Людмила Стракович

 **ХАЛЯВЩИНА**

 **Саркастическая пьеса в двух частях.**

 ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Д м и т р и й П е т р о в и ч Л у г о в о й, статный мужчина, 56 лет.

Н и н а Г е о р г и е в н а Л у г о в а я, его бывшая жена, пенсионерка, 54 лет.

В и л ь г е л ь м и н а, его подруга, 34 лет.

Н и к о л а й, его сосед, 48 лет.

Н а т а л ь я В а с и л ь е в н а Р о г о ж к и н а, специалист Пенсионного фонда, 35 лет.

И н н а И в а н о в н а С о в к о в а, начальник отделения Пенсионного фонда, 62 лет.

 М и х а и л Я к о в л е в и ч Ш м у л е в и ч, инспектор Госавтоинспекции, 32 лет.

П а в е л, менеджер турагентства, 25 лет.

К с е н и я М а к с и м о в н а Н е м у д р а я, участковый терапевт, 26 лет.

С е р г е й Е г о р о в и ч Т и м о ш и н, начальник областного УВД, генерал, полный мужчина в форме, 55 лет.

Т и м о ф е й Я н о в и ч Л е в и н с к и й, председатель Комитета по здравоохранению, 46 лет.

С т а р у ш к а.

 **Ч А С Т Ь П Е Р В А Я**

 Д Е Й С Т В И Е П Е Р В О Е

*Занавес. Маленькая однокомнатная хрущевка на первом этаже блочного девятиэтажного дома. На старом диване лежит Луговой, кругом всё раскидано.*

Л у г о в о й (просыпается, охает, хватается за голову, садится на скрипучий диван, открывает глаза). Ё-п-р-с-т! Какого хрена я здесь делаю? (Оглядывается с изумлением.) Офигеть! Меня чего, Кирюша вчера по бабам возил? (Пытается встать, падает на диван.) Рехнулся, придурок? (Смахивает с себя невидимую грязь.) Оставить меня в таком сраче?! Уволю, гаденыша! (Потрясает кулаком.) Давно нужно было сменить лоботряса, сейчас этих личных водил – как собак… Паскудник! Забыл, поди, на кого работает…осмелел чересчур… Лизавета давно на него бочку катила, а я-то наивный, старой карге не верил. Правду говорят: конь со стажем борозды не испортит! И мне на секретаршу нечего пенять…она хоть и моя ровесница, а фору молодым даст – будь здоров. Завтра же премию Лизке выпишу… А может даже сегодня…Только бы телефон найти. (Хлопает по кровати, тянется к штанам, лежащим на полу.) Чё за бред? А штаны нищебродские откуда? Вот, Кирюха подгадил… (Вытаскивает из кармана брюк кнопочный телефон «Nokia» и с испугом его бросает.) Тьфу ты, отщепенца какого-то портки… Убью шоферюгу!

**Луговой встает, опираясь на стены, подходит к столу, шкафу, подоконнику. По очереди открывает двери на кухню, в санузел, заглядывает туда в поисках телефона.**

Л у г о в о й. Ничего не пойму. Меня похитили что ли? А где тогда бандюганы? (Разводит руками.) Чё за дичь? (Оглядывается вокруг, кричит.) Эй! Тут есть кто-нибудь? (Пугается крика, обескураженно плюхается на диван.) Может, розыгрыш какой? Помнится, как мы в администрации замглавы Приладожского района под Новый год разыграли: в робу его пьяного строительную одели и метлу в руки дали. Проспал он, горемыка, всю ночь в таком прикиде, только под утро, рассказывают, проснулся и, как заяц, домой сиганул. А я-то куда бежать должен в трусах и майке? (Осматривает себя.) И, главное, - откуда? (Пытается посмотреть в окно.) За окном ничего, кроме забора и помойки, не видно, кругом – никого. На розыгрыш не похоже, да и не было у меня вчера никакого корпоратива на работе. (Хватается за голову.) Может меня клофелином каким напоили? Совсем народ обнаглел … Я такое этим юмористам устрою, наплачутся еще, циркачи! Вот вы где, красавчики, у меня! (Потрясает кулаком.)

**Звонок в дверь.** **Луговой подскакивает, пытается найти одежду, заворачивается в одеяло, идет открывать.**

Л у г о в о й (прокашливается). Кто там?

М у ж с к о й г о л о с. Открывай, Петрович! Во рту пересохло, а у тебя там в загашнике всегда пять капель найдется!

**Луговой в недоумении открывает дверь. В комнату влетает лохматый полутрезвый Николай.**

Н и к о л а й. Встал, значица? (Хлопает Дмитрия по плечу.) Орел, ничего не скажу! Неужто для соседа опохмелятора пожалеешь?

Л у г о в о й (пятится и плюхается на диван). Какого соседа?

Н и к о л а й (с возмущением). Ну ты, Дмитрий Петрович, вчера и напричащался! Я уже пить не мог, а ты всё: «Колян, до дна, за победу!». Бутылки три с тобой запрокинули… Но брал ты, помнится, четыре! (Уходит на кухню, гремит посудой.) Точно! Вот она самая, чуть начатая! (Возвращается с двумя стаканами и начатой пол-литровой бутылкой водки.) Давай, малость накатим… (Разливает, подает Луговому стакан.) Ты чего, как не родной?

Л у г о в о й (смотрит, открыв рот). Не помню я никакого Коляна…

Н и к о л а й. Это бывает! Я один раз так нажрался, чуть не помер… Так мне ведьма привиделась. Стоит такая на пороге комнаты и злобно-злобно на меня смотрит, аж мурашки по коже… Допьешься, говорит, ты, Николаха, до отказа печени! И громко-громко засмеялась… Я в нее тапкою запустил, стекло у серванта – вдребезги. Надюха моя так орала, не только старуха исчезла – коты из подвалов повыскакивали! (Смеется.) Ну, будем!

**Николай выпивает. Дмитрий с недоумением вертит стакан в руках.**

Н и к о л а й (довольно крякает, занюхивает кулаком). Ты пей, не сомневайся! Память, её возвращать надо…

Л у г о в о й. Да не пью я водку… (Отставляет стакан.) И не пил никогда…все знают.

Н и к о л а й. Эко как тебя, брат, колотнуло! (Смеется.) Вчера, значит, по полстакана за раз принимал, а сегодня «не пил никогда»? Как хочешь… Я тогда побёг, у меня еще дел в гаражах по горло, если что – звони! (Идет к двери.) Тапками только не кидайся, а то сервантов не напасешься! (Хохочет, уходит.)

Л у г о в о й. Первый раз такого идиота вижу. (Встает с дивана.) И вообще, надоел мне уже этот прикол. Куда подевалась моя одежда? (Открывает дверцы шкафа, роется.) Я точно помню, что вчера в брионивском костюме на работу пошел. Больше ста штук за него барыге из городской администрации заплатил… Ободрал меня малый, конечно, да и вещица, возможно, не из Италии привезена была, но смотрелась на мне хорошо. Что за тряпки тут понавешаны? (Швыряет вещи.) Дранье какое-то. Господи, когда это кончится, наконец? (Хватается за голову.)

**Звонит валяющийся на полу телефон.**

Л у г о в о й (оглядывается). Я что ли отвечать должен? Надеюсь, шутники вразумились... (Поднимает с пола телефон.) Алло!

Ж е н с к и й г о л о с. Дмитрий Петрович Луговой?

Л у г о в о й. Да это я. (Оглядывает трубку, еще раз озирается.)

 Ж е н с к и й г о л о с. Здравствуйте! Вам из Пенсионного фонда звонят. Пришли документы по нашему запросу, вы не могли бы подойти в отделение? Некоторые моменты уточнить нужно, и с заявлением о назначении пенсии проблемки появились. Прямо сегодня зайдете, если получится?

Л у г о в о й. А вы, дамочка, ничего не перепутали? Обычно к вам моя секретарша ездит! (Принимает представительную позу, одеяло падает на пол, поднимает одеяло, толкает подмышку.)

Ж е н с к и й г о л о с. Была ли у вас секретарша, я не знаю… судя по трудовой – вряд ли. Но в ваших же интересах как можно быстрее оформить все бумаги. Впрочем, если вы себя плохо чувствуете, визит лучше отложить. До свидания. (Кладет трубку.)

Л у г о в о й. Что за хрень? (Зло смотрит на телефон.) Неужто Лизавета с пенсионным делом сама разобраться не могла? Мне еще в этот стариковский курятник идти?! (Бросает телефон на диван.)

**Начинает со злостью ходить по комнате, пинает шкаф, трясет кулаками. Телефон снова звонит. Луговой с раздражением хватает трубку.**

Л у г о в о й. Что вы еще забыли сказать?!

М у ж с к о й г о л о с. Простите, я с гражданином Луговым разговариваю?

Л у г о в о й (грозно). Именно с ним! Что вы хотели?

 М у ж с к о й г о л о с. Это вас из транспортной компании на Витрука беспокоят. Ваша Лада Калина, госномер в164…и так далее, третью неделю находится на нашей штрафной спецстоянке. Между прочим, оплата эвакуационных услуг обычному водителю, как правило, бьет по карману, а у вас уже набежала очень приличная сумма и за хранение машины. Предлагаю сегодня же прибыть с документами к месту нахождения автомобиля, забрать транспортное средство и больше не нарушать правил парковки. Всего доброго! (Короткие гудки.)

Л у г о в о й (ошалело смотрит на телефон). Какая Калина? Совсем сдурели? У меня новая «БЭХА» на платной стоянке второй месяц регистрации ждет… Отец по больницам скачет, никак оформить тачку на него не могу, на себя, ясное дело, даже не собираюсь, чтобы потом вот такие вот люмпены не совали нос в мою декларацию. (Ходит по комнате.) Чего-то попутали, однако, мздоимцы, но надо будет всё равно с Егорычем потом встретиться, узнать, что там за процветающий на эвакуации бизнес в городе появился - а то обзванивают, не стесняясь, даже руководителей города. Уж он-то, как начальник, всё должен знать в своем ведомстве.

**Телефон в руке** **Лугового опять звонит. Он вздрагивает от неожиданности.**

Л у г о в о й. Да что ж это такое? (С испугом смотрит на дисплей.) Опять незнакомый номер. (Нажимает кнопку.) Слушаю вас!

Г о л о с о в о й р о б о т. Здравствуйте! Напоминаем вам, что сегодня, 15 сентября, в семнадцать часов десять минут, вы записаны на прием к участковому терапевту. С собой необходимо иметь паспорт и полис. Ждем вас к назначенному времени! (Короткие гудки.)

Л у г о в о й. Меня что, добить по-тихому решили? (громко). Эй! Где вы там? Игра закончена, можете выходить! (Хлопает в ладоши, затем себе под нос.) Скажу генералу, пусть на этих весельчаков уголовку возбудит по факту похищения должностного лица и незаконного лишения его свободы. (Трясет кулаком.) Нет, перебор. (Хлопает себя по лбу.) У меня же входная дверь открыта! Сейчас шмотки какие-нибудь подберу и до дома такси закажу. Там переоденусь, Кирюху на служебке вызову, и тогда посмотрим, кто смеяться громче всех будет.

**Находит старые джинсы, рубашку, потертый пиджак. Одевается, набирает на телефоне номер диспетчерской службы такси. Подносит к уху и слышит: «Извините, на вашем счете недостаточно средств для исходящих звонков. Пополнить счет вы можете…»**

Л у г о в о й (выключает телефон, сует его в карман). Еще и денег на телефоне нет! Совсем обнаглели массовики-затейники. Ничего, так доберусь, знать бы только, где нахожусь…

 **Неожидан****но из кармана достает паспорт.**

Л у г о в о й (открывает паспорт). Вот твари какие, даже мой паспорт в обноски подкинули! Ну вот же: Луговой Дмитрий Петрович! Всё правильно и фото моё. (Переворачивает страницы.) Прописан: улица Коммунаров, дом 35 квартира 4. (Опирается об стену, на лице – ужас.) Каких Коммунаров?! (Хватается за сердце.) Я лет восемь уже на Большой Дворянской живу. Квартиру не менял и не выселялся пока оттуда… Хотя загородный дом почти достроен. Они что, и документы мне подменить умудрились? Так это же чистой воды уголовщина! Теперь точно к Егоровичу первым делом поеду, пусть мне лучших следаков выделяет, аферистов нужно прижимать сразу! А то такими темпами они у меня и квартиру экспроприировать могут, ребята, судя по всему, ушлые. И, вообще, серьезно поговорить с начальником полицейского управления не помешает, развели, понимаешь ли, бардак в городе. Это ж надо такое придумать – дубликаты паспортов для игры на раз изготавливают, совсем берега попутали… (Открывает дверь, останавливается.) А чем я дверь в каморку закрою? (Хлопает себя по карманам, разочарованно.) Ключей-то нет… (Машет рукой.) Оно мне надо – чужой старый скарб охранять? Пусть мастера-затейники и следят за ним. (Прикрывает снаружи дверь и уходит.)

 Д Е Й С Т В И Е В Т О Р О Е

*Кабинет специалиста отделения Пенсионного фонда. За столом сидит женщина средних лет, работает за компьютером. Стук в дверь. В комнату заходит Луговой.*

Л у г о в о й (вальяжно улыбаясь). Это вы, судя по вывеске на дверях – Наталья Васильевна Рогожкина, специалист отдела назначения, перерасчета и выплаты пенсий отделения ПФР в нашем районе? (Садится на стул, закидывает ногу на ногу.)

Р о г о ж к и н а (в испуге приподнимаясь). Да, я… А вы кто?

Л у г о в о й (фамильярно). Дмитрий Петрович Луговой! Неужто не признали? (Оглядывает себя.) Ах, извините. Это у нас в администрации субботник проходил…одет немного не презентабельно, сами понимаете: осень, начало листопада… потрудились с коллегами во благо, так сказать, горожан. (Разваливается на стуле.) Вы мне звонили чуть больше часа назад. Обычно я по таким организациям не езжу, а тут – просто проходил мимо… (Пугается своих слов.) То есть – проезжал на служебке мимо. Дай, думаю, проверю, что не так с моим пенсионным делом…возможно, секретарша чего напутала?

Р о г о ж к и н а (садится на место, выдыхает). Дмитрий Петрович, вам бы в театре выступать! Генералов играть. Не пробовали? (Сердито бьет по клавиатуре компьютера). Дайте ваше пенсионное дело открою… (Пауза.) Ага, нашла. К вам очень много вопросов по стажу, уважаемый бывший работник администрации закрытого территориального образования одной из северных областей нашей необъятной страны!

Л у г о в о й (приподнимается). Что? (Удивленно.) Я указание местным пенсионникам давал: весь льготный стаж подсчитать до последнего дня для получения права досрочного выхода на пенсию. Мне – пятьдесят шесть с половиной, по возрасту положено! Даже бумажки с их старыми выкладками сохранились: северного стажа, как сейчас помню – 15 лет и 5 месяцев, а общий трудовой давно зашкалил за тридцать. При норме – 15 и 25, что называется - вуаля! (Делает лживый поклон.) Я потому из заполярных широт и уехал, отдал, так сказать, долг Родине… Теперь, пора бы обязательствами обменяться. (Разваливается на стуле.)

Р о г о ж к и н а (сердито). Я не знаю, кому вы и что отдавали! По моим данным, ваш подтвержденный северный стаж составил на сегодняшний день 14 лет 10 месяцев 12 дней, общий страховой вообще под вопросом…

Л у г о в о й (подскакивает на стуле). Что вы там такое насчитали? Понабрали в службу дилетантов, два плюс два сложить не могут, морочат только голову старикам, никакого уважения к труду!

Р о г о ж к и н а. (тоже подскакивает на стуле). Вы на себя со стороны посмотрите! Разглагольствуете тут, как благодетель всего человечества, пенсию на льготных основаниях требуете, а сами при этом восемь лет нигде уже не работаете! Не стыдно государство обманывать?

**Дверь кабинета неожиданно распахивается, внутрь заходит заведующая отделением Инна Ивановна Совкова, в строгой одежде с кучей папок подмышкой.**

С о в к о в а. Наталья Васильевна, снова слышу из вашего кабинета разговор на повышенных тонах. Вы долго у нас не проработаете, если не научитесь уважать посетителей.

Л у г о в о й (встает, протягивает руку Совковой). Вы очень-очень правы, с гражданами нужно работать со всем, так сказать, уважением. Дмитрий Петрович Луговой, замглавы городской администрации. (Учтиво склоняет голову.) С кем имею честь вести диалог?

С о в к о в а (удивляется, отвечает пожатием). Инна Ивановна Совкова – начальник отделения ПФР. Странно, не помню вас… Какие вопросы к работе специалиста?

Л у г о в о й (величаво садится на стул). Вопросов – тьма! (Складывает руки на груди.) Например, почему ваш работник очень вольно, так сказать, ведет подсчет трудового стажа? У меня семь месяцев северной выработки её стараниями вдруг из пенсионного дела пропало!

Р о г о ж к и н а (укоризненно). Да что вы его слушаете, Инна Ивановна! Не видите: человек явно не проспался после вчерашней вечеринки, раз «замглавы» представляется. Вот, пожалуйста. (Показывает на экран монитора.) Луговой Д.П., в бывшем – и печник-истопник, и охранник завода, последнее вид деятельности – специалист администрации ЗАТО в районе Крайнего Севера. Ныне - давно безработный. Льготная пенсия ему в настоящее время не положена, поскольку необходимого стажа не хватает.

С о в к о в а (переводит взгляд от экрана на Лугового). Да как же вам не стыдно, гражданин! Комедию здесь разыгрываете, чужую должность себе приписали. Я документам верю!

Л у г о в о й (возмущенно). Это я приписал? (Подскакивает, оббегает стол, смотрит на экран.) Чё за чушь? (С возмущением.) Да я восемь последних лет в горадминистрации проработал! (Садится на стул, говорит важно.) Ладно, с этим мы потом разберемся, видимо, секретарша не полный перечень документов предоставила, сегодня же будет уволена. Вы мне, голубушки, потрудитесь объяснить, почему это мой льготный стаж так резко сократился?

Р о г о ж к и н а (сердито, обращаясь к Совковой). Видали, Инна Ивановна, как разговаривает? Какие мы ему «голубушки»?

С о в к о в а (тихо). Наташенька, будь добра, объясни товарищу методику подсчета трудового стажа.

Р о г о ж к и н а. А что объяснять? Здесь всё видно (Показывает на экран.) Учет происходил только рабочего времени. С 1995 года гражданин Луговой, где бы он не работал, брал за свой счет в зимнее время не менее, а иногда и более 30 календарных дней. И так на протяжении пяти лет.

Л у г о в о й (с возмущением). Так я же учился заочно - на сессии в Москву ездил!

Р о г о ж к и н а. Вот видите – на Севере не работал! Потом, в 2001-м был командирован в Санкт-Петербург на две рабочих недели – тоже из льготного стажа вычитаем, затем появляются сведения о предоставлении ему шести дней по семейным обстоятельствам, еще несколько командировок в Петрозаводск, опять дни за свой счет… Инна Ивановна, не беспокойтесь, у меня всё учтено.

Л у г о в о й (подскакивает). Да это же абсурд какой-то! Выезжал за пределы региона я по рабочим делам, а неделю упомянутую брал на похороны родной матери, даже город не покидал!

С о в к о в а. А что вы так нервничаете, гражданин? Мы всё делаем в рамках пенсионного законодательства. Да вы садитесь и успокойтесь. У нас еще не такие случаи бывали. Помню, один пожилой мужчина то ли из Дудинки, а может из Норильска даже расплакался от обиды, что пенсию ему уменьшили здесь. Так и жил бы тогда в Заполярье!

Л у г о в о й (округляет глаза). Как это – взяли и уменьшили? А мы тогда для чего в темноте и холоде десятками лет горбатились? Уважаемая, вы извращаете политику заселения и освоения российских Северов!

С о в к о в а (совершенно спокойно). Гражданин, еще раз повторяю: мы работаем в рамках существующей законодательной базы! И вообще, никто вас там не держал.

Л у г о в о й. Так это же элементарное околпачивание народа! Наобещать льготы, а затем дружески похлопать по плечу, поблагодарить за бесцельно прожитые годы и снять с себя все обязательства. Хорошенькие нормы.

Р о г о ж к и н а (обращаясь к Совковой). Со страховым стажем у гражданина Лугового еще больше проблем. Вот смотрите, очное обучение в техникуме не засчитывается, оттуда призвали на военную службу – тоже два года минус… Потом нет подтверждений о существовании таких организации, как ООО «Компас» и ОАО «Красный Маяк», а запись с последнего места работы – почти десятилетней давности. Итого подтвержденных – 23 года 6 месяцев 13 дней. Даже пенсионное дело открывать рано.

Л у г о в о й (в ярости). Вы что, исключили из моей трудовой деятельности очное обучение и службу в армии? Ну, это – форменный беспредел! Я на вас управу найду! (Сжимает кулаки.) Как будто я специфики вашей не знаю…

С о в к о в а. Разумеется, не знаете! Упомянутые вами виды деятельности по новому пенсионному законодательству не входят в перечень зачисляемых в трудовой, он же страховой, стаж. Нет, мы их можем, конечно, принять во внимание, такой вариант в расчетах тоже существует, но тогда ваш размер пенсии, боюсь, будет самым минимальным, на него вы точно не проживете.

Л у г о в о й (на повышенных тонах). Значит, когда я в условиях Крайнего Севера себе болячки в холоде зарабатывал, мне многое чего положено на словах было, лишь бы не сбежал с бескрайних просторов лесотундры, а теперь – что, всё отняли и распрощались?

С о в к о в а (неожиданно кричит). А что вы всё время кричите? (Берет себя в руки.) Да, законы наши несовершенны, только в этом здании их не пишут. Идите с жалобой в суд, в администрацию, к депутатам. Если угодно – в Москву, в администрацию Президента можете съездить. А нам, пожалуйста, не хамите! У нас – служба ответственная, поскольку забота о пожилом поколении – это вам не на заводе охранником работать… Государственные распоряжения в точности выполнять нужно. Наталья Васильевна, если гражданин будет себя неподобающе вести – вызовите охрану! (Вышла из кабинета, хлопнула дверью.)

Р о г о ж к и н а. Вам лучше прийти, Дмитрий Петрович, года через полтора. И то – при условии, что вы работать устроитесь. Всего доброго! (Уткнулась в компьютер.)

Л у г о в о й. Да кто вы такие, я не понимаю? Курицы необразованные! Законов прочитать грамотно не можете, только порядочных людей с пенсиями обдираете! Сейчас до кабинета своего дойду, один звонок сделаю – и полетят из вас перья в разные стороны.

Р о г о ж к и н а (подскакивает). Уж это слишком! Охрана!!! (Выбегает из кабинета.)

**Луговой поднимается и выбегает следом.**

 Д Е Й С Т В И Е Т Р Е Т Ь Е

*Маленькая однокомнатная хрущевка на первом этаже блочного девятиэтажного дома. В дверь забегает перепуганный Луговой.*

Л у г о в о й (забирается на диван, подбирает ноги, трясется). Хана мне, хана! Чертов охранник Гришка на входе в администрацию даже не впустил! Говорит: вижу впервые, предъявите пропуск или не мешайте работать! (Садится, смотрит в зал.) Это что? Интриги Кусаинова? Так хочет подлец мое место занять, что разыграл всю эту комедию? (Встает, начинает ходить по комнате.) Очень похоже…очень… (Останавливается.) Вот что удивительно: я не нашел на информационных досках в холле руководства своей фамилии! (Пугается.) Как они умудрились меня так быстро из штата администрации вывести? Нет! Это совершенно не реально! Ведь нужно было заменить все распоряжения и приказы на стендах за одну ночь, моё имя было практически везде. (Начинает загибать пальцы.) Я - и зам, и исполнитель, и член комиссии, еще - ответственное лицо, награжден, освобожден… (Закрывает рот рукой.) Нет, в освобожденных себя точно не видел, но и в списках работников управления аналогично. (Падает на диван.) Мне, может, снится хренотень эта? (Натягивает одеяло на плечи.) И зачем я вообще сюда вернулся? (Оглядывается со страхом.) С другой стороны: куда было идти? Дошел ведь до Большой Дворянской… нет там моего дома… как будто и не было никогда. (Подносит палец к губам.) Только: тс-с-с!

**Звонок в дверь.** **Луговой пугается, крадучись, подходит к двери.**

Л у г о в о й. Кто там?

Ж е н с к и й г о л о с. Это я – Нина!

**Луговой подпрыгивает у двери, мечется, не зная, что предпринять.**

Л у г о в о й. Какая Нина?

Ж е н с к и й г о л о с (рассержено). Опять напился, алкаш гремучий? (Стучит в дверь.) Открывай, а то полицию вызову!

**Луговой в испуге открывает щеколду. На пороге появляется крупная дама. Заходит в комнату, морщится.**

Л у г о в а я. Снова кирял здесь без просыпа? Пропойца! Я тебе что давеча сказала? (Подбоченивается.)

Л у г о в о й (осторожно). Что сказала?

Л у г о в а я. Чтобы протрезвел и машину свою у эвакуаторщиков забрал! Всё равно не ездишь, так хоть денег с продажи дочери дай! Думаешь, мне легко её содержать? К пенсии ежегодно прибавляют процентов по шесть, а продукты в магазине дорожают сразу на шестнадцать. А еще – проживание и шмотки… Короче, что тут объяснять – тебе всё равно не понять. Ладу продавать нужно в срочном порядке, железо только дешевле становится, а потребности у девчонки растут. Собирайся давай, поехали в гаишную контору Калину вызволять. (Смотрит на Лугового с презрением.) Только не знаю, дадут ли тебе сесть за руль… Деньги-то при тебе?

Л у г о в о й (растеряно хлопает по карманам). Какие деньги? У меня ничего нет…

Л у г о в а я. Так ты что, паршивец, залоговые деньги пропил? (Угрожающе на него идет.)

Л у г о в о й. Не помню никаких залоговых денег… (Пятится, падает на диван.)

Л у г о в а я. А кто мне вчера позвонил и радостно сообщил, что получил от какого-то лоха часть наличных, чтобы выкупить технику у гаишников? Ты их растранжирил что ли, мерзость такая? (Взмахивает руками.)

Л у г о в о й (распрямляет плечи, глубоко вздыхает, орет.) Я ничего не помню, дура-баба! (Спокойно.) Тебя даже не помню! Если узнать чего хочешь – вон, к синяку-соседу сходи, он тебе про вчера всё расскажет. (Ложится, отворачивается к стене.)

Л у г о в а я (обескураженно). Это - к алкашу Кольке? Да видала я его росказни… А ты чего, вправду заболел? (Пытается заглянуть в лицо Луговому.) Может, за лекарством каким сходить? Ты скажи, я мигом…мне, главное, тебя убогого, до места назначения довести… Иначе, кто покупателю залог отдавать будет? (Берет одеяло в руки.) Ах ты, мерзота проклятая! (Лупит одеялом лежащего Лугового.) Я тебе дам «не помню»…

**Луговой подскакивает, начинает отмахиваться, нечаянно попадает кулаком Луговой в лицо, та кричит: «Убивают». На крик прибегает Николай, разнимает дерущихся.**

Н и к о л а й. Вы чё? Сдурели совсем? Еще поножовщину здесь устройте! Семейка Аддамс, не иначе…

Л у г о в а я. Ты видел, Коля, как он меня бил? (Сидит на стуле, закрывает глаз.) Так и скажешь потом участковому!

**Луговой молча укладывается на диван, закрывается одеялом, отворачивается к стене.**

Н и к о л а й. Ничего я не видел! И смотреть не хочу! (Идет к двери.)

Л у г о в а я. Не хоти - не хоти! А Луговой сказал, что только ты знаешь, куда залоговые деньги за продажу машины делись…

Н и к о л а й (останавливается). Так это на них мы вчера бухали? Классно посидели… А сколько денег-то было, Петрович?

Л у г о в о й. Не помню.

Н и к о л а й. А-а-а…это знакомая уже песня. Он, Нина Георгиевна, с самого утра ничего не помнит! Выпили мы вчера, конечно, прилично, зато поели совсем скромно: по банке шпрот, сто грамм колбасы в нарезку да полкило огурцов с хлебом. Чужих в доме замечено не было, так что ищите заначки там, куда прятали. А у меня – дела. (Хлопает дверью.)

Л у г о в а я. Слышал, что Колька сказал? Вспоминай, куда бабки заныкал!

Л у г о в о й. К дедке!

Л у г о в а я. Чего? Поюмори у меня! Вставай, кому говорю!

**Звонит телефон** **Лугового, тот нехотя поднимается, снимает трубку.**

Л у г о в о й. Слушаю, Луговой. (Пугается сказанной фразы.)

**Луговая кривляется, передразнивая мужа.**

Л у г о в о й. И вам – здравствуйте! Помню, конечно! (Показывает жене кулак.) Простите, а как ваше имя-отчество? (Пауза.) Ага. Не беспокойтесь, Тимур Хамидович, сегодня же разберусь со своей Калиной. Все договоренности в силе, машину пригоню к пятнице. (Пауза.) И вам того же! (Отключается.)

Л у г о в а я. Вот! А я что говорила? Взял с покупателя деньги – не фиг пьянствовать! Ищи давай, куда заначку зарыл, и поехали за машиной!

Л у г о в о й. Сама ищи! Пока я собираюсь… (Уходит на кухню, гремит посудой.)

Л у г о в а я (трясет кулаком вслед). Пьянчужка законченный. Жизни ни с ним не было, ни без него… Ну и где деньги искать? (Роется в шкафу, на столе, переворачивает постель на диване, становится на колени, заглядывает под диван.)

**В этот момент выходит из кухни** **Луговой. Смеется.**

Л у г о в о й. Эко, как жадность раскорячилась! Я тебя не под диваном просил поискать – а в собственных карманах!

Л у г о в а я. Чего? (Поднимается.) Я тебе сейчас поищу… в моих карманах. Главное, чтоб отрыжка не замучила…

Л у г о в о й. Ну…нет - так нет! (Подходит к шкафу, что-то ищет.) Ага, водительское на месте, петеэска на машину тоже, брелок здесь же, а вот залога и вправду нет… (Чешет затылок, смотрит на Луговую.) Уважаемая! Денег на выкуп машины не одолжите?

Л у г о в а я (плюхается на стул). Чи сдурел, чи шо? Может, тебе еще ключи от своей квартиры подогнать?

Л у г о в о й (хлопает себя по лбу). Точно! А ты ключа от входной двери не видела?

Л у г о в а я (гримасничает). А что, должна была? И его с пьяных глаз потерял? Тьфу! (Отворачивается.)

Л у г о в о й. Вот дура-баба! Ни дня бы с такой не прожил…

Л у г о в а я. Идиот! Это я с тобой почти двадцать лет промучилась!

Л у г о в о й. Чучело! Давай, поднимайся, и веди меня на штрафстоянку госавтоинспекции, где машина стоит. Там разберемся.

**Луговая с готовностью подскакивает, Луговой пропускает её первой на выходе и тихонько прикрывает дверь.**

 Д Е Й С Т В И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

*Кабинет инспектора ДПС. За столом сидит лейтенант полиции, работает за компьютером. Стук в дверь. Заглядывает Луговой, здоровается, заходит, садится на стул. Рядом молча усаживается Луговая.*

Ш м у л е в и ч (не отрываясь от экрана). Вы по какому вопросу?

Л у г о в о й (строго). Лейтенант, от компьютера отвлекись!

Ш м у л е в и ч (испуганно). Вы от Иосифа Ильича?

Л у г о в о й. Да! И от него тоже!

Л у г о в а я. Мы за машиной, за Ладой. (Пинает мужа ногой.) Это Дмитрий Петрович шутит…

Ш м у л е в и ч (строго). Так вы за эвакуированным автомобилем? Парковаться до сих пор не научились? Документики, готовьте! Сейчас постановление об административном штрафе за нарушение правил дорожного движения оформим, потом штрафстоянку оплатите, а уж после всего и посмеемся вместе!

Л у г о в о й (подает документы). Только пугать меня не советую. Сначала ситуацию обрисуй: когда, где и за что было эвакуировано транспортное средство.

Ш м у л е в и ч. Так это на раз. (Достает из стола бумаги, роется.) Вот, пожалуйста! Ваше (то есть, наше) постановление по делу о правонарушении. Смотрим: водитель автомобиля Лада Калина, госномер в164…и так далее, 28 августа текущего года совершил остановку, стоянку в нарушении требования ПДД РФ на тротуаре, тем самым, создав препятствия для пешеходов. Место, откуда забирали автомобиль, указано на плане.

Л у г о в о й (берет бумаги, разглядывает). Так это же проезд вдоль нашего дома! А стояка на краю проезда правилами разрешена. Там и заезд с главной дороги имеется, и запрещающих знаков для водителей нет. Ты чего, лейтенант? Законы попутал и думаешь, что никто в них не разбирается? Да я сейчас начальнику патрульно-постовой службы позвоню – от тебя только мокрое место останется!

Ш м у л е в и ч. Слышали, и не раз, подобные речи. (Что-то пишет.) Однако, никого еще за последний год от уплаты аналогичного штрафа по вашему адресу не освободили!

Л у г о в о й. А-а-а… так вы этим беспределом всего год занимаетесь? То-то я думаю: не могли строители тротуар восьмиметровой ширины по всему периметру дома положить просто так – явно задумка другой была, и чего-то не доделали… А тут и вы сразу нарисовались!

Л у г о в а я. Там не поймешь, кто виноват! Валька Карпенко, водила из третьего подъезда, в этом деле второй год разбирается. Сказал: пока их майор (Кивает на Шмулеча.) проживал в нашем доме и машину свою под окно ставил – всё в порядке с правилами было! А сейчас вокруг нас одни нарушители ездят! (Машет рукой.)

Л у г о в о й (подскакивает). Так это чистой воды издевательство над людьми. Вместо того, чтобы злодеев ловить и обеспечивать порядок на дорогах, вы нашли себе кусок дорожного полотна с неопределенным статусом и стрижёте с него штрафы, не пойми за что… Да еще транспортной конторе легкую да суперприбыльную работенку подкинули. Прямо, не просто на бутерброд с колбасой работаете, икрой без хлеба поди уже питаться начали. Нет, это дело прекращать надо!

Ш м у л е в и ч (подскакивает). А вы тут голос свой не повышайте! И прекратите мне тыкать! У ГАИ всё законно: если написано в генплане – тротуар, значит будем вывозить оттуда транспорт нарушителей! Что-то не нравится – в суд, к депутатам, в администрацию Президента! К кому угодно…

Л у г о в о й. А информационные знаки на съезде с проспекта к дому поставить не пробовали? Или излишне продвинутые водители – брешь в вашем кармане?

Ш м у л е в и ч. А это, вообще, не моё дело! Я сижу здесь по восемь часов безвылазно и постановления нерадивым водителям выписываю. Вот – получите и распишитесь! (Протягивает Луговому листок.)

Л у г о в а я (подскакивает). Дима, наплевать на них, пусть подавятся! Подписывай уже все бумажки, иначе машину вовек не забрать! (Хватает Лугового за рукав, тот дергается.)

**Все садятся,** **Луговой внимательно читает постановление.**

Л у г о в о й (подскакивает). Это что за подлог? Документ написан от имени Процко Геннадия Павловича!

Ш м у л е в и ч. А что вам не нравится? Да, младший лейтенант Процко осуществлял эвакуацию вашей машины.

Л у г о в о й. А почему в постановлении вы вместо него расписались? Поточная стрижка олухов не позволяет сохранять приличия даже в составлении бумаг? Не буду подписывать эту филькину грамоту! (Кидает листок на стол инспектора.)

Ш м у л е в и ч (багровея). Не нравится? Так вы сюда еще и в стадии опьянения пришли? Сейчас наряд ППС вызову, быстро в себя придете! (Хватает трубку стационарного аппарата, набирает номер.)

Л у г о в а я (толкает в бок мужа). Пошли давай, от греха подальше!

Ш м у л е в и ч. Дежурный! У меня опять агрессивный водитель. Ага! Состояние алкогольного опьянения – запах изо рта, агрессивность - внешне определяется. Присылайте наряд!

Л у г о в о й. Подожди, лейтенант, я еще вернусь! (Встает.)

Л у г о в а я (толкает мужа к выходу). Вернешься, кто бы сомневался…Главное сейчас – ноги отсюда унести!

**Луговые, пятясь, покидают кабинет инспектора. С криком: «Куда же вы?», за ними выскакивает Шмулевич.**

 Д Е Й С Т В И Е П Я Т О Е

*Маленькая однокомнатная хрущевка на первом этаже блочного девятиэтажного дома. Забегает перепуганный Луговой, закрывает дверь на щеколду.*

Л у г о в о й. (крестит дверь). Чур меня! Что за баба дурная привязалась? Еле отбился… (Падает на диван.) А этот Шмурдевич каков негодяй! Развели у дома малину, простаков дурят… Я им скоро устрою! (Пугается, зажимает рот ладонью.) Если уж охранник Гришка не признал на работе, Егорыч точно руки не подаст, он босяков разных не любит. (Снова пугается.) А я-то теперь как?

**Звонок в дверь.** **Луговой инстинктивно вскакивает.**

Л у г о в о й. Неужели опять эта бешеная? (Идет к двери.) Кто там?

Ж е н с к и й г о л о с. Пупсик, открой, это – Вильгельмина!

**Луговой открывает. Заходит чересчур ярко одетая молодая особа.**

В и л ь г е л ь м и н а (обнимает и чмокает Лугового). Привет, роднуся! Я бы сама двери открыла, но ты ж на щеколду заперся, как будто боишься кого… (Скидывает верхнюю одежду.)

Л у г о в о й. А у тебя ключи от моей квартиры есть?

В и л ь г е л ь м и н а. Конечно, есть! Ты же сам мне их дал пару месяцев назад, сказал, вдруг свои потеряешь…

Л у г о в о й. Уже потерял! Давай сюда, хоть дубликат пойду сделаю.

**Вильгельмина с удивлением достает из кармана ключи, протя****гивает Луговому. Тот прячет ключи в карман, садится на диван.**

В и л ь г е л ь м и н а. А что случилось-то? Вчера ты сам двери открывал, когда мы от твоего покупателя вернулись. (Садится рядом, пытается приобнять.) Кто пупсика обидел?

Л у г о в о й (отстраняется, встает, начинает ходить по комнате). Тебя это волновать не должно. Скажи-ка мне лучше, дорогая Альбина, куда я положил деньги того уважаемого человека, к которому мы ездили?

В и л ь г е л ь м и н а (обиженно). Какая я тебе Альбина? Ты чё, Луговой, вчера лишнего на радостях выпил? Я ушла уже около девяти… с кем набрался-то?

Л у г о в о й (строго). Красавица, отвечай на вопрос!

В и л ь г е л ь м и н а. Ой-ой-ой…какие мы грозные стали. Хорошо хоть успела путевку купить, как чувствовала, что больше такой щедрости не обломится… (Вытаскивает из сумочки конверт с документами). Вот они наши билетики в Сочи! (Подскакивает с дивана и бросается на шею Луговому.) Как я тебя люблю, пупсик, ты даже не представляешь!

Л у г о в о й (отстраняет Вильгельмину). Ты что, все мои залоговые деньги на поездку потратила?

В и л ь г е л ь м и н а. Ну, роднуся! Мы же с тобой уже год мечтали на юг смотаться. А сейчас там такая благодать! Солнышко, песочек и всё такое…

Л у г о в о й. Песочка в упомянутом тобой городе отродясь не бывало! Ну-ка, показывай, что ты там приобрела…

В и л ь г е л ь м и н а (кривляется, протягивает конверт). Да пожалуйста!

**Луговой просматривает бумаги, в ужасе теребит волосы на голове, падает на диван.**

Л у г о в о й (кричит). Что?! Ты потратила все деньги на трехдневное пребывание в вонючем сочинском пансионате времен Николая первого?

В и л ь г е л ь м и н а (виновато). Меня про Николая вообще никто не предупреждал. Поехал бы сам – и покупал! (Отвернулась, обиделась.)

Л у г о в о й (опять кричит). Боже! И билеты на самолет еще невозвратные! (Бросает конверт на диван.)

В и л ь г е л ь м и н а. Как без возврата? Они сказали, что дорогу в обе стороны я точно оплатила…

Л у г о в о й. Ты - правда, идиотка или прикидываешься?

В и л ь г е л ь м и н а. На себя посмотри, умник! Даже ключи от квартиры найти не можешь… (Обиженно кривляется.)

Л у г о в о й. Я-то вообще придурок! (Хватается за голову.) Такую жизнь проворонил!

В и л ь г е л ь м и н а. Тебе что, предлагали работу? Ну, наконец-то! (Хлопает в ладоши.) Я, конечно, не знаю, пупсик, на что ты жил последний год, но дела у тебя явно пошли на убыль…

Л у г о в о й. Ты даже не представляешь: сам не знаю, на что жил… И зачем тебе все деньги отдал – тоже не знаю.

В и л ь г е л ь м и н а. Не могу сказать, что я усилий к этому не приложила. (Поправляет одежду на себе, присаживается рядом с Луговым.) Я просто хорошо убеждать умею! (Наигранно смеется, трется щекой о плечо Лугового.)

Л у г о в о й. Хоть сейчас отстань, не до тебя…

В и л ь г е л ь м и н а (отстраняется). Ну и ладно, жадюга! А вчера говорил, что деньги эти - не последние!

Л у г о в о й (с интересом.) Прямо так и сказал? А ещё что-нибудь говорил?

В и л ь г е л ь м и н а (пожимает плечами). Про какой-то домик в деревне рассказывал. Заявил, что пенсию тебе большую дадут и уедешь ты туда на своей Ладе к постоянному месту жительства. Но сейчас, я смотрю, планы свои ты поменял, особенно в отношении автомобиля. Ты зачем его абхазцам за полцены продаешь?

Л у г о в о й (в ужасе). За половину цены?

В и л ь г е л ь м и н а. Ну, да. Сам так сказал.

Л у г о в о й (заторможенно). Не знаю… Пошли-ка! (Неожиданно подскакивает с дивана, хватает конверт, тянет за руку Вильгельмину.) Попробуем сдать твой песочек у моря, и хоть какие-то деньги вернуть.

В и л ь г е л ь м и н а (упираясь). Ты что, Луговой, спятил совсем? Никуда я с тобой не пойду. Я в Сочи хочу, ты обещал!

**Луговой тащит Вильгельмину к дверям.**

Л у г о в о й. Помнишь, Альбинушка, поговорку: обещанного три года ждут? Так у нас в запасе еще целых два осталось! (Помогает ей одеться.)

В и л ь г е л ь м и н а. Никакая я не Альбина! (Топает ногой.) Сколько уже повторять можно? В и л ь г е л ь м и н а! (Открывает дверь.)

Л у г о в о й. Хорошо-хорошо! Вильгельмина! Господи, как же тебя имя такое получить угораздило? (Закрывает на ключ дверь.)

 В и л ь г е л ь м и н а (из-за дверей). Не хами, Луговой, а то не покажу, где путевку купила!

 Д Е Й С Т В И Е Ш Е С Т О Е

*Кабинет менеджера туристического агентства. За столом сидит Павел, работает за компьютером. Стук в дверь. Заходят Вильгельмина, за ней Луговой, садятся на стулья.*

П а в е л (подскакивает). Здравствуйте! Меня зовут Павел, очень рад, что вы выбрали именно нашу турфирму! (Осекается.) Ой, Вильгельмина, вы опять к нам, но уже в сопровождении супруга?

В и л ь г е л ь м и н а (зардевшись). Павел, вы прямо меня вчера очаровали! (Хохочет.) Не могу никак с вами расстаться!

Л у г о в о й. Зато меня прямо разочаровали! И мне очень хочется забрать свои деньги и никогда с вами впредь не встречаться. (Кладет на стол конверт с документами.)

П а в е л. То есть, как это: забрать? Билеты куплены, пансионат проплачен, страховки оформлены. Забрать никак не получится. (Усаживается, закидывает ногу за ногу.)

Л у г о в о й. А вы уж, дражайший, мозгами-то пораскиньте! Всучить трехдневное турне за шестизначную сумму необразованной леди сумели? Теперь подумайте, как вернуть деньги их непосредственному владельцу!

П а в е л. Кто является распорядителем средств в семье - мне безразлично! Вильгельмина пришла и попросила подобрать ей приличный отдых на берегу Черного моря. Именно это я и сделал! (Гордо зачесывает рукой волосы на голове.)

Л у г о в о й. Трехдневное пребывание по бешеной цене в старом пансионате, расположенном в полутора километрах от пляжа – вы считаете «приличным отдыхом»?

П а в е л (возмущенно). А что не так? Двухкомнатный номер люкс, трехразовое питание, трансфер от аэропорта и обратно. Еще ваша жена запросила страховку на всё время пребывания в путешествии и перелет первым-классом. Я всё оформил в надлежащем виде. (Тыкает в документы.)

Л у г о в о й. Так вот, теперь проверни фарш обратно! (Тыкает ему в документы.) Дорогие билеты можно сдать и даже получить их фактическую стоимость. Просто не тряси языком и начинай возврат – в твоем распоряжении не больше суток! Пиши: пассажир заболел, справки предоставим.

П а в е л (испуганно). Какие справки?

Л у г о в о й. Раньше спрашивать нужно было, когда втюхивал апартаменты Петра первого этой миловидной невежде.

В и л ь г е л ь м и н а (притворно). Ха-ха-ха…

П а в е л (тихо). А вы бы тогда деньги без присмотра не оставляли…

Л у г о в о й (тихо). А вы бы в паспорта своих туристов заглядывали…

П а в е л (громко). Так я первым делом посмотрел в гражданский документ вашей супруги – штампик на месте! Думаю, если в загранпаспортах фамилии разные… как бы проблем на месте отдыха не было. У нас советские методы расселения кое-где еще встречаются.

Л у г о в о й. Что?! Эту тетку я знаю всего пару месяцев! (Грозно смотрит на Вильгельмину.) А ну-ка, графское порождение, покажи паспорт!

В и л ь г е л ь м и н а (пугается и подскакивает). Ты что, пупсик?! Брешет подросток, зуб даю…

**Луговой хватает сумку Вильгельмины и вытряхивает из неё содержимое на стол Павла. Затем находит её паспорт, перелистывает его и видит штамп о заключении брака с Луговым Д.П.**

Л у г о в о й (трясет перед носом Вильгельмины открытой страницей.) Это что?! С какой радости я заключил с тобой брак полгода назад?

П а в е л (подскакивает, заискивающе). А я вам говорил: она мне сразу не понравилась!

Л у г о в о й. Молчи, кретин, возврат билетов лучше оформляй… и отказ от супер пансионата! Пока время не вышло!

П а в е л. Так я уже…делаю! (Пишет на компьютере).

В и л ь г е л ь м и н а (в страхе). Я вообще – ни при чем! Мне Виолетта Сигизмундовна со штампиком в паспорте подсобила… Денег взяла немеряно, сказала, что благодарна ей буду, когда алкаш питерский «дуба даст», и квартиру-маломерку мне, деревенщине, в столице оставит.

Л у г о в о й. Присосалась ко мне, значит?

В и л ь г е л ь м и н а. Что ты, пупсик, я искренне! (Крестится.) Никого лучше тебя в своей жизни даже не встречала.

Л у г о в о й. Так и поверил! (Показывает кулак.) Сперва загсовую печать, значит, от любви ко мне подделала, а потом деньги у пьяного мужика стащила?

В и л ь г е л ь м и н а (хнычет). Не таскала я! Ты сам дал… сказал: нет ничего увлекательней путешествий, и послал меня покупать этот злосчастный тур. А в гостиницах и ценах я совсем не разбираюсь, никуда в своей жизни не ездила…

Л у г о в о й (с удивлением). Неужто последние бабки этой дуре сам вручил? Не помню, конечно, но интересно до дрожи!

П а в е л. Я оформил возврат… только он потребует времени. Уж извините… не факт, что в полном объеме вернут.

Л у г о в о й. Молодец, Паша, так держать! А ты, Альбина, поднимайся, разбираться пойдем! (Хватает Вильгельмину за ворот и тянет к дверям.)

В и л ь г е л ь м и н а (упирается, хнычет). Никуда не пойду! Отпусти-и…

**Луговой и Вильгельмина выходят из кабинета.**

П а в е л. Эй! А вещи? (Складывает в сумку её содержимое, выбегает следом, кричит уже за дверью.) Сумочку забыли!

 Д Е Й С Т В И Е С Е Д Ь М О Е

*Маленькая однокомнатная хрущевка на первом этаже блочного девятиэтажного дома. Заходит Луговой, прикрывает дверь.*

Л у г о в о й. Господи, как я мог вляпаться в историю еще и с этой дурой? (Ходит по комнате.) Она ж – форменная аферистка! Где это у нас, интересно, производство липовых документов налажено? Надо будет у Егоровича спросить! (Резко останавливается, хватается за рот рукой.) Не у кого теперь спрашивать! Отошла малина, один я, похоже, один… Эх…и как меня до жизни такой дойти угораздило? Ничего не помню!

**В к****омнату забегает Николай.**

Н и к о л а й. Петрович, ты там не до конца еще бутылку допил? Налей пару стопок, очень уж трубы после вчерашнего горят, с утра затушить не удалось…

Л у г о в о й (машет рукой). Пей, что хочешь.

Н и к о л а й. Дело говоришь! (Наливает в стакан, выпивает, занюхивает рукавом.) Ты чего смурной такой посредине комнаты стоишь? Случилось чё?

Л у г о в о й. Как сказать… (Неожиданно подходит к Николаю и тянет его за рукав.) Присядь-ка, разговор есть.

Н и к о л а й (усаживается на стул). Ну, чё хотел?

Л у г о в о й (усаживается на диван, взъерошивает волосы на голове). А можешь мне рассказать, по-соседски, как мы с тобой последних лет восемь жили? Чем на пропитание себе зарабатывали?

Н и к о л а й (с удивлением). Чё, правда, не помнишь? Ну ты, Петрович, силен вчера по этому делу был, раньше за тобой такого не замечалось. (Щелкает пальцем по подбородку.)

Л у г о в о й. Про это я слышал! Расскажи лучше, как мы с тобой познакомились.

Н и к о л а й. Так ты когда с женой-то развелся, квартиру эту купил. Здесь до тебя Никитична жила, вредная бабка такая. Померла она, значит, от болезней разных, ну, а наследники жилище её тебе и продали.

Л у г о в о й. Ясно. А где я… то есть ты… в общем, чего там с работой?

Н и к о л а й. Во дает! Может тебе к наркологу записаться? (Наливает себе еще водки, выпивает, занюхивает.) Таблеток каких попить, уколов поделать…

Л у г о в о й. Всенепременно так и сделаю. Рассказывай давай, а то отберу бутылку!

Н и к о л а й (хватается за водку). Не тронь, родимую! Я завсегда рассказать готов! (Оставляет бутылку, разваливается на стуле.) Значит так. Сразу после переезда сюда, ты в автосервис работать устроился. Я там слесарил, ну а ты бумагами разными занимался и запчасти для железа заказывал. В целом - всё!

Л у г о в о й. Что - всё?

Н и к о л а й. Так полгода назад прикрыли контору! Санкциями нас обложили, поставщики слились, клиенты разбежались. Я теперь в гаражах шабашу, а тебя на подвиги потянуло, в аферу какую-то влез, денег назанимал, потому и продаешь за полцены свою Калину.

Л у г о в о й. А что за афера?

Н и к о л а й (наливает себе еще). Ты вчера, вроде, начинал пару раз рассказывать, да с темы всё время соскакивал. Сказал только, что порешат тебя граждане южане, если бабки им к пятнице не вернешь. Машину, кстати, ты тоже одному из них продаешь, оттого и цена такая. (Выпивает.) Говорил я тебе: не имей делов с кочевым народом, мутные они все, как тосол в расширительном бачке…

Л у г о в о й (подскакивает). Охренительные известия! (Начинает ходить по комнате.) Ладно, будем как-то из ситуации выкарабкиваться. Слушай, мне еще к терапевту сегодня, закрывай алкогольную лавочку.

Н и к о л а й. Да я – ничего, домой пойду, здоровье, вроде, поправил. Врачи – дело святое. А тебе обязательно нужно сходить к хирургу, давно жалуешься, что у тебя в шее спереди что-то хрустнуло. Не запускай! У нас, помню, Петренко лет пятнадцать назад палец на ноге сломал… Так, дурак сразу в больничку не обратился…

Л у г о в о й (тянет за рукав Николая). Пошли уже…Петренко…

Н и к о л а й (встает, неуверенной походкой направляется к двери). А что ты смеешься? Ломали ему потом неправильно сросшийся палец. Во какие дела!

Л у г о в о й. Ну, ясный перец…

**Они выходят.** **Луговой запирает д****верь.**

 Д Е Й С Т В И Е В О С Ь М О Е

*Кабинет участкового терапевта. За столом сидит Ксения Максимовна Немудрая, работает за компьютером. Стук в дверь. Заходит Луговой, здоровается, садится на стул рядом со столом врача.*

Н е м у д р а я. Здрасьте! Паспорт и полис, пожалуйста.

Л у г о в о й (протягивает паспорт.) Ой, извините, полис дома остался… Там по прописке видно, что я к вашему участку прикреплен, а данные документа о страховании обычно переписывают при первом посещении медицинского учреждения, иначе карточку не заводят. Вы не беспокойтесь, я уже здесь был, по фамилии посмотрите – должно высветиться.

Н е м у д р а я. Обычно я без полиса не принимаю. Но, поскольку вы у меня сегодня последний пациент – так уж и быть…

Л у г о в о й (с юмором). Ух ты! Одолжение какое, на премию тянет…

Н е м у д р а я (глядя на экран). Уже пожалела… (Пауза.) Да, были. На шею жаловались, я направление на анализы вам выписала. Сейчас посмотрим результаты. (Ищет в папке под названием «Направления на лабораторные исследования».) Ага, вот ваша кровь. (Вытаскивает бланк, долго его изучает.) У вас практически все показатели в норме. Можете сами посмотреть: эритроциты, лейкоциты, билирубин, гемоглобин вообще в идеале.

Л у г о в о й. Это я и без вас вижу. (Берет направление, тоже изучает.) А что здесь кружочком обведено? Вот, посмотрите: чрезмерно высокий холестерин, повышены также триглицериды и коэффициент атерогенности. Эти отклонения от нормы как-то лечению поддаются? (Возвращает листок.)

Н е м у д р а я. Повышенный холестерин лечится диетой и таблетками. (Подает Луговому бумажку с перечнем рекомендованных продуктов.) Это – перечень продуктов по правильному питанию, название лекарств запишу на отдельном листочке. Про остальные показатели вопрос не ко мне, ими гематолог занимается, но данного специалиста в нашем учреждении нет. У вас всё?

Л у г о в о й (возмущенно). Как это всё? Простите, а с шеей-то мне что делать? Хрустнуло у меня что-то внутри. (Показывает точку чуть ниже подбородка.) С тех пор дискомфорт ощущаю…и даже небольшое удушье.

Н е м у д р а я. Нечему там хрустеть! Показалось вам. Я горло в прошлый раз осматривала – там полный порядок.

Л у г о в о й. Еще раз, дражайшая. Шея у меня совсем не резиновая, что значит: «там нечему хрустеть»? Вы, простите, где учились?

Н е м у д р а я. Если хотите, я вам направление к неврологу выпишу.

Л у г о в о й. Очень хочу! Правда, не знаю: зачем? Мне бы компьютерную томографию проблемного участка сделать и пойти с результатами к узкому специалисту в этой области. Надеюсь, к кому именно, вы и посоветуете.

Н е м у д р а я. У нас на КТ очередь бесконечная. Срок ожидание - в районе года. Но вам не имеет смысла туда даже записываться: бесплатно, по полису, компьютерную диагностику шейного отдела позвоночника всё равно не делают. Возможностей сделать это исследование самому и за деньги сейчас много, правда, дороговато, но здоровье того стоит.

Л у г о в о й. А почему я должен платить деньги за медицинское обследование? Разве оно у нас не бесплатно?

Н е м у д р а я. Эти вопросы не ко мне. (Отмахивается рукой.) Я – терапевт, а не глава городской администрации или какой-то народный депутат. Довожу реальную информацию до пациентов: не можете вы сделать по полису запрашиваемую компьютерную диагностику. Какие сказки рассказывают населению по телевизору про чудеса отечественной медицины, я не знаю. У вас всё?

Л у г о в о й (ошарашенно.) Всё… не понял только: зачем приходил? Шарашкина контора, а не поликлиника… (Поднимается и выходит.)

Н е м у д р а я (выбегает следом за ним). Пациент, вы забыли листочек с названием таблеток, понижающих холестерин.

 Д Е Й С Т В И Е Д Е В Я Т О Е

*Маленькая однокомнатная хрущевка на первом этаже блочного девятиэтажного дома. Заходит приунывший Луговой, медленно закрывает дверь, садится на диван.*

Л у г о в о й. Кругом одна хренотень какая-то! (Обхватывает руками голову.) Куда не сунешься – или обманут, или пошлют. А дальше как жить? Самое главное - на что? С работой – полный облом, из-за санкций каких-то… Пенсии нет, а шустрость в переписывании законов, вообще, ставит под сомнение её назначение… Зато деньги подавай везде! Даже не подумал бы, что лечиться за свой счет когда-то придется… Эх… (Пауза.) Гаишники эти – полные беспредельщики… Жена с претензиями, Лёлька – клофелинщица… Боже! (Поднимает руки к потолку, встает с дивана.) Скажи, что всё это происходит не со мной! (Подбегает к столу, хватает бутылку с остатками водки и допивает её прямо из горлышка.) Фу, мерзость какая.

**Начинает ходить по комнате, что-то бормочет себе под нос. Темнеет. С улицы слышен шум сильного дождя.**

Л у г о в о й. Устал! (Пьяным голосом.) От всего устал! Нужно поспать.

**Луговой ложится прямо в одежде, с головой укрывается одеялом. На миг всё темнеет, затем ударяет гром, комната освещается ярким светом молнии. В углу возле серванта стоит маленькая старушка в накинутом на плечи вязанном платке.**

Л у г о в о й (откидывает одеяло). Ни черта себе лупануло… (Видит старушку, пугается, забивается в угол дивана.) Уйди! (Отмахивается рукой, прикрываясь одеялом.) Уйди, нечистая, кому говорю?

С т а р у ш к а (ехидно смеется). Али не признал свою посетительницу?

Л у г о в о й (в ужасе). Какую еще посети-ти-тельницу?

С т а р у ш к а. Так намедни к тебе, большой шишке при власти, с прошением приходила. Жаловалась на пенсию свою мизерную, грабителей-бюрократов, да медицину нашу никудышную… Ты не поверил, помнится, сказал, что политика государства предусматривает заботу о всех наших гражданах, в особенности – о тех, кто с низким доходом.

Л у г о в о й (дрожащим голосом). А что не так? Стандартная фраза.

С т а р у ш к а (зло усмехается). Так ты зря, значит, сегодняшний день в шкуре простого смертного прожил? Различий между безбедным существованием одних и более чем скромным прозябанием основной массы своих сограждан не заметил?

Л у г о в о й (натягивает одеяло до глаз.) Очень даже заметил. Ведьма-а-а… Уйди! (Нащупывает рукой подушку, размахивается и кидает её в старушку.)

**С****лышен звук разбитого стекла, сверкает молния. Гаснет свет. Занавес.**

 **Ч А С Т Ь В Т О Р А Я**

 Д Е Й С Т В И Е П Е Р В О Е

*Занавес. Большая квартира в элитном доме. На огромной кровати спит Луговой в шелковой пижаме. Кругом дорогая мебель. Звонит смартфон, лежащий на полу.*

Л у г о в о й (с закрытыми глазами ищет телефон). Да где он – черт его дери… (Открывает глаза, в ужасе садится на кровати, начинает себя ощупывать и оглядываться, потом снимает трубку.)

Ж е н с к и й г о л о с. Дмитрий Петрович, доброе утро, я уже за вами Кирилла отправила. Сегодня – вторник, у Подурникова - планерка через час. Вы опаздывать не любите… Но, поскольку вы вчера приболели и в администрацию даже не приезжали, я сочла нужным сделать предупредительный звонок.

Л у г о в о й (срывающимся голосом). Спасибо.

Ж е н с к и й г о л о с. Если вы себя плохо чувствуете, Дмитрий Петрович, то я отмазку для шефа придумаю.

Л у г о в о й (прокашливается). Не надо, Лизавета, я буду вовремя. (В испуге прикрывает рот ладонью, оглядывается, кладет телефон на прикроватный столик.) Это что, вообще, было? (Подбегает к зеркалу, оглядывает себя со всех сторон.) Приснилось, что ли? Нет, она четко сказала: на работе меня целый день не было! Выходит, всё правда? (В смятении садится на кровать.) Но это же невозможно…

**Звонит домофон. Луговой подходит к двери, снимает трубку.**

Л у г о в а я (нежным голосом). Димуля, привет, это – Нина. Я вижу, что за тобой уже подъехала служебка, но я буквально на пару минут, открой!

**Луговой нажимает на кнопку домофона, ждет пару секунд, открывает дверь. Заходит Луговая, улыбается.**

Л у г о в а я. Только не сердись! Но вчера нужно было заплатить за обучение дочери в институте. Я названивала тебе весь день. Ты почему трубку не брал? Пришлось бежать сюда с самого утра, не хочу, чтобы у Ксюши начались проблемы.

Л у г о в о й (идет за смартфоном). У тебя телефон к банку привязан?

Л у г о в а я. Спрашиваешь! Иначе как бы я твои переводы отслеживала? Ну и пенсию тоже…

Л у г о в о й. Кстати, а пенсию тебе приличную насчитали? Как-никак на Севере жили… (Что-то набирает на телефоне.)

Л у г о в а я. Смеешься? Из стажа повыбрасывали всё, что смогли, коэффициенты какие-то поснимали… У меня соседка, всю жизнь здесь отработавшая, столько же получает. Короче, нагрели нас с северными надбавками.

Л у г о в о й (протяжно). Вот не подумал бы… (Уходит за перегородку, переодевается.) Значит, с деньгами, как всегда, проблемы…

Л у г о в а я. А то ты не знаешь, какие цены кругом.

Л у г о в о й. Может, подрабатывать бы начала?

Л у г о в а я (с возмущением). Это где меня ждут?

Л у г о в о й. Думаю, с твоими способностями - нигде. Но собачек у богатых папиков выгуливать или маникюр в домашних условиях делать – вполне бы могла.

Л у г о в а я. Не умничай, пожалуйста! Руками водить и советы давать все умеют. Вот на твое место я бы пошла, а на другие подвиги не тянет. Лучше скажи: тебе пенсию уже насчитали? Ты же, вроде, выйти не успел до повышения трудоспособного возраста, это мне еще повезло…

Л у г о в о й. Не успел, но в какой-то поэтапный подъем назначений вписался… Потом у секретарши нюансы выясню… (Выходит из-за перегородки, заправляется.) Деньги я тебе перевел… (Демонстрирует телефон.) Извини, мне еще до работы кое-куда заскочить нужно.

Л у г о в а я (проверяет информацию на телефоне, удивляется.) А что так много?

Л у г о в о й. Дочери излишки отдашь, скажешь – подарок ей от отца к первому сентября. Пусть мозги развивает, иначе дерьмо лопатой по жизни за другими убирать придется…

Л у г о в а я (с удивлением). Ладно, передам… Случилось что?

Л у г о в о й (подталкивает жену). Разворачиваемся – и к выходу! Некогда мне лясы точить… Халява, она тоже на чем-то зиждется…

**Луговой** **выходит последним, закрывает дверь.**

 Д Е Й С Т В И Е В Т О Р О Е

*Кабинет заместителя главы городской администрации. За столом сидит Луговой, обложен бумагами и газетами.*

**Звонок по громкой связи.** **Луговой нажимает клавишу.**

С е к р е т а р ш а. Дмитрий Петрович, к вам начальник городского УВД Сергей Егорович Тимошин.

Л у г о в о й. Проси! (Встает, идет к двери, протягивает руку для дружеского пожатия.)

Т и м о ш и н (заходит, протягивает руку в ответ, хлопает Лугового по плечу). Здравствуй, дружище! Как сам? Как дочь, учится?

**Луговой и Тимошин усаживаются за столом, друг против друга.**

Л у г о в о й. Вроде всё очень даже неплохо… Как у тебя?

Т и м о ш и н. И я не жалуюсь… (Нелепо гогочет.) Зачем вызывал? Бить будешь али награждать за безукоризненное ведение службы? (Опять гогочет.)

Л у г о в о й. Не, Егорыч, на сегодня допросом отделаемся. Только ты не ходи вокруг да около. Я честно спрашиваю – ты еще правдивее отвечаешь…

Т и м о ш и н. Так это завсегда так и было! Чё хотел-то в итоге?

Л у г о в о й. Да гложет меня одна непонятка про новый бизнес твоих бойцов…

Т и м о ш и н. Что такое? Почему не знаю? Всех уволю! (Начинает громко смеяться.)

Л у г о в о й. Подожди ёрничать, весельчак… Рассказали мне на днях про развод водителей на предмет незаконной парковки на дорожных участках с явно неопределяемым статусом.

Т и м о ш и н. Это как?

Л у г о в ой. Ну, вот смотри. Едешь ты по проспекту на своем любимом авто, видишь самую обычную отворотку, то есть отходящую в сторону часть дороги, сворачиваешь, проезжаешь пятьдесят метров, паркуешься возле какого-то дома. Ни тебе запрещающих знаков, ни изменений в высоте дорожного полотна, ни надлежащей разметки. Уходишь по делам, возвращаешься через пару часов – а машина тю-тю…

Т и м о ш и н. Угнана?

Л у г о в о й. Да почему угнана-то? Эвакуирована твоими инспекторами! Еще и штраф на водителя выписан за, якобы, неправильную стоянку транспортного средства, на, якобы, тротуаре.

Т и м о ш и н (обеспокоено). Это тебя мои олухи так дернули? Ты только скажи - где, я вмиг порешаю!

Л у г о в о й (с раздражением). Со мной полный порядок. Это сосед душераздирающую историю о беспределе гаишников поведал. Ох, некрасиво всё это выглядит!

Т и м о ш и н. Имя-фамилия водителя, номер машины? Всё исправим в лучшем виде!

Л у г о в о й (поднимается, начинает ходить по кабинету). Да не о том я веду разговор, Сергей Егорович! Не о конкретном примере… Может, со статусом таких проездов всё-таки определиться? Ну там, знаки надлежащие поставить, разметку или тротуар для пешеходов сделать. Народу чтобы удобно было!

Т и м о ш и н. Знаю такие случаи! Помнится, на Копытова к многоэтажке нормального проезда не было – так там такую бучу председатель жилищного кооператива организовал – полгорода на ушах стояло! (Гогочет.) Враз им приподнятый тротуар по всему периметру дома уложили. Другие варианты есть. Например, новостройка в Кривом переулке совсем от внешнего мира шлагбаумом отделилась. И у них с проездом-парковой проблем не стало, и городу за аренду земельного участка от собственников денюшка капает.

Л у г о в о й (останавливается). Так это у вас повсеместная практика? Кровососы!

Т и м о ш и н (примиряюще). Какая там практика, Дмитрий Петрович. Ну, поездят мои пацаны год-другой по таким точкам, потрясут карманы спящего населения. Сам понимаешь, зарплата у инспекторов никудышная, у всех – семьи, дети, ипотеки… любовницы (Гогочет.) Ни от кого не убудет! Да и гражданам нашим самим побегать-похлопотать о себе надо. Привыкли, понимаешь ли, жить на халяву.

Л у г о в о й (с удивлением). Так халява-то в чем? С них же просто стригут…

Т и м о ш и н. Стригут! И что? В наши кошельки тоже заглядывают все, кому не лень: и банкиры, и налоговики, и посредники разного калибра, и пресса продажная, а еще – жены, дети и внуки! Мы же не плачемся, а крутимся, выживаем. И даже очень неплохо. (Хохочет и грозит Луговому указательным пальцем.) Как тебе последняя банька в дроздовском имении понравилась? Хороши ли хозяюшки были?

Л у г о в о й. Да, понравилось всё, удружил. (Дружески хлопает Тимошина по плечу, садится рядом.) Слушай, раз про девочек вспомнили… Я тут краем уха имя любопытное услышал от одной из них: Виолетта Сигизмундовна. Тебе оно ни о чем не говорит?

Т и м о ш и н. Ну, знаю эту старую сводню. Проблем особых не доставляет, любовью с кем надо делится. А тебе она зачем понадобилась?

Л у г о в о й. Бизнес, говорят, у неё новый появился: липовыми документами подопечных снабжает, клиентуру, можно сказать, распугивает.

Т и м о ш и н. Да, леший её дери! У нас по улице пройти нельзя – кругом одни бизнесмены. За всеми не уследишь… дам задание – потрясут Сигизмундовну, не переживай! Если и пощипала она кого из посетителей – так сами дураки, не хрен по притонам приключений искать. Пусть дома сидят в свободное время, телевизор смотрят, ума набираются, ну или крестиком вышивают. (Хохочет.) А вообще, странный ты, Петрович, сегодня какой-то, отродясь этими проблемками не интересовался. Случилось чего?

Л у г о в о й (с безразличием). Забудь! (Поднимается.)

Т и м о ш и н. Вот и я говорю: оно тебе надо? Не забивай ты голову мракобесием всяким, хорошим для всех всё равно не будешь! Наше с тобой дело какое?

Л у г о в о й. Какое?

Т и м о ш и н. Позиции свои сохранять! (Показывает кулак.) Если мы не здесь, (Показывает пальцем наверх.) значит – там! (Показывает пальцем вниз, поднимается.) А там, поверь мне, не сладко… (Машет рукой.) В общем, кто тронет – звони, разберусь! Сам про меня не забывай…поддерживай, так сказать, лайками. (Смеется.) А зло, его не истребить, даже не заморачивайся. Не мы, так другие именно к такому выводу и придут…Так уж лучше – мы! (Гогочет, протягивает руку для прощания.)

Л у г о в о й (прощается.) Я провожу, не парься над моими вопросами…Так, для общего развития спрашивал…

Т и м о ш и н. Я так и понял! (Гогочет.)

**Луговой и Тимошин выходят из кабинета.**

 Д Е Й С Т В И Е Т Р Е Т Ь Е

*Квартира Лугового в элитном доме. Открывается дверь, заходит Луговой.*

***Л у г о в о й что-то напевает под нос, включает телевизор (на экране - последние новости), садится в кресло.***

Г о л о с к о р р е с п о н д е н т а: Крупную партию элитной алкогольной продукции без сопроводительных документов изъяли в центральном районе северной столицы. Немаркированная спиртосодержащая жидкость хранилась в подсобном помещении одного из дорогих петербургских ресторанов. Пострадал ли кто-то из посетителей заведения от напитков неизвестного происхождения, уже выясняется. В настоящее время изъятый контрафактный алкоголь направлен на экспертизу, по данному эпизоду проводится проверка.

Л у г о в о й (вглядывается в экран). Не пойму, что за кабак на заднем плане? На наш «Вечерний Рио», вроде, похоже… Неужто паленой выпивкой торговали? Ё-п-р-с-т…

***Звонок в дверь. Встает, убирает громкость, подходит к дверям.***

Л у г о в о й. Кто там?

Ж е н с к и й г о л о с. Димочка, это – Вильгельмина.

Л у г о в о й (открывает дверь). Привет!

В и л ь г е л ь м и н а (заходит, бросается Луговому на шею). Привет, дорогой! Помню, ты на обед всегда домой забегаешь… мимо проезжала, решила поздороваться и узнать, куда ты пропал? Я тебе вчера не меньше десяти раз позвонила, почему трубку не брал?

Л у г о в о й (закрывает дверь). Значит, занят был, раз трубку не брал…

В и л ь г е л ь м и н а. Ну, ладно хоть так… А то думаю: вдруг со здоровьем проблемы?

Л у г о в о й (недовольно). С чего бы?

В и л ь г е л ь м и н а. Ты что – не помнишь? Тебя позавчера за ужином в «Вечернем Рио» прямо не по-детски развезло! А выпил-то всего пару стопок… Недопитую бутылку коньяка с собой затребовал, и еле я тебя, горемычного, до дома дотащила! Еще алкаш какой-то по дороге к нам привязался, ты с ним на брудершафт пил, а он тебе о своей жизни разнесчастной рассказывал. Честно скажу, не помню тебя такого развеселого… Извини, чем дело тогда закончилось – не знаю, сам понимаешь, у меня сын по вечерам без присмотра… Позвонил уже, когда мы к дому твоему подходили, ну я тебя и бросила на алкаша этого, к ребенку побежала, уроки доделывать... У тебя всё хорошо?

Л у г о в о й. Да, общение замечательно просто закончилось! (Сжимает кулаки, неожиданно повышает голос.) Сколько раз я тебе говорил: не нужно появляться в моем доме без предупреждения!

 В и л ь г е л ь м и н а. А что случилось-то? (Обиженно пятится.)

Л у г о в о й (строго). Много будешь знать – мало станешь спать. Кстати, путевку, как и обещал, я заказал, договоренности в силе… (Хлопает себя по лбу.) Совсем забыл! У секретарши в агентстве еще наши гражданские паспорта попросили. Буквально, только на прописку взглянуть.

В и л ь г е л ь м и н а. Зачем это? Маразм какой-то… (Роется в сумочке.)

Л у г о в о й. Да, тетка там, буквоедка, попалась… Еще имя такое звучное у нее… Ага, вспомнил: Виолетта Сигизмундовна! (Внимательно смотрит на Вильгельмину.)

***Вильгельмина спокойно находит паспорт и подает его*** ***Луговому.***

В и л ь г е л ь м и н а. Вот видишь, не зря зашла… А имя и вправду старомодное какое-то. Ну, ладно, я побежала! (Чмокает Лугового в щеку.) До связи!

***Луговой закрывает дверь. Начинает листать паспорт.***

Л у г о в о й. Сейчас посмотрим, когда и кто тебе штамп липовый о браке поставил… (Находит нужную страницу.) Пустая? (Очень удивлен.) Ну да…сведения о семейном положении отсутствуют. (Перелистывает страницы.) Прописка действительная… (Смотрит в зал.) И Сигизмундовну моя клуха, вроде, не знает. Ничего не пойму… Хорошо, хоть Егоровичу лишнего не ляпнул. (Выключает телевизор.) Иначе точно меня за сумасшедшего бы принял… (Собирается уходить.) Удивляет другое: он-то эту Виолетту очень даже неплохо знает. Что ж со мной вчера было?!

***Луговой достает телефон, набирает номер.***

Л у г о в о й. Алло! Лизавета? Не пойму, что у меня с телефоном, жалуется народ: гудки не проходят… И у тебя вчера не проходили? Семь раз звонила? Ничего себе! И я не объявлялся? Вот, дела… А откуда же ты узнала тогда про мое самочувствие? Сама придумала? Ну ты - орел! То есть, я хотел сказать: молодец! Руководитель должен выглядеть в глазах подчиненных достойно при любых обстоятельствах. Ценю! И умею быть благодарным! Да-да, помню, что сегодня еще пару встреч. Скоро буду. (Кладет трубку.) Не секретарша, а истинная находка на все случаи жизни. Нужно будет ей деньжат всё-таки подкинуть…

***Луговой выключает телевизор, собирается, уходит.***

 Д Е Й С Т В И Е Ч Е Т В Е Р Т О Е

*Кабинет заместителя главы городской администрации. За столом сидит Луговой, обложен бумагами и газетами.*

**Звонок по громкой связи.** **Луговой нажимает клавишу.**

С е к р е т а р ш а. Дмитрий Петрович, к вам Инна Ивановна Совкова, начальник отделения ПФР, по поводу вашей пенсии.

Л у г о в о й. Проси! (Начинает быстро искать на столе очки. Одевает, делает серьезный вид.)

С о в к о в а (заходит, останавливается у дверей). Здравствуйте, Дмитрий Петрович.

Л у г о в о й (чрезмерно гостеприимно). Инна Ивановна, здравствуйте! Что ж вы, голубушка, у дверей-то стоите? (Идет к ней, берет под локоть, усаживает на стул.) Давно хотел с вами познакомится… да всё – суматоха, проблемы.

С о в к о в а. А мне почему-то странно ваше лицо знакомо. (Смеется.) Тоже, знаете ли, такой круговорот событий каждый день, иногда посетителей с работниками фонда путаю. (Вытаскивает из сумки тонкую папку.) Я так поняла, вас интересует собственное пенсионное дело? На всякий случай решила захватить, хотя беспокойство совсем излишне. Вот, можете посмотреть: пенсия вам назначена с 15 сентября, по достижении возраста пятидесяти шести с половиной лет. Всё – исключительно в рамках российского законодательства.

Л у г о в о й (удивленно). Как назначена?

С о в к о в а (испуганно). А что вас смущает? (Открывает папку.) Читаем: ваш подтвержденный северный стаж составляет 15 лет, 5 месяцев и 27 дней, общий страховой – 33 года 11 месяцев и 2 дня. Право на назначение досрочной пенсии по старости имеется, с чем вас, так сказать, и поздравляю. (Закрывает папку.)

Л у г о в о й. Как точно, однако, ваши специалисты продолжительность моей трудовой деятельности подсчитали. А вот мой родственник никак выйти на пенсию не мог: льготного стажа не хватало. Жаловался, что ему, все служебные командировки за пределы северного региона из подсчетов исключили. Такое и впрямь возможно?

С о в к о в а. Периоды работы исчисляют в календарном порядке из расчета полных месяцев, то есть 30 дней, и полного года, то есть 12 месяцев, согласно записям в трудовой книжке. Некоторые специалисты могут, конечно, вручную выбирать данные из пришедших по нашему запросу справок, но к вам данная методика не применялась. Надеюсь, проблемы вашего знакомого тоже уже решены?

Л у г о в о й. Даже не сомневайтесь! Только вместо предполагаемых сроков, он вышел на пенсию годом позднее. Сохранил, так сказать, Пенсионному фонду крупицу собираемых взносов.

С о в к о в а. Вы напрасно, Дмитрий Петрович, иронизируете. Мы вынуждены бережно относиться ко всем поступающим на наши счета отчислениям работодателей. Вы же знаете, какой огромной армии пенсионеров мы производим выплаты. А еще - иждивенцы, инвалиды, семьи с детьми. Немалые расходы идут на содержание инфраструктуры подразделений, оплату труда специалистов и обслуживающего персонала.

Л у г о в о й. Что вы, уважаемая Инна Ивановна, я всё отлично понимаю, у вас ни один рубль не по назначению не уйдет. Жесточайший контроль по всем направлениям! Однако, не каждому россиянину ваши требования по определенным позициям и осилить дано… А вы, кстати, можете самостоятельно, без специалиста, объяснить мне методику расчета среднестатистической пенсии? Я было сам сунулся в арифметические дебри, но понял, что не осилю. Хоть и образование высшее имею…

С о в к о в а (натужно смеется). Ну, да… математические расчеты довольно сложны. Вам даже не стоит углубляться в саму формулу, какие-то её составляющие нужно просто принять и знать, что они существуют. Вместе с тем, основы сделанных специалистами вычислений должны быть понятны каждому пенсионеру.

Л у г о в о й. Ну и? Осилили наши старики ваши расчеты? Лично мне понятно, что ничего не понятно.

С о в к о в а. А что вы всё время иронизируете, Дмитрий Петрович? Как будто это я пенсионное законодательство разрабатывала. У нас в стране много специалистов…

Л у г о в о й. Это – да… От знатоков своего дела прохода нет: то там умело припечатают, то здесь эрудицией задушат. Кстати, поздравляю ваше отделение с новосельем. Недавно проезжал мимо, порадовался за вас: очень достойно отремонтировали свой четырехэтажный офис. Весьма оригинальную фактурную штукатурку для фасада нашли, надеюсь до пенсии продержится. (Смеется.)

С о в к о в а (подхихикнула). Знали бы вы каких трудов и денег это стоило! (Вздыхает.) Но очень надеюсь, что никаких вопросов у проверяющих органов к нам не возникнет. (Участливо смотрит на Лугового.)

Л у г о в о й (машет рукой). Не беспокойтесь, душа моя, мне финансовые вопросы совсем не интересны.

 С о в к о в а. Всегда найдутся те, кому что-то не нравится, потому жалобы на нас потоком идут: одному показалось, что пенсию не доплачиваем, другой решил, что льготы у него незаконно отняли … Не беспокойтесь только, во всём разбираемся и принимаем решение жесткое, но справедливое. Если что – суды нас, как правило, поддерживают.

Л у г о в о й. Вот это государственный подход! (Встает.) Верю в успех вашего служения обществу. Поменьше бюрократии, так сказать, побольше законности и чуткого отношения к людям.

С о в к о в а. В этом направлении тоже проблем нет: юридические отделы в фонде укомплектованы полностью, работают как часы. Все понимают, чем надежнее наш финансовый тыл, тем крепче мы стоим на ногах. А недовольные будут всегда. (Поднимается.) Если у вас, Дмитрий Петрович, больше вопросов нет, то мне нужно бежать. (Убирает папку.)

Л у г о в о й. Конечно-конечно, Инна Ивановна! (Подает руку.) Очень рад встрече.

С о в к о в а (пожимает руку Лугового). И я. Всего хорошего.

Л у г о в о й. Я провожу.

**Луговой доводит** **Совкову до двери. Звонок по громкой связи. Луговой извиняется, возвращается к столу, нажимает клавишу. Совкова тихо прикрывает дверь.**

С е к р е т а р ш а. Дмитрий Петрович, к вам председатель Комитета по здравоохранению Тимофей Янович Левинский.

Л у г о в о й. Проси! (Снимает очки, прячет в футляр.)

**Заходит Левинский.**

Л е в и н с к и й. Добрый день! (Подходит к Луговому, протягивает руку.)

Л у г о в о й. И вам – не хворать, товарищ доктор! (Привстает, отвечает рукопожатием, смеется.) Не виделись с тобой, Тимофей, полгода, если не больше…

Л е в и н с к и й (усаживается). Дел - невпроворот, но к вам заскочить, Дмитрий Петрович, одно удовольствие!

Л у г о в о й (подмигивает). Так может – по коньячку? Мне тут по случаю бутылочка «Хеннесси» перепала. Говорят, французы со своим золотистым бренди вошли в прошлом году в тройку недосягаемых лидеров. Оценим? (Достает из стола бутылку коньяка, стопки, вазочку с шоколадом.)

Л е в и н с к и й (потирает руки, подвигается ближе к столу). Только «за»! Рабочий день на исходе, и алкоголь, в малых дозах, однозначно поддержит силы.

Л у г о в о й (подсаживается к Левинскому.) Вот и замечательно! (Открывает бутылку, разливает.)

Л е в и н с к и й (поднимает стопку). Предлагаю выпить за самое ценное, что есть у нас в жизни – за здоровье! (Смеется.)

Л у г о в о й. Замечательный тост.

**Луговой и Левинский выпивают. Закусывают шоколадом.**

Л у г о в о й. Как коньячок? (Глубоко вздыхает.)

Л е в и н с к и й. Божественно, ничего не скажешь…

Л у г о в о й. Еще по одной медицина советует?

Л е в и н с к и й (крякает). Но - только по одной! Потом за ребенком в школу заскочить нужно.

**Луговой разливает и прячет бутылку. Выпивают. Луговой убирает стопки, пересаживается за рабочий стол.**

Л у г о в о й. Расслабились малость – теперь и о работе вспомнить не грех.

Л е в и н с к и й. Проблемы какие? Может, помощь нужна?

Л у г о в о й. Нет, чисто для информации. У нас что, современные способы диагностики заболеваний лишь частично покрываются полисом обязательного медицинского страхования?

Л е в и н с к и й. Вы про что, Дмитрий Петрович?

Л у г о в о й. Да, сосед тут пожаловался, что отказались ему в поликлинике КТ шейного отдела бесплатно делать. Говорят: не положено!

Л е в и н с к и й. Если очень нужно, исключительно для вас, отдам распоряжение – сделают!

Л у г о в о й. (Машет рукой.) Заплатил уже мой приятель, говорю: самому интересно! И много еще таких подводных камней для держателей полисов? Как-то привык к нашей ведомственной медицинской службе… там – всё без лишних проблем.

Л е в и н с к и й. Есть, конечно, регламент, когда можно, а когда нет предлагать платные услуги пациентам. Мы стараемся контролировать… Но вы же понимаете, Дмитрий Петрович, отечественная медицина хронически недофинансировалась долгие годы. За последние три десятилетия госрасходы на здравоохранение редко превышали 3,5% ВВП в год. Беднее только на островах Кука.

Л у г о в о й. Это – да…лучше не вспоминай… Всё разбазарили… (Смотрит в потолок.)

Л е в и н с к и й. Не то слово! А теперь от нас что хотят?

Л у г о в о й (мечтательно). Вот вспомню свое полуголодное детство - полкило колбасы по талону на месяц… Вроде – и поплакать охота… А потом другие картинки вижу: рыбий жир нам в саду – чуть ли не каждый день в ложку капали! И в младшей школе витамином «В» пичкали, такой сладко-приторный вкус… Зубы бесплатно лечили, больниц, санаториев до фига было…

Л е в и н с к и й. Ну…это когда было? В прошлом веке? Как следует из данных Росстата, за последние тридцать лет число больничных коек в стране уменьшилось практически в два раза! А меньше болеть люди не стали, наоборот, в связи с увеличением продолжительности жизни потребность в медицинской помощи только возросла.

Л у г о в о й. Вполне закономерно…

Л е в и н с к и й. Ага, только всё остальное у нас почему-то логике не поддается. Страна большая, природными ресурсами не обделенная, а по расходам на здравоохранение мы занимаем в мире безнадежное место в середине седьмого десятка. (Разваливается на стуле.) Это не заметно, разве что - в ведомственной поликлинике… Устал плакаться на нехватку финансирования и людей.

Л у г о в о й. Ну да – ну да… Нынче претензий полно даже к участковым терапевтам… Мне тут про такую профи в белом халате тот же сосед поведал – ужаснешься!

Л е в и н с к и й. Даже слушать не буду, страшилки рассказывать и я могу. Вопрос в другом: откуда брать специалистов? Вчерашние выпускники медицинских вузов сплошь без опыта работы к нам приходят, поскольку интернатуру в вузах ликвидировали лет пять назад. Уж лечат, как получается. Кстати, квалифицированные медсестры еще в большем дефиците. Да, что там говорить: всё здравоохранение нынче превратилось в государственно установленное неравенство - по привилегированному положению, месту жительства и доходам… Кому повезло удачно родиться, жить в крупных городах и работать в приличных местах – у того с медицинским обслуживанием проблем нет. Остальным придется потерпеть! Хуже ситуации не придумаешь.

Л у г о в о й (неожиданно подскакивает). А не выпить ли нам еще по стопочке?

Л е в и н с к и й. Если из расчета: забыть о проблемах – вполне допустимо…Но! Дмитрий Петрович, не обессудьте: семья и дети…Что может быть важнее? (Встает.) Разрешите откланяться? (Наклоняет голову.)

Л у г о в о й (встает, подает руку для прощания). Держись, Тимофей Янович, из поля зрения не пропадай! Звони, если какие проблемы возникнут. Спасибо, что заглянул.

Л е в и н с к и й. И вам – успехов на рабочем посту.

**Луговой провожает Левинского до дверей кабинета. Левинский уходит. Звонок по громкой связи.**

С е к р е т а р ш а. Дмитрий Петрович, к вам пожилая женщина без записи. Имя не называет, но уверяет, что ваша знакомая.

Л у г о в о й (в испуге). Нет! У меня срочное дело, я уезжаю! Попроси Кирилла машину к выходу подогнать, спущусь через зал заседаний.

**Луговой в спешке собирается и выбегает через запасную дверь.**

 Д Е Й С Т В И Е П Я Т О Е

*Квартира Лугового в элитном доме. Открывается дверь, заходят Луговой и Николай.*

Л у г о в о й (дружелюбно). Коль, да ты проходи, не бойся. Живу я один, с женой в разводе Два раза в неделю ко мне домработница приходит, прибирается, да холодильник провизией заполняет. Нормальная такая тетка… без заскоков. (Открывает холодильник.) Сейчас стол организую: коньячок, закусочку разную. (Вытаскивает из холодильника закуски.) Алкоголь покупать никому не доверяю, только сам. (Открывает шкаф.) Смотри, коньяк какой эксклюзивный. (Трясет бутылкой.) Десятилетняя выдержка в бочках из кавказского дуба. (Ставит на стол, тянет за рукав Николая.) Ты садись!

Н и к о л а й (осторожно). Говорю вам, любезный, спутали вы меня с кем-то… Я и вас вспомнить не могу, и в доме вашем богатом никогда не бывал. (Садится за стол, берет в руки бутылку, разглядывает.) Да и коньяка дорогого отродясь не пил… Всё больше водку, что подешевле…

Л у г о в о й (забирает бутылку, открывает, разливает по стопкам). Сейчас выпьем грамм по двести – и вспомнишь всё, даже не переживай. Давай, не тушуйся! (Пододвигает стопку Николаю.)

**Николай в нерешительности берет стопку.** **Чокаются, выпивают.**

Н и к о л а й (качает головой). Не обессудь, дружбан…

Л у г о в о й. Да, Петрович я! Сто лет им для тебя был…а теперь: «вспомнить не могу, знать-не знаю…» (Передразнивает Николая.) Давай еще по одной что ли! (Наливает.)

**Снова чокаются, выпивают.**

Н и к о л а й (закусывает, потом бьет себя в грудь). Не обессудь, Петрович! Ну, не помню тебя, хоть убей. Может выпил в тот раз чересчур… Хоть расскажи, а где мы пересекались-то?

Л у г о в о й (в недоумении). Точно не помнишь?

Н и к о л а й. Истинный крест даю! (Крестится.)

Л у г о в о й (осторожно). Так жили ж с тобой в соседних квартирах… У меня - угловая однушка была, твоя двухкомнатная – дверь в дверь.

Н и к о л а й. Гонишь, Петрович! Никитична в той квартире жила, кошёлка старая. Померла уже лет восемь назад, с тех пор пустует жилье, даже окно на кухне фанерой наполовину прикрыто. Говорят, разбилось оно при странных обстоятельствах... Не мог ты там жить, уж я бы наверняка тебя знал.

Л у г о в о й. А я тебя сразу сегодня приметил, когда на машине мимо дома проезжал, смотрю, на скамейке сидишь, один-одинешенек... Ну, почему не позвать бывшего соседа в гости, не поболтать за пузыриком, как в прошлые времена? Автосервис наш не вспомнить…

Н и к о л а й (ошарашенно). Ты что, со мной в одной конторе слесарил?

Л у г о в о й. Нет, слесарил там ты, а я запчасти для железа заказывал.

Н и к о л а й (обескураженно). Да брось… (Смотрит с ужасом на Лугового, затем хватает бутылку, наливает только себе, выпивает.) У меня что – крыша поехала?

Л у г о в о й (встает, начинает нервно ходить). Да если бы только у тебя… Сам ничего понять не могу. Если ты меня точно не знаешь – откуда в моей голове разная информация про тебя?

Н и к о л а й. Какая разная?

Л у г о в о й. Например, как ведьма к тебе приходила, ты в неё тапкою запустил, стекло в серванте разбил, и твоя Надюха в ярости так орала на всю округу, что коты из подвалов повыскакивали...

Н и к о л а й (вжимается в стул). Ты откуда про тот случай знаешь? Я ж никому… (Тянется к бутылке.) Жена вообще наказала молчать про бесов, чтобы в дурку врачи не отправили… (Наливает, выпивает.)

Л у г о в о й. Нет у меня, Колян, ответа на твой вопрос! (Разводит руками.) Понятия не имею, откуда я наслышан про твоего Петренко и его неправильно сросшийся палец на ноге. (Подходит к столу, наливает себе, выпивает.)

Н и к о л а й. Мать честная! И про Ваську знаешь?

Л у г о в о й. И про него. (Садится, хватается за голову.)

Н и к о л а й. Петрович, а может тебя нечисть какая пометила? Мне Лёха, напарник мой, сегодня такую бредятину рассказал – упадешь, не встанешь. Говорит, вселился в него лукавый, и проснулся он вчера поутру настоящим барином, с имением и прислугой. Натурально всё так описал: домина в усадьбе огромный, флигеля для челяди, конюшня… Даже парк с беседками видел. Сказал, жизня у него прямо царская там началась, поскольку кругом одна дармовщина его окружала: ну, там деньги, жратва, бабы всякие…Работать не нужно, отчитываться перед женой и детьми тоже. Оторвался, как говорится, Лёха по полной, ну ты сам понимаешь…

Л у г о в о й. И?

Н и к о л а й. А я что ли знаю? С виду, вроде, мужик нормальный, с утра с ним даже головку блока цилиндров отремонтировали. Правда, машина была такой старой, что думаю, зря старались...

Л у г о в о й. Судя по всему, отменно брешет напарник твой…

Н и к о л а й. Может, и брешет… с пьяных-то глаз чего только не привидится. Хотя, в отличие от меня, Лёха почти не пьет, так, заради компании. (Тянется за бутылкой, наливает.) А, вот еще что! Говорит, помнит, как накануне мужика веселого на улице встретил. Тот с бабой сперва был, но она быстро сбежала. Так вот, они с мужиком этим на лавке возле богатого дома полночи просидели. Бутылку коньяка дорогущего допили, ну и про жизнь поболтали… Домой в какой-то отключке пришел.

Л у г о в о й (подскакивает). А машина у твоего другана есть?

Н и к о л а й. Есть… Только её гаишники на штрафстоянку дней десять назад уволокли. Сказал, денег с него трясут понапрасну…

Л у г о в о й. Лада Калина?

Н и к о л а й (открывает рот). Ты и про Лёху моего всё знаешь? (Хватает стопку, не глядя выпивает.) Ты, Петрович, не обижайся, но я лучше пойду… (Встает, пятится к дверям.)

Л у г о в о й. Колян, ты извини, Бога ради! Как-то странно всё получилось…

Н и к о л а й. Ага, страннее не придумаешь…

Л у г о в о й. Ты заходи, если что…теперь – дорогу ко мне знаешь.

Н и к о л а й. Зайду, коль живы-здоровы будем… Благодарствую, и вам не хворать… (Быстро выходит.)

**Луговой закрывает дверь и начинает ходить из угла в угол.**

 Л у г о в о й. Та-а-а-к… Хоть что-то начинает проясняться…Значит, я от Лёхи приблудного всю информацию получил! И про Коляна, и про машину эвакуированную, и про бабку в хрущевке… будь оно всё неладно… Так что ж это получается? Я с каким-то там чмориком паленого коньяка на грудь принял, чуть не загнувшись от суррогата, затем сутки в отключке провел, общаясь с галлюциногенными образами, а на следующий день уважаемых людей по столу носом по этой самой причине возил? Во попал, леший дери! Так и с должностью распрощаться можно. (Подходит к столу, наливает стопку, затем хватает бутылку, рассматривает.) Никакой гарантии теперь нет в этом пойле! (Ставит бутылку, отодвигает стопку.) Никому верить нельзя! Ну, что за народ? Так и норовит по легкому заработать… А всем, ясное дело, халявы не хватит. (Ищет телефон.) Надо бы Егорычу позвонить, может и не мой ресторан на экране мелькал…

**Луговой садится и набирает номер Тимошина. Ждет. Тимошин снимает трубку.**

Л у г о в о й. Приветствую тебя, Сергей Егорович! Узнал? Хорошо-хорошо, богатым не буду и не расстроюсь. Слушай, чего звоню: тут в «Вестях» по ТВ сюжетец про паленый алкоголь журналисты пару раз прокрутили: подскажи, что за заведение отличилось? (Пауза.) Точно, «Вечерний Рио»? (Грозно.) Вот мерзавцы какие. Всех гнать поганой метлой! Лицензий лиши, налоговую подключи, оштрафуй, уголовку впаяй, короче – сам знаешь! У меня сосед чуть не сдох от их контрафакта! Эдак, мы всё население отравим…А кто работать тогда будет на благо государства? (Смеется.) Шучу, конечно. Но с леваками разберись, если что – спрошу! (Смеется.) Шучу второй раз. Что говоришь? Уже с Сигизмундовной разобрался? Так, замечательно! Не Виолетта она, а Глафира? Вот незадача… (Зажимает рот.) Не обессудь! Это я тебя проверял … Думаю, знает ли наш главный полицейский всех своих основных незаконопослушных подопечных? Молодец, сориентировался… Хвалю! (Хохочет.) А ты испугался? Егорыч, мы же друзья! Да я за тебя… (Пауза.) Знаю, что за меня любого порвешь…оттого и ценю! Ладно, всю информацию о паленом алкоголе держу на собственном контроле! Бывай! (Отключает телефон.) Ну и ржи на здоровье, идиот хренов! У него беспредел по всему периметру – а ему всё нипочём! С другой стороны: а мне на фига туда соваться? Пронесло один раз – и слава тебе, Господи, дальше осмотрительней буду…

**Луговой включает телевизор, садится напротив.**

Г о л о с к о р р е с п о н д е н т а. Валерий Иванович, вы - опытнейший врач в области наркологии - как часто сталкивались с пациентами, имеющими серьезные последствия после употребления некачественной алкогольной продукции?

В а л е р и й И в а н о в и ч. Довольно часто. Можно говорить о разных проявлениях отравления, но одно из тяжелейших его последствий – психоз, сопровождающийся серьезными визуальными галлюцинациями. У каждого человека видения носят индивидуальный характер и возникают на подсознательном уровне. Иногда пациент наблюдает зрительные образы, наслаивающиеся на реальную картинку мира, и принимает ложных людей, как часть объективной реальности. Удивительно, но важной особенностью таких галлюцинаций является четкая последовательность действий, схожая с кинолентой, в которых больной может принимать самое активное участие и даже играть свою роль. Галлюцинации способны кого-то страшно пугать, другим, наоборот, доставлять блаженство в нереальном мире. Нужно помнить: в таком состоянии пациенты опасны для себя и окружающих…

Л у г о в о й. А-а-а! Что ты несешь? (Хватает пульт, выключает телевизор, подскакивает, начинает ходить по комнате.) Кому я опасен? Я же ничего плохого не сделал… Ну, пробыл сутки в отключке… Сейчас-то – нормальней некуда. Да и не знает никто о моем отсутствии… (Смотрится в зеркало.) Солидный мужик! Даже подглазники не особо видны… Эх! (Подходит к столу, наливает, выпивает.)

**В комнате начинают мигать лампочки. Появляется шум дождя за окном.**

Л у г о в о й. Что за дичь? (Оглядывается.)

**Шум усиливается, сверкают молнии, гремит гром. Луговой прыгает на постель, закрывается одеялом, забивается в угол. В комнате гаснет свет, опять сверкает молния, потом лампочки чуть загораются. Посреди комнаты стоит Старушка, грозно смотрит на Лугового. Сзади неё -** **Шмулевич, Рогожкина, Немудрая и Павел. Луговой выглядывает из-под одеяла.**

Л у г о в о й. А-а-а! Опять ты, Ведьма треклятая! Прочь-прочь… (Крестит пустоту перед собой.)

С т а р у ш к а. Недружелюбный ты, однако, человечишко. Давеча, в администрации, даже на порог кабинета не пустил, отсюда гонишь… А я-то тебя в доме собственном на ночлег оставляла… Неблагодарный!

**Шмулевич, Рогожкина, Немудрая, Павел соглашаются, говорят одновременно. Слышны отдельные слова: «неблагодарный», «бессовестный», «заевшийся», «самого гнать надо», «бездельник», «нахлебник», «заносчивый», «хитрый», «трусливый», «казнокрад»…**

Ш м у л е в и ч (выходит вперед). Никитична, а еще он нас с пацанами по службе хотел без левого заработка оставить. Подписи, видишь ли, ему наши не понравились! У самого – домина-машина-должность… А инспекторам не до жиру: через одного квартиры снимают, в долгах и кредитах погрязли… (Прячется за спину Старушки.)

Р о г о ж к и н а (выходит вперед). И у нас скандалить начал! Пенсию ему, господину, не так посчитали… Да у нас каждый второй подопечный малость ужат! Иначе на какие шиши остальных содержать? Народу в штате - выше крыши…и у всех дети! (Отходит на второй план.)

П а в е л (выходит вперед). А меня он, баба Нюра, вообще премии лишил! Пришел и давай требовать назад уже проплаченные за поездку деньги. Стоимость тура я, конечно, слегка завысил… да и гостиницу второсортную подсунул… Но ведь все так делают! Изучайте, как говорится, товар, не отходя от кассы! А теперь что? И штрафные санкции, и недовольство начальства… (Прячется за спину Старушки.)

**Шмулевич, Рогожкина, Немудрая, Павел начинают одновременно возмущаться. Слышны обрывки фраз: «его бы в нашу шкуру», «шустрый какой», «чинуша заурядная», «кабинетный жадюга», «лицемер»…**

Н е м у д р а я (выходит вперед). А каков привереда – кто бы только знал! Компьютерную томографию ему подавай, консультации разных специалистов… Будто не знает, что бюджет на медицину с каждым годом, благодаря инфляции, только меньше становится. Да еще прикарманиваются средства на разных уровнях всякими виртуозами!

**Шмулевич, Рогожкина, Немудрая, Павел одновременно: «гнать его самого», «не нужны нам такие начальники», «хотим жить не хуже их», «обнаглели совсем», «беспредел развели», «всех в шею»…**

Л у г о в о й (вжавшись в угол кровати). Да вы что, уважаемые? Да я всё ради вас сделаю! Только не троньте…

С т а р у ш к а. Всё можешь сделать, говоришь? (Неестественно смеётся.) А чего ж так замешкался? Столько лет штаны в чиновничьих креслах протирал, народ обещаниями кормил… (Начинает приближаться к кровати.)

**Неожиданно включается телевизор. Все замолкают и поворачиваются к экрану.**

Г о л о с к о р р е с п о н д е н т а. Валерий Иванович, а какие еще причины могут спровоцировать возникновение галлюцинаций?

В а л е р и й И в а н о в и ч. Их достаточно много, и отравление психоактивными веществами не всегда является главным источником зла. Кардинальные изменения в поведении человека могут возникнуть, например, из-за серьезного переутомления, сильнейшего стресса или локального поражения мозга. Важно помнить, что диагностирование и лечение любого вида галлюцинаций должны проводиться в условиях психиатрической клиники. Больной может быть агрессивен и неадекватен.

Л у г о в о й (закрывшись одеялом). А-а-а-а…

**Шмулевич, Рогожкина, Немудрая, Павел начинают размахивать руками, топать ногами, хохотать, говорить без перерыва. Сверкает молния, гремит гром. Луговой нащупывает рукой подушку, размахивается и кидает её в толпу. Гаснет свет, слышен звон разбитого стекла и крик Лугового: «А-а-а-а…».**

**Занавес.**