Арсений Преображенский

«ЗВАНЫЙ УЖИН»

КОМЕДИЯ В ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

E-mail: Arsen8ix@gmail.com

2022

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:**

НИКОЛАЙ, ученый-химик, 32 года.

НИКИТА, ученый-химик, 28 лет.

КОНСТАНТИН ГЕОРГИЕВИЧ МЕРЗКИЙ, декан, 52 года.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, профессор, руководитель Николая, 56 лет.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА, жена Алексея Ивановича, 52 года.

НИНА, подруга Зинаиды Николаевны, 33 года.

СОСЕДКА, тетя Клава, 66 лет.

Действие происходит в квартире Николая в один вечер.

Между первым и вторым действием проходит минут 25.

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

Гостиная квартире НИКОЛАЯ. Посередине небольшой обеденный стол, явно передвинутый по случаю; позади стола шкаф, справа от шкафа дверь в небольшой коридор. Слева и справа от стола, чуть поодаль два кресла. Слева, у стены - столик, а на нем проигрыватель. Справа от проигрывателя дверь на кухню. Справа прихожая.

Когда поднимается занавес, играет легкая музыка. Стол наполовину сервирован для ужина на двоих. Дверь на кухню открыта, оттуда в гостиную льётся яркий свет.

СОСЕДКА стоит у стола и раскладывает приборы. Входит Николай.

НИКОЛАЙ. Даже не знаю, как вас благодарить, тетя Клава! Если бы не вы, то я, пожалуй, и не смог бы все так хорошо устроить.

Николай кладет корзинку с хлебом посередине стола.

СОСЕДКА. Не стоит класть хлеб так близко к центру стола, Николай.

НИКОЛАЙ. Ясно. (*Передвигает корзинку.)* Так лучше?

СОСЕДКА. Да.

НИКОЛАЙ. Накрывать на стол это - целое искусство!

СОСЕДКА. Да. Жаль, только, вы им не владеете.

НИКОЛАЙ. Я знал, что вы мне поможете.

СОСЕДКА. Я всегда рада помочь. Вы заказали еду в ресторане, который я вам посоветовала?

НИКОЛАЙ. Да. Очень милое место. Они были так рады, когда я сделал у них заказ, что это даже показалось мне подозрительным.

СОСЕДКА. Это нормально. Недавно у них была инспекция. Повар молился, чтобы пронесло… и, к сожалению.

НИКОЛАЙ. Ужас!

СОСЕДКА. Их чуть не закрыли. Репутация подмочена.

НИКОЛАЙ. Надеюсь, с тех пор не было… Ничего подобного?

СОСЕДКА. Нет, что вы! Иначе я бы не стала советовать вам их. Просто их официантка моя хорошая знакомая.

НИКОЛАЙ. Это она рассказала вам эту историю?

СОСЕДКА (*смеясь*). Да, и много других забавных историй.

НИКОЛАЙ. А тостов она случайно интересных вам не рассказывала?

СОСЕДКА (*задумавшись*). Тостов? Дайте-ка подумаю… Есть один. Однажды одному мужчине по ошибке доставили пять килограммов сырого мяса. Он отдал один килограмм соседу, один килограмм родственникам, еще два кредиторам, а себе оставил один…

НИКОЛАЙ. И что произошло дальше?

СОСЕДКА. Не помню. Помню только, что конец был очень нравоучительный и смешной.

НИКОЛАЙ. Спасибо.

СОСЕДКА. Не обижайтесь. В моем возрасте, это нормально. Вот я однажды… (*заметив, что у Николая не заправлена рубашка*) Николай, заправьте рубашку!

НИКОЛАЙ (*заправляя рубашку*). Извините!

СОСЕДКА. Не за что извиняться. Вы у себя дома, но если вы не должны быть неряхой!

НИКОЛАЙ (*убегает на кухню и возвращается с блюдом салата*). Да что вы говорите! Я сам не люблю нерях! Сам не знаю, как это получилось. (*Кладет блюдо на стол.*) Неряха в доме - хуже собаки! Он все изгадит, перевернет, а тапочком по морде ему не стукнешь!

СОСЕДКА. Абсолютно с вами согласна. Мой первый муж был жуткий неряха! Мы из-за этого и развелись с ним.

НИКОЛАЙ. Правда?

СОСЕДКА. Да. Он однажды забыл меня в трамвае.

НИКОЛАЙ. Как это?

СОСЕДКА. Мы возвращались после нового года, который мы встретили у товарищей и я задремала. А он взял, и забыл про меня. Пожалуй, если бы я не вернулась, он бы про меня и не вспомнил. Такой был чудак.

НИКОЛАЙ. Мне жаль.

СОСЕДКА. Не надо меня жалеть! У меня была веселая жизнь. Так говорил мой первый муж.

НИКОЛАЙ. Он был весельчак?

СОСЕДКА. Он был большой шутник. Пока его за одну шутку не посадили.

НИКОЛАЙ. Мне очень жаль.

СОСЕДКА. Пустое!

НИКОЛАЙ. Хорошо. (*Любуясь хорошо сервированным столом*.) Красота!

СОСЕДКА. Да. Жалко, что все это съедят.

НИКОЛАЙ. Ничего страшного. Главное, чтобы они ничего не испортили.

СОСЕДКА. В каком смысле?

НИКОЛАЙ. Ну, знаете, когда гости приносят что-нибудь с собой. Пережитки прошлого, так сказать.

СОСЕДКА. Ненавижу, когда гости приносят с собой еду. Можно подумать их пригласили специально для того, чтобы отравить!

НИКОЛАЙ. Вот и я о том же! Они протягивают свои пакетики со словами: «Вот!». И что мне с ними делать? Взять и выкинуть всю еду из ресторана к черту? Конечно, дорогие гости, ваши домашние котлеты намного вкуснее французского заливного!

СОСЕДКА (*смеясь*). Вы такой забавный!

НИКОЛАЙ. Спасибо.

СОСЕДКА. Нет, серьезно! Я удивляюсь, почему вы до сих пор не женаты? Вы такой красивый, умный и смешной.

НИКОЛАЙ. Возможно, я слишком смешон.

СОСЕДКА. Я вас не понимаю.

НИКОЛАЙ. Знаете, как говорит наш гардеробщик в институте: «Людей встречают по одежке!».

СОСЕДКА. У вас вполне приличный вид. К тому же, скажу я вам, для любви это не важно.

НИКОЛАЙ. Не знаю.

СОСЕДКА. Так у вас есть кто-нибудь?

НИКОЛАЙ (*заколебавшись*). Н-да.

СОСЕДКА. Как ее зовут? Я ее видела?

НИКОЛАЙ. Ее зовут?.. Знаете, я еще ее не приводил домой.

СОСЕДКА. Надеюсь, вы познакомите нас. Вы мне почти как сын, которого у меня не было.

НИКОЛАЙ. Обязательно.

Часы отстукивают десять часов.

СОСЕДКА. Что-то ваш гость опаздывает.

НИКОЛАЙ. Да. Наверное, случилось что-нибудь. Знаете, гости вечно опаздывают из-за какой-то ерунды!

СОСЕДКА. Да. Хотя бы раз опоздали по какой-нибудь серьезной причине, например, авиакатастрофы!

Смеются.

НИКОЛАЙ. И все же на него это не похоже.

СОСЕДКА. Ваш гость это он?

НИКОЛАЙ. Да. Это для моего начальника. Декана, Константина Георгиевича Мерзкого. Я вам рассказывал о нем.

СОСЕДКА. А я-то думала у вас свидание.

НИКОЛАЙ. Нет. Что вы! Пока я не получу повышение, все свидания убираются в коробку и убираются на антресоли.

СОСЕДКА. Чего-то я не видела у вас антресолей!

НИКОЛАЙ. Я просто так выразился. (*Заметив неодобрительный взгляд соседки.)* Что-то не так?

СОСЕДКА. Да нет, все так. Просто, ужин при свечах с устрицами - вещь хорошая, но не когда у вас деловая встреча с начальником шестидесяти лет!

НИКОЛАЙ. Свечи лучше убрать?

СОСЕДКА. И устрицы.

Николай убирает свечи в ящик комода под проигрывателем. Идет к столу, чтобы убрать устрицы. Его останавливает звонок домофона.

НИКОЛАЙ. Это он!

СОСЕДКА. Ясно, ухожу! Желаю вам удачи!

НИКОЛАЙ. Спасибо.

Николай провожает соседку до выхода.

НИКОЛАЙ (*снимая трубку домофона*). Да? Конечно. Седьмой этаж, квартира 212.

Николай вешает трубку, потирает руки, вспоминает про устриц, подбегает к столу и берет тарелку с устрицами.

НИКОЛАЙ. Эх! Жаль пришлось наврать тете Клаве про невесту! Теперь я чувствую себя устрицей!

Николай поспешно уносит блюдо на кухню. Звонок в дверь. Николай спешит к двери, открывает ее. В гостиную входят: Алексей Иванович, Зинаида Николаева, Константин Мерзкий, Никита и Нина. У всех вид слегка озадаченный.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*раздеваясь и помогая раздеться жене*). Здравствуйте, Николай! У вас такой вид, как будто вы нас не ждали.

НИКОЛАЙ. Ам…

НИКИТА (*помогая раздеться декану, еще не успев раздеться сам*). Действительно, Николай, могли бы хотя бы одеться прилично.

НИКОЛАЙ. Ам…

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Никита любезно передал всем ваше приглашение. Все в порядке?

НИКОЛАЙ. Угу. Зинаида Николаевна. Просто когда открылась дверь, мне показалось, что у меня шестериться в глазах. Алексей Иванович, Константин Георгиевич!

Никита проходит в гостиную, начинает хозяйничать: включает больше света и занавесит окна.

НИКИТА (*Николаю*). Вы уже начали пить до прихода гостей? Однако, столик на шестерых не маловат?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я позволила себе захватить еще одного гостя. Будьте знакомы, это Нина.

НИНА. Добрый вечер!

НИКОЛАЙ (*растерянно*). Здравствуйте! (*Мерзкому, более гостеприимно*.) Здравствуйте! (*Никите, с отвращением*.) Здравствуйте!

НИКИТА. С таким тоном здравствовать мне осталось недолго. (*Мерзкому.)* Прошу вас, садитесь здесь!

МЕРЗКИЙ (*садясь за стол*). Спасибо, Никита, сам разберусь, где мне сесть.

НИКОЛАЙ (*растерявшись*). Как вам моя консьержка?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Ой, прекрасная женщина!

МЕРЗКИЙ. Редкая сволочь!

НИКИТА. Абсолютно согласен!

Алексей Иванович садиться за стол, напротив Мерзкого и принимается накладывать себе салат.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Николаю*). И так всегда.

НИКОЛАЙ. Я боюсь, что стульев на всех не хватит!

НИКИТА (*с издевкой*). Вы так думаете?

НИКОЛАЙ. Право, и столик маловат!

МЕРЗКИЙ (*глядя как Алексей Иванович перекладывает к себе в тарелку почти весь салат*). По мне, он маловат даже на одного!

НИНА. По моему, очень милая обстановка… Пожалуй, не мешало бы принести несколько стульев.

НИКИТА. Гениальная идея! Где второй стул?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не бойтесь, Николай, я спасу ваш ужин! Нина, помогите мне.

НИКОЛАЙ (*про себя*). А кто спасет меня?

Зинаида Николаевна с Ниной выходят на кухню.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Мерзкому*). Вы слышали вчера выступление Кирилла Петровича на симпозиуме, Константин Георгиевич?

МЕРЗКИЙ. Разумеется, Алексей Иванович! Более того, я сам рекомендовал ему написать речь на тему новейших технологий.

НИКИТА (*стоя рядом с Мерзким*). Да, да! Гениальная идея!

МЕРЗКИЙ (*раздраженно, Никите*). Может быть, кое-кто не будет дышать мне в затылок гениальными идеями?

НИКИТА. Прошу прощения.

Зинаида Николаевна с Ниной возвращаются из кухни с двумя стульями в руках.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Никита, возьмите еще стул в кладовке!

Никита убегает на кухню.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*расставляя стулья*). Вот, теперь это уже хорошо. (*Николаю.)* Что же вы такой остолбеневший? Вы не рады меня видеть?

НИКОЛАЙ. Очень рад, Зинаида Николаевна! Не описать словами, как рад.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Вот и хорошо. (*Садиться за стол.)* Теперь, пожалуй, можно и перекусить.

МЕРЗКИЙ. Кстати, надеюсь, у вас помимо салатов есть хоть что-нибудь?

НИКОЛАЙ. Конечно. Целое меню.

МЕРЗКИЙ. Хорошо, а то я такой голодный, что съел бы задницу оленя!

НИКОЛАЙ. К сожалению, она в меню не входит.

Николай уходит на кухню. Нина садиться рядом с Зинаидой Николаевной слева от Мерзкого.

МЕРЗКИЙ (*Нине*). Константин Иванович Мерзкий.

НИНА. Да, я тоже слышала о нем много плохого.

Мерзкий смеется, Алексей Иванович кашляет.

МЕРЗКИЙ (*Нине*). И что же вы слышали о Константине Ивановиче? Неужели только плохое?

НИНА (*не поняв намеков Алексея Ивановича*). Я слышала, что он отвратительный и мерзкий тип, от которого воротит всех женщин института.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*нервно рассмеявшись*). Да неужели?

НИНА (*Зинаиде Николаевне*). А разве нет? (*Мерзкому.*) Вы с ним знакомы?

МЕРЗКИЙ. Извините, но этот мерзкий и отвратительный тип, от которого воротит всех женщин - это я!

НИНА. Вы к себе несправедливы!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Нине*). Да нет же! Позволь мне представить себе Константина Ивановича Мерзкого, декана университета, где работает мой муж.

НИНА (*смутившись*). Ой, извините!

МЕРЗКИЙ. Ничего страшного!

Никита возвращается, кладет стул между Ниной и Мерзким и садиться на него.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Мерзкому*). Сегодня утром видел Александра Васильевича.

МЕРЗКИЙ (*Алексею Ивановичу)*. Он еще жив, этот старикашка?

Никита смеется. Один. Резко замолкает. Входит Николай со стулом для себя и останавливается в раздумии.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Мерзкому*). Спрашивал о вас, говорит, что ваша последняя статья произвела на него впечатление.

МЕРЗКИЙ (*всем)*. Можно подумать я студент какой! (*Алексею Ивановичу.*) А что еще он сказал?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я уверенна, что научный разговор способствует аппетиту, но не следует злоупотреблять им.

МЕРЗКИЙ. Конечно, какой же я бестактный.

НИКОЛАЙ (*садясь за стол*). Прошу прощения, дорогие гости!

МЕРЗКИЙ. Меня всегда забавляло, что гостей называют дорогими.

НИКОЛАЙ. Вы предпочли, чтобы вас называли дешевым?

МЕРЗКИЙ (*холодно*). Готовите вы, я надеюсь лучше, чем работаете?!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я уверенна, что Николай отлично готовит.

НИКИТА (*Николаю*). Я надеюсь, вы не собираетесь угощать нас фастфудом?

НИКОЛАЙ (*Никите*). Нет, что вы, все продукты готовились на медленном огне последние полгода!

НИКИТА. Это совсем другое дело!

НИКОЛАЙ. Я подготовил целое меню.

НИНА. Как интересно!

НИКОЛАЙ. Да. (*Встает и декламирует*.) На первое у нас салат с фаршированным картофелем, на второе суп пюре с грибами, после - жаркое из свинины.

НИКИТА. А десерт?

МЕРЗКИЙ. Ненавижу, когда гости спрашивают, что на десерт! Это что тебе ресторан? (*Николаю*.) Кстати, а что на десерт?

НИКОЛАЙ. На десерт - мороженное.

НИКИТА. Какое *изысканное* меню.

МЕРЗКИЙ. По мне, так оно чересчур простое.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. А по моему, вполне съедобное!

НИКОЛАЙ. Я рад, что оно вам всем по вкусу.

МЕРЗКИЙ. Да, да, да! Главное что-нибудь поскорее поесть!

Николай уходит на кухню.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Мерзкому*). А последние кадровые изменения? Как они вам?

МЕРЗКИЙ. Что? А, да, ужас. То есть прекрасно!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*игнорируя покашливания жены*). В последнее время нас запрягают как лошадей! А студенты? Да они просто лентяи!

НИКИТА. Да! Совершенно согласен! Но, разумеется не все такие…

МЕРЗКИЙ. Все! А вы были особенно ленивы! (*смеясь*.) Да я шучу.

Николай возвращается с подносом с бокалами. Кладя на стол, чуть не проливает их.

НИКИТА. Да, Николай, даже официант из вас вышел бы никудышный!

НИКОЛАЙ. Зато из вас бы он вышел прекраснейший.

НИКИТА. Предпочитаю заниматься наукой. (*Мерзкому*.) Кстати, я слышал, что вы собираетесь назначить себе нового помощника.

Николай роняет бутылку шампанского, но тотчас успевает подобрать ее.

НИКИТА. У кого-то руки трясутся?

МЕРЗКИЙ (*отпивая из бокала*). Да. Подыскиваю, так сказать.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Мерзкому*). Я уверен, что вы вскоре найдете того, кто вам нужен. А кто вам нужен?

МЕРЗКИЙ. Я собираюсь назначить кого-нибудь на должность помощника. Уж больно давно она пустовала. Но у меня жёсткие требования.

НИКИТА. Надеюсь, не такие же жесткие, как салат Николая.

Все, кроме Николая смеются.

МЕРЗКИЙ. Нет. Я всего лишь хочу, чтобы он не лгал.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Это уже не жесткое требование - невыполнимое!

МЕРЗКИЙ. Тем не менее. Я ненавижу, когда мне лгут. Лжецы хуже голубых! Последние хотя бы не лгут что они голубые. Они открыто это заявляют. Я голоубой! Вы видели где-нибудь человека, который открыто бы заявлял, что он лжец?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Нигде.

МЕРЗКИЙ. Из этого можно сделать вывод, что лжецы везде.

НИКИТА. Уверен, что в нашем институте есть, по крайней мере, один сотрудник, в честности которого вы не сомневаетесь.

МЕРЗКИЙ. Вы так думаете?

НИКИТА. Без всякого сомнения. Врать вам, это все равно, что врать самому себе.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*саркастически*). Интересное сравнение.

Николай издает что-то наподобие стона.

МЕРЗКИЙ (*Николаю*). Что-то не так?

НИКОЛАЙ (*Мерзкому*). Нет, все в порядке, просто сидеть в сторонке, нервно теребить скатерть и смотреть, как Никита заливает вам в уши сладкий мед - довольно неприятное занятие.

НИКИТА (*Николаю*). Попробуйте не теребить скатерть.

НИКОЛАЙ (*Никите*). Едва ли это поможет.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я видела в холодильнике устрицы. (*Николаю*.) Вы, полагаю, забыли про них. Может они помогут разбавить мед?!

МЕРЗКИЙ. А я, между прочем, очень люблю устрицы!

Никита и Николай одновременно вскакивают и направляются к кухне, преграждая друг другу дорогу.

НИКИТА. Может быть, продолжите теребить скатерть, Николай?

НИКОЛАЙ. Всегда, когда я вас вижу, у меня возникает жуткое желание расквасить вам физиономию!

НИКИТА. У вас удивительное желание все время квасить! Смотрите не спейтесь раньше времени!

МЕРЗКИЙ. Ну, где же устрицы?

Воспользовавшись тем, что Николай отвлекся, Никита забегает на кухню.

НИКОЛАЙ (*чувствуя себя неловко*). Может музыку?

НИНА. Обожаю музыку!

НИКОЛАЙ (*подойдя к проигрывателю, Мерзкому*). Какую музыку вы предпочитаете?

МЕРЗКИЙ. Тихую.

НИКОЛАЙ. Насколько тихую?

МЕРЗКИЙ. Желательно, чтобы ее вовсе не было слышно.

НИНА (*мягко*). Может быть джаз?

Николай включает музыку и отходит в сторону, погруженный в размышления. Видя это, Зинаида Николаевна встает из-за стола и подходит к нему.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Что-то не так?

НИКОЛАЙ. Нет, с чего вы взяли? Просто моя жизнь рушиться у меня на глазах, а так все нормально.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я понимаю, вы боитесь, что Никиту назначат на должность помощника Константина Семеновича, однако не думаю, что у него будет достаточно времени на этой должности, чтобы докучать вам.

НИКОЛАЙ. Дело не в этом. Я и сам понимаю, что против него у меня нет шансов. Хоть он и мерзкий слизняк, а все-таки подающий большие надежды ученый-химик. К тому же он ближе к телу, как говориться.

НИКИТА (*возвращаясь с подносом устриц*). А вот и я!

Никита кладет поднос на стол и гости набрасываются на еду, о чем-то переговариваясь под покрывалом музыки.

НИКОЛАЙ. Дело в том, что эта должность мне нужна больше чем сама жизнь!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. То есть жизнь вам не нужна?

НИКОЛАЙ. Вы поняли, о чем я.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*оглядываясь на гостей*). Послушайте, Николай, вы мне почти как родной сын, я думаю, что не все так безнадежно, как вы думаете.

Сквозь музыку прорывается взрыв хохота гостей.

НИКОЛАЙ. А я думаю, все еще более безнадежно!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Поверьте мне, (*кладет руку ему на плече*.) вы напоминаете мне чем-то Алексея в молодости. Никто бы не подумал, что он станет профессором.

НИКОЛАЙ. Ну, не знаю.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Поверьте мне, в вас есть что-то особенное.

НИКОЛАЙ. Шарм?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Нет.

НИКОЛАЙ. Может быть, мой ум?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Нет.

НИКОЛАЙ. А что же?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Зинаиде*). О чем вы там шушукаетесь, дорогая?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Ни о чем, дорогой.

НИКИТА (*в сторону, язвительно*). О своем, о девечьем.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Давайте вернемся к столу, не позволяйте никому портить ваш вечер. Никогда не знаешь, чем он закончиться.

НИКОЛАЙ. Пожалуй, вы правы. В конце концов, это мой вечер! Хоронить себя заранее - бессмысленное занятие!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Более того, вредное для здоровья!

Николай и Зинаида Николаевна возвращаются к столу. Музыка заканчивается в тот самый момент, когда Алексей Иванович со смаком втягивает в себя устрицу.

МЕРЗКИЙ. Алексей Иванович, я могу попросить вас не издавать звуков во время еды?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Это вышло случайно.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Бывает.

МЕРЗКИЙ. Бывает! Но я ненавижу, когда люди издают какие-либо звуки во время еды! *(Со смаком втягивает в себя устрицу.)* Я вообще не люблю, когда люди издают какие-либо звуки!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Алексею Ивановичу*). Дорогой, ты, кажется, хотел позвонить в институт.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Да, спасибо, что напомнила. (*Вставая из-за стола, Николаю*.) Надеюсь, у вас есть телефон?

НИКОЛАЙ. Конечно, на кухне.

Алексей Иванович уходит на кухню. Николай оглядывает гостей: Мерзкий занят рассматриванием содержимого своей тарелки, Нина и Зинаида Николаевна, начали о чем-то шептаться.

НИКОЛАЙ (*тянется за бутылкой шампанского*). Может еще шампанского? (*Как бы нечаянно проливает немного на брюки Никиты.*) Прошу прощения.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Какая неприятность.

НИКИТА. Ничего, ничего! Сейчас приведу себя в порядок. (*Николаю.*) Где у вас туалет?

Николай показывает на дверь, ведущую в коридор, Никита встает и уходит.

НИКОЛАЙ. Константин Георгиевич, вы слышали, о тех успехах, которых достиг наш отдел?

МЕРЗКИЙ. Нет, не слышал.

НИКОЛАЙ. Наш отдел был отмечен в статье Кирилла Петровича, как самый передовой в своей области.

МЕРЗКИЙ. И все это, разумеется, благодаря вам.

НИКОЛАЙ. Ну, я бы так не сказал… Но, да, в конце концов, кто руководит этим отделом, как не я.

МЕРЗКИЙ. А разве не Алексей Иванович?

НИКОЛАЙ. Без всякого сомнения, он тоже играет важную роль, но согласитесь не менее важно, кого мы назначаем и на какую должность.

МЕРЗКИЙ. Угу.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. А ведь это правда!

МЕРЗКИЙ. Я всегда слежу за кадрами. Это моя обязанность, как декана. (*Зинаиде Николаевне*). И знаете, что меня интересует, при назначении того или иного сотрудника на ту или иную должность?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Его ум?

МЕРЗКИЙ. Нет.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Его эрудиция?

МЕРЗСКИЙ. Нет.

НИНА. А что же тогда?

МЕРЗКИЙ. То, уважают ли его коллеги, или нет.

НИКОЛАЙ. Да, это бесспорно, важное качество.

НИНА *(задумавшись*). Да, все мы готовы порой на любую гадость, пошлость, готовы пресмыкаться и унижаться, опускаться на любую мерзость, лишь бы нас уважали.

МЕРЗКИЙ (*саркастически*). Какая интересная мысль.

НИКОЛАЙ (*недовольно*). Вот именно.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*вставая*.) Пойду, проведаю Алексея.

МЕРЗКИЙ. Боитесь, что он заблудиться?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Нет. Просто соскучилась.

Зинаида Николаевна уходит на кухню.

НИНА (*Николаю*). Неужели вы один смогли обеспечить такой взрывной рост вашего отдела? Даже не вериться.

МЕРЗКИЙ. Вот и мне тоже.

НИКОЛАЙ. Тут очень важно планирование.

НИНА. Я не доверяю планам. Многое можно спланировать, но не все.

НИКОЛАЙ. Не соглашусь. Вот я, к примеру, планирую все.

НИНА. Неужели?

МЕРЗКИЙ. Вот вы говорите о планах, но даже в них иногда вкрадываются ошибки, Николай. Я, например, хотел стать бухгалтером, а стал деканом университета.

НИКОЛАЙ. Я уверен, что это к лучшему.

Никита, Алексей Иванович и Зинаида Николаевна возвращаются в гостиную.

НИКИТА (*Николаю*). У вас есть блюдечко?

НИКОЛАЙ. А таз вам не нужен?

НИКИТА. Нет, не нужен. Просто я хотел…

Никита собирается сесть на прежнее место, но Мерзкий останавливает его.

МЕРЗКИЙ. Сядьте там!

НИКИТА. Почему?

МЕРЗКИЙ. От вас пахнет хвоей. Ненавижу хвою. (*Нине*). Надеюсь, вы не против?

НИНА. Нет, отчего же.

Нина и Никита меняются местами.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. О чем вы говорили в наше отсутствие?

НИНА. О планировании.

НИКИТА. Интересная тема.

НИКОЛАЙ. Мы говорили о работе, в первую очередь.

НИКИТА. Все мы, так или иначе, заинтересованы в том, чтобы построить карьеру.

МЕРЗКИЙ. Чтобы построить карьеру нужно забыть обо всём: о друзьях, о семье, о здоровье, и целиком себя подходить только работе.

НИНА. Чтобы, построив карьеру, внезапно обнаружить, что у вас нет ни семьи, ни друзей, ни здоровья.

Все, кроме Николая и Никиты, смеются.

МЕРЗКИЙ. Остроумное замечание. Знаете, я всегда находил, умных женщин симпатичнее, глупых.

НИНА. И где вы их находили?

Минутное замешательство. Общий добродушный смех.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Николаю*). Николай, можно вас на одну минуту?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Вы только что болтали!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Дай нам пошушукаться, дорогой.

МЕРЗКИЙ. Ничего, Николай, идите!

НИКИТА (*Николаю*). Да. Вашего отсутствия мы не заметим.

НИКОЛАЙ. Прошу прощения.

Николай и Зинаида Николаевна встают из-за стола и отходят к проигрывателю. Зинаида Николаевна включает музыку, они отходят чуть дальше, чтобы гости их не услышали.

НИКОЛАЙ (*нетерпеливо*). Ну, что такое?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай, Я хотела поговорить с вами на одну щекотливую тему.

НИКОЛАЙ. Но только если не очень щекотливую, а то я боюсь щекотки!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Вы знаете Алису Петровну с пятого курса?

НИКОЛАЙ. Нет. А должен?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Мне поговаривали, что все, кто ее видят, теряют дар речи.

НИКОЛАЙ. Надеюсь, не от страха.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай, я хотела спросить вас… (*оглядываясь на гостей*.) Вы такой забавный и красивый молодой человек…

НИКОЛАЙ. Я это уже слышал сегодня.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Правда? От женщины?

НИКОЛАЙ. Да. От тети Клавы.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Кто это?

НИКОЛАЙ. Моя соседка.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай! Я хотела спросить вас, но вижу без обиняков вы не понимаете. У вас есть кто-нибудь сейчас?

НИКОЛАЙ. В данный момент у меня шесть человек.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай! Вы меня совсем не уважаете!

НИКОЛАЙ. Извините! Нет, в данный момент, у меня никого нет. Довольны? А вас это почему интересует?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Просто у меня был кое-кто, с кем я хотела вас познакомить.

НИКОЛАЙ (*оглядываясь на гостей*). Спасибо, не нужно.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не будьте дураком, Николай. Это очень хорошая девушка.

НИКОЛАЙ. У нее два высших образования, безукоризненная репутация и нет тараканов в голове?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Прекратите!

НИКОЛАЙ. Прошу прощения. (*Никите, перекрикивая музыку*.) Может быть, вы голодны?

НИКИТА. Может быть.

НИКОЛАЙ. Ну, тогда, когда определитесь, дайте знать! (*Зинаиде Николаевне*.) У меня несколько иные планы по жизни, знаете ли.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Разве вы не хотите состариться вместе с какой-нибудь женщиной?

НИКИТА. Я бы предпочёл компанию зелёных банкнот.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я вижу, что вы кремень. Жалко, зря побеспокоила Нину.

НИКОЛАЙ. Вы хотите сказать...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Да. Но не подумайте ничего. Она не знает, зачем я притащила ее с собой. Я подумала, что вы поболтаете, и все как-то само собой сложиться.

НИКОЛАЙ. Я…

Музыка замолкает.

МЕРЗКИЙ (*Нине*). У вас прическа, как у Мирей Матье.

НИНА. Спасибо.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я гляжу, здесь есть люди сообразительнее.

НИКИТА (*Мерзкому*). А у вас прическа, как у… Луи де Фюнеса.

МЕРЗКИЙ. Кхм… спасибо, Никита.

Зинаида Николаевна возвращается к столу прежде, чем Николай успевает что-либо возразить.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Прошу прощения. О чем вы так весело говорили?

МЕРЗСКИЙ. О том, что хорошо, когда люди включают музыку погроме.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Вы так думаете?

МЕРЗКИЙ. Да, они приобщают окружающих к культуре.

Соседи сверху врубают рэп.

НИКИТА. Похоже, и нас тоже решили приобщить.

НИКИТА. Я решу эту проблему за пять минут.

НИКИТА. Давайте не будем играть в «Угадай Мелодию», а просто уладьте проблему!

Николай выходит из квартиры.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Какой-то он рассеянный сегодня.

НИКИТА. Сегодня?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Возможно, он влюблен.

МЕРЗКИЙ. Ничего нет превыше любви. Не правда ли, Нина Сергеевна?

НИНА (*слега смущенная*). Да.

Рэп замолкает.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Как быстро все уладил. Какой молодец, не правда ли.

МЕРЗКИЙ. Угу!

НИКИТА. Да, он умеет улаживать вопросы с алкашами.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Да ну вас, Никита!

НИКИТА. Но чтобы заниматься наукой, нужен определенный склад ума!

НИНА. И сколько умов на вашем складе?

Мерзкий смеется, Никита краснеет от гнева. Возвращается Николай.

НИКОЛАЙ (*садясь за стол*). Прошу прощения. Мои соседи, хотя и шумные, но вполне понимающие люди.

НИКИТА. Пришлось пожертвовать им бутылку?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. О-о-о!

НИКОЛАЙ. Нет. Мои соседи исключительно трезвые люди.

НИКИТА. То есть они не нажираются как свиньи, не горланят песни и не буянят?

НИКОЛАЙ. Конечно, но делают это исключительно в трезвом виде.

НИКИТА. Ну, раз ваши соседи такие *исключительные* люди.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Никита, может, передадите мне салат?

Никита передает Зинаиде Николаевна салат.

НИКИТА (*Зинаиде Николаевне).* А вы о чем говорили, если не секрет?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. О семейных узах.

МЕРЗКИЙ. Семья это прекрасно: не солоно хлебавши на работе, можно прийти домой и вылить на домашних всю накопившиеся желчь. (*Нине.*) Я шучу, разумеется.

НИКОЛАЙ (*вставая*). Я хотел бы прочитать тост.

МЕРЗКИЙ. Читайте, только, пожалуйста, молча.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА *(Мерзкому*). Вы разговариваете, точно на работе.

МЕРЗКИЙ. Я всегда на работе. Как милиционер.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Работать нужно в меру.

МЕРЗКИЙ. Которую указывает начальство.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Кхм… Возможно.

МЕРЗКИЙ. Тем не менее, мне иногда кажется, что я перерабатываю.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Уверяю вас, это невозможно!

МЕРЗКИЙ. А я уверяю вас, что это так! Вы знаете, какая разница между нашим институтом и шарашкиной конторой?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Нет.

МЕРЗКИЙ. Шарашкин в своей конторе зарабатывает намного больше!

НИКИТА. Я уверен, что вам не стоит переживать по этому поводу.

МЕРЗКИЙ. Отчего же?

НИКИТА. Эм… Ам…

МЕРЗКИЙ. Ясно.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Мерзкому*). Уверяю вас, вы не один перерабатываете!

МЕРЗКИЙ. Да неужели?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Представьте себе, Алексей буквально ночует на работе.

МЕРЗКИЙ. Теперь ясно почему, каждый раз, когда я захожу, я заставлю его спящим на диване.

Общий смех.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*недовольная*). Может, потанцуем?

НИКИТА. Да, раз уж еды мы никак не дождемся…

НИКОЛАЙ. Я как раз разогрею суп.

Николай выходит. Зинаида Николаевна подходит к проигрывателю и включает музыку.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Алексею Ивановичу*). Алеша!

Нехотя, Алексей Иванович встает и идет к жене.

МЕРЗКИЙ (*Нине*). Хорошая музыка.

НИНА. Да.

МЕРЗКИЙ. Вы любите слушать музыку?

НИНА. Да.

МЕРЗКИЙ. А я люблю танцевать.

НИНА. Замечательно, тогда вы пока потанцуйте, а я послушаю музыку.

Мерзкий прочищает горло. До Нины доходит, что он хочет с ней потанцевать. Они встают и две пары начинают кружить по гостиной. Никита сидит и наблюдает за ними. Возвращается Николай с супницей. Кладет ее на стол. Замечает, что гости танцуют, наступает Никите на ногу.

НИКАТА. Николай вы все время болтаете или мешаетесь! Вам следовало быть барменом.

НИКОЛАЙ. А вам следовало бы быть… супницей.

НИКИТА. Николай, вы как прыщ на носу!

НИКОЛАЙ. А вы, как прыщ с другой стороны!

НИКИТА. Ах!…

МЕРЗКИЙ (*Нине*). Знаете, если бы вы работали в нашем институте, то я бы назначил вас моим помощником.

НИНА. Разве? А почему?

Мерзкий и Нина отодвигаются от Николая с Никитой, так, что им не слышно, о чем они говорят. Они стоят мгновенье в нерешительности, затем, сами того не осознавая, хватают друг друга за руки и танцуя, приближаются к ним, пытаясь хоть что-нибудь услышать.

МЕРЗКИЙ. Все наши сотрудники полные идиоты!

НИНА. Я уверенна, что это не так!

МЕРЗКИЙ. Может среди них и найдется парочка достойных, но они не сравняться с вами? Какое у вас образование?

НИНА. Какое это имеет значение?

МЕРЗКИЙ. Я бы нанял вас!

НИНА. Уверенна, что это было бы опрометчиво с вашей стороны.

Музыка заканчивается. Пары собираются вернуться за столик.

МЕРЗКИЙ (*Заметив Никиту и Николая в обнимку*). Я вижу, вы помирились.

Никита и Николай отскакивают друг от друга. Гости садятся за стол. Николай подходит к столу первым. Никита задерживается у пунша. Достает из кармана склянку и выливает ее содержимое в графин, однако, убирая склянку обратно в карман, промахивается и она падает на пол, никем не замеченная. Затем, как ни в чем не бывало, возвращается к столу.

НИКИТА. Как насчет тоста?

Николай фыркает.

МЕРЗКИЙ. Хорошая идея!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Мерзкому*). Да, прочитайте нам тост! У вас это так хорошо получается!

МЕРЗКИЙ. Ну, раз вы просите. (*Николаю*.) Налейте-ка нам пунша!

НИКОЛАЙ. Конечно!

Николай разливает пунш по бокалам. Никита нервно поглядывает на пунш.

МЕРЗКИЙ. Однажды одному мужчине по ошибке доставили пять килограммов сырого мяса. Он отдал один килограмм соседу, один килограмм родственникам, еще два кредиторам, а себе оставил один.

НИКОЛАЙ. И что же он с ним сделал?

МЕРЗКИЙ. Он продал его. А на проданные деньги купил себе выпить. Купленное, он выпил и попал под трамвай.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Какой ужас!

МЕРЗКИЙ. Так выпьем же за то, чтобы не пить!

Все выпивают.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. И где вы прочли этот странный тост?

МЕРЗКИЙ. В книге. Вам не понравился?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. А как называлась эта книга? Как испортить гостям аппетит?

МЕРЗКИЙ. Нет, она называлась "100 тостов". Хорошая книга.

НИНА. Ваша настольная, я полагаю.

Мерзкий прочищает горло и сально мрачнеет.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*желая сменить тему*). Иногда, когда я читаю книги, я вижу перед собой только какие-то странные чёрточки.

МЕРЗКИЙ. Очки одевать пробовали?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Это все давление, дорогой.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Возможно.

НИКИТА. Это нормально. Моя бабушка в вашем возрасте уже ничего не видела.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*обидевшись*). Я думаю, это не одно и то же.

НИКОЛАЙ. Я хотел предложить вам суп.

МЕРЗКИЙ (*без видимого удовольствия*). Давно пора.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Сейчас мы оценим ваши кулинарные изыски.

НИКОЛАЙ (*разливая суп по тарелкам*). Только если тайным голосованием, пожалуйста.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Не стесняйтесь, Николай. Готовить может каждый, это не сложно.

Нина и Зинаида Николаевна одновременно кидают на Алексея Ивановича недовольный взгляд.

НИКИТА. Вы уверенны, что это суп, а не соус?

НИКОЛАЙ. Это суп пюре.

НИКИТА. Тогда понятно, почему он так странно выглядит.

НИНА. Главное, какой он на вкус. (*Пробует*.) М-м-м-м… Недурно!

НИКОЛАЙ. Спасибо.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*попробовав*). Действительно, неплохо.

Довольный Николай садиться на свое место.

НИКОЛАЙ (*как бы невзначай*). Я мог бы зарабатывать этим на жизнь.

НИКИТА. Это было бы неплохо.

НИКОЛАЙ. Но я слишком люблю свою работу.

НИКИТА. Я тоже.

Мерзкий мрачно ест суп и не слушает обоих.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Подлейте-ка мне еще пунша, Николай.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не налегай. Голова будет болеть!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Не будет! (*Николаю.)* Николай, у вас есть то средство, которое вы мне показывали на прошлой неделе?

МЕРЗКИЙ. Что за средство?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Николай сделал хорошее антипохмельное зелье.

МЕРЗКИЙ. Интересно!

НИКОЛАЙ. Ничего особенного на самом деле.

НИКИТА. Действительно. Ерунда какая-то!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Очень действенное средство.

МЕРЗКИЙ. Хотелось бы проверить.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Вы мне не верите на слово?

МЕРЗКИЙ. Я ученый, - я никому не верю на слово!

НИНА. Совсем никому?

МЕРЗКИЙ. Совсем. Моя должность не позволяет мне не доверять никому.

НИНА. Даже самому себе?

МЕРЗКИЙ. Даже самому себе!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Что же, вы и свой стол обыскиваете каждое утро?

МЕРЗКИЙ. Да. Нет. Что?

Мерзкий заметно мрачнеет и задумывается.

НИКИТА. И я вот предпочитаю все проверять на себе.

НИКОЛАЙ. Поэтому вы так похожи на подопытного кролика?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Всему нужна мера!

НИКОЛАЙ. Это точно! Вот я, например, все просчитываю наперед, но оставляю место и для вдохновения. В нашей работе оно тоже необходимо. (*Мерзкому.*) Не так ли, Константин Георгиевич?

МЕРЗКИЙ. Нет!

НИКИТА. Вот и я говорю, главное это расчеты!

МЕРЗКИЙ. Нет!

НИКОЛАЙ. Нужно оставаться ученым, но ведь ученый это также и творец.

МЕРЗКИЙ. Нет!

НИНА (*Мерзкому*). Может быть, вы имеете собственное представление о том, каким должен быть хороший ученый?

МЕРЗКИЙ. Нет!

НИКИТА. И правильно…

МЕРЗКИЙ. Не-е-е-ет!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Что случилось?

МЕРЗКИЙ. Случилось то, что случилось! (*Рассматривая свои руки и щупая шею.)* Скажите, пожалуйста, Николай, что входит в состав этого адского зелья?

НИКОЛАЙ. Чего?

МЕРЗКИЙ. Этого вашего пунша!

НИКОЛАЙ (*понятия не имеет).* Только натуральные продукты.

МЕРЗКИЙ. Но, надеюсь, что граната там не было?!

НИКОЛАЙ (*качая головой*). Нет.

МЕРЗКИЙ (*показывая ему свои руки*). А это тогда что?

НИКОЛАЙ. Похоже на кучу красных пятен.

МЕРЗКИЙ. То-то и оно!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. У вас аллергия!

МЕРЗКИЙ. Спасибо, что заметили!

НИНА. Вам срочно нужно принять какое-нибудь лекарство. Моя тетя умерла от аллергической реакции.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Вот уж обрадовали! (*Вскакивает с места.)* Николай!

НИКИТА. Действительно, Николай, как вы могли?!

НИКОЛАЙ. Что?

НИКИТА. Зная, что у Константина Георгиевича аллергия на гранат, вы добавили его в пунш. Это просто возмутительно!

МЕРЗКИЙ. А еще и опасно!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Мерзкому*). Не нервничайте! (*Николаю.*) Николай, вы же увлекаетесь фармацевтикой! Придумайте что-нибудь!

НИКИТА. Я уже придумал! Нужно вызвать скорую помощь!

НИНА. Звоните скорее!

Никита выбегает на кухню.

МЕРЗКИЙ (*впадая в панику*). Если со мной что-нибудь случиться, Николай, я вас уничтожу!

НИКОЛАЙ. Но…

МЕРЗКИЙ. Уничтожу!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не кричите, вам не нужно кричать!

МЕРЗКИЙ (*кричит*). И без вас знаю!

Как будто вспомнив что-то, Николай убегает в спальню.

МЕРЗКИЙ. Он уже убежал! А-а-а!

НИНА. Какой ужас!

НИКОЛАЙ (*возвращаясь с аптечкой в руках*). У меня есть аптечка! Сейчас я найду то, что вам поможет! (*Ищет в аптечке*.) Так, так, так, это не то! Ага! Нет, тоже не то! А вот это сойдет.

Николай достает таблетку и дает ее Мерзкому. Алексей Иванович подносит Мерзкому стакан с водой. Тот послушно запивает из рук Алексея Ивановича, как ребенок.

НИКИТА (*возвращаясь из кухни*). Готово!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Замечательно! А теперь отмените вызов!

НИКИТА. Почему?

НИКОЛАЙ. Потому что пока вы бегали к телефону, я спас положение!

НИНА. Пока еще не известно.

НИКИТА. Га!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Как вы Константин Георгиевич?

МЕРЗКИЙ. Вроде бы лучше.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Хорошо!

МЕРЗКИЙ. Молодец, Николай! Прощаю! Ловко вы вышли из ситуации! Люблю ловких людей.

НИКИТА. А я…

МЕРЗКИЙ. А вы лучше отмените вызов, а то заплатите штраф.

Никита убегает на кухню.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*садясь за стол*). Молодец, Николай! Можно продолжить ужин!

НИКОЛАЙ. Я всегда держу дома необходимые лекарства. А то мало ли что…

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Правильно.

МЕРЗКИЙ (*снова заметно мрачнеет и задумывается*). Угу! Наверное.

НИКИТА (*возвращаясь из кухни*). Я все уладил.

НИКОЛАЙ. Надеюсь, это не омрачит нашего ужина.

МЕРЗКИЙ. Нет!

НИНА (*Мерзкому*). Вам повезло!

МЕРЗКИЙ. Нет!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Будем надеяться, что этот незначительный инцидент не испортит этого замечательного вечера, не так или?

МЕРЗКИЙ. Нет!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Конечно, такой замечательный ужин не стоит переживать никакими препаратами.

НИКИТА. Тем не менее, нужно быть осторожными мало ли что еще может попасться в этой куче мале.

НИКОЛАЙ. Это случилось по ошибке.

МЕРЗКИЙ. Нет!

НИКОЛАЙ. Я вас, я просто забыл...

МЕРЗКИЙ. Нет!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Кто старое помянет тому глаз...

МЕРЗКИЙ. Нет!

НИКИТА. Я чувствую, что этот спектакль ещё не закончился.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Что что с вами Константин Георгиевич?

МЕРЗКИЙ (*истерически кричит*). Что мне дали?

НИКОЛАЙ. Средство от аллергии.

МЕРЗКИЙ. Немедленно дайте мне сюда коробку!

Трясущимися руками Николай достает из аптечки коробку и передают её Мерзкому, тот вырывает её из рук Николая, пытается прочитать, но, так сильно трясутся руки, что он даёт её Алексею Ивановичу.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*надевает очки и* *неторопливо читает*). Обузацион, противоаллергическое средство.

МЕРЗКИЙ (*резко*). Противопоказания.!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Не рекомендуется употреблять вместе с алкоголем - может вызвать...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Что?

МЕРЗКИЙ (*выскакивая со стула*). ДИАРИЮ! (*Подбегает к двери в спальню, открывает и закрывает ее*.) Где ваш вонючий туалет?

НИКОЛАЙ. Прошу заметить, мой туалет вовсе не вонючий!

МЕРЗКИЙ (*кричит*). К чертям!

НИКОЛАЙ (*указывает пальцем*). Туда!

Мерзкий убегает из гостиной. Гости в шоке, Никита исторически хохочет.

НИКИТА. Вот так номер!

МЕРЗКИЙ *(из коридора*). Никита, если не прекратите, то я разорву вас на части!

Никита тут же затыкается и садится прямо, как зубочистка. Николай, всё ещё находясь в шоке, садится.

НИНА. Вы не виноваты Николай, кто же знал, что у вашего босса случиться понос.

НИКИТА. Тот, кто читает инструкции перед применением.

НИКОЛАЙ. И что же теперь делать?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Лично я доем этот салат.

Все устремляют на Алексея Ивановича удивлённый взгляд.

*Занавес.*

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

Прошло минут 20-25 после того, как Мерзкий удалился в туалет. Николай тоскливо сидит в кресле слева, Зинаида Николаевна разговаривает с Ниной стоя у стола. Алексей Иванович и Никита отсутствуют.

НИКОЛАЙ (*про себя)*. Не понимаю, как это могло произойти. С таким трудом подготовленный и оплаченный ужин превратился в бессмысленный балаган. Из-за чего? Из-за какой-то ерунды, чепушинки, которая умудрилась испортить мне не только званый ужин, но и всю жизнь. (*Оборачивается на Нину с Зинаидой Николаевной*.) Болтают так, как будто ничего не произошло. Ну да, конечно, это ведь не их жизнь накрылась медным тазом. Интересно, что обо мне будут говорить завтра в институте? Отравитель!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай, не морочьте себе голову. Нина совершенно права, вы ни в чём не виноваты, я уверена Константин Георгиевич поймёт это... через некоторое время.

НИКОЛАЙ. Мне бы ваши надежды.

Из коридора выходят Алексей Иванович и Никита.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Я от вас такого не ожидал Николай.

НИКОЛАЙ. Да я сам мне ничего подобного не ожидал.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Какой бессмысленный расход продуктов. Подумать только, сколько всего мы ещё не съели. Может быть, сегодня уже не съедим.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*раздраженно, Алексею Ивановичу*). Да, конечно, ведь самое главное, что ты не смог набить свое брюхо.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Я вовсе не о своем брюхе забочусь!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Действительно?!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Представь себе! Если Константин Георгиевич съел бы побольше, то эффект от слабительного высветился только через пару часов.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Тогда, действительно, жалко, что его не пронесло в машине по дороге домой.

НИКИТА. Я думаю, что как только Константин Георгиевич придёт в себя, он тут же выбросит вас из института, Николай. Я вообще на вашем месте уже собирал чемоданы.

НИКОЛАЙ. Спасибо большое за совет, но я как-нибудь сам определюсь, что мне делать.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не ругайте Никиту, он тут не причём.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Да, да!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не следует обвинять во всём только одного несчастного мальчика.

НИКОЛАЙ. С этим я абсолютно согласен. Вопрос в том, кто тут несчастный мальчик.

НИКИТА. По-моему это очевидно.

НИКОЛАЙ (*вставая*). По-моему кое-кто нарывается на неприятности.

НИКИТА. Разве вы еще не напросились?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай прекратите!

НИКОЛАЙ (*выйдя из себя*). Николай прекратите, Николай не ругайте Никиту, Николай всё будет прекрасно, всё само собой рассосётся. Ничего не рассосётся, все будет только хуже и хуже! А я ведь так как чувствовал, что всё закончится именно таким провалом! Как всё было замечательно подготовлено! Если бы вы все не заявились на этот званый ужин, на который, вы все не были приглашены, то ничего бы этого не произошло. (*о Никите.*) Если бы эта хихикающая истеричка не подставила меня, соврав, что я вас пригласил!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Так значит, вы нас вообще не приглашали?

НИКОЛАЙ. Представьте себе, нет! Я не приглашал ни вас, ни этого хрящика и уж тем более этой особы, которая сильно путается под ногами!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай!

НИНА. Прошу меня извинить, если я постоянно пытаюсь вас под ногами. Однако я хочу заметить, что он вовсе не такой симпатичный порядочный человек, каким мне показались. (*Начиная плакать.)* На протяжении всего этого балагана, вы мне казались единственным нормальным человеком, (*Зинаиде Николаевне*.) Без обид Зинаида Николаевна, однако, выясняется, что я всё время путаюсь под ногами. Никто ещё не оскорблял меня так сильно и совершенно незаслуженно!

Нина уходит на кухню.

НИКИТА. Довольны?

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Николай, как только к Константину Георгиевичу станет лучше, я покину ваш дом и больше не приду сюда никогда.

НИКИТА. Пожалуй, он вас сюда больше никогда не пригласит. Верно Николай?

Прежде чем Николай успевает ему что-то ответить, Никита убегает на кухню. Николай идёт вслед за ним.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*бросаясь вслед за ними*). Ещё убьёт!

Оставшись одна, Зинаида Николаевна некоторое время стоит на месте, затем замечает обороненную Никитой склянку, подходит и поднимает её. Затем убирает ее в свою сумочку.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Молодец Никита, сделал всё как я и говорила. (*Вздохнув.).* Эх, жалко конечно Николая, но тут уже ничего не поделаешь.

Нина, Николай и Никита возвращаются обратно.

НИКОЛАЙ. Я сказал это сердцах… я вовсе не хотел… я рассказал это совершенно случайно.

НИКИТА. Какой бессмысленный набор слов.

НИКОЛАЙ. Если вы не прекратите, я вас уничтожу!

НИКИТА. В таком случае вам следует поторопиться, потому что в скором времени вас уничтожит Константин Георгиевич.

НИНА. Уничтожайте друг друга сколько хотите. Лично я собираюсь уходить. (*Подбирая свою сумочку со стула.*) Я собралась.

НИКИТА. Правильно, чего тут задерживаться?! Я бы на вашем месте давно бы уже сидел в самолёте.

НИНА. А вас я попрошу не вмешиваться! Ведете себя точно подросток!

Пристыженный Никита опускает голову, точно нашкодивший подросток.

НИНА. Подумать только, я потратила целый вечер на бессмысленную болтовню с каким-то противным стариком, который теперь заперся в туалете.

НИКОЛАЙ. Действительно, я этого совершенно не понимаю.

НИНА. Переживала из-за какого-то подхалима, который потом оказался отвратительным типом, от которого всех женщин просто тошнит.

НИКОЛАЙ. Вот это я прекрасно понимаю.

МЕРЗКИЙ (*из туалета*). Алексей Иванович!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Иду! иду!

Алексей Иванович убегает к Мерзкому.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Нине*). Не будь такой упрямой, в конце концов, может быть, Николай был в расстроенных чувствах.

НИНА. А я должна быть сейчас радостных чувствах!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*возвращаюсь в гостиную*). Его нужно чем-то закрепить.

НИКОЛАЙ. Вы шутите? Он и так не может отойти от толчка, а вы ещё хотите его там закрепить.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Вы должно быть с ума сошли Николай! Закрепить. Ему нужно дать закрепляющие!

НИКОЛАЙ. А! (*Направляясь к аптечке*.) Знаете, у меня есть замечательное закрепляющие средство.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*одевая пальто*). Нет! Большое спасибо, но мы лучше купим его в аптеке.

НИКИТА (*Алексею Ивановичу, подпрыгивая*). Я с вами!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Пойдёмте Никита.

Алексей Иванович и Никита поспешно одеваются и выходят из квартиры.

НИНА. Вот и я пойду.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. А может, всё-таки останетесь?

НИНА. Мне здесь делать больше нечего.

Нина одевается и выходит из квартиры, забыв свою сумочку на кресле.

Николай отходит креслу и бессильно падает в него.

НИКОЛАЙ. Вот и кончилось песенка, гасите свет, опускайте занавес. Уже ничего нельзя сделать.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*подходя к Николаю*). Не впадайте в уныние! Не все так плохо, как кажется.

НИКОЛАЙ. Вы так думаете?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Да, всё намного хуже.

НИКОЛАЙ. Вот и я о том же! Подумать только, этот вечер начинался так удивительно прекрасно! Я заказал всю эту еду, потратив почти половину своей зарплаты, так красиво всё накрыл...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Вы говорили, что приготовили всё это сами.

НИКОЛАЙ. Не будьте наивной, никогда в жизни не готовил!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Ну да, это похоже на правду. И всё же не стоит сгущать тучи. Уверена, что когда Константин Георгиевич придёт в себя, он трезво оценит обстановку. В конце концов, с вашим талантом вы всегда найдёте себе место где угодно.

НИКОЛАЙ. Но мне не нужно место где угодно! Мне нужно тёплое удобное место под крылышком у Константина Георгиевича.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я боюсь, что это место вам не светит.

НИКОЛАЙ. Спасибо, я и сам уже это понимаю.

Звонит домофон. Николай подходит.

НИКОЛАЙ (*в трубку*). Да? Проходите! (*возвращаясь обратно.)* Вы меня тоже, пожалуйста, простите за то, что я налетел на вас и на вашу подругу.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Забудем. Я уверена, что Нина уже на вас не сердится, а впрочем, это неважно.

НИКОЛАЙ. Да, вы правы, это уже действительно неважно. Я сам разрушил свою карьеру. После такого позорища, Константин Георгиевич сделает все возможное, чтобы меня нигде не взяли на работу.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я уверена, что он не столь злопамятен, как вы думаете.

Дверь открывается и возвращаются Алексей Иванович и Никита.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Радуйтесь Николай, я нашёл то, что нужно. Нужно только развести это в небольшом количестве воды, надеюсь, ваша вода вполне безопасна?

НИКОЛАЙ. Я уже ни в чём не уверен, но обычную воду можете взять из-под крана.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Так я и сделаю. Хорошо, что Никита согласился пойти со мной, а то я не смог найти этой вашей аптеки, она стоит на углу.

НИКОЛАЙ. Да, он, действительно, большой молодец.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. А я бы на вашем месте не паясничал, Николай.

НИКИТА. Да, Николай, может быть именно мне вы обязаны выходу из положения.

Николай порывается встать, но Алексей Иванович с флаконом уходит на кухню сопровождаемый Никитой.

НИКОЛАЙ (*в гневе*). Какая мерзкая отвратительная личность! Неудивительно, что он с таким успехом делает себе карьеру в нашем институте!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Никита вовсе не такой плохой мальчик.

НИКОЛАЙ. Он просто мегера!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Да, конечно, он та ещё язва, но не забывайте, что он, всё-таки, талантливый учёный. (*Более нежно*.) Не беспокойтесь он скоро покинет ваш очаг и вы скорее всего никогда о нем больше не услышите.

НИКОЛАЙ. Как впрочем и о самом себе.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не впадайте в уныние Николай, вам это не идёт!

Из кухни доносятся смех Никиты.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Не обращайте на него внимания, представьте, что его здесь нет.

Слышно как открывается бутылка шампанского сопровождаемое, взрыв смеха.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Как, получается?

НИКОЛАЙ. Похоже, кое-кто у нас уже празднуют победу!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Между тем это несколько преждевременно.

Из кухни возвращаются Алексей Иванович, он быстро пробегает через гостиную, держа в руках стакан с закрепляющим, и исчезает в коридоре.

МЕРЗКИЙ (*из туалета*). Ну, наконец-то!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Хотя бы кому-то станет легче.

Из кухни в гостиную не торопясь с улыбкой до ушей входит Никита с бокалом шампанского в одной руке и с бутылкой шампанского в другой. Он вальяжно прохлаждается к проигрывателю и включает музыку.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*раздражённо*). По-вашему сейчас самое подходящее время для того чтобы послушать музыку?

НИКИТА. Прошу прощения. Просто не могу сдержать своих эмоций.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*отходя от Николая к столу*). Мы все сейчас слегка раздосадованы, но нужно себя контролировать Никита.

НИКИТА. Абсолютно с вами согласен! Абсолютно с вами согласен! Согласен как никогда! Однако я все-таки хотел бы предложить вам разделить со мной приятная новость.

НИКОЛАЙ. Что за новость?

НИКИТА (*не обращая внимания на Николая*). Знаете, что сказал мне Константин в туалете?

НИКОЛАЙ. Страшно себе представить.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. А что он вам сказал?

НИКИТА (*подходя к Зинаиде Николаевне и слегка понижая тон*). Он предложил мне повышение по службе.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Теперь вы его помощник?

НИКИТА. Да, теперь я его помощник!

НИКОЛАЙ (*вставая с кресла*). Не может быть!

НИКИТА (*обратив внимание на Николая*). Почему же не может? Очень даже может! В конце концов, как же ещё ему назначить на эту должность, вас что ли Николай?

НИКОЛАЙ. Я также не вижу причин, по которым ему следовало бы назначить на эту должность такого мерзкого и отвратительного скунса, как вы!

НИКИТА. Но-но-но! Я попрошу выбирать выражения при помощнике декана!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай, прошу вас!

НИКОЛАЙ (*взяв себя в руки*). Знаете Никита, я вынужден констатировать, что ваш ум и без того не блиставший гениальностью, полностью деградировал.

НИКИТА. В каком это смысле?

НИКОЛАЙ. Ясно, что тут произошла какая-то ошибка.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я...

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*из коридора*). Зина!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Минуточку.

Зинаида Николаевна уходит на зов мужа.

НИКИТА (*садясь за стол*). Да, Николай, так осрамиться! Если бы я устраивал званый ужин, навряд ли он закончился подробным образом.

НИКОЛАЙ. Я уверен давно позаботились о том, чтобы не пустить на свой званый ужин непрошенные гостей! Ведь именно вам я обязан всем этим спектаклем.

НИКИТА (*усмехаясь*). Николай Вы слишком тупой для учёного! Вас даже ребёнок может окрутить вокруг пальца!

НИКОЛАЙ (*отбирая у Никиты бутылку шампанского*). Детям пить не разрешается!

НИКИТА. Что? Да я...

Звонок в дверь.

НИКОЛАЙ. Пока вы подбираете слова, я пойду, узнаю, кто это.

Николай открывают дверь. Входит Нина.

НИКОЛАЙ. Вы?

НИНА (*проходя в гостиную*). Не подумайте, что я решила вас простить. #

НИКОЛАЙ. Я вовсе так не думаю.

НИНА (*ища глазами сумочку*). Я просто забыла свою сумочку.

НИКОЛАЙ. Вы могли бы позвонить.

НИНА. Не хочу злоупотреблять вашим временем! (*Найдя сумочку.*) А, вот и она! (*Направляясь к выходу*.) Не буду вас более задерживать.

НИКОЛАЙ (*останавливаю её*). Постойте, давайте не будем расставаться врагами.

НИКИТА (*взяв бутылку шампанского и налив себе новый бокал*). Да какой из вас враг? Мы просто наивный, как дитя.

НИКОЛАЙ (*резко*). Зато вы подозрительны, как старуха!

НИНА. О чем это вы?

НИКИТА. Да так о своём. Вам не понять.

НИНА. В каком смысле?

НИКИТА. Слушайте, идите уже куда шли!

НИКОЛАЙ (*выходя из себя*). Что ты себе позволяешь в моём доме?! Ты, наглец! (*Подскакивает к Никите и хватает его за рубашку*.) Немедленно извинись!

НИНА (*в шоке).* Что здесь происходит? Зинаида Николаевна!

НИКИТА (*испугавшись*). Расслабьтесь! Я просто пошутил!

НИКОЛАЙ. Я не собираюсь расслабляться! Вот теперь уж я поквитаюсь с тобой. Готовься к смерти!

НИНА. О боже, он сошёл с ума!

НИКИТА. Окончательно сбрендил! Отпустите меня немедленно иначе вас будут неприятности

НИКОЛАЙ. Зато у тебя их уже никогда не будет!

НИКИТА (*Нине*). Ну, извините меня, пожалуйста. Я виноват, извините.

НИКОЛАЙ (с*отрясая Никитой, точно куклой воздухе*). Это всё из-за ваших мерзких проделок! Признайтесь, это вы подсыпали что-то Константину Георгиевичу!

НИКИТА. Нет-нет, это вовсе не я!

НИКОЛАЙ. Вы думаете, что я полный идиот? Я видел…

НИКИТА. Вы видели?.. Это вовсе не я!.. если бы я не послушался Зинаиду Николаевну, ничего бы не произошло!..

НИКОЛАЙ. О чём ты бредишь, сумасшедший?

НИКИТА. Я?

НИКОЛАЙ. Да, ты!

НИКИТА. Ни о чём! Вам показалось, я всё время молчал.

НИНА. Уж не хочешь ли ты сказать, что Зинаида Николаевна уговорила тебя подсыпать что-то в пунш?

Никита молчит.

НИКОЛАЙ. Его молчание красноречивее любого слова.

Николай пускает Никиту и тот, сорвавшись с места, убегает на кухню. Ошарашенные, Нина и Николай застывают на месте.

НИКОЛАЙ (*обессиленно опускаясь в кресло*). Удивительная история!

НИНА. Вот так номер! Зачем только ей это понадобилось, не могу понять.

НИКОЛАЙ. Явно захотела от меня избавиться, Но зачем? Я не сделал ей ничего плохого! Мы с Алексеем Ивановичем работаем вместе уже семь лет.

НИНА. Довольно долго, может быть, вы ему надоели?

НИКОЛАЙ. Навряд ли. Да к тому же без меня едва ли что-то может сделать.

НИНА (*садиться в кресло напротив*). Ну, теперь я даже не знаю, что мне делать.

НИКОЛАЙ (*сопровождая реплику неестественной жестикуляцией*). Вы собирались уходить. Я не заставляю вас оставаться и смотреть на моё уничтожение просто я хочу, чтобы вы были в курсе, что я, если в чём-то виноват, то не во всем. Оказывается, все это время был марионеткой!

НИНА. Судя по твоей жестикуляции, вы всё ещё ей остаётесь.

Смех.

НИКОЛАЙ. Я намерен выяснить, чего же, собственно говоря, добивалась Зинаида Николаевна.

НИНА. Честно признаюсь, мне это тоже очень интересно.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*возвращаясь из туалета*). Так всё хорошо Я сейчас только помою стаканчик... (*Исчезает на кухне.*)

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*выходя следом*). Правильно. (*Увидев устремлённые на неё недоброжелательные взгляды Николая и Нины*.) А что-то случилось?

НИКОЛАЙ. Ничего особенного. Кроме того что ваш сообщник вас выдал.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я не понимаю о чем вы.

НИНА. Никита признался нам, что он подсыпал аллерген в пунш по вашему приказу.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Он мне не подчинённый, чтобы выполнять мои приказы.

НИКОЛАЙ. Но вы не отрицаете факт, что вы кукловод.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Кто?

НИКОЛАЙ. Самый натуральный кукловод. Вы всеми руководили, а мы этого даже не заметили.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Николай, мне кажется, у вас нервное расстройство.

НИКОЛАЙ (*вставая*). Вполне возможно! Вполне, возможно, что я сошёл с ума! Но это не отменяет того факта что все подстроили именно вы!

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Вам следует определиться: либо вы сошли с ума, либо я кукловод. Одно с другим никак не сочетается.

НИНА. Зинаида прекрати этот спектакль!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*возвращаюсь из кухни*). Ну, вот и все. Осталось подождать...

НИКОЛАЙ. Алексей Иванович...

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*гневно*). Не разговаривайте со мной Николай! Никита только что мне рассказал о том, что вы набросились на него и чуть не избили! Да как вы могли? У вас что, разжижение мозгов? Наклюкались, как я гляжу!

НИКОЛАЙ. Вовсе нет!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Значит в процессе...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Алексею Ивановичу*). Алексей, выведи меня отсюда!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Ты что потеряла пространственную ориентацию?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Леша!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Ладно. (*Помогая ей одеться*.) Я отведу тебя в машину, затем вернусь обратно за Константином Георгиевичем.

Алексей Иванович и Зинаида Николаевна выходит из квартиры. Николай садиться за стол, понурив голову, Нина задумывается. Из кухни выходит радостный Никита, но заметив отсутствие Алексея Ивановича и Зинаиды Николаевны, тут же ретируется, незамеченный.

НИКОЛАЙ. Вот, вот, вот! Пускай они исходят вниз, пускай соберут свои вещи, а я пока доем остатки ужина, - они конечно уже все холодные. Но это и неважно! (*Наливая себе пунш.*) Выпью пунша, может быть, тоже покроюсь пятнами. Это, конечно, ситуацию не исправит, но, может, кому-то от этого станет легче.

НИНА. Николай, прекратите.

НИКОЛАЙ. А что мне остаётся, только впадать в отчаяние.

НИНА. Всё не так плохо, как кажется.

НИКОЛАЙ. Да, всё намного хуже.

НИНА (*подходя к Николаю*). Уверяю вас, никогда не стоит опускать руки.

НИКОЛАЙ. Вы владеете удивительным искусством действовать людям на нервы.

НИНА. Всегда к вашим услугам.

НИКОЛАЙ. Нет, нет, нет! Что ни говори, а я сам во всём виноват! Я вёл себя как последний эгоист. Не просто эгоист, а самый настоящий лгун! Воспользоваться всеми! Начальником, сослуживцами, даже вами. И вот как все обернулось, я остался у разбитого корыта в полном одиночестве преисполненный сожалений. Так и поделом мне!

НИНА. Да, Николай, Вы абсолютно правы.

НИКОЛАЙ. В каком смысле?

НИНА. Во всех смыслах. Ровным счётом во всём, что вы сейчас сказали. Вы, действительно, вели себя как настоящий эгоист. Каких ещё поискать. Отвратительный мерзкий тип.

НИКОЛАЙ. Неужели?

НИНА. Да! Но знаете, что я вам скажу?

НИКОЛАЙ. Нет.

НИНА. Вы единственный человек в этой компании, от которого меня не тошнит.

НИКОЛАЙ. Ну, да. И что?

НИНА. Поймите меня правильно, я не хочу сказать, что вы мне нравитесь. Это было бы непростительной глупостью! Вам ещё исправляться и исправляться. Однако первый шаг Вы уже сделали. Надо сделать ещё один.

НИКОЛАЙ (*сообразив*). Простите меня, пожалуйста, Нина.

НИНА. Это совсем другое дело! Однако я вынуждена сообщить вам, что вы невнимательны.

НИКОЛАЙ. Почему же?

НИНА. Никогда не стоит недооценивать своих оппонентов. Неужели вы думаете, что Никита взял бы и просто признался, что это он подсыпал аллерген Константину Георгиевичу? А Зинаида? При муже признаться в такой мерзости?

НИКОЛАЙ. Пожалуй, вы правы.

НИНА. Я не хочу вам сказать, что я знаю, что нужно делать. Однако я обязательно поговорю с Зинаидой и она мне расскажет, что она хотела этим сказать.

НИКОЛАЙ. Каким же я был дураком, нужно было заставить его признаться при них!

НИНА. Верно, вы вели себя как полный идиот! Не слышали пословицу: "не пили сук, на котором сидишь?"

НИКОЛАЙ. Особенно, если под деревом сидит скунс.

НИНА. Скажите, Николай, вы так сильно хотите удержаться на этой работе?

НИКОЛАЙ. Да, я очень хочу! Для меня это работа значит очень-очень много, вы даже не представляете!

НИНА. Я уверена, зарабатывать можно и в других местах.

НИКОЛАЙ. Дело вовсе не в деньгах.

НИНА. Но раз дело обстоит так, то вам следует хорошенько подумать над своими следующими шагами.

НИКОЛАЙ. У меня есть замечательный план: я подожду, пока Константин Георгиевич выйдет из туалета, выволоку Никиту и заставлю его во всем признаться.

НИНА. Но он может подумать, что вы его заставляете! В конце концов, он обвиняет вас во лжи.

НИКОЛАЙ. Как отвратительно, что люди лгут!

НИНА. Да, абсолютно согласна, ложь отвратительна, но ведь именно ложь привела вас в такое плачевное положение.

НИКОЛАЙ. И в этом абсолютно правы. (*Осеняет идея*.) Нина, я без вас никак не смогу справиться! Я прошу вас помочь мне.

НИНА. Хотите, чтобы я что-то сделала, но что?

НИКОЛАЙ. Поговорите с этим Никитой, выпытайте из него признание.

НИНА. Вы хотите, чтобы я вам врала, обманывала и в итоге насолила человеку, от которого меня с души воротит?

НИКОЛАЙ. Да.

НИНА. Я согласна. Я боюсь, правда, что это может вам не помочь. Зинаида навряд ли уже вернётся, а Алексей Иванович, даже услышав признание от меня, не факт, что мне поверит. Он меня совсем не знает.

НИКОЛАЙ. Зато он знает Никиту.

НИНА. Итак, учтите, если мы с вами заключили соглашение и вы должны соблюдать договор!

НИКОЛАЙ. Конечно, как адвокат. А какие условия нашего договора?

НИНА. Я ещё не придумала.

НИКОЛАЙ. Звучит довольно подозрительно.

НИНА. Вы мне не доверяете?

НИКОЛАЙ. Нет, отчего же, возможно, вы единственный человек, которому я доверяю сейчас. Не знаю, придётся ли мне пожалеть об этом. Надеюсь, что нет.

НИНА. Ну хорошо, как вы думаете после того как ваш шеф узнает о том, что вам говорил Никита, он его уволит?

НИКОЛАЙ. Я в этом уверен!

НИНА. Но поставит ли он вас на его место?

НИКОЛАЙ. Честно говоря, мне казалось что это как бы само собой разумеется!

НИНА. На вашем месте я бы не была столь самоуверенной.

НИКОЛАЙ. И что же предлагаете?

НИНА. Ну, я не хочу сказать, чтобы вы занимались подхалимажем, однако вам следует вспомнить, что любит ваш начальник.

НИКОЛАЙ (*задумавшись*). Мерзкий любит умных эрудированных и пресмыкающихся подчинённых.

НИНА. Ну что же с первыми двумя пунктами вы справитесь на ура, а как вы умеете пресмыкаться?

НИКОЛАЙ. С этим, к сожалению, у меня проблемы.

НИНА. Вам придётся немного порепетировать! Что-нибудь ещё?

НИКОЛАЙ. Честно говоря, я едва ли знаю Константина Георгиевича.

НИНА (*вспомнив*). Зинаида говорила, что он часто ходит в барбершоп.

НИКОЛАЙ. Странно! Ну что ж, нужно будет купить его Барби.

НИНА (*смеясь*). Нет! Барбершоп - это такая парикмахерская.

НИКОЛАЙ. Что-то я не заметил, чтобы у него было что стричь.

Смеются, в этот момент дверь, идущая на кухню, слетает с петель, и в гостиную, на полном ходу, влетает Никита, который все это время подслушивал в замочную скважину.

НИКОЛАЙ. Вы что подслушивали?

НИКИТА. Вовсе нет, с чего вы это взяли?

НИКОЛАЙ. Ладно, извините, ваше ухо просто так застряло в моей замочной скважине!

НИКИТА. Уверяю вас, это просто недоразумение!

НИКОЛАЙ (*схватив Никиту за воротник*). Я тебя сейчас оставлю во всём признаться! Мы всё уже поняли, что ты пытался меня подставить, но ты сейчас же во всём признаешься Константину Георгиевичу, иначе я сделаю из тебя отбивную котлету и сожру её на этом самом столе!

НИКИТА. Спасите, помогите!

НИНА. Не кричите, это не поможет!

НИКИТА. Поймите меня правильно, я это сделал исключительно для того чтобы получить повышение! Я боялся, что это повышение получите вы!

НИКОЛАЙ. Разумеется - я! Кто же ещё может получить это повышение? А зачем оно сдалось вам?

НИКИТА. Это повышение мне нужно больше, чем сама жизнь!

НИКОЛАЙ. То есть, жизнь вам не нужна?

НИНА. Николай, уверенна, что этому должно быть какое-то разумное объяснение.

НИКОЛАЙ (*кричит*). Немедленно признавайся, в чём дело?

НИКИТА (*подавленно*). Дело в том, что моя мама тяжело больна.

НИКОЛАЙ. Хорошенькое оправдание: я отравил вашего начальника, лишил будущего, испортил прекрасный ужин, но я тут не причём, во всём виновата моя мама.

НИКИТА. Это правда! Мне нужны лекарства, но моя зарплата не позволяет их купить. Я надеялся, что получив повышение, смогу обеспечить её необходимыми медикаментами.

НИНА (*садясь на подлокотник кресла*). Ой!

НИКИТА. Теперь вы понимаете, почему я с таким отчаянием стремился к этой должности?

НИКОЛАЙ (*успокаиваясь*). Да уж, действительно, я не полный идиот.

НИКИТА. Прошу вас не раскрывать мою тайну.

НИКОЛАЙ. Надо же, теперь вы меня просите не раскрывать вашу тайну! Чтобы мне попросить у вас взамен?

НИКИТА. Просите всё что угодно, и я сделаю для вас всё что угодно!

НИКОЛАЙ. Ладно! Не заставляйте меня чувствовать себя свиньей.

НИКИТА. Спасибо, я знал, что вы поймёте.

Никита уходит на кухню, Нина сидит в задумчивости, Николай прохаживается вокруг стола.

НИКОЛАЙ (*мрачно*). Вот, теперь мы попали в ситуацию. И что теперь делать?

НИНА. Разве остаются какие-то вопросы? Разумеется, нужно отдать ему эту должность!

НИКОЛАЙ. Ну, хорошо, раз у него больная мама, то я должен позволить ему втоптать меня в грязь и лишить меня будущего!

НИНА. Вы должны поставить ему условия, чтобы он замолвил за вас словечко, чтобы он, ну, я не знаю, сделал что-нибудь, чтобы вы могли устроиться на работу в другом месте.

НИКОЛАЙ. Этот скунс не сделает ровным счётом ничего из вышеперечисленного! Хотя, конечно, вы правы, я всё это устроил исключительно для себя для того чтобы облагодетельствовать собственную персону, а у него больная мать.

НИНА. Правильно, Николай, какой бы Никита не был противным человеком, не стоит из-за этого убивать его мать!

НИКОЛАЙ. Да, это дельный совет!

НИКИТА (*робко возвращаюсь из кухни*). Николай, ещё раз простите меня, пожалуйста, и за то, что я устроил, и за сломанную дверь... Я обязательно замолвлю за вас словечко в Шарашкиной конторе.

НИКОЛАЙ. Где?

НИКИТА. Мне как раз предлагали перейти туда, но я посоветую вас.

НИКОЛАЙ. Ну, вот уж, большое спасибо.

НИКИТА. Вы знаете, сколько мне предлагали шарашкины конторе?

НИКОЛАЙ. 5 лет строгого режима?

НИКИТА. Нет, сорок тысячь.

НИКОЛАЙ. Ладно, хорошо. Только скажите Никита, где вы брали деньги на лекарства до сих пор, неужели вы по уши в долгах?

НИКИТА. Нет, начал я пользовался реагентами из нашей лаборатории.

НИКОЛАЙ. Вы делали из них лекарства?

НИКИТА. Нет, разумеется, я их продавал!

НИКОЛАЙ. Что?

МЕРЗКИЙ (*входя в гостиную*). Что?

Немая сцена.

МЕРЗКИЙ. Что вы сделали?

НИКИТА (*перепугавшись*). Я... Я...

МЕРЗКИЙ. Заткнитесь Никита, я не с вами разговариваю!

НИКИТА (*в сторону*). Слава богу!

МЕРЗКИЙ (*Николаю, указывая в сторону туалета*). Я заставлю его сожрать всё это унижение!

НИКОЛАЙ. Уверяю вас, я предпочел бы его смыть!

НИКИТА (*Мерзкому*). Значит, вы ничего не слышали?

МЕРЗКИЙ. Нет, я всё слышал!

НИКИТА. А ту часть, где я говорил, что я ворую реагенты из лаборатории, вы тоже слышали?

МЕРЗКИЙ. Нет, но зато теперь я всё это тоже услышал.

НИКИТА. Замечательно.

МЕРЗКИЙ. Я вас обоих сожру с дерьмом! Разорву на части и сожру с дерьмом!

НИКИТА. Поверьте мне, это будет не очень вкусно!

Издавая звериное рычание, Мерзкий наступает на Никиту, последний, не найдя что ответить, спасается бегством.

НИКОЛАЙ. Ну, вот в гости расходятся.

МЕРЗКИЙ (*в ярости*). Отвратительный! Мерзкий и отвратительный!

НИКОЛАЙ. Вот с чем нельзя не согласиться.

МЕРЗКИЙ. Я надеюсь, вы понимаете, что произошедшее должно остаться исключительно между нами?

НИКОЛАЙ. Разумеется, как же иначе!?

МЕРЗКИЙ. Потому что если кто-нибудь об этом узнает, то я вас убью!

НИКОЛАЙ. Это тоже яснее ясного.

МЕРЗКИЙ. Теперь я точно не буду назначать эту отвратительную личность на эту должность! Николай, вы, кажется, хотели стать моим помощником, всё время ходили вокруг этой должности, вынюхивали, точно щенок, я вас поздравляю, вы её получили.

НИКОЛАЙ (*заколебались*). Большое спасибо, однако, я вынужден, скорее всего отказаться.

МЕРЗКИЙ. Отчего? Почему?

НИКОЛАЙ. Понимаете ли, это всё надувательство.

МЕРЗКИЙ. Вот уж действительно, ненавижу быть жертвой надувательства, ведь я не воздушный шарик!

НИНА. И тем не менее, вы шарик.

МЕРЗКИЙ. В каком смысле? Я вас не понимаю.

НИКОЛАЙ (*придумывает на ходу*). Понимаете в чем дело... то, что сейчас вы видели между нами тут... сцена, которая разыгрывалась... в самом деле понарошку.

МЕРЗКИЙ. Понарошку я сидел на унитазе три часа?

НИКОЛАЙ. Нет, это было взаправду, но тот факт, что он воровал реагенты из лаборатории (*приглядывать с Ниной*). Это я его заставил это сказать. На самом деле это не он, а я.

МЕРЗКИЙ. Вы?

НИНА. Вы?

НИКОЛАЙ. Да, я ответственный за нашу лабораторию и никто другой не должен нести ответственность кроме меня если обнаружится какая-то пропажа, то виноват в этом я.

МЕРЗКИЙ. Не беспокойтесь, полиция с этим разберётся.

НИКОЛАЙ. Полиция?

МЕРЗКИЙ. А вы как думали, можно украсить химические реагенты из государственной химической лаборатории и не понести за это никакой ответственности? Ха-ха-ха!

НИКОЛАЙ. Я раньше не пользовался услугами полицейских и сейчас делать им реверанс у меня нет ни малейшего желания.

МЕРЗКИЙ. Ну, знаете, а у меня не было никакого ни малейшего желания просиживать вечер на вашем толчке! Он у вас даже не мягкий! Я едва не околел!

НИКОЛАЙ. Мне очень жаль, в следующий раз, я подготовлю для вас мягкий стульчак.

МЕРЗКИЙ. Что издеваетесь надо мной? Я разберусь со всеми этими реагентами, со всеми вашими кувшинами и толчками сам! А вы Николай с этой минуты считайте себя уничтоженным и уволенным!

НИКОЛАЙ. Это ваше полное право.

МЕРЗКИЙ. Я разберусь с вами в понедельник. Явитесь ко мне в кабинет на экзекуцию!

Мерзкий направляется к двери, но она внезапно открывается и в квартиру влетают Алексей Иванович и Зинаида Николаевна, обнимающая плачущего Никиту.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*не заметив Мерзкого*). Что же это такое Николай! Это отвратительно!

НИКОЛАЙ. Что вы имеете в виду?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*поглаживая Никиту по головке точно маленького ребёнка*). Мы его нашли на лестничной площадке, ревел как ребёнок.

НИКИТА. Вовсе нет!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Никите*). Разумеется, нет, вы ревели, как мужчина. (*Николаю.*) Хотелось бы узнать, что у вас тут произошло?

НИКОЛАЙ. Ничего особенного.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Вы в этом уверены?

МЕРЗКИЙ. Этот олух убежал и разревелся под лестницей!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Мерзкому*). Он сказал, что вы его уволили.

МЕРЗКИЙ. И он абсолютно прав! Никогда не встречал таких глупых людей! (*Никите.*) Я буду на вас жаловаться!

НИКОЛАЙ. Привыкаешь к тому, что начальник ругает своих подчинённых в отсутствии мозгов, но чтобы он на это жаловался!?

МЕРЗКИЙ. А вы ещё здесь? Я, кажется, с вами не закончил: экзекуция с вами будет длиться несколько часов!

НИКОЛАЙ. Вы любите растягивать удовольствие, как я гляжу.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я чего-то не понимаю.

НИКОЛАЙ. Я объясню, дело в том, что Никита неправильно понял Константина Георгиевича и, приняв его ругательства на свой счёт, подумал, что он уволен, на самом же деле уволен не он, а я.

НИКИТА. Да?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Да?

МЕРЗКИЙ (*сообразив, что к чему*). Да! Что тут непонятного? Этот уволен, а этот нет.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Ну что ж, извините Николай, что я так на вас набросился.

НИКОЛАЙ. Пустое, я бы на вашем месте поступил точно так же. Я всегда считал Никиту отвратительным человеком, но я ошибался.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. На самом деле Никита хороший послушный мальчик.

МЕРЗКИЙ. Да уж, воруют все подряд!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ. Вы поступили как настоящий мужчина. Мне было очень приятно работать с вами сети семь лет.

МЕРЗКИЙ (*Николаю*). А мне было очень неприятно работать с вами все эти три месяца.

НИКОЛАЙ. Я разделяю чувства вас обоих.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*чувствуя себя слегка неловко*). Ну что же мы, пожалуй, пойдём. *(Нине*.) Вы пойдёте с нами?

НИНА. Я вызову себе такси.

МЕРЗКИЙ. Делайте, что хотите, лично я убираюсь отсюда к чертям!

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ (*Зинаиде Николаевне*). Ты идёшь?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Одну минуточку.

Мерзкий, Никита и Алексей Иванович выходят из квартиры.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА (*Николаю*.) Я хотела отдельно поблагодарить вас за ваше джентльменство.

НИКОЛАЙ. Спасибо.

НИНА (*подойдя к Зинаиде Николаевне*). Зинаида, прошу вас, я не могу уйти, не задав этот вопрос: расскажите, зачем же вы посоветовали Никите подсыпать аллерген Константину Георгиевичу?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Ладно, сейчас это уже не играет роли. Честно вам признаюсь, я очень сильно устала от работы Алексея. Вы знаете, как трудно быть женой ученого? Всё время пропадает на работе! А когда приходит - он вечно усталый, разбит! Так прошла вся наша молодость. Вы знаете Алексея Ивановича, он навряд ли уйдёт на пенсию до тех пор, пока здоровье будут позволять ему работать, и я подумала, что если его непосредственный подчинённый возьмёт и устроит какой-нибудь цирк-шапито, то его попросят уйти. Тогда мы проведем больше времени вместе.

НИКОЛАЙ. Я понимаю.

НИНА. Грустно.

НИКОЛАЙ. Однако всё-таки вы могли бы поговорить со мной, а вовсе не сговариваться с Никитой.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Я думала об этом, но боялась, что вы откажете.

НИКОЛАЙ (*внезапно поняв что-то*). Постойте, постойте! Так это значит, вы попросили подсыпать аллерген Никиту?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Да, разумеется, по-моему, это очевидно.

НИНА. Прости, а ты случайно не знакома с матерью Никиты?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Да, знакома, очень милая женщина.

НИКОЛАЙ. Она разве не при смерти?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. С чего бы это?

НИКОЛАЙ. Ну не знаю там рак или что-то в этом роде...

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Насколько мне известно, она абсолютно здорова. А что?

НИКОЛАЙ. Ничего, кроме того, что меня второй раз обвели вокруг пальца.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Возможно, вы что-то не так поняли.

НИКОЛАЙ. В таком случае я полный идиот и заслужил вполне оказаться в таком положении.

НИНА. Не расстраивайтесь Николай, что случилось, то случилось.

НИКОЛАЙ. Да конечно! Но с другой стороны обидно...

Дверь открывается квартиру входит Мерзкий.

МЕРЗКИЙ (*ища глазами с собой пиджак*). Не смотрите на меня, я забыл свой пиджак.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Посмотрите его где-то там!

НИНА. Вы как раз вовремя вернулись, я хотела вам...

МЕРЗКИЙ (*отмахиваясь от неё руками*). Ох, нет-нет-нет увольте! Ничего не хочу знать!

НИНА. Но...

МЕРЗКИЙ. К черту!

НИКОЛАЙ. Отстань от него. Как я можешь увидеть ему всё равно.

МЕРЗКИЙ. Именно мне на всё наплевать. А вы, собственно говоря, о чём?

Звонит телефон.

НИКОЛАЙ (*подходя к телефону*). Алло! Да, это я. Константина Георгиевича? Да, он ещё здесь. (*Мерзкому.*) Это вас.

МЕРЗКИЙ (*подходя к телефону*). Кто же это может быть? (*В трубку*.) Алло! Да это я, что случилось? Да что вы говорите? Как такое могло произойти? Да, я знаю! Я только сегодня узнал о пропаже этих реагентов! Но я здесь вообще ни при чём! Как можно меня уволить за то, что ничего не делал? Ведь я ничего не делал! Возмутительно! Безобразие! Я разберусь с этим! Я вас уничтожу, ясно? Я вас унич... (*В сторону*.) Повесили трубку.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Ну, что-то случилось?

МЕРЗКИЙ. Случилось то, что наше сумасшедшее начальство взяло и решило меня отстранить от должности и назначить вашего глупого мужа временно исполняющим мои обязанности! Но я с этим разберусь! Я разберусь с ними со всеми! Завтра же займусь их уничтожением!

Прогромыхав, Мерзкий уходит из квартиры.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Ну что ж это даже к лучшему.

НИКОЛАЙ. Вы так считаете?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Да! Если Алёша назначен начальником, значит, он сможет меньше работать.

НИКОЛАЙ. Я за вас рад.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Вы не понимаете Николай. Я обязательно замолвлю за вас слово и Алексей обязательно возьмёт раз обратно! Собственно говоря, даже увольнять вас не будет! Мы это все уладим!

НИКОЛАЙ. Правда? Ну что ж это действительно замечательная новость!

НИНА (*обняв и поцеловав в щёку*). Поздравляю вас!

НИКОЛАЙ. Спасибо!

Соседка появляется в дверном проёме, стучит и заглядывает в квартиру.

СОСЕДКА. Я не помешаю? Я услышала шум.

НИКОЛАЙ. Всё в порядке тётя Клава, проходите. Позвольте представить, Зинаида Николаевна, жена моего шефа.

СОСЕДКА. Очень приятно.

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Мне тоже.

СОСЕДКА (*Николаю*). Я вижу все прошло хорошо.

НИКОЛАЙ. Лучше, чем я ожидал!

СОСЕДКА (*бросив взгляд на стол*). Однако почти ничего не сидели, ты уверен, что всё прошло хорошо?

НИКОЛАЙ. Всё пошло как нельзя лучше! Я получил то, чего хотел и даже более.

СОСЕДКА. Что вы имеете ввиду?

НИКОЛАЙ. Я хочу познакомить вас с Ниной.

СОСЕДКА. Очень приятно!

НИНА. Мне тоже?

НИКОЛАЙ. Наверное, это звучит глупо, но, Нина, согласитесь ли вы со мной поужинать?

ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА. Ну, что ж это очень мило.

НИНА. Ещё один званый ужин?

НИКОЛАЙ. Нет! Больше никаких званых ужинов!

НИНА. Тогда я согласна!

Нина и Николай целуются, Зинаида Николаевна и тетя Клава переглядываются.

*Занавес.*