Данное новогоднее произведение создавалось для проката в новогодние праздники специально для рязанского зрителя, поэтому в нем присутствуют специфические местные названия, события, проблемы и юмор, основанный на них. В случае если ваш театр или компания заинтересуется этим произведением, авторы готовы к трансформации его под специфику вашего региона или города. Баззаев Григорий [bazzaev\_ne@list.ru](mailto:bazzaev_ne@list.ru), Вадим Ермишин [erm-vadim@yandex.ru](mailto:erm-vadim@yandex.ru).

2015

Баззаев Г., Ермишин В.

**ПРОШУ НИКОГО НЕ ВИНИТЬ**

чёрненькая новогодняя комедия полная оптимизма

Действующие лица:

Миша – 35 лет, молодой человек, системный программист

Яков Моисеевич – 60-65 лет, Мишин дядя, говорит с акцентом

Лена – жена Миши.

Теща – мама Лены

Вика – соседка

Альберт – жених Вики, крепкого телосложения

Леша – коллега Миши по работе

Беспощадный - судебный пристав

Отец и сын Розенберги – адвокаты

Белка

*Действие происходит в квартире людей среднего класса. Диван, стол, новогодняя елка, табурет, пара стульев, вешалка на входе. Входная дверь, дверь на кухню.*

*Занавес закрыт, на авансцену выпрыгивает белка из спектакля «Осторожно, мечты сбываются»*

Белка: Здравствуйте друзья. Новый год – это, наверное, самый лучший праздник. Самый веселый и зажигательный, особенно для тех, кто меня сейчас видит! Да, с некоторыми мы знакомы недавно… Со многими нас связывает крепкая, многолетняя дружба! *Мужчине в зал.* Привет, как дошел? *Другому*: - Здравствуйте. *Третьему: -* А, вы не один, понял, если что мы друг друга не видели! Но, несмотря на то, что есть в мире непьющие люди, большинство из нас верит, что когда наступит Новый год, все в жизни наладится, изменится к лучшему. И правильно верят! Но бывают такие обстоятельства, что даже самые стойкие разочаровываются в чудесной силе Нового года. И тогда…

*Занавес открывается. Перед нами квартира. С люстры свисает петля, под ней стоит табуретка. За столом Михаил пишет записку.*

Миша: …прошу никого не винить. *Делает паузу и дописывает.* С новым годом. И подпись. Михаил Тютюшкин (*зачеркивает*). Ещё и фамилия эта дурацкая, Тютюшкин! Сто раз хотел поменять, только все руки не доходили! Ну, теперь уже поздно!

*Миша встает из-за стола, глубоко вздыхает, поправляет табуретку и разговаривает сам с собой.*

Миша: Главное, как все хорошо начиналось: перспективная работа, женился на любимой девушке, квартиру в ипотеку взяли в центре города. И тут как будто сглазил кто-то. *Стучит кулаком по табуретке*. С работы уволили ни за что, ни про что! Весь год: «Миша – ты молодец! Миша – ты лучший! Миша, ну, давай, поднажми еще чуть-чуть!». И в конце года: «Миша, спасибо. Ты уволен!» Ну, не сволочи! (*садится на табуретку).*

В результате сижу без работы, кредит на квартиру в валюте, а тут еще этот доллар! Мать его, Обама! Лезет и лезет вверх. Тьфу…(*встает на табуретку).*

А жена? Эта хранительница очага и надежный спутник по жизни! Эх, Лена, Лена, уж от кого не ожидал получить нож в спину, так это от тебя. «Надо доверять друг другу! Так настоящие мужчины себя не ведут!». Получается, я не настоящий мужчина? А откуда она знает? Значит, есть с чем сравнивать! Значит, где-то есть настоящий! Я знал, я догадывался! Нет дыма без воды… Всё, всё! *Надевает на шею петлю.* Я устал. Я ухожу.

*Дверь открывается, входит пожилой человек, ставит чемодан, не видит Мишу.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Шо, я вам хочу таки сказать, гостеприимство это конечно хорошо, но в наше опасное время двери не закрывают, только когда в доме *(оборачивается*) покойник. *Смотрит на Мишу.* Ну, что ж, как говориться с наступающим! *Миша чихнул.* Будьте здоровы!

Миша: Вы кто?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Да, вы не переживайте. Я вам мешать не буду. Занимайтесь своим делом. Просто представьте, что меня здесь нет.

*Яков Моисеевич начинает раскладывать свои вещи по комнате и бубнит себе под нос. Миша крутится, стоя на табуретке, наблюдая за действиями гостя.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Пальто на вешалку, шапку на гвоздик. Так, а саквояж лучше поставить подальше от двери. Времена тяжелые, да и саквояж не легкий. А почему? А потому, шо Яков Моисеевич приехал не с пустыми руками. *Достает пакет с продуктами и идет на кухню, Миша слезает со стула, делает два шага, чтобы посмотреть и тут же возвращается в петлю. Входит Яков Моисеевич*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, как вы живете – у вас в холодильнике мышь повесилась, а вы знаете, шо два покойника в доме это к несчастью!

Миша: Вы кто такой?!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, ну я же вам сообщил, шо я - никто. Меня нет. Как говорила моя первая жена, покойница: « Если ты Яша пришел в чужой дом без приглашения, веди себя так, как будто тебя нет, и может быть тогда, тебя пригласят в следующий раз».

Миша: Да, кто вы такой?!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, вы так орете, как будто для вас это вопрос жизни и смерти!

Миша: Вы, что издеваетесь?! Я и так на грани! Вы не видите, я собираюсь повеситься!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Во-первых, я не слепой, Миша. А во-вторых, я просто предположил, шо у вас на родине Есенина так принято встречать Новый год.

Миша: А-а-а. Да кто вы, чёрт побери, такой?!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, успокойтесь, таки. Зачем так нервничать? Вы что шуток совсем не понимаете? Я ваш дальний родственник.

Миша: Насколько дальний?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Настолько дальний, Миша, шо мне пришлось выложить 15 000 рублей за билет. Я дядя.

Миша: Ленин?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Дядя Ленин? Миша, вы шо коммунист или веревка уже перекрыла вам доступ крови в мозг?

Миша (начиная нервничать): Я имел ввиду – Ленин дядя?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Уж будьте уверены, не тётя! Шо бы вам ни говорили эти либералы.

Миша: Да, чей вы родственник, вашу мать?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Успокойтесь, ваш, Мишенька. Как вы успели догадаться по материнской линии. Ваша покойная бабушка Аделаида Марковна …

Миша: Моя бабушка Ольга Ивановна!!!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это приемная бабушка, Мишенька. Так вот ваша настоящая бабушка перед смертью позвала меня к себе и сказала: «Яшенька, шо-то я волнуюсь как там мой внучек, Мишенька. Обещай мне, шо обязательно по случаю проведаешь его».

Миша: И?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: И, вот, я здесь!

Миша: Вы рано приехали. Все родственники через три дня соберутся!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Так, Миша, спускайтесь вниз, посидим и все обсудим.

Миша: Спасибо, я постою!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Кстати, Мишенька, хочу у вас спросить, зачем вы в таком молодом возрасте надумали сделать такую глупость?

Миша: Послушайте, как вас там…

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Яков Моисеевич.

Миша: Впрочем, не важно. Если я что-то делаю, значит, на это есть веские причины!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ну, знаете, Миша, шо я вам скажу, мне пришлось жениться первый раз в 18 лет, и поверьте, вот тогда у меня была действительно веская причина.

Миша: И какая же?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Та, которой сейчас уже сорок лет, которая живет с мужем и двумя детьми в Америке. И никак не хочет меня знакомить с моими внуками. Чёртовы янки! А я уже, немолодой человек, кто знает, сколько мне осталось!

Миша: Значит, вы, считаете, что мои проблемы это мелочи!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, ну какие в вашем возрасте могут быть проблемы. Ну, уволили с работы, ну возможно нечем заплатить за кредит, ну может быть, жена ушла!?!?!

Миша: Всё вместе!!!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: И это всё?

Миша: Нет! Еще интернет отключили!!!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А вот это уже проблема! Вот это пришла беда, откуда не ждали! Миша, подвиньтесь, я повешусь вместе с вами!!!

Миша: Вы что серьезно!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Абсолютно серьезно! Всё, двигайтесь, двигайтесь!

Миша: Да, прекратите, я сейчас упаду!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это, вы, прекратите вести себя, как маленький мальчик и слезайте немедленно!

Миша (вздыхает): Я все решил, и обратного пути нет! Прощайте!

*Звонок в дверь*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Так Миша никуда не уходите. Я на минутку. *К двери* Кто там?

Вика: Это ваша соседка со второго этажа.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ, *открывая дверь*: Здравствуйте. С наступающим?

Вика: Ой, вас также! А Миша дома?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Пока, да.

Вика: Вы знаете, у нас сегодня будет много гостей, а стульев не хватает. Можно у вас табуреточку позаимствовать?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Она занята.

Миша: Но, скоро освободится!

*Соседка видит Мишу на табуретке, вбегает в комнату и обхватывает его.*

Вика: Миша, что вы делаете, остановитесь, одумайтесь! Спускайтесь вниз!

Миша: Оставьте меня!

Вика: Миша, вы же такой молодой, красивый! Слезайте!

Миша: Отпустите!

Вика: Мужчина, ну хоть вы ему скажите!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Милочка, я последние полчаса только этим и занимаюсь!

Вика: Тогда помогите мне поднять его!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Простите, я пожилой человек, мне нельзя поднимать тяжести. И как говорила моя вторая жена-покойница: «Яша не забывай о своей грыже…

Вика: Да, замолчите, вы ради бога. Лучше обрежьте веревку!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вот что-что, а обрезать я могу!

*Миша падает, Вика падает рядом. Миша теряет сознание. Вика садится на него и пытается реанимировать.*

Вика: Не видите, он без сознания. Принесите срочно воды!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это, да. Ну, вы уверены, что нужна именно вода. Однажды в Ялте, когда я упал в обморок…

Вика: Ради Бога, несите воду!

*Яков Моисеевич пошел за водой. Входит жених Вики – Алберт и застает её в двусмысленной позе.*

Альбер: Тук-тук-тук. Вика, мне сказали, ты пошла к соседу…

Вика, *трясет Мишу*: Давай, Миша. Ну же. Давай, родной!

Альбер: Вика, я не понял, что происходит!

Вика: Ты, что сам не видишь!

Альберт: Я вижу, поэтому и спрашиваю!

Вика: Просто человеку стало плохо и …

Альберт: И ты пытаешься сделать ему хорошо!

Вика: Алик, прекрати и помоги мне!

Альберт: Я через весь город, по пробкам, с цветами еду к своей девушке встречать Новый год. И что я вижу: ты сидишь на чужом мужике и говоришь: «Помоги мне!»

Вика: Ты меня не понял. Помоги ему!

Альберт: Да, ты, что совсем сдурела!

*Альберт замахивается букетом. Входит Яков Моисеевич*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Я дико извиняюсь. *Выпивает из стакана и брызгает в лицо Альберту*

Альберт: Старик, ты обалдел?!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это я обалдел? Да, вы на себя посмотрите! Бедный Миша всего на всего упал в обморок, а вы уже с цветами приходите.

Альберт: Да, я не к нему пришел, а к ней!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вы нормальный! К ней-то с чего? Она же молодая и здоровая! Ей еще жить и жить!

Альберт: Да я пришел ей предложение делать, а она на нем!

Вика: Алик, это правда?

Альберт: Да!

Вика: И ты решил это сделать в Новогоднюю ночь?

Альберт: Да!

Вика: При всех моих родственниках?

Альберт: Ну, да!

Вика, *встает с Миши*: Это так романтично!

*Миша с громким вздохом приходит в сознание и садится*

Вика: Ой, Мишенька, слава Богу, вы живы!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, как вы нас напугали. Я так не боялся с 53 года, когда мама сказала мне, шо Сталин умер потому, что я плохо делал уроки.

Миша: Вы кто?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Убийца Сталина! Миша, вы, шо издеваетесь я ваш дядя, Яков Моисеевич!

Миша: Что-то припоминаю. А это…

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это Виктория, ваша соседка, а этот ревнивый персонаж, её друг Альберт!

Альберт: Не друг, а жених!

Миша: (*в сторону*) Жених, а это мысль. (*Виктории*) Я всё вспомнил. Вы, Виктория, любовь всей моей жизни!

Альберт: Я что-то не понял!

Миша: Это просто какое-то озарение. Я помню все наши встречи, каждую минуту, проведенную вместе.

Альберт: Вика, что он буробит!

Вика: Я сама ничего не понимаю!

Миша: Ну, как же, вы не помните, тот вечер, когда мы долго гуляли по парку, любовались закатом, а потом пошли домой и вы впервые остались ночевать у меня.

Альберт: Я сейчас убью его!

*Хватает Мишу и начинает душить*

Вика, *оттаскивая Альберта*: Алик, прекрати!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Как вам не стыдно, Миша! Придумать такую гнусную ложь, про такую прекрасную девушку! Хотели исполнить задуманное чужими руками!

Миша: А не надо было меня спасать!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вы, тряпка, Миша!

Миша: Я тряпка? Где веревка!!!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Так все, хватит! Немедленно извинитесь перед этими милыми людьми и давайте готовиться к встрече Нового года!

Вика: Действительно, скоро Новый год. И хорошо, что все хорошо закончилось. Нам пора.

Альберт: Ну, если я еще раз тебя с ней рядом увижу! *Показывает жестом, что следит за ним, что убьет его, что перережет горло, и увлекается разными движениями, запугивая Михаила.*

Вика: Алик, хватит, пойдем. Все заждались! С наступающим, Вас! А табуреточку я все-таки возьму. Берегите себя, Михаил!

*Вика и Альберт уходят*

Миша*, вдогонку*: И не надо мне указывать, что делать! Я сам все решу! Я сво-бо-дный человек!!!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вы, бендеровец, Миша! Шо, вы делаете? Себя не жалеете, пожалейте хотя бы меня. Я старый, больной человек!

Миша, *с тихой радостью*: Точно! Вы же старый! У вас по любому должны быть таблетки!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Какие?

Миша: Любые и побольше!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, вы опять за своё!

*Звонок в дверь. Миша идет к двери. Приоткрывается дверь. Из-за неё выглядывает Леша с пакетом в руках.*

Леша: О, у вас, что день открытых дверей! Миша, привет!

Миша, *пытается закрыть дверь*: До свидания!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Кто это?

Леша, *опять выглядывая*: Я коллега Михаила по работе.

Миша, *снова пытается закрыть*: Бывший коллега!

*Леша с усилием открывает полностью дверь и делает шаг в квартиру*

Леша: Миша, я все понимаю, я виноват, подставил тебя по глупости. Впусти меня, нам надо поговорить *(Якову Моисеевичу).* Здравствуйте. Простите, не знаю, как к вам обращаться.

Миша: Знакомьтесь. Это Яков Моисеевич, а это Иуда!

Леша: Да, хватит тебе. *Протягивает руку Якову Моисеевичу.* Алексей. Миша, я к тебе пришел мириться и не с пустыми руками! З*венит бутылками в пакете*

Миша: Ага, пришел похвастаться 30-ю серебренниками!

Леша: Миш, кто старое помянет, тому глаз…

Миша: Вон!

Леша: Видишь, ты все понимаешь.

Миша: Вон из моей квартиры!

Леша: Мишк, ну чё ты завелся?

Миша: Я завелся! То есть мы вместе три года вели проект, причем, основное направление моей деятельности была организация разработки программ, разработка концепций и верхнеуровневый контроль выполнения концепции на протяжении проекта. А ты только обеспечивал постоянное взаимодействие внутри самоорганизующихся рабочих групп. А потом, когда пришло время сдавать проект. Что?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Что?

Миша: Ничего. Он у нас в фаворе, а я в пролёте! Как вам это!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ужасно! Ужасно, шо я ничего не понял! Нет, я конечно, осознал, шо Алексей что-то сделал не то, но, объясните мне, шо именно! И желательно на понятном мне языке.

Миша: Как же Вам объяснить? …Представьте: Моисей и его друг 40 лет водят людей по пустыне. Раздвигают моря, кормят их манной небесной, доносят заповеди и, наконец, приводят людей на землю обетованную! И что?! Моисею почет и слава, а меня, бац, и увольняют по собственному желанию, как будто меня и не было! Теперь понятно!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, что за сравнения, все знают, что Моисей был один!

Леша: Да, все знают.

Миша: Заткнись! Хорошо, тогда представьте: Каин и Авель…

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, побойтесь Бога. Я всё понял. В общих чертах. Этот … пакетоносец потопил тебя по самую мачту!

Миша: Да, да. И теперь я на дне!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Мишенька, как говорила моя вторая жена-покойница: «Не надо всё принимать близко к сердцу!»

Леша: О, кстати, про принимать. Миша, ты, что пить будешь?

Миша: Таблетки!!!

Леша: Какие таблетки?

Миша: От жизни!

Леша: Да выслушай ты меня. Я ведь три дня почти не спал, гонял мысли. Ну, не справедливо все получилось! Нельзя так жить, Мишка же мой друг! И сегодня с утра решил, пойду к директору и расскажу всю правду, тогда он Мишку обратно возьмет.

Миша: Поздно!

Леша: Что поздно?

Миша: Всё поздно. Он меня обратно не возьмет!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, судя по вашей интонации, вы натворили, что-то такое, за что дают от двух до пяти.

Миша: А может и больше! Я арматурой нацарапал на его «Мерседесе»: «Сволочь»!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ой, Миша, с кем не бывает. Я надеюсь, вы не подписались?

Миша: Нет!

Леша: Машина стояла под камерами?

Миша: Нет!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Может охрана вас опознала?

Миша: Да, нет же!

Леша: Так, чего ты панику разводишь!

Миша: Шеф сидел в машине!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, вы самоубийца!

Миша: А я про что говорю!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Так, спокойно! На улице, ведь, было темно.

Миша: Ну, да!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Хорошо, есть вероятность, шо он вас не узнал!

Миша: Да этот подслеповатый крот, может меня и не узнал!

Леша: Вот!

Миша: Что, вот! Но моя жена, выскочившая из его машины с криком: «Миша, остановись, что ты делаешь?!», полностью раскрыла ему глаза!

Леша: Я, наверное, лучше пойду.

Миша: Конечно, жена ушла, работа ушла и ты уходи. Давай! Проваливай! *Леша уходит.* Все уходите. И я уйду! Уйду навсегда! Давно пора. *Якову Моисеевичу.* И вы тоже можете идти куда вам надо!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Спасибо, Мишенька. Ну, во-первых, я уже пришел, а во-вторых, хотите я помогу вам с работой?

Миша, *активно жестикулируя руками*: Чем? Чем ВЫ можете помочь мне?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Скажите, Миша, шо вы умеете делать руками, кроме того, как ими все время размахивать?

Миша: О чем вы говорите! Какие руки!! Я зарабатываю высокоинтеллектуальным трудом! Я единственный программист в Рязани внесенный в шорт-лист «Майкрософт»!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Не отчаивайтесь, Миша! Не стоит ставить на себе крест!

Миша: Я же говорил, вы мне ничем не поможете!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А вот и помогу. У меня даже созрел план. Миша, вы бы не хотели продолжить свою карьеру в сфере ЖКХ.

Миша: Что разрабатывать алгоритм расчета взимания платы за капитальный ремонт?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ну, таких специалистов в Рязани хоть отбавляй. Пока начать с дворника.

Миша: Да, вы, еще скажите сантехником! Кстати, вам не кажется, что там все время шумит вода.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вот, Мишенька, в вас уже и начали проявляться навыки будущей профессии.

Миша: Да, я серьезно! Вода течет!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Совсем забыл! Это я собирался с дороги принять ванну. А тут вы с вашими выкрутасами. А ванна как раз уже набралась!

Миша: Ванна! Эврика! Простите, Яков Моисеевич, но я первый! Где мой фен?

*Миша убегает.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вы только послушайте. Современный молодой человек с высшим образованием лезет в ванну с электрическим прибором! Так ведь можно и … *гаснет свет*

*Открывается дверь Вика с фонариком*

Вика: (*в подъезд*) Алик, проверь, пожалуйста, щиток. А я зайду к соседям, вдруг это у них пробки выбило. *Входит.* Эй, соседи. Это я, Вика. Яков Моисеевич? Миша? Есть кто живой?

*Яков Моисеевич зажигает свечу и держит её так, что освещает лицо снизу.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Смотря, шо вы имеете в виду под словом живой.

Вика: Я имею в виду: у вас все в порядке?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: У меня было все в порядке, когда я работал главным бухгалтером Приборного завода. А теперь я обычный рядовой пенсионер.

Вика: А как Миша?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А с Мишей дела обстоят немного иначе.

Вика: Что это значит?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это значит, Миша все-таки нашел фен.

Вика: И?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: И они оба принимают ванну.

Вика: Да, что ж вы стоите, его спасать надо!

*Бежит к ванной и натыкается на Мишу. Миша стоит в полотенце с феном в руках.*

Миша: Ну, что за день такой. Лег в ванну, уже хотел бросить фен, как вдруг, бах, и свет отключили. Чертовы «Электросети»! С такими тарифами и жить невозможно, и умереть спокойно не дадут!

Вика, *обнимая Мишу*: Славу Богу, вы живы!

*Входит Альберт с гирляндами.*

Альберт: Вика, это все-таки у нас замкнуло, зря я три гирлянды в одну скрутил. Аж пол квартала вырубило! Теперь придется Новый год в темноте встречать!

*Включается свет*

Альберт: О, починили! Вот молодцы… *Видит Вику и Мишу… «Э*-лек-тро-се-ти». (*пауза*) Я вас сейчас всех поубиваю!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Не надо всех. Я просто свечку держал!

*Яков Моисеевич* *по стеночке выходит из комнаты*

Альберт, *накручивая гирлянды на руку, идет на Мишу*: Пригодились гирлянды то! Ну, что герой-любовник готовься к смерти!

Миша: Да, я-то был готов! А тут какой-то электрик криворукий короткое замыкание устроил. Вот из-за него я до сих пор и живой!

*Миша и Алик стоят друг напротив друга, как два гладиатора перед боем: один с феном, а другой с гирляндами*

Альберт: А это легко исправить!

Миша: Исправит он, да пол квартала видели, какой ты мастер!

Альберт: Сейчас другие пол квартала увидят, как тебя на «Скорой» увозят!

Миша: Не увидят, я тебя в больницу провожать не поеду!

Альберт: Конечно, как же ты без головы поедешь то?!

Миша: Легко, ты же без головы всю жизнь живешь!

Альберт: Ах, ты…

*Альберт накидывает Мише на шею гирлянду, Миша в ответ начинает бить его феном.*

Вика: Мальчики, остановитесь!! Яков Моисеевич, спасите!!

*Яков Моисеевич возвращается с огнетушителем и выпускает струю на дерущихся мужчин.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А ну-ка остыньте! Шо вы творите? Шо вы ведете себя, как депутаты Верховной рады: толку чуть, а крику на всю Европу? Так, всё, я распускаю парламент! Вика, забирайте своего майдановца домой, и счастливого Нового года.

*Вика уводит Альберта*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А вы Миша…

Миша: Я протестую!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Дорогой мой, Миша, шо бы протестовать надо для начала хотя бы надеть портки!

Миша: А я в своей квартире! Мне некого стесняться!

*Звонок в дверь. Миша показательно идет открывать в одном полотенце. Входит судебный пристав. У него в руках кожаная папка и дорогой телефон.*

Судебный пристав: Здравствуйте, старший судебный пристав октябрьского округа Виктор Семенович Беспощадный.

*Оглядывает Мишу с ног до головы*

Судебный пристав: О, а я смотрю, наши у вас уже были?

М.: Какие ваши?

Судебный пристав: Видимо более оперативные. Шутка.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Я дико извиняюсь, что-то случилось?

Судебный пристав, *глядя на Якова Моисеевича*: Михаил Геннадьевич Тютюшкин, 1976 года рождения, проживающий по адресу город Рязань, ул. Гоголя, д. 16, кв. 123. Вы будете?

Миша: Это я.

Судебный пристав: У меня для вас две новости: хорошая и плохая. С какой начать?

Миша: Давайте с плохой.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Шо вы, Миша, с плохой начинать нельзя, так можно и до хорошей не дожить. Гражданин, Беспощадный, давайте хорошую, и мы расходимся!

Судебный пристав: Хорошую, так хорошую. «Промсвязьбанк» больше не имеет претензий по всем вашим задолженностями.

Миша: Правда?

Судебный пристав: Конечно, вот бумага. Все как положено – приказ, печать, подпись!

Миша: Вау, вот это действительно первая хорошая новость за день.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вот, а шо я вам говорил, Мишенька.

Миша: Подождите, а какая плохая?

Судебный пристав: Все ваши долги перешли «Сбербанку». Ну, что начнем?

Миша: Начнем, что?

Судебный пристав: Начнем перепись имущества для дальнейшего его изъятия!

Миша: Можно вопрос?

Судебный пристав: Можно. Можно сразу и ответ. Нет, мы не можем зайти после праздников, а лучше через месяц. Нет, с моими родственниками такого не случилось бы. Нет, я не могу войти в ваше положение без решения суда. И нет, у нас есть сердце, это просто работа.

Миша: И что же хорошего в такой работе – оставлять людей без штанов?

Судебный пристав: Вы сейчас конкретно о себе или в целом? Шутка!

Миша: Простите, неудобно вышло. Пойду, оденусь. *Уходит*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: И что вы перед Новым годом вот так все возьмете и вывезите!

Судебный пристав: Нет. Ну, что мы звери, что ли?! Мы все понимаем. 1 января в 11 утра вас устроит?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Товарищ, Беспощадный…

Судебный пристав: Я вам не товарищ.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Хорошо, хорошо. Беспощадный господин, сразу хочу вас предупредить, шо вот этот саквояж, кашемировое пальто и все продукты в холодильнике мои.

Судебный пристав (*в сторону)*: Бедный парень, он еще и ростовщику должен.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Шо вы сказали?

Судебный пристав: Я говорю, присаживайтесь. Не мешайте работать. Улыбочку. *Фотографирует.* И так диван раскладной – 1 штука.

*Каждый описываемый предмет, он фотографирует на телефон и заносит в протокол.*

Судебный пристав: Люстра – 1 штука. Стол обеденный – 1 штука.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Уважаемый, Беспощадный, у меня к вам только один вопрос, а это правда, шо все конфискованные вещи, распределяются между своими родственниками и друзьями?

Судебный пристав: Что за чушь?! Запомните: всё конфискованное имущество реализуется на открытых государственных аукционах и может быть приобретено любым гражданином Российской Федерации!

*ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ ехидно ухмыляется*.

Судебный пристав: Вы что мне не верите?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Понимаете, ну, просто я прочитал одну статью в «Вечерней Рязани»…

Судебный пристав: Значит, Рюмину вы верите, а человеку при исполнении нет!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вы только не обижайтесь. Знаете, в 79 году случай был один. Молодой человек хотел повеситься. Но веревка оборвалась, он упал, пробил старый пол насквозь, а пока летел, с него сорвало всю одежду о доски, и он угодил прямо в кровать к жене первого секретаря…в соседний подъезд. Ну, по крайней мере, он так это объяснял. И ему все поверили.

Судебный пристав: А первый секретарь?!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Так это еще при коммунизме случилось, тогда первые секретари все неверующие были. Так вот, по личной просьбе первого секретаря, дали парню возможность самому выбрать, спилить и обработать древесину для нового пола…где-то под Магаданом.

Судебный пристав: А я считаю, так и ему и надо!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Кому?

Судебный пристав: Всем! И хватит мешать мне работать! Так, стул венский одна штука.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Извините… тут, вот какая штука…мне только что пришло в голову…может быть, мы с вами договоримся?

Судебный пристав: Что вы имеете в виду?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Я имею в виду, шо вы, например, вышли сегодня из дома и у вас в кошельке тысяча рублей. А с работы вернулись, а в кошельке уже 2 тысячи и при этом зарплаты сегодня не было.

Судебный пристав: Так. Продолжайте.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ну, хорошо... А жена вам прямо с порога: «Срочно нужно 3 тысячи!»

Судебный пристав: На что?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А вам все равно на что! Вы, глядь в кошелек, а там как раз 3 тысячи.

Судебный пристав: Интересно. Продолжайте.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ага, продолжать? … А за женой дочка: «Пап, а мне нужно …допустим 300 рублей на кино». Вы в кошелек…

Судебный пристав: А там 4 тысячи. Так. Продолжайте.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Всё!

Судебный пристав: Как всё? А теща, а Шарик.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вы бы еще кота вспомнили!

Судебный пристав: Не кота, а кошку! Её Анжела зовут.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Да, хоть Клеопатра, шо б она была не ладна! Это вам не сказка «Про репку», это конкретное деловое предложение!

Судебный пристав: Так вы мне, что взятку предлагаете?!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Упаси Боже, конечно нет!

Судебный пристав: А почему, нет? *Через паузу*. Шутка! *Смеется.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Шо вы мне голову морочите! Мы договорились или как?

Судебный пристав: Вот, если бы вы любили домашних животных, как люблю их я, мы бы договорились.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Хорошо, я готов принять во внимание позицию вашей кошки, конечно в разумных пределах.

Судебный пристав: А аквариумные рыбки? У меня одних только гуппи 20 штук.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: И судя по вашему аппетиту, они тоже молчать не будут!

Судебный пристав: Что ж, как говориться Бог дал, Бог взял. Раз вы не хотите продолжать, продолжу я. Так, ноутбук – 1 штука. «Асус Х5», диагональ15 дюймов, серийный номер ИРН 145738, отсутствует клавиша «Энтэр».

*Входит Миша*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ, *Мише*: Такими темпами он здесь надолго.

Судебный пристав: Да ладно, надолго! Вот два месяца назад работали у одного, теперь уже бывшего, олигарха. Не дом, а дворец. Два дня вещи описывал, потом во вторую комнату перешел. Вот это надолго! А у вас тут раз плюнуть. Шторы – 2 штуки. Елка – китайская, полтора метра, 1 штука.

Миша: Елка то вам зачем?

Судебный пристав: Ну, здрасьте, приехали. Как зачем? У нас на прошлый Новый год интересный случай был: пришли мы к одному злостному неплательщику алиментов, а у него в квартире ничего кроме елки нет! Мой начальник говорит: «Делать нечего. Пошли отсюда». А говорю: «Подождите, давайте хоть елку возьмем!» Начинаю я эту елку из ведра тянуть, а там полное ведро…

Миша: Денег?

Судебный пристав: Песка… Золотого! Я тогда даже премию получил… помимо всего прочего. Ну, вот и всё. Протокол составил В. С. Беспощадный.

*Делает селфи с протоколом*

Судебный пристав:Распишитесь. Что ж вы, Михаил, готовы потерять всё имущество из-за какой-то машины?

Миша: Какой машины?

Судебный пристав: Ну, вот же бумага, что вы взяли долларовый кредит на автомобиль «Мерседес» бизнес-класса под 25% годовых.

Миша: Нет у меня никакого «Мерседеса»!

Судебный пристав: Вы, господин Тютюкин, не увиливайте!

Миша: Я – Тютюшкин!!!

Судебный пристав: *всматривается в бумаги*: Тютюшкин. Тютюкин. Ой, простите, ошибочка вышла. А я еще главное сразу смотрю, вы вроде на идиота не похожи? Приличный молодой человек. Чуть вам праздник не испортил. *Рвет протокол.* Нет, ну каков гад, и ведь тоже Михаил Геннадьевич. Тютюкин! Вот ведь ошибся. Вы же у нас Тютюшкин!

Миша: А я вам, что говорю!

Судебный пристав: Тютюшкин *Копаясь в бумагах*, Подождите…Тютюшкин. Ну вот же, конечно. Выходит, зря я вас в Новый год побеспокоил. Мы же у вас 10 января квартиру конфискуем. Ну, с наступающим. Мне пора домой к семье.

*Судебный пристав уходит в приподнятом настроении, напевая под нос песню «Владимирский централ, ветер северный»*

Миша: Ну, Яков Моисеевич, вы сами все видите. Я гол, как сокол! Теперь меня уже на этом свете ничего не держит! Я ухожу с легким сердцем! Вспоминайте меня хоть иногда!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вспомнил!

Миша: Рано! Я еще здесь!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Да, нет Миша, я вспомнил, шо у меня для вас важное дело. Вам просили передать письмо от адвокатской конторы «Розенберг и сыновья». Я сейчас его принесу! *Яков Моисеевич уходит.*

Миша: Розенберг и сыновья. Этим то, что от меня нужно. Неужели всплыл тот случай с «Росгосстрахом». Нет, все. Я это не выдержу! Простите, Яков Моисеевич, и прощайте!

*Открывает окно и начинает забираться на подоконник, чтобы прыгнуть. В это время входит Альберт, и в последний момент хватает его за ремень и стаскивает вниз.*

Альберт: Куда?

Миша: Не, твое дело! Отпусти!

Альберт: Нет, пока мы серьезно не поговорим, я тебя никуда не отпущу!

Миша: Мне с тобой говорить не о чем!

Альберт: А мне есть о чем. Я буду говорить с тобой о Вике! Между вами что-то было?

Миша: Между нами ничего не было! Доволен? Все отпусти меня!

Альберт: Как-то ты подозрительно быстро ответил! Что-то тут не так. Повторяю вопрос, между тобой и Викой что-то было?

Миша: Да, было, если тебе от этого легче! Все убери руки. Мне пора!

Альберт: Вот, теперь я тебя точно никуда не отпущу! Теперь ты мне за всё ответишь! Говори, сволочь, было или нет?!

*Миша вырывается и встает лицом к Альберту, спиной к окну.*

Миша: Да, отвали ты! Как ты не поймешь, я сейчас прыгну, и все закончится! И будешь ты со своей Викой жить-поживать, да добра наживать!!!

Альберт: Нет, так не пойдет! Если у вас ничего не было, то я себе этого никогда не прощу, а если у вас что-то было, то Вика мне этого не простит. Да, пойми ты, я просто хочу, чтобы она была счастлива.

Миша: А знаешь что, будьте счастливы!

*Миша разворачивается и пытается прыгнуть «рыбкой» в окно, но Альберт успевает его схватить и тянет обратно. Заходит теща и видит эту двусмысленную картину.*

Теща: Едва моя дочь вышла за порог этого дома, не успело еще остыть брачное ложе, он уже вот что вытворяет. Да еще и у открытого окна! На показ! Смотрите люди добрые, какой я любвеобильный! И ладно бы, с какой-нибудь девкой, а он с этим, прости господи, мужиком!

Миша: Я не какой-то там мужик, я Альберт!

Теща: А я догадалась!

*Входит Яков Моисеевич*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Шо у вас тут происходит?

Теща: Боже мой. Да у вас тут любовный треугольник! Извращенцы!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Дамочка, шо вы такое несете? Миша, шо за брызжущее ядом создание проникло в вашу квартиру!

Миша: Яков Моисеевич, прекрасная характеристика. Это моя теща! К счастью, бывшая!

Теща: А я смотрю, вы еще здесь друг с другом и шутите!

*Входит Вика.*

Вика: Алик, ну ты где? Все уже за стол сели, тебя одного ждут! Что ты тут делаешь?

Альберт: Я хотел выяснить: была ли ты с этим или нет?

Теща: Очень интересно, что же ответил Михаил?

Альберт: Ответил, что была. Вот я и решил его наказать!

Теща: А почему именно таким образом?

Альберт: Да, потому, что я мужчина!

Теща: Угу. Так, а вы, голубушка, кем будете Михаилу?

Вика: Я вообще-то девушка Альберта. А Михаила, я просто выручала по-соседски.

Теща: Это не любовный треугольник. Это параллелепипед! Содом и Гоморра!!!

Вика, п*ередразнивая тещу:* А вы, простите, кем будете?

Теща: Никем я не буду! Я в ваши игры не играю!!! Вон отсюда! *Вика и Альберт убегают.* Бедная Леночка! Ну, ничего, теперь я вижу, что правильно её воспитывала! Вы, Миша, и мизинца её не стоите! Я счастлива, что моя дочь вычеркнула вас из своей жизни! Вы ничтожество, мерзавец и сексуальный маньяк!

Миша: Это всё!

Теща: Если бы это было всё, я бы это высказала вам по телефону! Леночка просила меня забрать кое-какие вещи.

Миша: А то, что вчера грузчики полдня выносили из квартиры, этого вашей Лене недостаточно?

Теща: Да, недостаточно! У меня все записано! Пройдемся по списку. *Достает записную книжку.*

Миша: Не утруждайтесь, я уже все собрал в чемодан! Пожалуйста! *Достает из-за дивана чемодан и отдает теще.*

Теща: Спасибо, конечно. Но это никак не изменит моего отношения к вам. *Делает несколько шагов к двери. Останавливается.* Все-таки надо проверить! *Открывает чемодан и начинает перебирать вещи.*

Миша: Может, вы дома все проверите со своей любимой Леночкой! Она же не зря у вас бухгалтерские курсы заканчивала. Наконец-то пригодиться!

Теща, *считает вилки*: 16, 17,19 …тьфу сбилась из-за вас! *Бросает вилки в чемодан*. *Начинает проверять свой список, бубня себе под нос.* Так это, ага. Это есть…

Миша: Чего-то не хватает?

Теща: Совести у вас не хватает! Где мельхиоровое ситечко?

Миша: Понятия не имею!

Теща: А вы пойдите и поищите. Кстати, может и еще что-нибудь найдется.

*Миша уходит на кухню*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Послушайте дамочка, я сидел все это время и не встревал, помня, как говорила мама моей третьей покойной жены, кстати, тоже покойница: «Яша, разъяренная женщина, как электрощит - не влезай, убьет!» Но вы знаете, шо я хочу вам сказать, такого гоп-стопа я не видел со времен Махно.

Теща: А вы, вообще, кто?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Я - Мишин дядя.

Теща: Так вот, слушай меня внимательно, дядя. Моя Лена отдала твоему Мише лучшие полгода своей жизни. Поэтому, то, что я делаю - это лишь минимальная компенсация за её моральные страдания.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А что же ваша Леночка сама не пришла за компенсацией?

Теща: После такого нервного срыва, она улетела отдыхать на Гоа с достойным её мужчиной!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Что-то мне подсказывает, шо она улетела туда на черном «Мерседесе» с надписью «Сволочь» на борту.

Теща: Вы не понимаете, что говорите! Алексей Михайлович прекрасный человек, щедрый мужчина и замечательный семьянин. К тому же он входит в сотню самых богатых людей по версии журнала «Форбс. Рязанская область».

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: А, вот теперь я все понимаю!

*Входит Миша с пилой.*

Миша: Ситечко я не нашел, а вот это точно вам пригодиться!

Теща: Ну, знаете ли. Это уже перебор. Я это так просто не оставлю! *Закрывает чемодан, делает пару шагов к двери, возвращается, подходит к Мише и вырывает у него из рук пилу*. *Уходит*

Миша: Лене, привет!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Вот видите, Мишенька, эта ваша Леночка оказалась тем еще фруктом. А вы из-за неё чуть не наделали глупостей. Как говорила моя четвертая жена-покойница …

Миша: Яков Моисеевич, у меня складывается такое ощущение, что вы только на покойницах женились.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ну, вот, Миша. Я гляжу, вы пошли на поправку – начали шутить.

Миша: Это сарказм.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Но, тем не менее, это лучше, чем фен, петля и таблетки. А теперь, пожалуйста, прочитайте письмо.

Миша: Какое еще письмо?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Розенберг и сыновья.

Миша: Хватит мне на сегодня плохих новостей!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, шо я вам скажу за Марка Израилевича Розенберга – это самый порядочный человек, которого я когда-либо знал и, кстати, дети у него тоже крайне порядочные адвокаты. Эти люди плохого не напишут. Клянусь памятью вашей бабушки.

*Миша открывает конверт, читает.*

Миша: Господину Тютюшкину Михаилу Ивановичу. Адвокатская контора «Розенберг и сыновья», в связи с кончиной вашей бабушки, информирует вас о нижеследующем…

*Появляются Розенберг с сыном:*

Розенберг-старший: Вы являетесь единственным наследником состояния усопшей, которое на сегодняшний день составляет. 50% акций Израильской алмазной биржи, 20% акций «Райфайзербанка». Недвижимость общей площадью 1200 кв. метров. Особняк на побережье Атлантического океана. 2 яхты. 4 шале. 8 автомобилей различных марок. Коллекция картин Шагала, Моне и Айвазовского. Коллекционные вина – 16 тысяч бутылок. А также, наличными средствами: 5 миллионов евро…

Розенберг-младший: Папа, тут ошибка…

Розенберг-старший: Простите, 7 миллионов евро в швейцарском банке.

Миша: 7 миллионов евро, сколько же это в рублях? Яков Моисеевич, какой сейчас курс? А если евро поменять на доллары, так это будет уже 9 миллионов!!!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Мишенька, угомонитесь. Вы не дочитали письмо до конца. *Читает*. Единственным и обязательным условием вступления в наследство, является следующее: на момент получения письма наследник должен быть женат, иметь собственное жилье и достойную работу.

Миша: Н-е-е-т!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Шучу, Миша, шучу!

Миша: Яков Моисеевич вот сейчас, я реально чуть не умер! За что вы так со мной?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: За то, шо, Мишенька, я не люблю, когда молодые люди прыгают как козлы на пастбище! Я надеюсь, сегодняшний день научит вас, шо надо достойно принимать и беды, и радости.

Миша: А мне кажется, вы слишком спокойно восприняли новость о моем богатстве. Неужели вы все знали и не сказали ничего с самого начала? Я же мог столько раз умереть!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Во-первых, если бы вы могли, Миша, обязательно умерли бы! А во-вторых, да, я знал. Прекрасно знал вашу бабушку и Марка Израилевича с сыновьями, чтобы предполагать такой финал.

Миша: Простите, Яков Моисеевич, а мне вас действительно Бог послал!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: И сейчас он, наверняка, злится, шо мы не накрываем стол и не провожаем, этот, прости господи, кошмарный год. Так, Миша, с вас скатерть и бокалы, а я на кухню за гостинцами.

*Миша с энтузиазмом стелет скатерть, ставит бокалы, поднимает письмо с пола и садится на диван в глубокой задумчивости. Входит Яков Моисеевич.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, ну, шо опять. Вас нельзя оставить ни на минуту. Ну, ничего, я дам вам адрес прекрасной клиники на Мертвом море. Клиника первый класс. Только вип клиенты. Там лечился от депрессии сам Филипп Киркоров после развода с Пугачевой.

Миша (*протягивая Якову Моисеевичу письмо)*: Яков Моисеевич*,* я только сейчас понял, что у меня больше нет такой прекрасной бабушки!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Кстати, Киркоров поступил в клинику точно с такой же фразой. Миша, сейчас поищу визитную карточку с адресом клиники. Вам еще там и скидку сделают. Главный врач мой старый однофамилец.

Миша: Ну, почему вы не хотите поговорить серьезно?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Потому, что сегодня у нас Новый год и пора про это вспомнить, но и не надо забывать, (*переходит на шепот)*  что с нами в одной комнате находится неадекватный молодой человек.

Миша: Ха-ха-ха. Я пытаюсь вам сказать, что мне действительно обидно, что я не знал свою настоящую бабушку! Какая она была?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Во-первых, Миша, она была феноменально бережливая, а во-вторых…

Миша: Ну, судя, по письму, и, во-вторых, она тоже была феноменально бережливая.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, не надо сарказма, когда вы говорите о бабушке. А во-вторых, она имела потрясающее чутье на правильных мужей! Яхтсмен и коллекционер, банкир и риэлтор, автогонщик и даже мафиозный дон.

Миша: Серьезно?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Серьезно, но недолго. Две пули в голову и обе контрольные. И что я вам скажу, Миша, все мафиози были уверены, что это сделала она, поэтому еще 10 лет сдавали ей долю от своей прибыли.

Миша: А что это, правда, она?!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, господь с вами, наша семья всегда знала, что это самоубийство!

Миша: Опять шутите!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это у меня от неё. Она всегда была веселой и жизнерадостной, её стакан всегда был на половину полон…и обязательно три кусочка льда!

Миша: А давайте выпьем за бабушку!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Давайте, как она любила говорить: « Вам все равно, а мне приятно!»

*Миша и Яков Моисеевич выпивают и наконец-то расслабляются*

Миша: Яков Моисеевич, если не секрет, что оставила бабушка вам?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Это не секрет и я вам сразу хочу сказать, что я ей за это очень благодарен. Она оставила мне возможность познакомиться с вами, Михаил.

Миша: Опять смеетесь надо мной?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Нет, просто, Мишенька, вы себя недооцениваете! Представляете героем, какой книги вы могли бы быть, если только за один день я встретил у вас дома Иуду, сборщика податей и змею!

Миша: Яков Моисеевич, прекратите. *Вскакивает и начинает показывать предметы, о которых говорит.* А хотите, я вам подарю шале. Или яхту. Или машину. Или вино. А хотите, Айвазовского! Мне для вас ничего не жалко!!!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, если вы так начнете разбазаривать ваше богатство, то скоро во сне к вам начнет приходить бабушка и укоризненно качать головой.

Миша: Да, я всего в жизни старался добиваться сам. Я не знаю, что делать с такими деньжищами.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Помяните моё слово, как только вы женитесь, сразу найдется человек, в которого генетически заложены тысячи вариантов, как потратить деньги. И я вас уверяю, количеством её точно не испугать!

Миша: Нет, Яков Моисеевич, теперь я не скоро женюсь. И дело не в деньгах. *Снова грустнеет и садится.* Сначала мне надо разлюбить Лену. Нам ведь, так было хорошо вместе. Эх. А давайте выпьем за бывших жён!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Не чокаясь!

*Выпивают, в это время входит Лена. Миша не отрываясь смотрит на нее. Яков Моисеевич сидит спиной и не замечает ее приход.*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Мишенька, а давайте, знаете, за что выпьем…

Миша: Я больше пить не буду. Как же меня с двух стаканов накрыло то?!? Лена, это ты?

Лена: Да! Это я.

Миша: Что же мы такое пьем?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, это всего лишь ваше воображение. Дочь анаконды сейчас на Гоа!

Лена: А вы, видимо, Яков Моисеевич.

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Миша, я все понял! Она пришла за мной!

Лена: Здравствуйте. Миша, что с тобой происходит? Мне позвонила соседка, Вика, и рассказала, что тебя надо спасать! Я примчалась так быстро, как только смогла!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Судя по тому, шо рассказал о вас Михаил, и, учитывая расстояние от Рязани до Гоа, вы примчались сюда на метле!

Лена: Вообще-то на маршрутке. Такси не смогла вызвать.

Миша: С Гоа?

Лена: С Недостоево! Я уже три дня у Кати живу. Мама просто мне весь мозг вынесла по поводу тебя. Я этого больше слышать не могла, поэтому и соврала ей, что лечу на Гоа с Алексеем Михайловичем!

Миша: И она поверила!

Лена: А вы с ней похожи, оба верите в то, во что вам хочется верить!

Миша: Да, я собственными глазами видел, как ты из «Мерседеса» выходила. Хочешь сказать, тебя там не было!

Лена: Конечно, была и пыталась объяснить этому толстому борову, что вся фирма на тебе держится, и он не имеет право тебя увольнять!!! А ты меня даже слушать не стал.

Миша: Ну, я был уверен, что ты мне изменяешь!

Лена: Ну, знаешь, Тютюшкин! Это уже слишком! То есть я непорядочная женщина?!

Миша: А что я должен был подумать?

Лена: Да, все что угодно, только не это! Мерзавец! *пощечина* Подлец! *пощечина* Негодяй! *пощечина*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Леночка, остановитесь! Если вы сейчас же не прекратите, то через пару ударов станете богатой вдовой!

Лена: Что вы имеете ввиду?

Миша: Он имеет ввиду, что мы с тобой сказочно богаты!

Лена, *принюхиваясь*: А я поняла! Вы пьяные!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Да, нет же. Мы выпили всего лишь по рамочке армянского коньяка, и то исключительно в лечебных целях.

Лена: Так, я вызываю неотложку, и вас повезут на «Зил». Исключительно в лечебных целях! Так, где городской телефон…

Миша: Можешь не искать! Твоя мама его забрала вместе с остальными вещами!

Лена: Она, что была здесь?

Миша: Была не то слово! Но это последний раз, когда она влезала в нашу жизнь!

Лена: Миша, что ты с ней сделал?

Миша: Это не я сделал, это моя бабушка!

Лена: Какая бабушка?

Миша: Самая, что ни на есть, родная!

Лена, *озираясь по сторонам*: Она здесь?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ, *показывает пальцем вверх*: К сожалению, она уже там!

Миша: Она ушла от нас!

Лена: Наверх к соседям?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Если бы! Как говорится: «Берите выше, милочка». Она ушла насовсем!

Лена: Господи.

Миша: Да, Леночка.

Лена: Что, да?! Объясните мне, что твоя мертвая бабушка сделала с моей мамой!

Миша: Ничего, кроме того, что мы с тобой теперь очень, очень богаты! Настолько богаты, что можем себе позволить личного водителя на «Мерседесе» с надписью «Сволочь»!

Лена: Я сейчас сойду с ума. Может мне хоть кто-нибудь членораздельно объяснить, что здесь происходит.

*Появляются Розенберг с сыном*

Розенберг-старший: Вы являетесь супругой единственного наследника состояния усопшей Аделаиды Марковны, которое на сегодняшний день составляет 50% акций …

Розенберг-сын: Папа, давайте лучше я. Лена, ваш муж стал теперь, пипец, каким богатым. И вы можете теперь себе позволить всё!

Лена: И шубу?

Розенберг-сын: Тысячу…шуб!

*Лена радуется, хлопает в ладоши, и обнимает Розенберга.*

Лена: Спасибо, спасибо.

Розенберг-сын: Кстати, вам адвокат не нужен?

Миша, *отводя её от Розенбергов*: Нет!

*Розенберги уходят*

Лена, *приходя в себя*: Нет. Конечно, нет. Этого не может быть! Это какой-то розыгрыш! Так не бывает! Бабушка, которая тебя никогда не видела, оставляет тебе миллионы долларов!

Миша: Лена, оказывается именно так это и бывает!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Да, Леночка, и бабушка, и письмо, и завещание, и печати – все настоящее!

Лена: Боже, какая я счастливая! Шуба…норковая…в пол! Мама умрет!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ну, я вижу, у вас все наладилось! *Начинает собираться и надевает пальто*. Поэтому мне пора.

Миша: Яков Моисеевич, вы куда?

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Я, Мишенька, на поезд опаздываю! Так, что будем прощаться. Вы, уж, Леночка, присматривайте за ним. Ну, до свидания.

Лена: Подождите, скоро ведь Новый год!

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Ничего, в поезде отмечу!

Миша: Так, без бокала шампанского я вас не отпущу. Хотя бы вместе старый год проводим.

*Миша уходит на кухню за шампанским*

ЯКОВ МОИСЕЕВИЧ: Леночка, вы уж не обессудьте. Не люблю долгих прощаний. Берегите Мишу.

*Уходит. Хлопает дверь.*

Миша: А где Яков Моисеевич?

Лена: Ой, он только что ушел.

Миша: Странно и даже не попрощался. А я его не поблагодарил по-человечески!

Лена: Ну, что ты из всего делаешь трагедию? Возьми и позвони.

Миша: Да, конечно. Вот, идиот! Я даже номер телефона у него не взял!

*Миша бежит к двери. Открывает и кричит в подъезд.*

Миша: Яков Моисеевич, подождите! Яков Моисеевич!

*Закрывает дверь, подбегает к окну.*

Миша: Вон, он. Яков Моисеевич, подождите! Я у вас даже номер не взял! Не слышит! *Высовывается из окна* Номер телефона, говорю, не взя… *И выпадает в окно.*

*Затемнение несколько секунд. Свет. Вика ходит по комнате из стороны в сторону. Открывается дверь, входит Лена.*

Вика: Ну, что там в БСМП?

Лена: Сказали, что в новогоднюю ночь дома надо сидеть, а не по больницам шастать. Ссадины помазали йодом. Наложили три шва и два гипса. Сказали, что им пора за стол садиться и пожелали хорошего Нового года.

*Из-за двери появляется коляска, на которой весь забинтованный Альберт. Его везет Миша.*

Миша: Алик, да я уже сотый раз тебе повторяю. Я случайно! Ты о теории вероятности вообще слышал? Или ты до сих пор считаешь, я прыгнул из окна, когда увидел, что ты вышел на улицу покурить?

Вика: А я всегда ему говорила, что курение опасно для здоровья. Ну, нам пора, через 10 минут начнется Новый год. Еще бы успеть доехать!

Миша: Я никуда вас не отпускаю! Новый год празднуем здесь! Вы мне сегодня столько раз жизнь спасли, что я теперь точно уверен, что именно вы мои ангелы хранители.

Альберт: Он нас раскусил, полетели!

Вика: Алик, ну хватит обижаться! Миша, а с чего это ты такой радостный?

Альберт: И действительно?!

Миша: Вы даже не представляете, какое счастье свалилось нам на голову

Альбер: Я представляю!

Миша: У меня теперь будет свой, самый крутой проект в мире!

Альберт: Да, ты нам уже все уши прожужжал, про свои миллионы.

Миша: Да, причем тут деньги! Лена скажи.

Лена: Я беременна.

Вика: Вот это да. А что же мы стоим, срочно накрывать на стол. Миша, где шампанское?

*Все накрывают на стол. Берут в руки бокалы*

Миша: Я хочу поднять этот бокал. За мою детскую мечту. Когда мне было пять лет, я сильно болел на Новый год и родители сказали, что ровно в полночь можно загадать желание, и оно обязательно исполнится.

Альбер: И ты загадал богатую бабушку?

Вика: Алик!

Миша: И я загадал, чтобы, когда мне будет плохо, появились ангелы-хранители и защитили меня. И желание сбылось! Ребята за вас!

Лена: И мы решили сделать вам подарок на будущую свадьбу. Вы можете жить в этой квартире.

Миша: Ну, до десятого января точно! Шучу! Она ваша!

Вика: Вы с ума сошли, такой дорогой подарок.

Альберт: Для них теперь это как чайник подарить!

Вика: Алик! *Все смеются*

Миша: За вас! Жалко, только с нами Якова Моисеевича нет!

*Стук в дверь. Входит Дед Мороз. Говорит без акцента.*

Дед Мороз: Здравствуйте, ребята!

Вика: Как здорово, что ты к нам зашел, Дедушка.

Миша: Вот теперь у нас настоящий Новый год.

Дед Мороз: Дед Мороз, хоть старенький,   
Но шалит, как маленький:   
Щиплет щеки, нос щекочет,   
Ухватить за ушко хочет…

Лена: Дедушка Мороз, это всё понятно. Вот тебе бокальчик, скажи лучше какой-нибудь хороший тост.

*Дед Мороз берет бокал*

Дед Мороз: Вообще-то дедушке нельзя. Ну, пока Снегурочка не видит.  *Говорит в зал* Дорогие ребята. В новом году берегите себя и своих близких, чтобы у ваших ангелов-хранителей было поменьше работы. Любите и будьте любимыми. Никогда не сдавайтесь. Помните, каждый из вас может добиться небывалых высот…

Миша: Дедушка, а нельзя как-нибудь покороче, а то от таких длинных тостов повеситься хочется!

Дед Мороз, *переходит на акцент*: Миша, вы шо опять за старое? Имейте уважение к сединам, я второй раз это все не переживу!!! И дайте уже дедушке договорить! Друзья мои, и, наконец, самое главное, как говорила моя пятая жена - покойница: «Шоб вы все были здоровы!!!»

*Все чокаются.*