В. Жеребцов

 Повесть о Большом человеке

 Шуточная пьеса-сказка для взрослых.

Действующие лица

Супруги Алевтина и Максим .

Их дочь Маша

Полковник Черномастов

И его подчиненные.

Старый деревянный дом в поселке районного масштаба. Обстановка убогая. Давно в помещении ремонта не было. Все как-то перекосилось, облупилось, потемнело и потрескалось. Да еще все вещи размещены в полном беспорядке. Что только подчеркивает неказистость жилища. В окно (которое тоже умудрилось потерять первоначальную форму) в подзорную трубу смотрит мужичок лет пятидесяти, которого называют Максим Рыбак. А рядом суетится его жена Алевтина.

Максим. Точно он.

Алевтина. Врешь! Не может такого быть.

Максим. ( виновато) Не может. Но это он.

Алевтина. Да как же так? Откуда он там оказался? Наверное, это труба твоя подзорная искажение дает.

Максим. Труба проверенная. Ванька Мухин в неё пол жизни на звезды глядел и ни разу не пожаловался.

Алевтина. Так то на звезды, а не на нового соседа.

Максим. А этот сосед от них, считай, ничем не отличается. Такой же недосягаемый.

Алевтина. Нет, врешь ты все. Дурой меня выставить хочешь.

Максим. Сама посмотри.

Алевтина. (Осторожно подступает к трубе. Боится взять её в руки будто она горячая) Чё, прям как в телевизоре?

Максим. Ну. Не отличишь.

Алевтина. Ох, мамочки мои! ( отважно припадает к окуляру)

Максим. Разглядела? Чего молчишь?

Алевтина. Ой, беда!

Максим. Я же говорил.

Алевтина. Только я все одно не верю.

Максим. Не могли же мы оба с ума сползти.

Алевтина. Тогда объясни – зачем такому большому человеку понадобилось в старый дом покойной бабки Крюковой перебираться?

Максим. Не знаю.

Алевтина. Мало того, что наш поселок в центре глухомани находится, так еще и наши два дома на самом его конце. Получается на отшибе жопы мира. На шиша ему такое удовольствие сдалось? Он ведь дом хоть в самом Крыму купить может!

Максим. Не знаю.

Алевтина. А чего ты вообще знаешь? Ты всегда ничего не знаешь. Только и можешь одно – рыбу свою с утра до вечера ловить!

Максим. Чего завелась? Чего завелась то?

Алевтина. С испугу. Не к добру все это. Ну зачем он здесь появился? (Максим в очередной раз пожал плечами) Может здесь объект какой стратегический? А он с проверкой?

Максим. Какой объект?

Алевтина. Секретный. Про который вообще никто не знает. Прям вообще!

Максим. Типа бункера?

Алевтина. Ага.

Максим. Хочешь сказать, бабка Крюкова стала погреб копать да увлеклась малость? В запале шахту для ракеты вырыла? Для любой стройки народ нужен. Одних начальников полсотни требуется. А в поселке приличных людей уже сто лет не было.

Алевтина. Губернатор в позапрошлом году заглядывал.

Максим. Ну и вспомни сколько с ним вместе субчиков приперлось?

Алевтина. Пресс-секретарь рядом бегала. Блядоватая такая бабенка. Тылохранитель еще.

Максим. Телохранитель.

Алевтина. И этот тоже. Плюс еще человека три бумажками его обмахивали. (Бушменев половину поселкового бюджета спустил, пока их накормил, напоил)

Максим. Вот и я про то. А здесь такой большой человек в полном одиночестве. Не сходится.

Алевтина. Так ведь похож.

Максим. Карп на сазана тоже похож.. Однако не одно и то же.

Алевтина. Я поняла! Это двойник! Мне еще Иринка Кривая говорила, что у каждого большого человека по закону должен быть двойник. Или даже два.

Максим. Зачем?

Алевтина. Мало ли… На всякий пожарный. Вдруг у Большого человека голова с похмелья болит, а нужно с каким-нибудь послом Гондураса поручкаться. Вроде как, вместо туза с козырной шестерки зайти.

Максим. (смотрит в трубу) А и вправду. Если приглядеться есть различия. Походка вроде другая.

Алевтина. (отодвигает мужа от оптики, чтобы взглянуть самой) И овал лица не тот. Не характерный. Уши больше положенного торчат.

Максим. Худоба излишняя.

Алевтина. Но даже если двойник. Он же не просто двойник, а большого человека двойник! За что его сюда-то сослали?

Максим. Может, провинился чем?

Алевтина. Точно! Похожесть стал терять. Следил за собой плохо. Вот и отправили на перевоспитание.

Максим. Значит, не он.

Алевтина. Точно не он!

Стук в дверь. На пороге появляется полковник Черномастов. Небольшого роста мужчина в странной полувоенной форме. В наличии имеет большие усы и бороду.

Черномастов. Здравия желаю. Не дадите граждане служивому человеку водицы напиться? Или лучше кваску холодного. Или, может быть, у вас морс клюквенный есть?

Алевтина. А шампанского не хочешь? Вон там в кадушке плещется, тебя дожидается.

Черномастов. ( пауза) Не имею права. При исполнении.

Максим. Квасу нет.

Черномастов. Ладно, вода так вода. ( Ходит по дому, заглядывая во все углы)

Алевтина. А ты кто такой?

Черномастов. Черномастов моя фамилия, Алевтина Владимировна. Полковник Черномастов.

Максим. (поднося кружку воды) Вот!

Черномастов. (отхлебывает) Выношу вам благодарность, Максим Анатольевич. Вкусно.

Алевтина. Да откуда ты нас знаешь то? Аж до самого отчества.

Черномастов. Положено. ( берет в руки подзорную трубу) Значит интересуетесь личной жизнью других сограждан без их согласия? Нарушаете конфиденциальность?

Алевтина. Чего? Ничего не нарушаем. Просто посмотрели один раз.

Максим. Это Ваньки Мухина труба. Я просто одолжил.

Черномастов. А я у вас её одолжу. Лишнего вам видеть не надо. И так уже много знаете.

Алевтина. Значит, все-таки он.

Максим. ( обреченно) Он.

Черномастов. (рассмеялся) Вот ведь народец! Им повезло, как лысым в пандемию, а они кислые щи варить. Теперь рядом с большим человеком жить будете. Ладно, к делу. Свершившееся счастье накладывает теперь на вас обязательства.

Алевтина. Это какие?

Черномастов. Жить тихо. Без пьянок, скандалов, религиозных оргий.

Максим. Да мы и так вроде… это самое… без оргий.

Черномастов. Все строго регламентируется.

Алевтина. В смысле?

Черномастов. Дома сидеть будете. И носа не высовывать. Никакого общения с посторонними лицами.

Максим. А если в гости кто придет?

Черномастов. Какие гости в режимной зоне?

Максим. А дочка моя , Маша?

Алевтина. На общих основаниях твоя дочка! Перебьется.

Черномастов. К сожалению, имеет право. Как ближайший родственник.

Алевтина. Мне она не родственник.

Черномастов. Выпишем спецпропуска. И вам и ей.

Алевтина. А в магазин? Или там в аптеку?

Черномастов. Договоримся. Что мы не люди что ли? Согласуем маршрут и алга!

Максим. А мне еще рыбу ловить надо.

Черномастов. Ну и лови. Главное, ей лишнего не рассказывай. Короче, жить будете, как прежде, только лучше.

Алевтина. Только ты нам объясни, полковник, почему это именно нам так повезло? Почему большой человек в соседнем доме поселиться решил?

Черномастов. Это не моего военного ума дело. Решил и все. Встал однажды утром и сказал «Заеколбало всё! Хочу обычной жизнью пожить. Капусту буду выращивать, как все нормальные люди» Ну вот и переехал.

Максим. А почему сюда?

Черномастов. Кто его знает. Вытащил арбалет, стрельнул в глобус и попал в ваш огород.

Алевтина. Боюсь спросить…а он случаем не это… не заболел?

Черномастов. Ты спросить боишься, а я ответить боюсь. Но факт свершился. И забот, признаюсь, прибавилось. Охрененно.

Максим. Ты говоришь, он как обычные люди пожить хотел. Обычные люди с охраной не ходят.

Черномастов. А кто сказал, что он обычный? Как был большой человек, так и остался. Нельзя без охраны. Но с другой стороны его желание тоже приказ. Поэтому сошлись на середине.

Алевтина. Это как?

Черномастов. Охранять будем, но так, чтобы на глаза не попадаться. В невидимом режиме. Пусть думает, что он один. А на самом деле мы всегда рядом.

Максим. Трудно.

Черномастов. Конечно. У меня же всего тридцать три гаврика под началом. Эх, моя бы воля, я бы весь ваш поселок в 24 часа переселил в другое место. Но он запретил. Никаких, говорит, неудобств для населения.

Максим. Большой человек!

Черномастов. А то!

Алевтина. Так я поняла, что пока кроме нас никто и не знает, какой у нас сосед появился?

Черномастов. К сожалению. Промашку дали. Он с утра вдруг за хлебом в ваш магазин отправился. Никогда не ходил, а тут бац и вдруг собрался.

Алевтина. Ну, так есть, наверное, захотел. Только разве одним хлебом наешься?

Черномастов. Он еще сметану с сосисками купил. Вот его во время этого похода и заприметили. От неожиданности сразу народную любовь проявлять не стали, слава богу. Растерялись маленько. Но в следующий раз надо быть начеку. А то зацелуют до смерти.

Максим. Наши могут.

Вбегает Маша и сразу обращается к Черномастову.

Маша. Вы главный?

Черномастов. Началось

Маша. Какой спецпропуск у меня требуют? Почему я не могу попасть в дом моего родного родителя? И его недалекой жены.

Алевтина. Началось.

Максим. Здравствуй, дочка.

Маша. По какому праву вы ограничиваете мое законное право перемещаться и быть услышанной?

Черномастов. (передразнивает) По какому праву… мое право… Потому что ты слева, а я справа. Раскричалась.

Маша. ( угрожающе) Не поняла.

Максим. У нас большой человек в соседях поселился, Машенька. Поэтому такая строгость.

Маша. ( села на стул) Большой человек. Значит, правда.

Алевтина. Именно! А ты думала, прям из-за тебя взбудораженной такой режим ввели. Поважнее люди есть.

Маша. (Черномастову) Вы подтверждаете? Значит, это не пустые слухи по поселку летают?

Черномастов. Тьфу! Сходил один раз человек за хлебом. Подтверждаю, раз я сам здесь нахожусь. Меня, кстати, полковником Черномастовым называют, товарищ Мария Максимовна.

Маша. Я вам не товарищ.

Черномастов. (хохотнул) Ну тогда госпожа. У меня к вам просьба. Вы бы лишнего шума не поднимали. Соседей бы не тревожили. А пропуск я вам оформлю, не беспокойтесь. Так что общайтесь с родственниками хоть до зари мировой справедливости. А мне пора. Дел невпроворот.

Максим. Погоди, полковник. Трубу забыл.

Черномастов. А, ладно. Пусть у вас будет. Вы, главное, в неё не смотрите. Жалко, что у вас клюквенного морса не оказалось. ( уходит, слегка зацепившись эфесом позолоченной шпаги за дверь. Маша немедленно припадает к окуляру подзорной трубы)

Алевтина. Привязался со своим морсом. Главное, шампанское его не устраивает, а морс подавай. (выдвигает из потайного места бочку с надписью «шампанское», зачерпывает ковш, выпивает) Хороший продукт. Дурак, что отказался.

Максим. Ты бы, дочка, не смотрела. Не положено ведь.

Маша. Пусть идут к черту.

Алевтина. Кому чего, а ей лишь бы закон пересечь.

Маша. И вы, как бы мама, идите хозяйством занимайтесь.

Максим. Ну че он там?

Маша. ( растерянно) Дрова колет.

Максим. Правильно. Заморозки обещали.

Маша. ( как-то механически задумчиво) Какие заморозки?

Алевтина. На нервной почве. Какие? Обычные заморозки. Холодные.

Максим. Дрова нужны. Газопровода то в наших отшибленных домах нет.

Алевтина. Спасибо бабке Крюковой, хоть водопровода добилась.

Маша. (воскресая) Точно! Добилась вопреки режиму. А он кстати (показывает рукой на соседний дом) часть этого антинародного режима и есть!

Алевтина. Ой, батюшки! Завелась наша гармонь.

Маша. И так получается, что я оказалась на самом переднем краю народного фронта с этим вот… Волею судеб оказалась. ( почти как в бреду) Все наши жертвы не будут бессмысленны… Настолько, насколько нам дано осознать…( идет к двери)

Максим. Ты куда, дочка? Поела бы хоть. Рыба свежая есть..

Алевтина. И свежая и несвежая.

Маша. Потом , папа. Мне пора. ( уходит)

Максим. (вслед) С собой хоть возьми…

Алевтина. И чего спрашивается, приходила? Наорала на всех и пошла к бою готовиться.

Максим. Да ладно ты…

Алевтина. Чего ладно? Ты хоть тихий дурак, а она буйная. Не даст теперь она жизни ни нам, ни соседу нашему.

Максим. Авось обойдется. Она ж не злая. Просто принципиальная.

Алевтина. Да еще не замужем. Делать нехрена, вот и напрашивается на репрессии. А заодно и нас под монастырь подведет. Вот и вся от неё выгода.

Максим. Ладно, пойду снасти чинить, раз рыбу снова ловить разрешили.

Алевтина. ( задумчиво) Вот и вся выгода…

Максим. Чего?

Алевтина. А ведь если подумать… Мы ж к нему в соседи не набивались, он сам объявился.

Максим. Ну и чего?

Алевтина. А выходит, если рядом с нами большой человек поселился, то и мы малость подросли!

Максим. Это с чего?

Алевтина. Большой человек рядом с маленькими жить не должен. Полковник же не зря сказал, что повезло нам. Так надо из этого везения пользу извлекать, а не чевокать попусту.

Максим. А я чего? Я ничего.

Алевтина. Вот что! Бери руки в ноги и иди с ним знакомиться.

Максим. Не… Побаиваюсь я.

Алевтина. Чего тебе бояться? Ты же теперь сосед. Имеешь право познакомиться. По конституции.

Максим. И чего я ему скажу?

Алевтина. Скажешь, я такой-то, такой-то, милости просим, от всей души любим вас, почитаем, ночами думаем, но живем бедно. Не могли бы вы нам новую стиральную машинку подарить заместо сломанной?

Максим. Чего?

Алевтина. Чего слышал! Что ему стиральную машинку что ли жалко ради новых соседей? У него их, небось, завались этих машинок.

Максим. Да не пойду я.

Алевтина. Как это не пойдешь? Как это не пойдешь!! Я, значит, тут корячусь на шести работах…и готовлю и убираю и стираю голыми руками… дочку твою удалую привечаю, хотя она меня в грош не ставит… и никто меня за это не оценит… не пожалеет, слова доброго не скажет. Вот только и знает, что рыбу свою дурацкую ловить Уже весь поселок рыбой завалил, все окрестности. А о родной жене даже думать не хочет… шагу лишнего, ради бедной, сделать не желает! Изверг!

Максим. Ладно ты опять… Останови наступление, ради бога! Схожу я, схожу, раз надо.

Алевтина. Да мне одной что ли это надо? А тебе выходит не надо? А ему не надо?

Максим. А ему-то зачем?

Алевтина. Иди давай! ( Максим пятясь, вываливается из двери )Да ради знакомства рыбу свою подари! ( Выкидывает вслед супругу большую рыбину, которой и вправду в доме Максима дофига)

Маша. И до каких же пор мы будем терпеть розги от тех сидящих высоко над нашими головами. Отчего же они думают, что оставить страну без розг это неудобно и опасно. Они глубоко убеждены, что только сила наказания, только порка физическая либо моральная и создала нашу великую и несчастную страну. И они боятся остаться без розги, как без цемента связующего общественные устои. Позор!

Алевтина. Во дает! Это же надо такое придумать.

Максим. Вот ни слова тебе не соврал. Все так и есть.

Алевтина. Давай еще раз сначала. С полочки на полочку. Подошел, значит, ты к нему поздоровался.

Максим. Ну да. Ноги трясутся маленько….здрасьте, здрасьте… я ваш сосед…возьмите рыбку. И больше ни слова сказать не могу. Будто соломы в рот напихали.

Алевтина. А он?

Максим. Уф! А он улыбнулся широко, как он умеет… видела , наверное?

Алевтина. Ну как же. Не я одна.

Максим. Ну вот – улыбнулся, значит, рыбу принял и спасибо сказал.

Алевтина. А ты?

Максим. А я молчу.

Алевтина. А он?

Максим. А он говорит – может быть, в дом пройдете? Только там не прибрано.

Алевтина. Конечно не прибрано. Бабы то в доме нет. Один сердешный со всем управляется. И ты чего?

Максим. А я молчу. Нет, сначала я башкой помотал – мол, не пойду я к тебе в дом. А потом молчу.

Алевтина. Хватит молчать! Про дело давай.

Максим. А в том и дело, что я до самой сути и домолчался. Молчал, молчал, а потом как выпалю – дай стиральную машинку новую, жена просит.

Алевтина. Совсем очумел?!

Максим. Ну, ты же сама…это самое.

Алевтина. Так с подходцем надо было. Сначала про погоду, потом про хоккей, потом про политическую обстановку. А уж потом , невзначай и про машинку бы ввернул. А ты прямо с разбега лбом о ворота.

Максим. Так главное результат.

Алевтина. Вот ты сразу дай, а он сразу нате? Даже не удивился?

Максим. Вроде нет. Хорошо, говорит, дорогой сосед, будет вам стиральная машинка. Новая, отечественной марки.

Алевтина. Ладно, пусть отечественная.

Максим. Но есть одно условие.

Алевтина. Ты про условие в первый раз ничего не говорил.

Максим. Да так, пустяк. Большой человек сказал, что запросто так он подарки раздавать не имеет права. Не по его нутру такая хлебораздача. Ну он как-то поумнее сказал. Но суть в том, что за все надо платить.

Алевтина. Так за деньги и дурак купит. Получается никакой машинки нам не видать? Это значит, ты мне тут только голову морочил? Шуточки шутил? Я тебе сейчас пошучу…

Максим. Погоди, погоди! Стой! Не надо денег никаких.

Алевтина. А чего надо?

Максим. Песню спеть надо!

Алевтина. Какую еще, блядь, песню?

Максим. Любую. Большой человек сказал, что если ты песню споешь, то это и будет твой взнос за стиральную машинку. Получается вроде бы и не за деньги, но и не за так.

Алевтина. А ведь, вижу – не врешь.

Максим. Не вру.

Алевтина. Значит, я пою, а она стирает?

Максим. Выходит так.

Алевтина. Ага! Теперь понятно. Это не ты, а он нас за дураков держит.

Максим. Почему?

Алевтина. Где ты видел, чтобы людям за то, что они песни поют или сказки рассказывают, стиральные машинки выдавали? Посмеялся над тобой большой человек.

Максим. Да ведь не должен людей обманывать большой человек.

Алевтина. Ладно. Проехали, забыли.

Максим. Забыли, проехали.

Алевтина. Что мы полоумные его насмешкам потакать?

Максим. Конечно.

(После паузы Алевтина затягивает песню. Ретро модную.)

Максим. Ты чего?

Алевтина. Ничего. Просто спеть захотелось. Настроение поднялось.

Максим. Понятно.

Алевтина. И что толку? Спела я. И ничего не случилось.

Максим. А может быть, все таки не любую песню петь нужно.

Алевтина. А какую?

Максим. Может про Родину?

Алевтина. Откуда он вообще узнает про то, что я пела?

Максим. Так то да. Хотя…

Алевтина запевает песню типа «Течет река Волга» (или что-то подобное)

Максим. Хорошо получилось.

Алевтина. А что толку?

Максим. А может ему оригинальное исполнение нужно?

Алевтина. Это какое?

Максим. (хихикнул) Вспомнил. Мы как-то раз собрались с мужиками это самое… давно было…так вот Мишка упырь, ради хохмы, ведро на голову надел и стал частушки похабные петь. Вроде дурость, а смешно.

Алевтина. С ведром на башке? Это уж совсем ни в какие параметры. Это ж каким чебурашкой надо быть.

Максим. Да я так просто. К слову.

Алевтина. Да это, наверное, и невозможно. (надевает ведро на голову и исполняет «В траве сидел кузнечик») Нет, все, хватит! Только еще голой сплясать осталось.

Максим. Ух ты!

Алевтина. ( показывает кукиш в окно) Покуражился и хватит! Нет у меня больше никакого доверия к большому человеку!

Максим. А я было поверил.

Заходит полковник Черномастов. Он нарядно одет. С ним вместе два недюжих молодца, которые заносят в дом новую стиральную машинку. После чего быстро исчезают, повинуясь жесту командира.

Алевтина. Это чё?

Черномастов. Обнимаем горячо. Стиралка или не видишь? Отечественная. Называется «Улыбка – М»

Максим. М?

Черномастов. Именно. Тут еще радио встроенное. Вот слушай. ( стучит по машинке, которая послушно исполняет песенку) Короче говоря, как просили. Хотя я просил об обратном. Соседям не докучать. Или не расслышали?

Алевтина. По соседски подарками обменялись. Мы ему рыбку, он нам улыбку. Складно вышло.

Черномастов. Вы тут шуточки вверх подбрасываете, а мне хлопоты. Одна доставка в пятьсот люлей личному составу обошлась.

Алевтина. А ты чего так вырядился, полковник?

Черномастов. Конспирация.

Забегает Маша с большим плакатом свернутым в рулон.

Маша. Отец, я пришла попрощаться.

Максим. Ты чего?

Маша. Иду на святое дело!

Алевтина. Наконец корову подоить решила? ( Маша фыркнула в ответ)

Черномастов. Зудит?

Маша. Я Вас уже где-то видела. ( Черномастов фыркнул в ответ) А вы почему в костюме арлекина?

Черномастов. Говорил же – хорошая маскировка ставит противника в тупик.

Маша. Я иду к дому большого человека с одиночным пикетом. (разворачивает плакат на котором написано «Я против!» Я решила. Если у меня есть возможность проявить свое гражданское самосознание на переднем фронте борьбы с замаскированным самодержавием! Я должна это сделать, понимая, что только самоотречение позволит мне выполнить волю передового слоя нашего угнетенного общества…

Черномастов. Ме-ме-ме, бе-бе-бе.

Маша. Прекратите вести себя, как клоун. Вот здесь мое завещание. (достает конверт)

Алевтина. И на кого все отписала?

Маша. Это политическое завещание. Прошу опубликовать после моего исчезновения.

Максим. (растерянно) Это куда же ты…исчезнешь.

Маша. Не знаю. Но каждый кто попал в лапы режима должен быть готов ко всему.

Алевтина. И вправду, раз решила, иди с Богом дочка! Давай!

Маша. Прощайте, товарищи! (решительно уходит)

Максим. Ты хоть рыбки с собой возьми!

Алевтина. А чего ты её не арестовал?

Черномастов. А за что? Мы за намерения в кандалы не заковываем. Мы только за дело. Но проследить , конечно, надо. А вы с этим делом завязывайте. Пообщались разок по соседски и хватит. ( уходит, потом возвращается) И в трубу не смотреть!

Алевтина сразу после ухода полковника бросается к подзорной трубе.

Максим. Ну что там?

Алевтина. Не видно не фига. На улице видишь, как ночью. Видно дождь будет. С громом и молнией.

(гремит гром, сверкает молния.)

Маша стоит посреди дома. Вся мокрая. В её руках плакат, тоже сильно пострадавший от дождя.

Маша. И вот я его развернула и жду.

Максим. Чего?

Маша. Санкций или репрессий.

Алевтина. Выбор, смотрю, небольшой.

Маша. А вместо них дождь пошел. И вот стою я – почти до нитки промокла. Но стою твердо. И тут выходит он. Сам лично.

Максим. Ругаться начал?

Маша. Нет.

Алевтина. Сразу бить приказал.

Маша. В том-то и дело. Он с собой зонтик вынес. Большой такой.

Алевтина. Вместо розги хотел употребить.

Маша. Вынес и надо мной его раскрыл. Простудитесь, говорит, еще не дай Бог.

Алевтина. Правильно. Нашим тюрьмам здоровые люди нужны.

Маша. А я ему говорю – Вы понимаете, что я слово ПРОТИВ не просто так на плакате написала? Это я против вас против! Против вас!

Максим. Тут он точно осерчал.

Маша. (заплакала) Нет. Говорит – А я, может быть, и не против, что вы Маша против. Поскольку во всяком противоречии скрывается здоровая диалектика.

Максим. Чего?

Маша. И потом говорит –может быть, вам чай горячий в термосе вынести?

Максим. Это да. Он бы и в дом пригласил.

Алевтина. Но у него там не прибрано.

Маша. Да какая разница! Главное, я себя дурой почувствовала. Я против, а он меня чаем с зонтиком угощает. Не выдержала- ушла.

Максим. Ну и слава Большому человеку.

Маша. А теперь я понимаю, что это уловка. Изощренная уловка! Хитрый способ отвлечь от борьбы. Но мы не сдаемся. Я не сдаюсь. Я найду в себе силы ответить на эту провокацию. ( топает ногой и уходит, хлопнув дверью)

Максим. Куда же ты опять?

Алевтина. Слышал же – сил набираться. Слушай, а ведь это хороший признак.

Максим. Какой?

Алевтина. Ну что он её Черномастову на съедение не отдал. Значит, не обиделся он на нас. Значит, хорошо к соседям расположен.

Максим. Надо ему еще рыбы подарить.

Алевтина. Молодец! Правильно соображаешь. ( сует ему в руки здоровую рыбу) Иди - дари немедленно. Заодно скажешь, что наша машина совсем ездить не хочет. Обновить надо.

Максим. Ты что? Неудобно.

Алевтина. А ездить на этой чертовой таратайке удобно? Чадит, гремит, вся рыбой провоняла, колеса в разные стороны крутятся. Кто увидит, скажет – вроде как большого человека соседи, а на таком убожище передвигаются. Вот что неудобно!

Максим. Не, не пойду я.

Алевтина. Не пойдешь? Я тут корячусь на шести работах. И готовлю и убираю и дочку твою полоумную привечаю, а мне за это никто слова доброго не скажет. Изверг!

Максим. Ладно. Схожу, если надо.

Алевтина. Надо! ( выталкивает Максима за дверь)

Маша. Идея о том, что я принадлежу к культурному меньшинству, имеет своим следствием и обязанности, которые налагает на меня мое положение по отношению к остальной некультурной массе, которая живет изо дня в день, погруженная в физический труд и лишенная того, что обыкновенно называется благами цивилизации. В силу этого представления о контрасте между моим положением и положением окружающих у меня явилась ясная мысль о необходимости создать себе цель в жизни, которая клонилась бы к благу этих окружающих. В связи с этим я обращаюсь к вам Большой человек. Я объявляю голодовку!

(запечатывает конверт. Привязывает его к голубю (дрону) и отпускает его со словами «Лети родной прямо к нему в руки». Затем Маша начинает голодать. То есть выбрасывает в преисподнюю содержимое своего холодильника.

Алевтина. Сначала ты помолчал.

Максим. Обязательно. Но уже поменьше чем в первый раз. Все-таки знакомые уже люди.

Алевтина. И потом сразу к делу?

Максим. А чего тянуть? Давай, говорю, автомобиль новый. Наш поизносился. Жене некомфорно.

Алевтина. Улыбнулся большой человек?

Максим. Не так широко, как в прошлый раз. Но просьбу одобрил. Действительно, говорит, нужно пользоваться этими самыми… благами цивилизации. Продукция отечественного автопрома, говорит, подойдет? Я кочевряжиться не стал.

Алевтина. Какую песню заказал?

Максим. Не надо песен.

Алевтина. Я ведро с хорошим звуком нашла.

Максим. Не надо, говорю.

Алевтина. А чего надо?

Максим. Так ничего особенного.

Алевтина. Не пугай.

Максим. Большой человек сказал, что если мы хотим заслужить приз побольше, то должны и сами стать лучше.

Алевтина. В смысле лучше? И так вроде бы удались.

Максим. Я тоже уточнил. А он говорит, например, надо силу воли тренировать.

Алевтина. Это как?

Максим. Нужно сделать что-то такое, что тебе самой сильно противно. Прямо до тошнотиков. И ты это преодолеть должна. Ради победы.

Алевтина. Над кем?

Максим. Над самой собой.

Алевтина. Вообще-то я себе войну не объявляла.

Максим. Такое вот мудрое условие.

Алевтина. И что мне до тошнотиков противно?

Максим. Сама определяйся.

Алевтина. Зубы лечить боюсь.

Максим. Зубы лечить – это необходимость. Хочешь , не хочешь, а сделаешь.

Алевтина. Еще я боюсь, когда гром в чистом поле или ножиком по стеклу, или в мороз по нужде, или когда ты храпишь. Все бесит.

Максим. Это все природные явления. Они от тебя не зависят.

Алевтина. Политика Америки тоже раздражает.

Максим. Тоже не вариант.

Алевтина. Не знаю тогда.

Максим. А я знаю. Ты тараканов до смерти боишься. Как увидишь – орать начинаешь.

Алевтина. И что, я теперь с тараканом подружиться должна.

Максим. Нет. Нужно его съесть.

Алевтина. Совсем чёкнулся? С какой стати?

Максим. А ты сама посуди. Если ты таракана просто так боишься, так сказать, в сыром виде, то сожрать его и будет самым настоящим подвигом с твоей стороны. Так свою силу воли натренируешь, что всем на зависть.

Алевтина. Лучше стану?

Максим. Конечно.

Алевтина. Выходит, все кто тараканов ест – лучше остальных?

Максим. Вроде того. Китайцы, говорят, вместо семечек их щелкают. В результате экономика поднялась.

Алевтина. Все равно - не буду я тараканов есть.

Максим. Как знаешь. Силой никто не заставляет.

Алевтина. (после паузы) Ладно бы иномарку пообещал. Забыли, проехали.

Максим. Проехали, забыли.

Алевтина. А где ты этого таракана возьмешь?

Максим. А я принес.

Алевтина. В смысле, принес? Ты что его заранее поймал?

Максим. Ну да. Встретил неожиданно возле печки. Здоровый такой, мясистый. Прямо сам в рот просится. Вот я его и пленил. (Протягивает Алевтине спичечный коробок) Вот он родимый. На, посмотри.

Алевтина. ( визжит) Уйди, уйди от меня вместе со своим чудищем!!!

Максим. Ладно. Выпускаю, значит, на свободу животное?

Алевтина. Подожди. Дай все же посмотреть. ( Боязливо берет коробок, приоткрывает, подавляет рвотный рефлекс.)

Максим. Ну, чё?

Алевтина. Отгрызи себе плечо. Ладно, сожру я эту гадость. Ради семьи и большого человека. Только ты на меня не смотри.

Максим. Стесняешься?

Алевтина. Может и стесняюсь. ( уходит за угол. Слышится какое-то подобие чавканья. Потом Алевтина выходит из укрытия, нарочито широким жестом вытирает рот.) Все, слопала!

Максим. Вот кого ты обманываешь? Меня-то, конечно, обмануть можно. Я то тебе поверю. А большой человек? Его-то не обманешь, Алевтина.

Алевтина. Ну и ладно, ну и пусть. Все одно упустила я твоего таракана. Обойдемся, как-нибудь.

Максим. У меня еще один есть. Я сразу про запас наловил. Этот еще лучше прежнего. ( протягивает жене спичечный коробок)

Алевтина. Ах, ты ж сволочь! Загнал бедную женщину в угол. Да подавитесь вы! ( забирает коробок и решительно вытряхивает его содержимое в рот)

 Черномастов. Мало того, что верх открытый, так еще и сигнал с колокольным звоном. Заслушаешься. (вертит в руках ключи от машины)

Максим. А как говоришь, называется, автомобиль?

Черномастов. Улыбка –М.

Максим. И стиралка «Улыбка» и машина?

Черномастов. Так на одном заводе сделано. Кстати, у нее дополнительный бак есть. Если в него простой воды с дрожжами поместить, то через 100 км отличный самогон получается.

Алевтина. Нафига нам самогон? Мы к шампанскому привыкли.

Черномастов. А лучше бы морс клюквенный делать научились.

Алевтина. Хватит нашими ключами бренчать. Давай уже! ( тянется к ключам. Черномастов задирает руку вверх)

Черномастов. Катайтесь, конечно, на здоровье. Но предупреждаю – еще раз к соседу с наглой просьбой обратитесь, я вас отселю за черту оседлости.

Максим. Ты чего так рассердился, полковник.

Черномастов. А задолбались уже мои хлопцы ваши капризы обеспечивать. Пока машину вашу перегоняли, половина надорвалась.

Максим. Ну да. На нашей дороге шесть раз застрянешь, считай, с ветерком прокатился.

Алевтина. (наконец допрыгивает до ключа) Ладно, полковник, служба у них такая.

Максим. Я, кстати, спросить хотел. Солдатики твои, конечно, хороши, но на богатырей совсем не похожи. Один вроде как хромает постоянно…

Черномастов. Поповский.

Максим. Второй ростом чуть больше ежика…

Черномастов. Пеньковский.

Максим. Третий до того худой, что только в прятки играть.

Черномастов. Песковский.

Максим. А четвертый…

Черномастов. В нашем отряде неважно, какие у него габариты. Главное, чтобы фамилия на букву П начиналась.

Алевтина. Это почему?

Максим. Инструкция такая. Особый приказ по армии.

Алевтина. А у тебя почему тогда фамилия на другую букву?

Черномастов. Как почему? Потому что я их командир.

Алевтина. Тогда все понятно.

Максим. И еще насчет дочки вопрос. Двое суток уже доходит…

Алевтина. Ничего с ней не сделается, если пару дней кормиться не будет. Только на пользу пойдет.

Максим. Переживаю.

Черномастов. Не переживай, Максим Анатольевич. Чувство мне подсказывает, что все обойдется. И чувство это называется – острый слух.

Действительно становиться слышен голос Маши. Она пьяным голосом поет какую-то разухабистую кабацкую песню.

Маша. ( с ополовиненной бутылкой вина в руке) Что не ждали? А я вот пришла.

Максим. Здравствуй, дочка.

Алевтина. Не удалась голодовка ?

Маша. Воооощщще не удалась!

Черномастов. Ну, я пойду.

Маша. Стоять, полковник!

Черномастов. Началось.

Алевтина. Опять начальству перечить будешь?

Маша. Замолчите, постылая женщина.

Алевтина. Какая?

Маша. (показывает пальцем на Черномастова) Это он во всем виноват. Прихвостень!

Максим. Да в чем же он перед тобой виноват, Мария? К нам вот со всей душой. Машину пригнал новую.

Маша. Знаю. Он сначала меня на ней прокатил.

Алевтина. Как это?

Черномастов. А вот так. Сижу я в своей квартире одна. Решительная. Во рту второй день ни крошки ни капли. В голове кружение. И тут слышу звон колокольный. Это он за мной приехал. С двумя солдатами в черной форме. Один заикался…

Черномастов. Боец Пучковский.

Маша. А второй очень толстый.

Черномастов. Боец Перовский.

Маша. Берут меня под руки и сажают в автомобиль.

Черномастов. С откидным верхом.

Алевтина. (Черномастову) Могли бы сначала у хозяев разрешение спросить.

Черномастов. ( виновато разводит руками) Да просто по пути получилось.

Маша. А я опять ко всему готова – хоть к тюрьме, хоть к каторге.

Алевтина. Ну а чего ты хотела за свои выкрутасы? На каторге тебе самое место.

Маша. Врешь, не возьмешь!

Максим. Алевтина, не надо…

Маша. Ничего, папа, я с этим даже согласна. Но они меня обманули. Они меня на наш железнодорожный вокзал привезли.

Алевтина. Правильно. Чтобы в Магадан этапом отправить. ( «Не жди меня , папа, хорошую дочку»)

Маша. И я так подумала. Но они меня только до станционного буфета довели и там подло бросили. Бесчеловечно подло!

Черномастов. Такой приказ был.

Максим. А подлянка в чем?

Маша. А в том, папа, что посреди этого буфета стоял стол. А на столе ( зажмуривает глаза и начинает перечислять) Салатов различных штук шесть, потом тарелка щей дымящихся…а рядом бараний бок с гречневой кашей, индюк начиненный, ветчина, ватрушки всякие, варенье, печенье, фруктов две вазы до верху…

Максим. А рыба была?

Маша. Не было! Но был лобстер! Понимаете, лобстер! Здоровенный.

Максим. Давно в нашем буфете железнодорожном лобстеров не было.

Маша. А посредине всего этого стояла роза. Алая, как последний в жизни закат. Если бы не эта роза… Я бы смогла, я бы сдержалась. Но я решила её понюхать. Просто вдохнуть аромат этой прелести и гордо уйти. И вот я наклонилась к цветку и…(Маша заплакала) и случайно его съела. А потом понеслось.

Максим. Вкусный был лобстер?

Маша. Очень.

Максим. Слава Большому человеку!

Алевтина. Это как так выходит? Почему я тараканов жру, а она лобстеров? А катают все равно на одной машине. Почему так, полковник?

Черномастов. Философский вопрос. Я подумаю на досуге. ( Уходит, споткнувшись на пороге, из-за того что запутался в рясе.)

Алевтина. (Маше) К моему транспорту даже не подходи!

Маша. (не реагируя) И вновь я отброшена назад. Все мои устремления побороть несправедливость обернулись крахом.

Максим. Ты не переживай, дочка. Рыба не каждый день клюет.

Маша. Да я не выдержала, да не смогла. Но значит ли это, что борьбу нужно прекращать?

Алевтина. Вообще-то пора уже.

Маша. Нет! Я не оставлю свою идею. Пусть даже она приведет меня к пропасти. Пусть мне осталось прожить недолго. Но я этого не боюсь. ( делает глоток вина) У меня бодрое настроение. Даже веселое. Я чувствую себя счастливой, поскольку готова умереть за святое дело народного освобождения. Знайте, что пожертвовать своей жизнью – не трудная и не ужасная вещь. Это большое и глубокое счастье. Разве вы не знаете, что я из породы тех, кто смеется на кресте. Будущее не страшит меня. Оно для меня не важно – важно торжество идеи. (уходит)

Максим. Да куда же ты? Хоть бы рыбки с собой взяла.

Алевтина. Сдалась ей твоя рыбка после такой голодовки. Ты мне лучше скажи, чего она задумала, Про какую такую пропасть с крестами она тут заворачивала?

Максим. Не понял Но, сильно беспокоюсь.

Алевтина. Похоже, грозное геройство задумывает. С тяжелыми последствиями. А это что значит?

Максим. Остановить бы её нужно. Но ведь она меня совсем не слушает. Она теперь совсем никого не слушает. Даже большому человеку перечит.

Алевтина. Правильно! То есть нам нужно торопиться, пока она свое чудо не учудила. Иди быстрее к соседу и проси, чтобы наш дом отремонтировали. А то стыдно. Крыша течет, крыльцо подгнило, окна наперекосяк. Разве в таких условиях соседи большого человека жить должны?

Максим. М-да. Непорядок.

Алевтина. Так что давай иди.

Максим. Да мы еще на новой машине ни разу не прокатились. А ты меня снова посылаешь. Не пойду.

Алевтина. Значит так. Я на шести работах. Дочь твоя дура, а ты изверг.

Максим. Хорошо, пойду.

Алевтина. Полы с подогревом заказывай, а потолки натяжные. Если мебель посулят новую, тоже не отказывай. И бассейн во дворе закажи! (Кидает вслед Максиму очередную рыбу)

Маша. (долго молчит) Хватит! Хватит заниматься пустой болтовней. Пора переходить к настоящему делу.

Алевтина. Давай говори. Я готова.

Максим. Ко всему?

Алевтина. Ко всему. Накануне крота в огороде поймала.

Максим. Зачем?

Алевтина. Могу съесть. Говорят кроты, в смысле пищи, еще противнее чем тараканы.

Максим. Другое условие большой человек поставил.

Алевтина. Значит, в принципе он на перестройку согласен?

Максим. Вроде бы. Есть, говорит, хорошая строительная контора. «Улыбка-М» называется. Там такие специалисты работают, что в два счета нам домик поправят. А может даже новый соорудят. Плевое для них дело. Бассейн тоже выкопают. И кафелем отделают кисельного цвета.

Алевтина. А что с нашей стороны требуется?

Максим. С одной стороны посмотришь – пустяк. А с другой – пустячок неподъемным оказывается.

Алевтина. Ты чего меня, как головля на перекате вываживаешь? Быстро говори!

Максим. На дерево надо залезть и три раза прокукарекать.

Алевтина. Как это?

Максим. Вот так. Ку-ка –ре- ку, ку-ка-ре-ку. (пауза) И еще раз ку-ка-ре-ку. Всего делов.

Алевтина. Все сказал?

Максим. Нет. Дерево должно быть самое большое в поселке.

Алевтина. Да зачем мне на него лезть, прости господи!

Максим. Я записал на всякий случай. (достает бумажку) «О своих достижениях человек должен говорить открыто и громко. О своем счастье он должен кукарекать с самого высокого дерева». Так сказал Большой человек.

Алевтина. И где у нас самое высокое?

Максим. Возле клуба. Здоровенная пихта растет. Ей сто лет, наверное.

Алевтина. И как я на неё заберусь? Ты об этом подумал?

Максим. Подумал. Никак.

Алевтина. А чего это я должна за всех отдуваться? Теперь давай ты условия выполняй. Полезай на дерево и кукарекай. Во всю мощь.

Максим. Не пойдет. Тебе же новый дом был нужен. Кто просил, тот и кукарекает. К тому же и я на эту здоровенную пальму тоже не запрыгну. Никаким образом.

Алевтина. Значит, накрылась наша жилищная программа медным тазом.

Максим. Так выходит. Забыли, проехали.

Алевтина. Проехали, забыли. А может ты все-таки, когда стемнеет, косыночку мою набросишь, да хоть с нижней ветки покукарекаешь. Авось и проскочим.

Максим. Что ты в самом деле, Алевтина? На авось даже паршивый пескарь не клюет. Не то что большой человек. Давай лучше песню споем.

Алевтина. Какую?

Максим. Грустную. (поют грустную песню)

Появляется Черномастов.

Черномастов. (Максиму) А чего это ты, Максим Анатольевич, в женский платок обрядился? Я же просил без оргий.

Максим. ( со вздохом) Это не оргии. Это я так просто…

Черномастов. Так просто даже кит не кашляет. ( снимает с головы рыцарский шлем)

Алевтина. Зачем пожаловал, полковник?

Черномастов. Договор подписать. На переустройство вашей халупы. Честно сказать - давно пора.

Максим. То есть как договор? Мы же это самое… не кукарекали ещё.

Алевтина. Заткнись, бестолочь! Сказали подписать, значит, подпишем. Давай бумагу и покажи где черкануть.

Черномастов. Подписать всегда успеем. Сначала все-таки условие большого человека нужно выполнить.

Максим. Я же говорил – не проведешь!

Алевтина. Так ты просто поиздеваться забежал? Знаешь же, что мы на высокое дерево никак не заберемся.

Черномастов. Догадываюсь. Чать не шимпанзе какие-нибудь.

Максим. И тогда чё?

Черномастов. Стало грустно – ешь харчо. Большой человек невыполнимых условий не ставит. Помощь окажем.

Алевтина. Это какую? На батуте меня подбросишь?

Черномастов. (подумал) Вариант. Но есть другой способ. Боевой подъемник. Специальная машина для водружения флага над всякими рехстагами. В данном случае подойдет.

Алевтина. Это выходит меня, выходит, вместо флага… чтобы развевалась…

Черномастов. Развитие человеку всегда на пользу. Как светать начнет – приступим.

Алевтина. Ладно, согласна. Пойду, потренируюсь. (уходит)

Черномастов. А ты мне скажи Максим Анатольевич, давно ли ты дочь свою видел.

Максим. С того раза, как голодовка кончилась, больше не появлялась. Тревожусь.

Черномастов. Что-то и у меня сердце не спокойно. Вот здесь подпиши. В правом нижнем.

Максим. Слава Большому человеку!

Маша. ( повторяет свой предыдущий выход. Сначала долго молчит, потом говорит фразу «Пора переходить к настоящему делу!»

Тот же дом Максима. Значительно преображенный. Теперь окна перекошены в другую сторону и все покрыто кричащей позолотой.

Алевтина. ( тоже одета гораздо пышнее чем раньше.) И вправду давно твою дочурку не видать.

Максим. Надо сходить навестить.

Алевтина. Даже не вздумай. А то разбудишь ненароком.

Максим. Да я не про Машу. Я про соседа.

Алевтина. Зачем? Вроде бы уже всё, что можно выпросили.

Максим. Не всё.

Алевтина. И что же тебе не хватает, Максимушка?

Максим. Уважения. Машинка стирает, автомобиль ездит, дом нарядный стоит, а уважения нет. Мне вчера Васька сопливый в магазине за спиной кукиш показал, а Валька Синеротова от такого жеста чуть со смеху не померла. Здороваются все сквозь зубы, а кто и вовсе перестал. И рыбу теперь никто не покупает.

Алевтина. И что же теперь нам делать?

Максим. Пойду к большому человеку и попрошу у него для меня должность. Большую должность. Такую, чтобы никто в мою сторону даже моргнуть непочтительно не смел.

Алевтина. Владыкой поселка стать хочешь?

Максим. Это пусть большой человек сам придумает. Главное , чтобы почет был и делать ничего не надо было. Ему чать и самому неудобно по соседству с простыми людьми жить.

Алевтина. Может не стоит лишний раз… Чует мое сердце – не стоит.

Максим. Замолчи, глупая женщина! Да куда бы ты без меня делась? Если бы не я, то ничего бы у тебя дуры не было. Это я с Большим человеком переговоры вел, это я ему в доверие вошел, это я для него опора. Значит, имею право и должность попросить. И вообще я изверг. Выдвигаюсь немедленно.

Черномастов. Не нужно идти никуда, Максим Анатольевич. Запрос одобрен.

Максим. То есть как одобрен?

Черномастов. А вот так. С завтрашнего дня Максим Анатольевич назначается заместителем председателя общественной палаты поселка. Решение большого человека.

Максим. Да как ты узнал то? Я ж за порог выйти не успел.

Черномастов. Как узнал? А ты думаешь, мы зря тебе стиральную машинку подарили со встроенным радио? В наше время, дорогой Максим Анатольевич, не только ты радио слушаешь, но и оно тебя.

Алевтина. А я то думаю, почему ты всегда такой информированный сюда приходишь.

Максим. И что мне теперь делать?

Черномастов. Должность непыльная. Будешь людей жизни учить. Хороший оклад и уважение прилагается. Сам бы на такую работу пристроился, но долг не пускает.

Максим. Это понятно. Советы раздавать – дело нелегкое, но я справлюсь. Но ты мне скажи, полковник, что от меня Большой человек хочет. Условие у него какое?

Черномастов. Да никакого.

Максим. Это почему? Я так не привык. Ты только скажи, я ради большого человека…

Черномастов. Говорю же – не надо.

Максим. Значит, еще сложнее задание предполагается? Может убить кого то надо? ( внимательно взглянул на жену)

Алевтина. Максим, побойся Бога!

Максим. Государственная служба всего человека забирает. Без остатка. Тут не до Бога.

Черномастов. Ты, Максим, это назначение рассматривай не как испытание очередное, а как награду.

Максим. За что?

Черномастов. За настойчивость! Но все же одно условие у большого человека имеется.

Алевтина. Я так и знала.

Черномастов. Я неправильно сказал. Тут в обратную сторону просьба.

Максим. Это как понимать?

Черномастов. Большой человек просит вас, в честь вступления в должность пир на весь мир устроить. За его, естественно счет. Ну, или за счет бюджета – это неважно. Главное, чтобы весь поселок гулял. С размахом и от души.

Алевтина. Прямо весь?

Черномастов. Все кто захочет.

Алевтина. На халяву - кто не захочет. Выходит и Ирку Кривую надо звать и Вальку Синеротову?

Максим. И Ваську сопливого? И тех кто здороваться перестал?

Черномастов. Именно. Учись с населением работать, Максим Анатольевич.

Максим. А лобстеры будут?

Черномастов. Будут. И клюквенный морс будет, не говоря уже о шампанском. Накрывай столы на улице! Гуляем, братцы!!!

На следующее утро после пира. Руины дома Максима. Всё перевернуто вверх дном. Стиральная машинка сломана. Окна порушены. Позолота содрана. Алевтина держит в руках какие-то обломки мебели. Максим выбирается из под какой то кучи мусора. В руках у него подзорная труба, с помощью которой он оглядывает «поле битвы».

Максим. Вижу, что-то нехорошее случилось.

Алевтина. Нехорошее случилось, когда я на свет появилась. Это не неприятность, Максим. Это полный Карабах.

Максим. Как же так то?

Алевтина. От радости контроль вчера потеряли. С каждым по рюмашке. Даже с теми, кто раньше не здоровался. А потом танцы начались.

Максим. А машина наша где?

Алевтина. В реке утопили, когда с цыганами катались. Или не помнишь?

Максим. Не помню. Как с крыши в бассейн прыгал еще помню, а потом - конец фильма.

Алевтина. Вот и всё. Началась новая жизнь и сразу закончилась.

Максим. Погоди печалиться. ( подходит к стиральной машинке и аккуратно в неё стучится) Товарищ полковник, господин Черномастов! Вы меня слышите? Аллё спецназ!

Черномастов появляется немедленно. Как будто вылез из жерла этой огромной стиральной машины.

Черномастов. Чего тебе надобно старче?

Максим. Да вот видишь, набедокурили мы вчера. Вышли маленько из протокольных рамок.

Черномастов. Трудно не заметить.

Максим. Надо исправлять.

Черномастов. Непременно.

Максим. (Алевтине) Видишь, налаживается всё. (Черномастову) Значит тогда нам нужно: машинку стиральную новую, автомобиль новый, дом новый, бассейн можно старый оставить, только воду поменять.

Черномасто. (загибает пальцы) Стиралка, авто, дом и вода в бассейне. Всё?

Максим. Пока всё. А потом посмотрим.

Черномастов. Вам отказано. По всем пунктам.

Максим. То есть как отказано? Много на себя берешь, полковник. Что по твоему соседи большого человека в таком бардаке жить должны?

Черномастов. А вы теперь больше не соседи.

Алевтина. Как не соседи? Не может этого быть!

Черномастов. Может. Еще как может.

Алевтина. Не задался денек.

Максим. Да что случилось то?

Черномастов. А пусть тебе дочка твоя расскажет, Максим.

Появляется Маша. (на экране большого телевизора?)

Маша. Я поняла, что время пришло и вчера пришла к большому человеку. Я хотела поставить точку в этой истории. Я сказала большому человеку, что больше так продолжаться не может. Иначе мы уничтожим друг друга. ( отбрасывает в сторону предмет похожий на канистру) И Большой человек со мной согласился. ( пауза) Он сделал мне предложение. Скоро состоится наша свадьба. А пока мы уезжаем в другое далекое, далекое место. Туда где растут огромные розы необычайно ароматные и вкусные. И еще там каждое утро ангелы поют гимн. Прощайте!

Черномастов. И мне пора. К новому месту службы. ( уходит, чуть не зацепившись крыльями за косяк дверного проема)

Из стиральной машинки звучит музыка.

Алевтина. Это что же получается?

Максим. Что получается?

Алевтина. Раньше ты большому человеку был соседом, а теперь…

Максим. (ошарашено) А теперь тестем стал.

Максим. Алевтина. Полковник, подожди!!!! (убегают)

Занавес.