что я пока не буду строить никаких планов. Нравится, пускай ходит, убирает в комнате, а нет, так на нет и суда нет! Эка, невидаль! Сейчас особо и не тянет, на этот, как его, сейчас по современному называют, секс.

Петр (*тормошит за плечо друга*). Тихо, твоя Светлана идет!

*Входит Светлана, в руках у неё пакет, из которого выглядывает горлышко бутылки.*

Света. Не долго я ходила? Тут пришлось носик немного припудрить, подзадержаться пришлось.

Иван. Да, нет всё нормально! Мы с Иваном вспоминаем студенческие годы. Много чего уже подзабыли.

Света. Эти студенческие годы надолго в памяти отпечатались. Половина уже курса поумирало, а половина где-то на бескрайних просторах нашей страны обитает.

Иван. Ну, что сидим, Петр открывай бутылку с коньяком!

Петр (*вертит в руках бутылку*). Вы, где этот раритет достали? У нас давно в продаже его нет. Азербайджанский коньяк «Апшерон», большой выдержки. Его можно было купить в Советское время.

Света. Это я у мамы взяла. Она его покупала лет тридцать назад.

Петр. Тогда это точно настоящий коньяк. В те времена мало, что подделывали. Эта «перестройка» всё перевернула с ног на голову. И началось всеобщая кооперация и капитализация с приватизацией! «Кто был ничем, тот станет всем!» Сейчас все эти коньячные заводы приватизировали, создали частные конторы и выпускают, кто во, что горазд. Раньше был строгий государственный контроль за всеми продуктами, а теперь ни контроля, ни продуктов, а просто подобие того, что раньше было настоящим. Ну, давай попробуем. Считай, что этому коньяку более тридцати лет выдержки. (*Открывает бутылку с трудом*). Даже сургучом пробку заливали. Иван, у тебя есть коньячные бокалы, а то как-то неудобно из рюмок пить.

Иван. Сейчас найду. Где-то у меня стоит набор чешского хрусталя в коробке. Из тех хрустальных бокалов еще никто ни разу ничего не пил.

Петр. Ну и тащи их сюда, заодно и обмоем. (*Иван лезет в шкаф за посудой, достает, открывает*).

Света. Дайте мне, я пойду на кухню ополосну. (*Забирает коробку и уходит на кухню*).

Петр. Какая она у тебя хозяйственная. Так и стремится, что-нибудь сделать.

Иван. У неё пунктик в голове. Ей надо постоянно, что-то убирать, мыть, делать. Ни минуты не может без дела сидеть. Я даже удивился, как это она сразу не взялась за уборку в квартире.

Петр (*оглядывает кругом комнату*). Да, у тебя вроде бы чисто. Чего здесь убирать.

Иван. Так Светлана несколько дней назад здесь была, чему здесь загрязняться. Она всё выдраила.

Петр. Пускай убирает, тебе то, что, не в грязи же сидеть! Да и ладно.

*Входит Светлана и держит в руках сияющие от чистоты хрустальные бокалы.*

Света. И где вы такую красоту купили? Сейчас такого в магазине не сыщешь. Боялась разбить. Чуть-чуть ополоснула водой. Так они сразу же засверкали во всей своей красе.

Иван. Да, я их еще в советское время купил на одной из конференций, сейчас и не помню по какому поводу она проводилась. Тогда и народ собирался на эти мероприятия только с одной целью, что-нибудь прикупить дефицитного. В основном все ломились за книгами, а я как-то подошел к другому прилавку и увидел этот набор из хрустальных фужеров. Он стоил, кажется половину моей зарплаты. И меня чего-то в голову стукнуло: «А не купить ли мне этот дорогой подарок?» У нашего коллеги свадьба должна была быть и я подумал, что лучшего подарка не бывает. Но свадьба расстроилась по каким-то причинам и коробка с хрусталем осталась у меня.

Петр. Вспоминаю все эти конференции. Туда силком затаскивали. Поэтому и устраивали праздничную торговлю дефицитом. Иначе народ туда бы и не шел. Ведь в магазинах ничего не было, а там продавался всякий дефицит. Женщины там отоваривались зарубежной косметикой, а мужики больше книги покупали. Спиртного помнится там не продавалось, но к концу конференции половина участников была уже пьяной. Вот же жизнь была. Весело, с задором, как на демонстрациях. (*Посмотрел на Ивана, тот активно ему показывал, чтобы он разливал коньяк по фужерам*). Сейчас налью. Нахлынули воспоминания. (*Разливает коньяк, все дружно берутся за фужеры, выпивают*).

Иван. И вправду настоящий коньяк, он и пахнет клопами, а не спиртом. (*Света передернула плечами*). Знаете, как надо проверять коньяк на подлинность. (*Петр со Светой внимательно посмотрели на него*). Берется капля коньяка и растирается на тыльной стороне кисти, в ложбинке между первым и указательным пальцем. Если коньяк настоящий, то он пахнет изюмом (*Берет и растирает*). А если нет, то просто спиртом, с какой-то примесью. Этот настоящий. Спасибо Света удружила. Приноси еще. (*Светлана вместе с Петром стали растирать коньяк и нюхать. Закончив эту процедуру одобрительно закивали головой*).

Света. Больше нет. Хотя, надо у матери спросить, может она еще где-то бутылку припрятала. Я в её вещах не роюсь.

Петр. Вспомнили молодость. Даже коньяк сейчас стал не тот. Я уж про колбасу не говорю. Современную колбасу даже кот не ест.

Иван. Если там мяса нет, с какой стати он её будет есть?

Петр. А колбаса за два двадцать, настоящая была. Правда её было мало, но, если удавалось её купить, так ели с удовольствием, а не травились. Я сейчас вспомнил, как я был с туристической группой в Греции. Тогда еще мало кого заграницу выпускали. Даже паспорта делали только на одну поездку. Ну мы до Москвы добирались на поезде, а оттуда самолетом до Афин. В поезде надо было есть и каждый взял себе в дорогу копченой колбасы, а также по две бутылки водки. Тогда столько разрешалось провозить. Естественно ничего этого не съели и вот в первую же ночь, в гостинице в Афинах, к нам в номер пришел наш гид, выходец из России, но уже долго проживающий в Греции грек по национальности. Ну, мы собрались компашкой и понаставили на стол съестных припасов, что с собой взяли и не доели. Среди всех этих гастрономических припасов были и копченая колбаса, такая твердая, покрытая беловатым налетом и полбуханки «бородинского хлеба» полу чёрствого, уже почти не пригодного для еды. Наш гид, как увидел это «богатство» так прямо затрясся и говорит: «Дайте мне эту колбасу и хлеба. Моя мама соскучилась по настоящим русским продуктам». Теперь я понимаю, откуда взялась эта популярная песенка «Два кусочечка колбаски, у меня лежали на столе». Видно автор слов побывал в свое время в загранкомандировке и у него навеяли воспоминания. Ну, мы, конечно подарили ему все эти остатки колбасные. Вы бы видели, как он их взял, прижал к груди, радостный был неимоверно. Я еще тогда подумал, зачем так ему понадобилась наша колбаса, если у них в магазинах этого добра завались. Я специально в одной лавчонке стал считать сколько сортов колбасы лежит на прилавке. Досчитал до сорока, сбился, бросил это занятие. Тогда у нас на прилавках обычно лежал один сорт колбасы, преимущественно ливерной, всё остальное доставалось по блату, то есть через знакомых. И вот только через много лет я понял, что у них изобилие и складывалось из этих полумясных сортов колбасы, где мясо может и совсем не было. Сейчас как раз эту картину мы наблюдаем и в наших магазинах. Всего много, а брать особо и нечего. Коровье стадо сократилось в разы, мяса по идее не должно быть, а его завались, я имею в виду колбасу. Коты не едят эту колбасу! Молоко не скисает неделями! Говорят, ультрапастеризованное! Надо же такое придумать. А там, наверное, и молока нет, сделали из нефти беленькую жидкость под вид молока, добавили всяких ароматизаторов и получили хоть козье, хоть от кенгуру, хоть от буйвола молоко. (*Наливает с раздражением сам себе коньяк и не дожидаясь никого выпивает*).

Иван. А водки сколько стало паленой! Вот в наше студенческое время сколько было сортов водки? По пальцам можно было пересчитать. «Московская», «Столичная», «Кубанская», потом добавились «Русская», «Старорусская».

Петр. «Андроповка» еще была. Я и не помню какое у неё было настоящее название.

Иван. А после перестройки и пошло-поехало. Каких только водок нам не привозили. Спирт «Рояль» неизвестного происхождения. Дешевый, но сколько от него отравилось людей. Или еще водка «Распутин». Помните рекламу, как там рекомендовали отличить настоящего «Распутина» от фальшивого. «Посмотрите, что у меня вверху, а потом внизу!» Тьфу, ты черт! В каждом ларьке водка продавалась. Травились много, крепость стали уменьшать и никому не было до этого дела. У нас помнится, как разоблачили фальшивую водку? Загрузили в товарный вагон ящики с водкой для отправки на север, а тут мороз под минус сорок. Почти все бутылки и полопались. Крепость не та оказалась.

Света. Вы всё про алкоголь знаете, а я скажу, что первая отечественная косметика тоже была не хуже заграничной. Это потом всё изгадили. Возьмём к примеру: простая вещь тушь для ресниц. Поплюешь в коробочку, возьмешь кисточку, подкрасишь реснички. А сейчас намажешься, а потом на утро глаза все опухнут! Всё на аллергию списывали.

Иван. Что-то мы в воспоминания погрузились. Давайте лучше будем говорить о хорошем. Вот ты Светлана сколько раз была замужем?

Света. А, что это я. Лучше про себя расскажи. Если по-честному один раз замуж выходила. После того замужества, кроме дочери ничего и хорошего не вспомнишь. Не семейный брак, а сплошной производственный брак.

Иван. Эх, как тебя помотало. И брак уже не нравится.

Света. Помолчал бы лучше. Сам то сколько раз женился?

Иван. Три раза.

Света. А чего это тебе не жилось со своими королевами? Не сошлись характерами? Это у нас любят говорить. Или теща не дала житья покоя? В койку к молодоженам лезла?

Иван (*с удивлением смотрит на неё*). А ты откуда это всё знаешь?

Света. Да, вот знаю.

*В прихожей раздается звонок. Иван смотрит на своих друзей, выражая удивление и непонятливость. Встает и идет к входной двери.*

**Картина третья**

*Та же квартира. Иван задом пятится в комнату. За ним входит разодетая барышня, лет на двадцать моложе Ивана, третья его бывшая жена.*

Иван. А ты как здесь оказалась? Что это тебя ко мне принесло?

Ева. Что это ты меня у порога спрашиваешь. Дай хоть в комнату войти. (*Видит за столом Ивана со Светой и сразу делает умилительное лицо, вся лучится от счастья*). А так ты не один? Празднуете что-то?

Иван (*с легким раздражением*). Да, празднуем. Первую мою пенсию обмываем. (*Обращается к друзьям*). Знакомьтесь, моя последняя жена, Ева, третья по счету.

Ева. Что значит последняя? Умирать же ты еще не собрался? Крайняя жена. В твои-то годы можно еще несколько раз жениться (*смотрит на Свету с интересом*). Да, я вижу, что и кандидатура есть достойная. Здравствуйте пенсионеры! Я бывшая жена этого господина.

Иван (*смотрит с неприязнью на Еву*). Ты какого, сюда пришла? Вроде бы всё разделили по-честному, хотя и делить особо было нечего. Вижу, что с непроста ты здесь появилась. Откуда-то узнала, что я здесь живу.

Ева. Ты, что Ваня, уж, наверное, забыл, как я тебя сюда перевозила. Мы еще с тобой здесь в последний раз исполнили супружеский долг. Со всеми долгами разом рассчитались.

Иван (*по его виду можно было понять, что он сейчас ударит свою бывшую супругу*). Хватит гадости молоть! Здесь культурные люди сидят. Тебя с твоими шутками могут и не понять.

Ева. А, что здесь понимать. (*Обращается ко всем*, театрально взмахивает руками). Любила я этого человека. Можно сказать, лучшие годы отдала, не я виновата, что так жизнь сложилась, ну уж чего сейчас горевать, уже пять лет прошло, можно и забыть все гадости-радости и неприятности. (*Становится сразу же серьезной, буквально меняется на глазах*). Я к тебе по серьезному вопросу.

Иван. А ты могла бы в другое время прийти, видишь мы здесь сидим выпиваем, празднуем мою пенсию.

Ева. Дело не требует отлагательств. Я к тебе Иван, как к старому другу пришла, а не как бывшая жена. У моей мамы большие неприятности. Вот я и решила с тобой посоветоваться.

Иван. Столько же она крови мне попортила твоя мама - теща, а теперь решила помириться, что ли?

Ева. Да, нет. Мириться она с тобой вряд ли будет. Вы же с ней толком и не ссорились, только вот она вчера поступила по скорой в твою больницу, где насколько я знаю ты и работаешь хирургом по настоящее время.

Иван. Ну, что с ней случилось? Ты можешь толком рассказать.

Ева. Ты бы меня пригласил к столу. Я как знала, что ты не один и захватила с собой кое-что. (*Достает из сумки бутылку дорогого коньяка импортного производства*). Знаю твою слабость к хорошему алкоголю. Думаю, что он не помешает нашему разговору. И твои друзья совсем не против, если я к вам присоединюсь.

Петр (*берет в руки бутыль и читает*). «Мартель», очень старый, хорошей выдержки. (*Вздыхает*). Давно я такого коньяка не пил.

Ева. Так открывайте, и я с вами выпью, кстати давайте и познакомимся. Меня зовут Ева, кто не знает. А вас? (*Друзья представились ей*). Ну, вот и отлично. Гляди и посуда под коньяк есть. Давай Петр разливай. Под коньяк лучше и разговор пойдет. (*Петр разливает коньяк по фужерам*).

Петр. Ну, вздрогнули. (*Выпивает, с уважением рассматривает этикетку на бутылке*). Хорош, чертяка!

*Света сидит молча. На её лице отражается, чуть ли не презрение к бывшей жене Ивана, но она себя сдерживает.*

Иван (*смотрит на Свету и понимает, что присутствие его бывшей жены ей не нравится*). Ну, с какой просьбой ты пришла ко мне?

Ева. Да, просьба в общем не моя. Моя мама, то есть твоя бывшая теща, хочет, чтобы ты её осмотрел и если надо будет, то и прооперировал.

Иван. Я даже не знаю, что у твоей мамы. И с какой стати я буду оперировать? Я, что ли один хирург в этой больнице. Мне надо вначале её осмотреть, сделать рентгеновские снимки, провести анализы, ну в общем обследовать.

Ева. Диагноз ей уже поставили. Снимки сделали. Когда дежурный врач узнал, что я являюсь твоей бывшей супругой, спросил про наши отношения, то посоветовал за консультацией обратиться к тебе, даже дал рентгеновские снимки. (*Роется в сумке и оттуда достает свернутые в трубочку рентгеновские снимки*). Вот они.

Иван. Хорошо подготовилась к встрече. Не ожидал я от тебя такой прыти.

Ева. Этот дежурный врач сказал, что лучше тебя никто больше не сделает эту операцию. Поэтому я к тебе и пришла.

Иван. Ну, давай сюда снимки. (*Берет в руки, рассматривает, долго изучает, смотрит на Еву*). И какой диагноз ставит дежурный хирург?

Ева (*роется опять в сумке и достает листок бумаги и читает*). Опухоль неясной этиологии панкреато-дуоденальной зоны. Ну, у вас и названия медицинские.

Иван (*вздыхает*). Понятно. Я тебе конкретизирую диагноз. Рак поджелудочной железы. Не знаю, какой стадии. Метастазов вроде бы нет, но прогноз при этом заболевании крайне неблагоприятен. Но оперировать надо обязательно. Появляется шанс. Если не оперировать, то шансов на выздоровление никаких.

Ева (*с надеждой*). Так ты возьмёшься за эту операцию? Тебя моя мама очень просила (*начинает плакать*).

Иван (*смотрит на неё с большим удивлением*). Так, что сама и просила? На неё совсем не похоже. Она, что мне доверяет? Что же она раньше этого не делала. А всё поносила и ругала. Всё ей казалось, что я где-то гуляю, если меня ночью нет. А я, как проклятый оперирую всю ночь, спасаю людей. А ей всё кажется, что зять её блядует и плохо относится к жене, то есть к её дочурке.

Ева. Да, прости, ты её. Она уже и сама просит прощения за все гадости, что она делала нам с тобой.

Иван. Всё хотела ко мне в койку забраться, когда я после ночного дежурства спал в кровати, а ты была на работе. Активная твоя мамашка была. Вот её Бог и наказал!

Ева. Я тебе не верю.

Иван. А ты, поверь, а еще лучше спроси у своей мамы. Да, ладно хватит об этом говорить. Конечно, я буду делать ей операцию. Но скажу сразу, что прогноз крайне неблагоприятен. Завтра, я буду на работе, посмотрю её, ну мы и решим окончательно стоит ли делать операцию. Если есть хоть один шанс, то буду лично делать. Я еще пока заведующий отделением, хоть уже и на пенсии и подал заявление, чтобы меня освободили от этой должности. Пускай молодые командуют и оперируют, набираются опыта. А мы уже старые пердуны – пенсионеры пора уже о другом думать.

Света. Ну, какой ты старый пердун? Хирурги только к семидесяти годам становятся большими профессионалами, виртуозами своего дела. Взять того же Вишневского, Илизарова, Бокерию, да можно много кого привести в пример.

Иван. Согласен. Да, только мало кто из хирургов доживает до такого преклонного возраста. Это уж кому как повезет. Обычно в пятьдесят лет за операционным столом и погибают.

Ева. Ну, ты пока живой, видишь и пенсию получил первую.

Иван. Твоя мама подготовила меня ко всяким стрессам, так, что больница на меня не оказала сильного негативного воздействия. Больше я от твоей мамы получал. Ладно (*обращается к Петру*). Наливай дорогостоящего коньяка. Завтра понедельник. Операционный день у нас во вторник. Думаю, что успеем и обследовать, и сделать все необходимые анализы.

Ева (*в некотором замешательстве*). Еще моя мама хотела передать тебе, что была не права по отношению к тебе.

Иван. Да, ты уже об этом мне говорила. Чего лишний раз повторяться.

Ева. Еще она просила (*помедлила*), чтобы ты вернулся ко мне, и она будет только рада нашему совместному житью.

*Свету прямо перекосило, а она враждебно смотрела на Еву и готова её убить. Иван заметил выражение своей новой подруги.*

Иван. Нет, Ева, обратно уже дороги у нас с тобой нет. В реку, как говорят снова не войдешь, и ты уже свою дорогу выбрала. Нашла себе друга? Или опять в поисках большого и теплого (*с усмешкой посмотрел на Еву*) счастья, я имею в виду.

Ева. Ты всё помнишь! Злопамятный, однако. Никого я не нашла и лучше тебя мне больше никого не надо.

Иван. К сожалению поезд ушел. Мы скоро расписываемся со Светланой, так, что можем пригласить тебя на нашу свадьбу, о сроках тебе дополнительно сообщим.

*Света, сидящая безучастно и враждебно по отношению к Еве, внезапно переменилась в лице, встрепенулась и немного закашляла. Она с удивлением посмотрела на Ивана. Еще совсем недавно он даже слышать не хотел ни о какой свадьбе, а тут сделал ей можно сказать официальное предложение.*

Петр. Ну, ты, что дружок молчал о таком великом событии в жизни каждого человека.

Иван. Прости, Петр, я просто не успел. Надо было просто договориться со Светой о конкретных датах нашей предстоящей свадьбы. Правильно я говорю (*смотрит на Свету*).

Света (*поперхнулась)*. Да, да правильно. Мы уже люди не молодые, чтобы всё делать наспех, мы бы обязательно всем сказали. Но только позже.

*Еву было не узнать. Она никак не ожидала такого поворота дела. Она и шла к Ивану, чтобы тот согласился снова с ней жить, а тут предстоит свадьба увы уже без её участия.*

Петр (*берет бутылку и разливает спиртное*). Ну, как говорится, совет да любовь. Будем считать, что это у вас помолвка. (*Чокается со всеми*).

Ева (*сидит и не верит всему происходящему*). Да, как в жизни всё поворачивается. Мне остается только и пожелать вам счастья.

Иван. Спасибо. Это не помешает мне сделать твоей маме операцию.

Ева. Ну, я так пойду в больницу и обрадую свою маму, что ты согласился её оперировать. До встречи. (*Встает и уходит. За ней подымается Иван и идет провожать её*).

*Слышен звук закрываемой двери.*

**Картина четвертая**

*Палата городской больницы. Обычная обстановка. Четыре кровати, тумбочки, обшарпанные стены. У кровати сидит Иван и беседует с лежащей на кровати женщиной. Остальные койки пустые.*

Иван. У вас Екатерина Федоровна опухоль в поджелудочной железе.

Екатерина Федоровна. Опухоль злокачественная? Сколько мне осталось с ней жить?

Иван. Мне пока не ясно. Метастазов я на снимках не вижу. (*Разглядывает рентгеновские снимки*, *вертит их в руках*). Только на операции будет ясен ваш окончательный диагноз.

Екатерина Федоровна. И когда вы меня будете оперировать?

Иван. Думаю, что завтра, если будут сделаны все анализы, ну в крайнем случае в четверг. У нас два операционных дня. Надо всё тщательно подготовить, чтобы не было сюрпризов во время операции.

Екатерина Федоровна. А какие еще могут быть сюрпризы. Мне кажется Иван, что главный сюрприз для тебя это я. Зарежешь меня прямо на столе.

Иван. Ну, что, вы Екатерина Федоровна глупости говорите. И с какой стати я вас буду, э, резать. Я, что палач какой-то?

Екатерина Федоровна. У тебя представилась возможность отомстить мне за все мои гадости, что я творила по отношению к тебе.

Иван. Да, забудьте вы про всё это. Какие еще могут быть обиды, если у вас тяжелая болезнь и надо, чтобы вы выздоровели и жили еще много лет.

Екатерина Федоровна. Чувствую я, что всё не проходит бесследно. (*Поёт*). «Ни, что на земле не проходит бесследно» … Расквитаешься ты со мной по полной, за все свои унижения. Ну, видно так мне и надо!

Иван. Тогда зачем вы хотите, чтобы я вас оперировал? У нас много хирургов. Любой бы на моем месте сделал эту операцию.

Екатерина Фёдоровна (*усмехается*). Любой, да не любой. Ведь, ты же Ваня считаешься лучшим специалистом, профессионалом по части этих операций. Я это давно знаю. Про тебя даже постоянно в газетах пишут. Благодарят больные. И будешь стараться сделать всё хорошо, чтобы не подумали, что ты таким образом решил мне отомстить.

Иван. Да, не собираюсь никому я мстить. Всё уже давно было в прошлом. У меня своя жизнь, а у вашей дочери своя.

Екатерина Федоровна. Слышала я, что ты снова жениться собираешься? Нашел подругу жизни? Это в какой уже раз? Четвертый?

Иван. Если по закону, то в четвертый, а если без закона, в гражданско-блядском браке, то и не помню, в который раз.

Екатерина Федоровна. Вот и правильно, а то к моей непутевой дочурке привязался. А толку, то от неё никакого. Тебе надо было на мне жениться. Что ты так на меня смотришь? Я для тебя в самый раз. И по годам ненамного старше, и по прочим достоинствам нисколько ей не уступаю. Ведь вы же пацаны в молодости всегда мечтали переспать с женщинами зрелого возраста, а не своими ровесницами-шлюшками. Толку то от них? Её и кормить надо, и поить, и слушать их глупости, в виде щебетания под ухом. То ли дело мы, зрелые женщины. И в сексе всё понимаем, и приголубим по-матерински, и накормим домашней пищей. И не надо по подъездам шарахаться, ждать, когда никого на лестничной площадке не будет, да еще ломаться начнет, то ей не так, то не этак. Как в старом анекдоте: «То попа холодная, то батарея горячая! И всё претензии, претензии!»

Иван. Вот, как вы заговорили! Не думал я, по правде, Екатерина Федоровна, что вы такая страстная натура! Поэтому и не дали нам житья со своей дочуркой.

Екатерина Федоровна. Дурак, ты Ваня! А, что меня отвергал? Ведь я же к тебе сама в койку лезла. Тебе, что трудно было ублажить бабушку. Твоя, несравненная Ева, как только вышла за тебя замуж, думаешь своих всех воздыхателей отвергла! Как спала с ними до тебя, так и продолжала уже с тобой. Всё ей было мало. У меня такое чувство, что она и родилась с членом между ног!

Иван. А, что же она настояла об узаконивании наших отношений. Ведь находились же в гражданском браке, ну и так дальше бы жили.

Екатерина Федоровна. Видно хотела доказать своим любовникам, что она никакая там вертихвостка, а серьезная женщина и её по-настоящему любят. Ведь тебя же Ваня многие в городе знают, как хирурга «золотые руки». А рядом с моей дочкой у неё сразу же вес повышается, её социальный статус. Никакая –то дешевка! А супруга хорошего человека. Разве это не понятно? А её кобели, кроме члена, больше ничего и не имеют. Всё хотят за её счет пожить и не работать.

Иван. Да, интересные вещи вы мне рассказали, никогда бы и не подумал. Надо же как заговорили. Вы, что мне исповедаться решили? Рано еще. Давайте лучше готовиться к операции. А сегодня за ужином постарайтесь ничего не есть. Если с анализами будет всё в порядке возьмем утром на операцию. Чего тянуть? Я попросил, чтобы один анализ сделали побыстрее. Пообещали, что к вечеру всё сделают.

Екатерина Федоровна. Дай, Бог. Очень я на тебя надеюсь, Ваня. Ведь не старая еще, пожить хочется.

Иван. Надежда умирает последней, Екатерина Федоровна.

*Иван встаёт, прощается и уходит из палаты.*

**Картина пятая**

*На другой день. Операционная. На операционном столе Екатерина Федоровна. Иван, ведущий хирург готовится к операции. Ему помогают два ассистента. Рядом колдует с наркозным аппаратом анестезиолог. Операционная сестра раскладывает инструменты. Анестезистка стоит рядом с операционным столом и сообщает давление и пульс.*

Анестезистка. Давление 130 на 80. Пульс 86. Наступает наркоз.

Иван (*обращается к анестезиологу*). Ну, что Николай Иванович, можно приступать к операции?

Николай Иванович. Да, можно начинать.

Иван (обращается к операционной сестре). Таня скальпель, приготовьте коагулятор, зажимы. По анализам у больной плохая свёртываемость крови. Начинаем. Время пошло.

Анестезистка. Давление 150 на 80. Пульс 92.

Иван. Отреагировала. Пойдем традиционным разрезом. В случае чего изменим ход операции. (*Склонился над операционным столом, рассуждает*). Раскрываем брюшную полость, большого сальника нет, ну так обычно и бывает. Первый начинает бороться с опухолью, отодвигаем желудок и вот она поджелудочная железа. Как она изменена. А вот и сама опухоль. Куда же она идет? Частично проросла в желудок, кишечник, к печени не подобралась. По всей видимости метастазов нет. Вовремя диагностировали (*Думает*). Хотя чем черт не шутит, можем и просмотреть. (*Обращается к ассистентам*). Пока я буду иссекать опухоль делайте тщательно ревизию брюшной полости, особенно в малом тазу, яичники посмотрите. Там эта гадость чаще всего прячется. Эх, Екатерина Федоровна, повезло тебе можно сказать. Но будем надеяться, что и послеоперационный период будет проходить хорошо.

Анестезистка. Давление 130 на 80. Пульс 86.

Иван. Всё в норму пришло. Так давайте наметим границы иссечения. Наверное, придется весь желудок удалить. А это, что? (*Смотрит в операционную рану*). Вот он где, гад притаился, спрятался за печенью. По идее не должен здесь быть. Удаляем его. Других вроде бы нет. (*Обращается к ассистентам*). Ничего не нашли подозрительного?

Ассистент. Всё чисто Иван Иванович. Никаких следов метастазов нет.

Иван. Повезло значит. Только видно процесс начался. Готовимся к резекции желудка и накладыванию желудочно-кишечного анастомоза, где аппарат для сшивания? На месте, всё хорошо. Так эту опухоль на гистологию, хотя и так видно, что рачок. Какая только форма рака. Гистологи скажут.

Анестезиолог. Наркоз добавить?

Иван. Нет, не надо, мы и так уже два часа возимся. Еще минут двадцать и закончим. Так, я умываю руки, а вы (*обращается к ассистентам*) накладывайте кожные швы, груз и холод на рану. Всем спасибо за помощь. Пойду описывать ход операции.

*Снимает перчатки. В предоперационной кидает маску, сестра помогает снять с него хирургический халат. Идет в свой кабинет заведующего. Около дверей его дожидается Ева. В руках у нее большой полиэтиленовый пакет.*

Иван. Ты уже здесь (*замечает пакет в руках*). А вот этого не надо. Раньше времени нечего благодарить. Плохая примета. Вот когда выпишется твоя маменька, тогда другое дело. Спрячь.

Ева. Ну, как же так, Ваня? Я же от всего сердца.

Иван. Я сказал убери, значит убери. Потом будем друг друга благодарить. Давай зайдем в кабинет.

*Кабинет заведующего. Ничего лишнего. Стол. На нем компьютер. Несколько стульев. Медицинская кушетка. В углу холодильник и небольшой шкаф для одежды. Входят в кабинет.*

Ева. Ну, как там с моей мамой?

Иван. Можно сказать, что повезло. Рак начальной стадии. Один метастаз нашел, удалил весь желудок вместе с опухолью, сейчас будем ждать заключения гистологов. Что они скажут. (*Включает компьютер*)

Ева. Так у неё рак? Умрет значит? (*Смотрит преданными глазами на Ивана*).

Иван (*недовольно*). Я же сказал, что рак в начальной стадии. Еще не пошли метастазы. Вовремя успели, через месяц было бы бесполезно делать операцию. А сейчас я считаю, что шансы на спасение и выздоровление больше пятидесяти процентов. Поживем-увидим. Не надо пока торопиться с прогнозами. Все под Богом ходим!

Ева. Ой, даже не знаю, как тебя благодарить.

Иван. Ты меня уже отблагодарила, пока я на дежурствах был и часами у операционного стола стоял. Как, когорта любовников с годами уменьшаться стала? Нашла себе по сердцу, вернее по другому органу.

Ева. С чего это ты взял? Я всегда верная тебе была, пока за тебя замужем была.

Иван. Что старых любовников хватало, не могла их бросить, держала про запас?

Ева. Кто это тебе такое сказал? Не уж то маменька. Вот же ей неймется! Тебе видно лапши навесила, а ты и поверил.

Иван. Знаешь, что дорогая, когда человек стоит у определенного барьера, за которым может быть ничего и нет, то он редко врёт, а говорит правду. Здесь нет ему смысла притворяться и лгать.

Ева. Так я и знала, что маменька всё тебе наговорит. Сама не смогла у себя мужика удержать, так чужому счастью постоянно завидует.

Иван. Ей сейчас не до завидок, дай хоть от операции отойти.

Ева. А когда её можно увидеть?

Иван. Ну сейчас её из операционной определят в реанимацию, потом в палату интенсивной терапии, а там уже видно будет. Через день, через два. Ты мне звони, я тебе скажу.

Ева. А, что раньше нельзя?

Иван. Раньше нельзя, она сейчас сутки будет под воздействием наркоза, потом начнет отходить, ей надо всё прокапать, восстановить силы. Ведь операция тяжелая и травматичная. Так, что не торопись. Как в общую палату переведем, то я разрешу тебе с ней увидеться. А пока до свидания. Мне сейчас много надо написать, весь ход операции, ведь пишем всё для прокурора, да и назначения для твоей мамы сделать. Ведь её надо же выхаживать. Особый уход нужен. Так, что ты дня через три подходи и будешь около нее сутками сидеть, если захочешь, может и функцию санитарки будешь выполнять.

Ева. Я готова на всё.

Иван. Ну, вот и договорились. Ладно, иди домой, если, что надо я тебе позвоню. Телефон старый остался? Не сменила?

Ева. Нет, старый. Зачем мне его менять?

*Иван прощается с Евой, углубляется в компьютер и начинает набирать текст.*

**Картина шестая**

*Квартира Ивана. Суббота. Вечер. Звонок в дверь. Подымается и идет открывать. Заходит друг Петр.*

Иван. Чего это ты дружок мой без звонка пришел? Или случилось, что?

Петр. А ты старый пердун забыл, что сегодня особая дата.

Иван (*в недоумении*). Да, вроде бы обычная суббота. Постой-ка, какой сегодня день? Вспомнил.

Петр. Вот-вот. А мы сегодня с тобой впервые познакомились и подружились. И нашей дружбе уже почти сорок пять лет. Хоть мы с тобой и на одном курсе учились, но у нас с тобой не было никаких близких отношений. Ну есть такой парень, ходит, как и все на лекции, посещает семинары. Таких много было. А в этот вечер у нас было, совместное дежурство твоей и моей группы в ДНД. Сейчас у молодежи спроси, что это означает. Уверен, никто эту аббревиатуру и расшифровать не сможет. Добровольная Народная Дружина. Лучшая факультетская в институте. Гордость нашего района.

Иван. И нам пришлось подраться с местными хулиганами, а потом их привести к нам в штаб.

Петр. Да, особой драки и не было. Мы хотели мирно разойтись, просто ребята распивали спиртные напитки в неположенном месте, но они вдруг ни с того, ни с сего полезли в драку. Со мной было три девушки, мы такой группой патрулировали улицы. И мне пришлось против трех пацанов бодаться, пока ты со своей группой дружинников не подоспел мне на помощь и помог справиться с нарушителями общественного порядка.

Иван. А ребята оказались из нашего института, отмечали свой день рождения в сквере. Чего они стали задираться? По сей день не пойму.

Петр. Да. просто боялись, что сообщат в деканат и их непременно исключат из института.

Иван. Замяли мы это дело, но с того дня мы с тобой и близко познакомились. Ну, что ты мнешься, доставай бутылку, раз пришел. Жена, хоть отпустила?

Петр. Я ей рассказал причину нашей встречи. Вначале хотела со мной пойти к тебе в гости. Ведь мы тогда и с тобой близко познакомились и с девушкой из твоей группы, которая и стала моей будущей женой. Вот как всё в жизни бывает. (*Проходит в комнату, ставит бутылку коньяка на стол*).

Иван. Смотри, дорогой коньяк купил. Но у меня и закуска есть хорошая. (*Достаёт из холодильника рыбные деликатесы, минералку, свою бутылку*). Отгадай, откуда это всё?

Петр. Понимаю, что не сам купил. Больные принесли?

Иван. Моя бывшая жена принесла, сразу же после операции своей матери. Хотела мне вручить пакет, но я отказался, так она случайно оставила этот пакет в кабинете. Я его обнаружил после её ухода. Знаешь же, что плохая примета благодарить врача, сразу же. Надо подождать некоторое время, как там послеоперационный период сложится. Но вот уже неделя почти прошла. Больная чувствует себя хорошо. Уже ходит по палате. Дочка её за ней ухаживает. Целыми днями находится с ней. Ты же знаешь, что в нашей медицине всегда была проблема с санитарками. Вот она и помогает, как может. Постели перестилает, утку выносит, полы моет. Есть же больные в палате, к которым вообще никто не ходит. Лежат такие одинокие старики и дожидаются своей участи. Ведь, как не было тяжело, но часто и умирают. Сам же знаешь какой процент выздоровления у этой категории больных.

Петр. Да, как не знать. Я же несколько месяцев возглавлял областную онкологическую больницу. Вот уж где смертность. Такая нервотрепка там была. Ежедневно умирают люди, постоянно идут жалобы. Жалуются на всё, что только можно. И в стационар не кладут, и на операцию не ставят, и деньги вымогают. В общем это не больница была, а самая настоящая клоака. Там главные врачи долго не задерживались. Кого на взятках поймали, кто просто ничего не делал, а кто не выдерживал этого постоянного психологического натиска со стороны как пациентов, так и врачей. Вот и я сразу же понял, что эта работа не моё призвание и при первой возможности ушел оттуда. Устроился в облздрав, по-современному в министерство. И нисколько не жалею. К практической деятельности я не имел особой тяги, а вот организатором здравоохранения стал. Скоро, наверное, выпрут с уютного места. Как говорится ротация кадров, да и по возрасту долго держать не будут. Смена поколений, дорогу молодым, ну в общем всё в этом духе. Тебя, то еще не увольняют?

Иван. Хоть завтра бы ушел, но кто отпустит? Подал заявление, чтобы меня сняли со ставки заведующего. Я тебе в прошлый раз при встрече говорил. Так главный врач, как увидел моё заявление, сам прибежал ко мне и на глазах моих порвал его и говорит: «Ты, что Иван, меня без ножа хочешь зарезать? А кто вместо тебя будет оперировать?» Я ему говорю, что есть много хирургов, вот из них и выбирайте заведующего. Я же тоже молодым стал заведующим. Но главный ни в какую, вот подготовишь себе преемника, то через год-два и уступишь ему место. Сели мы с ним потом вдвоем в его кабинете, вечером. И долго обсуждали кандидатуры нового заведующего.

Петр. Что в сухую сидели?

Иван. Ну, ты и скажешь. Конечно нет. Я после той встречи не помню, как меня до дома довезли. Главный врач машину дал. Так, что мне еще минимум год работать на прежней должности. Дожились. Помнится, когда в районе начинал работать хирургом, так один молодой хирург просто рвался в заведующие, ему всё руководить хотелось, да ничего не делать. Слава Богу, его главный врач не поставил, понял, что этот фрукт наломает дров в отделении. Поставил его на административную должность заведовать поликлиникой. Тот и доволен был. У нас там тоже была ситуация. Бывшая заведующая хирургией ушла в декретный, а другая опытный хирург внезапно вышла замуж и уехала с мужем из деревни. И остались мы четверо молодых хирургов и встал выбор кого назначать. На меня ставки не делали, я уже подал документы в клиническую ординатуру, а из тех троих главный врач, сам хирург по специальности в прошлом, никого не хотел ставить. Так и пустовала ставка, пока из декретного отпуска хирург не вышла на работу. Родила поздно, дочка часто болела, так, что редко она бывала в отделении. Но хирург была от Бога. Но это уже было без меня. Давай наливай.

*Друзья налили в фужеры коньяк, чокнулись и выпили. Возникло молчание. Первый нарушил Петр.*

Петр. Ну, как там твоя бывшая теща? Выкарабкается? Какой рак поставили гистологи?

Иван. Одна из злокачественных форм. Метастазов мало даёт, но если даст, то считай кранты, ни одна хирургия не спасет. Подержу её подольше в стационаре. Не буду торопиться. Я же пока заведующий, могу держать больных, сколько захочу. Снимем швы, проведем анализы, рентген, посмотрим, что обнаружим. А то, если выпишем через девять-десять дней, как положено, а там какое-нибудь осложнение. Ну, хоть, что-то я могу сделать хорошее хоть и для бывшей жены.

Петр. Твоя рука владыка. Это там, где-то за границей, говорят через три-четыре дня выписывают из больницы, даже после операций на сердце.

Иван. Так там такая интенсивная терапия идет, послеоперационная, нам и не снилось, да и стоит приличных денег. Там страховщики просто не позволят держать больных в стационаре больше положенного времени. Там же счет идет на сотни тысяч долларов, а не на стоимость одного пакета с алкоголем и деликатесами.

Петр. Думаю, что у нас такого никогда не будет. Кругом сплошная показуха. Может, где-то и есть первоклассные больницы со всем оборудованием, но только вот я не знаю, где, а только догадываюсь. Как там раньше в зарубежных кинофильмах говорили: «Где-то на далеком Западе»…

Иван. Это был основной пропагандистский трюк. Куда уж нам старым пердунам к ихнему здравоохранению стремиться. Видно молодым придется воспользоваться успехами западной медицины. Только вот чувствует моё сердце, что ничего хорошего не будет, а будет только хуже, чем сейчас.

Петр. Я тоже прихожу к такому же мнению. Но эти новые перестройки пускай в другое от нас время происходят. Уже без нас, как ты говоришь, старых пердунов.

Иван (*помолчав*). Пускай, поживем-увидим! Как там дела сложатся.

Петр (*вспомнил*). А когда у тебя свадьба будет?

Иван. Что это ты вспомнил?

Петр. Так, ты перед своей бывшей женой в прошлый раз даже сроки бракосочетания хотел назвать. Или специально стал говорить, чтобы она на тебя не имела вида?

Иван. Конечно специально. Света даже и разговоров не заводила о своем замужестве. Она также, как и я хлебнула в своих замужествах семейного счастья, что сразу меня предупредила, что будем просто так жить, без всякой регистрации.

Петр. Тоже верно. А то все эти официозы нужны для молоденьких девушек, а уж нам старикам, какие уж тут регистрации. Так, что встречайтесь урывками, тем более, что с ней живет мать, а за ней, как я понимаю уход нужен, да и просто старому человеку трудно одному жить. Нужно же общение, как говорится не до сексуального, а так простого человеческого. Вот мы с женой сейчас даже по разным комнатам живем, мирно разбежались. Она в спальне. Моя кровать пустует, на неё внучка спит, как гостит у нас. А я в большой комнате, с телевизором, где мне никто не мешает.

Иван. Такова семейная жизнь, без всяких прикрас. А хоть спите с ней, ну я имею в физическом плане.

Петр. Иногда спим, но уже если вспомним, но чаще забываем про эту физиологическую потребность. Да и какая в этом потребность, так по привычке.

Иван. Пока аппарат работает надо лишнюю энергию выпускать, чтобы разных аденом не было с простатитами.

Петр. Вот это только больше и беспокоит, чтобы не дай Бог не получить на старости лет.

Иван. Это уж как судьба решит.

*Друзья разливают коньяк по фужерам, выпивают и на некоторое время задумываются.*

Иван. Что это мы без всякого тоста выпиваем. За дружбу давай выпьем!

Петр (*смеется*). Так я с этой целью и пришел к тебе. У нас все тосты за дружбу.

**Картина седьмая**

*Кабинет заведующего хирургией. Иван беседует со своей бывшей женой Евой, та одета в больничном халате.*

Иван. Ну, я думаю, что через два-три дня и будем выписывать твою маму, мою бывшую тещу. Дольше я думаю, нет смысла её здесь держать. Швы сняли, всё зажило первичным натяжением.

Ева. Спасибо тебе, Ваня.

Иван. Да, ладно, не стоит благодарности. Свои же люди, сочтемся. (*Смотрит внимательно на Еву*). А тебе идет медицинская форма. Может останешься у нас санитаркой работать? (*Смеется*).

Ева. Ну, уж нет. Я за эти две недели повидала всё в больнице. Теперь ясно, почему в больницу неохотно идут работать санитарками. Работа адская, особенно если в палате тяжелые больные. Сколько надо за ними ухода. А получают они сколько?

Иван. Очень мало. Стараемся их на полторы ставки перевести, но и тогда получают меньше всех. Это только санитары в морге хорошо зарабатывают. А так это тяжелый и неблагодарный труд в хирургии, особенно в гнойном отделении.

Ева. Я там не была, но слышала, что там еще хуже, чем в вашем чистом отделении.

Иван. Там заразы много в воздухе летает. У нас одна перевязочная медсестра, работала в гнойном отделении много лет и вот раз подхватила какую-то особенную бактерию. Казалось человек проработал столько лет, все уже инфекции на себе испытал, иммунитет выработал, а тут попалась такая зловредная микроба. Медсестра заболела быстро, мы даже не могли диагностировать, что у неё, потеряла сознание, температура за сорок, находилась несколько дней в коме. Чего мы только ей не делали. Каких только антибиотиков ей не кололи. Всё бестолку. Думали умрет. А главное не знали от кого она заразилась, что организм не справился. Главный врач поехал в военный госпиталь и попросил дать какой-то резервный антибиотик. Привез нам коробку с ампулами. Ни названия, ничего. Безымянное лекарство. Только на словах сказал, что порошок надо разводить в дистиллированной воде и внутривенно вводить.

Ева. Ну и что, спасли?

Иван. Спасли. После этого антибиотика наша медсестра уже на второй день пришла в сознание. Ничего не помнит, говорит, что видела и туннель, и яркий свет, и кто-то о чем-то с ней разговаривал, успокаивал, ну ты знаешь. В литературе много случаев и рассказов написано о людях побывавших на том свете и вернувшихся обратно. Ну, ладно, значит давай так, дня через два, ты придешь в отделение с одеждой для своей матери, а мы подготовим все выписки, дадим рекомендации, ну и там разные советы. Главное, что человек выжил после такой тяжелой операции. Поняла.

Ева. Ну, конечно поняла. Я пока за эти два дня квартиру приведу в порядок. А то целыми сутками в больнице находилась, не до дома было.

Иван. Это уж точно.

Ева. А, как ты считаешь Иван прогноз для моей мамы хороший или нет?

Иван. Я же тебе раньше еще говорил, что шансы на выживание, пятьдесят на пятьдесят. Все под Богом ходим. Думаю, что у неё не будет особых осложнений. Рак очень трудно победить, но мы сумели его лечить. Особенно на ранних стадиях. Будем считать, что твоей маме просто повезло. Вовремя обратилась.

Ева. Ну, ладно я пойду. Сейчас в палату зайду с мамой попрощаюсь, а послезавтра к вам приду.

Иван. Приходи часов в двенадцать. Уже и обход закончится, и будет больше свободного времени. Ну, ты и сама знаешь теперь распорядок в больнице. Главное халат не забудь сдать старшей медсестре, а то еще уйдешь в халате домой.

Ева. Могли бы халат и подарить. (*Подумала*). Да, нет это я шучу. Не надо мне никаких халатов, чтобы о больнице ничего не напоминало. Еще раз спасибо тебе, Ваня за маму. Век не забуду, что ты сделал для нас. До свидания.

*Встает и уходит из кабинета. Иван сидит в раздумье. Потом включает компьютер и начинает набирать текст.*

**Картина восьмая**

*Прошло два дня. Больница. Идет обход больных с врачами. Во главе врачей Иван. Заходят в палату где лежит Екатерина Федоровна.*

Иван. Ну, как ваше самочувствие Екатерина Федоровна? Ничего не беспокоит?

Екатерина Федоровна. Всё отлично Иван Иванович, спасибо вам большое за операцию и хорошее отношение ко мне.

Иван. Сегодня вас выписываем. (*Обращается к врачам*). Все документы подготовили для выписки?

Врач-ординатор. Да, все. Уже все рекомендации написали, как питаться, какую диету соблюдать, когда прийти на осмотр.

Иван. Очень хорошо. (*Обращается к больной*). К вам скоро дочка придет. Привезет вам одежду, и можете быть свободны. Ко мне придете через недельку, для осмотра. Если, что будет беспокоить, то приходите раньше, позвоните, чтобы я не был на операции.

Екатерина Федоровна. Спасибо еще раз. За вашу руки, за лечение, ну и …. (*вытирает слезы*). В общем за всё, за всё.

Иван. Ладно, пойдем дальше смотреть больных. Кто это у нас новенький на койке лежит?

Врач-ординатор. Сегодня ночью поступил больной с желудочным кровотечением. Пока наблюдаем. Надо сделать одно обследование и решить вопрос об операции.

Иван. Хорошо. Потом мне сообщите результаты исследования.

*Все врачи вместе с заведующим покидают палату. Обход продолжается.*

**Картина девятая**

*Кабинет заведующего хирургией. За столом сидит Иван. Рядом с ним Ева.*

Иван. Ну, принесла одежду для мамы?

Ева. Да, сразу к ней в палату отнесла. Она попросила меня подождать, а сама в туалет пошла. Можно я у тебя здесь подожду, пока она там одевается?

Иван. Конечно, можно. Сиди сколько угодно. Как твоя мама оденется палатная сестра сообщит. Я её предупредил.

Ева. Слава Богу, что так всё хорошо закончилось. Все-таки недаром про тебя говорят, что своими «золотыми руками» ты делаешь просто чудеса. Спасибо тебе.

Иван. Главное выполняйте все рекомендации, а там будем наблюдать!

*В коридоре слышится шум. Быстрый топот ног. Раздается голос. «Позовите врача! Лучше заведующего в палату». Иван встает со своего кресла и выглядывает в коридор. Там показывается дежурная медсестра.*

Медсестра. Иван Иванович срочно придите в палату. (*Увидев Еву, сидящую в кабинете, замолкает и знаками показывает, чтобы он шел за ней*).

Иван. Ну, что случилось? Можете толком объяснить?

Медсестра (*шепотом, оглядываясь на дверь в кабинет заведующего*). Больная умерла.

Иван. Как умерла? Когда?

Медсестра. Только, что. Стала одеваться, встала с койки и вдруг лицо у неё покраснело, зашаталась и упала без сознания. Я позвала врача ординатора. Он начал делать массаж сердца, искусственное дыхание, но всё без толку.

Иван. Врач еще там?

Медсестра. Он не прекращает делать массаж сердца. Уже и адреналин ввел в сердце, но всё без толку.

*Входят в палату вместе с медсестрой. На койке лежит бездыханное тело, рядом врач- ординатор.*

Врач-ординатор (*увидел заведующего*). По клинике видно, что у нашей больной случился тромбоз легочной артерии. Я пытался делать реанимацию, но всё без толку.

Иван. Если тромбоз, то ни одна реанимация не поможет. Если только сразу же взять на стол и удалить этот тромб. Но это только в теории. На практике редко кому удавалось спасти больного. Тут уж вся наша безнадежность, как ни крути. Да, дела. Как теперь дочери объяснишь по какой причине умерла больная.

Врач-ординатор. Она при мне одежду передавала ей. Никогда и не подумаешь, что больная приговорена к такой быстрой смерти. Ничем на ней не проявлялось состояние.

Иван. Вот в том-то и дело, что на фоне полного здоровья приходит такая нелепая смерть. Хотя какая она нелепая. Смерть, есть смерть. Эх, как же мне сейчас дочери сообщить о гибели мамы.

*Уходит из палаты и идет по направлению к своему кабинету. Заходит в кабинет. По кабинету ходит взволнованная Ева.*

Ева. Что-то случилось, Иван? Скажи.

Иван. Случилось непоправимое горе. Твоя мама только, что умерла!

Ева. Как умерла? Ты шутишь?

Иван. Да, какие могут быть шутки, с этим никогда не шутят. По всей видимости у неё произошел тромбоз легочной артерии. На вскрытии точно скажут.

*Ева от неожиданности, побледнела и села на стул, не проронив ни звука.*

Иван. Может тебе воды дать с валерьянкой?

Ева (*как бы пришла в себя*). Да пошел ты на хрен вместе со своей валерьянкой и медициной. Мастер «золотые руки»! Ты убил мою мать, это твоя вина! Старый пердун! Ненавижу и презираю. Тебя давно надо на пенсию уйти, старый пердун! (*заплакала, плач перешел в рыдания*).

*Занавес*