Об авторе:

Сергей Сипкин,

63 года.

Абакан,

Иркутский государственный университет, журналист

**Большая рыББа**

**Диалоги**

**Действующие лица:**

**Людмила Кондратьевна Теплых- 42 года.** В разные годы была учителем-воспитателем у Барсукова, Окаемова и Бахметьева. Вдова, воспитывает двух детей. В том числе сына Никиту от Окаемова, за которого выходила замуж после первого брака и развелась, но поддерживает с ним добрые отношения. Отличительная черта героини милосердие. Приветливость. Что тем не менее не лишает её твердости при отстаивании своей точки зрения.

**Пётр Поликарпович Барсуков- 38 лет.,** глава сельсовета, нашедший себя в качестве во многом разумного чиновника, который решил сделать муниципальную службу основным смыслом своей жизни. Иногда заносчив. На всякий случай богобоязнен.

**Эдгар Артурович Окаемов - 35 лет,** очень целеустремлённый человек**,**  с небольшими, почти незаметными странностями, который принял для себя решение никогда ни в чем не сдаваться, не стоять на месте. По образованию юрист. Въедлив. Бесстрашен. Не всегда ладит с людьми. Детская доверчивость соединяются в нём иногда с упрямым желанием ответить обидой на обиду.

**Лилия Клюкина - 45 лет,** по профессии медсестра, вдова, бодрящаяся девушка с не самой удачной судьбой, из семьи торговцев бодяжным спиртом, фиктивная жена Окаемова.

**Владимир Константинович Гуляев, - 47 лет,** инженер связи, москвич, предпочитающий разъездной образ жизни со всем отсюда вытекающим, покладист.

**Глава района Олег Владимирович Расторгуев- 45 лет,** коммуникабельный человек с адекватной самооценкой, в меру деловит, демократичен из тех, кто при внешней покладистости способен упереться и отстаивать свой интерес. Из всех представленных подстрекателей он старший, если не главный.

**Отец Павел - 60 лет,** священник, из разряда местечковых мудрецов, имеющих влияние на людей всех сословий.

**Наталья Сарафанова- 53 года,** руководитель районной газеты и местной студии телевидения, человек, стремящийся жить по совести, но довольствующийся с тем, что из этого получается.

**Дознаватель- 37 лет,** собирательный образ прокурора, следователя, судьи и так далее, стоит на страже закона, считает себя обязанным не только пресекать, но и предупреждать о незаконности тех иных действий.

**Василий Бахметьев, друг Окаемова, водитель главы района- 35 лет,** почти идеальный герой, коммуникабелен, добр, терпелив, верен, принципиален, физически развит.

**Мария Андреева- 21 год, библиотекарь,** молодёжное, непримиримое крыло группы Окаемова, сирота, которой он помогает выбить у государства квартиру.

**Дети Теплых: Аня- 15 лет, Никита- 10 лет.**

Все лица, сюжеты вымышлены, совпадения случайны и не имеют к реальной жизни никакого отношения.

Большая часть диалогов происходит в районом доме культуры, в котором размещены все ветви власти и наиболее важные жизненные центры села.

**Действие первое.**

**В доме Теплых.**

**Теплых.** Ужинать. Все ужинать!

**Окаемов.** *Отрывается от красной папки, занятия с которой проходят через всю пьесу.* Я немножко. Что-то задержали нам пособие. И с приработками дело не очень. И рыбалка не выручает. Зато вот смотрите, какая мысль: „Проблема в том, что, не рискуя, мы рискуем в сто раз больше.“ Марк Аврелий. А? Как ?

**Барсуков.** А я тебе говорил: слушай старших. Хватку бы ослабил- был бы при работе. А- то депутат, депутат. Толку с того, что депутат. Последняя курва на работу не берёт. Потому что кругом нос свой суешь. Ну, куда это годится?

**Окаемов.** Ничего, Пётр Поликарпович, мы свои сопли в металл переплавим. Дайте срок. Люди правды просят. Я обязан их защищать, чем бы мне это ни грозило. Опять же**:**  «У тебя есть враги? Хорошо. Значит, в своей жизни ты что-то когда-то отстаивал». Уинстон Черчиль.

**Барсуков.** А то, что ты живешь на пособие в двенадцать тысяч в месяц, людей волнует? Той же рыбалкой перебиваешься? Не очень. Вот и соси, извините, лапу. А сейчас садись. Ужин для всех.

**Окаемов.** Я слегка.

**Барсуков.** Давай, не обижайся. Людмила Кондратьевна, положи ему побольше, пожирней. Того вон мясца. Парень молодой, пусть ест, калорий набирает. А то на одних ершах не выживешь.

**Теплых.** И нечего экономить. Экономит он. Садись и ешь.

**Окаемов.** Нет. Нет. Извините.

**Теплых**. Ешь. Дети, где вы?

**Аня.** Мы здесь.

**Теплых.** Уже лучше. По маленькой?

**Барсуков.**  Я- за.

**Окаемов.**  Я- пас. Тренировка в восемнадцать. Да потом удочки проверить. А по дороге, сами знаете, задерётся кто- отвечай потом. От греха подальше. Людмила Кондратьевна, я Никитку возьму в спортзал?

**Теплых.** Бери. Все лучше, чем у компьютера глаза садить.

**Барсуков.** Кстати, о компьютерах. Появился у нас с утра один крендель. Я почему- то сразу подумал о вас двоих. О тебе, Люда. И о тебе, Эдик. Ему нужен человек, который бы тупо следил за компьютером.

**Окаемов.** В этом я не Копенгаген. Что-то учесть, вычесть- куда ни шло. А с компьютерами не в дружбе. Так, на уровне пользователя нижнего уровня. Как на рыбалке: мелкая идёт, а большая по праздникам.

**Барсуков.** Там только следить, чтобы не выключилось. Ну и запустить при необходимости. Диплом у тебя о высшем образовании есть, с техникумом и вовсе- два. Заодно просил насчет жилья помочь. Ну, чтобы крыша над головой. Алла пыталась затащить его к себе. Я сказал: пойдешь жить только к нам. Отдельная комната- номер с туалетом есть. Захочешь, так будешь и столоваться. Нет- в комнате есть кухонка с плитой, с холодильником, с микроволновкой.

**Теплых.** Это в Сер*ё*нькиной? Там же не убрано.

**Барсуков.** Приберись. Наведи лоск. Дополнительная копейка лишней не бывает. В общем, окружил я его в заботе. Пригрозил: шаг влево- и мы в выделении земли под мачты откажем. Вышки для связи они хотят поставить на горе. А главная в границах нашего села. Сейчас они делают расчеты. Проживет здесь не меньше, чем полгода. Все эти полгода тебе, Алик, зарплата. А тебе, Людмила Кондратьевна, квартирант. Ты только сильно цену не дери. Алла вон потребовала пятнадцать тысяч в месяц. Он от ее наглости аж перекосился.

**Окаемов.**  Да, жадная она и нечестная. Сталкивался я с ней.

**Теплых.** А сколько назвал ты?

**Барсуков.** Ну, я сказал, практически у тебя однокомнатная квартира. С уходом возьмешь семь.

**Теплых.** Это не дёшево?

**Барсуков.** Самый раз. Тем более, что обедами, теплым гаражом доберёшь.

**Теплых.** Ну, семь, так семь.

**Барсуков.** А на шесть умножь- все сорок тысяч. Опять же больше, чем уверен, столоваться он захочет. Потому как у тебя золотые руки, Людмила Кондратьевна. Ну и гараж.

**Окаемов.** Это правда, Людмила Кондратьевна. Обеды, ужины, завтраки и полдники вы готовите лучше всех на свете. А у Аллы в сравнении с вашими обедов, можно, сказать, и нет. И как человек она не очень.

**Теплых.** А ты когда с ней успел зацепиться?

**Окаемов.**  Я постараюсь приработать. Один автобусник мне поручил иск. Тогда и вернусь к обедам. При том, что по моим бумагам не я вам, а вы мне должны. Но это, как говорится, в счёт будущего, в счет Никитки. Вот, пожалуйста, акт сверки. Подпишите.

**Теплых**. *Читает.* Ничёсси! А он ещё не ест! Ну-ка за стол быстро! Да мне никаких обедов так не хватит с тобой рассчитаться. А это за что?

**Окаемов.** Работа с котельной. За животными поручили хлева чистить, корм задавать. А это старое. Утепление крыши. Два камаза шлаку наверх на себе перетаскал. Подготовительные работы. Вот прейскурант, всё по нему. Ничего не добавил.

**Теплых.** Ну да. Да. Да. Сколько там за мной? Двести пятьдесят тысяч? Ужас!

**Окаемов.** Двести пятьдесят две и 30 рублей. Ну, вот же, все акты сверок. Вы же все это раньше видели. Подписали. Вот мои вычеты. Питание. Проживание. Моя доля в коммунальных услугах. Электроэнергии.

**Теплых.** *Потрясенно и подавленно.* Да согласна. Согласна.

**Окаемов.** Теперь опять этот номер для нового жильца делать. Кстати, Пётр Поликарпович, ведь обманывает автобусник. Сговаривались по десять тысяч за каждый выигранный иск. Пять- за проигранный. За первый выигранный заплатил семь. Теперь ломает на пять. А проигранные уже по три. Тогда как одна явка юриста в суд стоит десять. Не могли бы ему сказать?

**Барсуков.**  Нечего мне ему сказать, Эдик. И этого едва на наши убыточные рейсы затащили. Надавим, и совсем уйдёт.

**Окаемов.** Сложная ваша работа. Дипломатичная. А я бы надавил. Прямо на кадык. Но… учусь у вас терпению.

**Барсуков.** Слушай сюда. Не раз уже говорил. Бабушки и дедушки, народ то есть, тебя любят. Человек ты известный. Бесстрашный. Материализуй это в приличный оклад председателя райсовета. Тем более выборы депутатов и главы района не за горами. Должность между прочим платная. Не хухры- мухры, аж сто тысяч рублей в месяц. А с выслугой- и все сто двадцать. Что немаловажно - славная пенсия. Не то, что твоя- по инвалидности.

**Окаемов.** Вы это всерьёз?

**Барсуков.** А какие шутки: помоги мне стать главой района, я помогу тебе стать председателем райсовета. Как глава надавлю на депутатов, предложу материальные выгоды. Устроим расторговки, и пролетит, как песня.

**Окаемов.**  Ограничения, Пётр Поликарпович, у меня, не столько по здоровью, сколько по предубеждению граждан. Особенно из числа так называемой местной элиты. Не все прямо так уж меня и любят.

**Барсуков.** Плевать я хотел на эту элиту. Должность выборная. Я смотрел, прежде чем говорить. Опять же, если не получится, ну, мало ли, прокурор прицепится, например, найдем работу. Да хоть того же юриста. Сколько тебе на 12 тысячах в месяц прозябать?

**Окаемов.**  Надо подумать. Если это всерьёз. И под твёрдые обязательства.

**Барсуков.** Подумай... А мне, брат , терпеть уже мочи нет: либо я их, либо эта самая элита меня. Вон он у села пять тысяч гектар в пользу колхоза отбирает, и ваших нет. Он забирает, а всякий тычет пальцами в меня. Дескать, продался.

**Окаемов.** А я слышал, и вас уже купили. Или застращали.

**Барсуков.** Да нет, брат. Не всё в этой жизни продается. Велика Россия, а отступать некуда. Да и не робкого я десятка.

**Окаемов.** Хорошие слова говорите, Пётр Поликарпович. Только с должностью председателя райсовета для меня бабка надвое сказала. Хорошее предложение, да не пройдёт. А не пройдёт, так и мы зря впрягаться не станем.

**Барсуков.** Да расторгуемся: одному то пообещаем, второму третье.

**Окаемов.**  Можно подумать, но при твердой оплате. Мне и моему активу. И рабочие места. В первую очередь Маше Андреевой. Сирота. Ей бы ещё квартиру дать- жилит действующий глава. Я уже как депутат прокурору представление написал.

**Барсуков.** Дадим, заплатим. Пошепчемся с мужичками. Найдем. А так, сместить этого ненасытного, избрать меня. Газета, что тебя кусает, успокоится. Ну, как? Объединим наши устремления? Нет? Глядишь, и Людмиле место потеплее найдём.

**Теплых.** Это да. Одной тянуть на шее двух детей тяжеловато. Извини, Эдик. Болтаю, что ни попадя. Я сама по себе, язык сам по себе.

**Барсуков.** Ну, думай. Думай. Стану главой района- должность от начальника отдела. Образование тебе позволяет. Вот за что Людмилу Кондратьевну благодарить. Настояла. До двух дипломов тебя довела. А так что же- прозябать?

*Окаемов*  *прекращает есть.*

**Барсуков.** Ты ешь. Ешь. Вот напрягся опять. Ешь. Это в нашем русском характере- куском хлеба не попрекать. Людмила, тоже должность выбирай. Сядешь в отделе образования. У них там и оклады. И педстаж. И муниципальная служба- все в пакете.

**Теплых.** Хорошо бы. А то Серёнькины накопления прямо на глазах тают.

**Окаемов.** Извините, диета. Немного располнел в последнее время. Вот и в фельетоне редактриса Сарафанова пишет- разжирел не по средствам. Язвит.

**Теплых.** Диета у него- экономит он на каждой копеечке. Вон опять какие счеты задвинул. Придётся самой теперь в хлеву чистить. Больно накладно оплачивать услуги эти. Удобно, но накладно. А с котельной, углем, шлаком, что же- управляйся. Кожа на руках от золы грубеет, кремов не напасёшься.

**Окаемов.** Но я делаю себе вычет на общих основаниях.

**Теплых.** Да поняла.

**Окаемов.**  Ну, мы пошли. Спасибо. Извините покорнейше. А перед тем, как идти, Пётр Поликарпович, вопрос к вам: а почему мне в возглавляемой вами администрации поселка места нет? Просился же.

**Барсуков.** Так ведь и ставок нет. Штатка-то минимальная. И вспомни, с каким боем я туда сам заходил. И опять ты ведь меня не поддержал тогда. Не поддержал, согласись, брат. Сам я всего добился. Ну и чего скрывать: сам я только-только встал на ноги, с оглядкой на мнение главы района, конечно, жил. Оно же о тебе, сам знаешь, негативное. А теперь я уже на ногах и ему возразить что есть. Хотя бы он мне и родственник по бывшей жене.

**Окаемов.**  Да и я про себя ничего не знал. Теперь лишь стал осознавать- появляется вес. И костяк людей сколотился. Не боимся мы банду Расторгуева и его людей. Опять кое-что в суде, да не раз и не два все же отстоять сумел.

**Барсуков.** А ты бери с них деньги. Вон как Людмиле- считаешь же.

**Окаемов.**  С бедных- нельзя. А другие неважно платят. Есть, конечно, резоны в вашем предложении. Взялся бы. Взялись бы. Ну, ушёл думать. Тем более «Побеждает всегда подстрекатель», - говорил древнегреческий драматург и поэт Менандр. Очень глубокий мыслитель, изображавший частную жизнь человека. Но мне бы для страховки- не обижайтесь- письменное соглашение, Пётр Поликарпович. Дескать, начинаем действовать. Стороны договариваются на совместное участие в выборах. В случае победы сторона «а» предоставляет стороне «б» должности из такого-то перечня. И не только мне, но и людям из актива. И денежное вознаграждение по ходу исполнения договора. В случае не назначения- предоставляется денежный эквивалент. Мне лично: двести тысяч рублей при проигрыше, пятьсот тысяч рублей при выигрыше. А? Как?

**Барсуков.** *Растерянно*. Откуда же у меня такие деньги?

**Окаемов.**  Кредит возьмите. Избирательный фонд создайте. А нет денег, желательно, сторонних, заёмных- так и не ходите.

**Барсуков.** Ты смотри. А то, что, к примеру, я тебя к связисту приставил с зарплатой в десять тысяч рублей, не в счет?

**Окаемов.** На полгода? В счет. Но не как за шестьдесят тысяч рублей. А как максимум за тридцать.

**Барсуков.** Это отчего же?

**Окаемов.**  Так работу все одно же мне делать.

**Барсуков.** Ух, ты! Хитёр, бобёр. Опять же чем чаще счёт, тем крепче дружба. А что- идёт. Не обманем. Ну, так что же, Людмила, принимаешь постояльца?

**Теплых.** Не буйный? Не пьющий?

**Барсуков.** Да нет, вредных привычек не заметил. Опять же за рулем. А за рулем, сама знаешь, лишнего не попьешь. Опять мотаться ему по всей области.

**Окаемов.**  Эх, мне бы права- не дают. Будто я алкашня какая.

**Барсуков.** Будет и на твоей улице праздник. Но за отдельный вычет из общей суммы. Только ты напрягись, как следует. Оберни старушек за меня.

*Слышен сигнал машины.*

**Аня.** Там какая-то машина подъехала.

**Окаемов.**  Это за мной. Извините. Договорим позже. Никитка, пошли…

*Окаемов и Никита уходят.*

**Барсуков.** А что за машина?

**Теплых.** Спирторговцы Клюкины в последнее время увиваются за ним.

**Барсуков.** Васькиного, водителя главы района, брата отравили они. Так бы спустили на тормозах, а здесь нет.

**Теплых.**  Васиного? И что же будет?

**Барсуков.** Что будет- Эдик их отмажет.

**Теплых.** Так Эдик же друзья с Васей.

**Барсуков.** Дружба дружбой, а заказ заказом. Интересовался я у дознавателя. С подачи Эдика не доказано, что парень брал спирт у этих. Чека нет, свидетелей нет. Бутылки с отпечатками, которые на хранение Эдику дали, куда-то запропастились, вроде они украли.

**Теплых.** Но Эдик же всегда был против торговли спиртом.

**Барсуков.** Здесь как приспичит.

**Теплых.** А что Вася?

**Барсуков.** А что Вася? Грозится их сжечь к едрёной матери. Расторгуеву это не с руки. Выборы впереди. Вот и молчит Вася. Да и дом у них просто так не сжечь- он у них, как у тебя, каменный.

**Теплых.** Но ведь это тоже не дело людей отравой поить. Опять же не первый случай. Прошлой осенью двое прямо во время пьянки умерли. На новый год двух человек кое-как откачали.

**Барсуков.** Что есть. Ты лучше скажи- одобряешь мое намерение насчет того, чтобы в главы района пойти?

**Теплых.** Почему нет? Там такие же люди, как ты. В том смысле, что ты не хуже. А кое в чем и лучше.

**Барсуков.** Отношения бы нам формальные мужа и жены привести к норме.

**Теплых**. На это нет, Петруша, не рассчитывай. Ты пока во власти женщину не имеешь- держишься. А власть возьмешь... Вон Катьку за волосы оттаскал. Жаловалась при встрече. Да и говорить не хочет. Глаза отводит. Насилу разговорила. В общем, Петруша, хорошо, что ты у меня в постояльцах- лишняя копейка перепадает. Но у неё- твои дети. Ждут они тебя. И нечего тебе с Эдика пример брать, шуры- муры там да сям. Тем более в главы района собрался.

**Барсуков.** Детей жаль. Деньги отдаю регулярно. Вот отчеты. А из мамки их пусть спесь выйдет. Назад не звала?

**Теплых.** Нет. Но как узнала, что у нас с тобой ничего нет, обрадовалась. Так вся и просияла.

**Барсуков.** Могла бы и ты уступить. Тебе же польза.

**Теплых.** Какая? И тем, крохи, и этим? Нет, Петруша, не склоняй. Да и тебе что- сельсоветовских не хватает? Хороводы там хороводишь. Опять же Эдик от ревности, хотя и сам на сторону бегает, этого не переживет. И вместо поддержки учинит тебе козни. Мстителен больно.

**Барсуков.** Эдик за квартиру-то должен?

**Теплых.** А ты не понял? Я у него в долгах. Уже за двести тысяч должок у меня. Про его скрытые от алиментов доходы молчу, боюсь обидеть. Не станет ни помощника, ни квартиранта. Да и нехочу из образа сказочной феи выходить. И тебе наука. Каждую с ним мелочь прописывай. Иначе так за горло возьмет- мало не покажется. А пообещал, землю грызть будет- выполнит. Только и тебе её грызть придётся, если от слова отступишься. Жаловаться- то на обманы людей он жалуется, да и сам из них кишки в случае чего на кулак мотает. Зря ты с ним, Петруша, связался. Ой, зря.

**Барсуков.** Но сделает?

**Теплых.** Сделает. Не переделаешь.

**Барсуков.** Значит, и мы не поскупимся.

**Окаемов с Никитой и Андреева.**

**Окаемов.** Никита, садись в машину. Я сейчас подойду.

*Никита уходит.*

**Андреева.** А я к тебе.

**Окаемов.** Извини, спешу.

**Андреева.** Да уж поняла. Куда ты опять? К этим?

**Окаемов.**  К этим. Но запрос прокурору, как обещал, сделал. И не просто сделал, поговорили с ним с глазу на глаз. Аргументы у меня железные и по квартире, и по его служебному росту. Объяснил ему- если не отреагирует, дойду до генпрокурора. А они этого не любят. Судя по его нервной реакции- будет у тебя квартира.

**Андреева.** Я что-то должна?

**Окаемов.** Нет, Вася за тебя просил. Да и негоже сироте с сироты деньги брать.

**Андреева.** Кто знает, что на уме у этих сирот.

**Окаемов.** И потом ты в моей группе. Со своих денег тем более не берём.

**Андреева.** Были бы они ещё эти деньги.

**Окаемов.** Будут скоро. Есть интересные предложения.

**Андреева.** Было бы хорошо, не хватает зарплаты школьной библиотекарши. А чего вокруг тебя Клюкины крутятся?

**Окаемов.** Обмануть хотят. Прикидываюсь, дескать, моя не понимает. *Смеётся*. А дальше посмотрим. Всего сказать сейчас не могу. Но будет над чем посмеяться.

**Андреева.** А то, что ты женишься на их дочке- это правда?

**Окаемов.** Правда. *Придерживает Андрееву за руку.* Не беги. Это фиктивный брак.

**Андреева.** Фиктивный не фиктивный, а брак. Руку убери.

**Окаемов.** Зачем тебя в администрацию вызывали?

**Андреева.** По квартире. Обещают дать. Прокурор уже наехал.

**Окаемов.**  К выборам готовятся. Прознали, что ты у меня в активе. Решили рвать нас по частям. Можешь разговор с ними на диктофон записать?

**Андреева.** А зачем?

**Окаемов.** Думаю, они тебе условие поставят отказаться от меня.

**Андреева.** Ты же от меня отказался.

**Окаемов.** Ни грамма. Но если тебя что-то напрягает- откажись.

**Андреева.** Но брак, правда фиктивный?

**Окаемов.** Правда.

**Андреева.** Тогда и я не откажусь. Как товарищ от товарища. Даже если это будет стоить мне квартиры.А запись никуда потом не пойдёт?

**Окаемов.** Если ты не хочешь- не пойдёт.

**Андреева**. Не хочу. И писать на диктофон не стану. Не из трусости- потому что для такой ситуации считаю это подлым и неуместным.

*Окаемов пытается поцеловать её. Андреева отстраняется.*

**Андреева.** Да, вот тебе книжка о Менандре. Заказала по междугороднему абонементу. У тебя 30 дней на прочтение.

**Окаемов.** *Радостно.* Нашла? Спасибо. *Со священным трепетом*. Там есть не только мудрые мысли, но высказывания, которые побуждают к действию. Например, «провокатор всегда выигрывает». Это говорит о том, что во время выборов, нужно не только идти за ситуацией, но опережать её, формировать и провоцировать на определённые действия. Для нас прямо учебник. Вот зачем он мне был нужен.

**Андреева.** Всё. Пошла.

**Окаемов и Теплых.**

**Окаемов.**  Где же билет? Был же.

**Теплых.** Что ты?

**Окаемов.** Мне для трудоустройства военный билет нужен.

**Теплых.** Трудоустройство и так сойдет. Не тревожься. Уже обо всем договорились. Договор в простой письменной форме. Сам его и сочини. Он подпишет. А билет твой Пётр Поликарпович сжёг.

**Окаемов.**  Как сжёг? Это же документ!

**Теплых.** Не кипятись, в твоих же интересах и по моей просьбе сжёг.

**Окаемов.**  Что вы такое говорите, Людмила Кондратьевна? Это же документ. Не просто бумажка.

**Теплых**. Не делает он тебе чести. Порочит тебя. А Пётр Поликарпович с военным комиссаром переглянулись и тебе чистый билет выправили. И архивы зачистили.

**Окаемов.**  Что вы? Это же подлог! Меня же посадят! В прессе вой поднимут.

**Теплых.** Кто тебя посадит? Да и не чистили- через пять лет там само собой всё уничтожается. Они поглядели: ничего нет. Тебе другой выписали, будто прежний ты потерял- со дня на день получишь.

**Окаемов.**  Сомнительное счастье.

**Теплых.** Зато водительские права дадут. Пётр Поликарпович с автошколой, с медкомиссией тоже договорился. И гаишники глаза закроют. Обещала же я тебе дать автомобиль.

**Окаемов.**  Автомобиль, мне? Ну, Людмила. Ну, Кондратьевна. Это же!.. По гроб жизни благодарен буду. А я тогда за гаражом на пустыре можно жилую времянку пристрою?

**Теплых.** Материал где возьмешь?

**Окаемов.**  Готов, Людмила Кондратьевна, материал. На пилораме под навесом лежит. Сохнет. Дожидается. Думаете, так прост этот Эдик Окаемов? А он не прост. Хозяину пилорамы кто депутатский мандат подогнал? Я. Неспроста ведь и Пётр Поликарпович вокруг меня увивается. И договор здесь. И двадцать пять кубов в наличии. 15 брусом, десять обрезной доской. Начинаем обустраиваться. Только у меня просьба. Разрешите мне выдел земельного участка на моё имя. Разумеется, на возмездной основе. В счёт полного вычета из моего актива.

**Теплых.** Разрешим. Надо же тебе жить.

**Окаемов.**  Но это, Людмила Кондратьевна, не освобождает меня от моих обязанностей по воспитанию Никиты.

**Теплых**. Стройся. Я только рада.

**Окаемов.**  А Петр Поликарпович, не будет против того, что вы даете мне машину?

**Теплых.** Пётр Поликарпович не при делах. Ни при каких.

**Окаемов.**  Это радует. И всё же вы человек слова. Дозвольте, Людмила Кондратьевна, вам руку расцеловать. *Встает на колено. Целует руку.* Только не хорошо в чужих вещах рыться.

**Теплых.** Мой грех. Да ведь прежде сколько раз на столе твоем прибиралась. Ну, все, все. Учла. Прости. Однако же в твоих интересах.

**Окаемов.**  Согласен. Но всё же.

**Теплых.** Не журись. Перемелется...

**Окаемов.**  ...мука будет. Хотелось бы верить. А вот ещё вопрос. Простите меня за настырность, пожалуйста. У вас с Петром Поликарповичем есть отношения?

**Теплых.** Нет отношений. Семья там, Эдик. Такие же дети, как мои. Жаль мне их. Да и жену его жаль, тоже ведь человек. И вас жаль- просто как моих ребятишек, воспитанников интерната. Не более. Извини.

**Окаемов.** Ну да. Да. Да. А вот… ну, да ладно. В другой раз. Да нет, нет. Может, обойдется. Девушка у меня опять. Ну, в общем, залетела. Собирается родить. Опять жилья ещё нет. Чего о земле и начал хлопотать. Родители у неё со связями.

**Теплых.** Со связями, так помогли бы.

**Окаемов.** Да помогли. Денег вот дали. Но лучше не давали бы.

**Теплых.** Что такое?

**Окаемов.**  Только- тсс. Я и сам не рад. Ещё ни кола, ни двора, а дома у меня уже нет. Смету нарисовали. Цену на землю, на блоки, на материал учли. На работы. Оказывается, очень дорого всё. Кровлю. Отопительную систему. Окна, полы. Перегородки. Отделку. В общем дали под расписку о том, что я их делаю долевыми участниками. Это значит, у них уже три четвертых дома. А с рождением ребенка- и все четыре пятых. Вот я думаю, строиться ли?

**Теплых.** Конечно, строиться. Опять же и ты их пойми- они ведь деньгами заработанными рискуют. Ну и как-то аппетиты их умерь.

**Окаемов.** Да вот как-то заглотил я наживку и попался на крючок, юрист, называется. Почему и договор с Петром Поликарповичем нужен. Без него ведь проведёт? Только это между нами. Извините, побежал.

**В спортзале. Окаемов с Никитой на тренировке, здесь же Василий Бахметьев.**

*Бахметьев собирает спортивный скарб.*

**Окаемов.** Уже отзанимался?

**Бахметьев.** *Неохотно.* А тебе что?

**Окаемов.**  Хотел поспарринговать.

**Бахметьев.** В другой раз. Завтра с утра в соседний край ехать. Это 800 километров туда. 800 обратно. Я вот о чем тебя хотел спросить, Эдик: ты ведь нам вроде не чужой был? В одном классе учились. Бывало, и я тебя защищал. И ты брата Димку, как сейчас Никитку, натаскивал. И родители мои тебя подкармливали. А пришла беда- ты на сторону наших врагов встал. Как же так, Эдик? Ведь мы же тебе, как другу и советчику, все доказательства по делу гибели брата передали. Все бутылки от производителей бодяжного спирта с их отпечатками пальцев. А ты?

**Окаемов.** Выследили они, узнали, где эти бутылки у меня. Пришли все трое вроде как адвокатом меня приглашать. Толкотню в квартире устроили. Ну и заменили те бутылки на чистые. И сразу раз- торговаться. Дескать, много просишь, столько денег нет. Я уже когда ушли, только сообразил: на тех бутылках тайные метки стояли, а эти чистые. Но принял их заказ. А мне что, Вася? Тебе хорошо, ты на работе- родители без всяких справок перед армией в автошколу на водителя пристроили. А мне даже любительских прав никто не дает- чуть что- справку о психическом здоровье требуют. А, спрашивается, кто дебилом сделал? Одна чокнутая, непорядочная и ленивая училка, которой надо было мои двойки перед директрисой объяснить. Ведь пришла вместо неё Людмила Кондратьевна, и не у одних нас с тобой и четверки, и пятёрки появились. А справка прилипла, не отдерёшь. Да и не с руки пока. Думал, хоть рыбалкой дело поправить. А какой я рыбак, максимум достижения- пескарики.

**Бахметьев.** Ну, началось. Опять же тебе чем плохо- худо-бедно пенсию по инвалидности получаешь.

**Окаемов.** Помогает, но ничего не решает. И не я её себе просил. Сердобольная Людмила Кондратьевна расстаралась.

**Бахметьев.** А дом как с Клюкиными решился строить?

**Окаемов.**  Участок у них маленький. Четыре сотки. Не развернуться. Свободной земли в селе нет. Совались к Людмиле Кондратьевне, она им отказала, как отравителям твоего брата. Попробовали зайти через меня. Сначала дочь подложили. Ну, я что против что ли? *Смеется*. Сама в объятия идёт. Затем денег на стройку предложили, когда обрадовался, потребовали обязательство включить их в доли. В результате у меня от дома уже осталась только четверть, которая стремится к нулю.

**Бахметьев.** Ну и гони их, что мешает?

**Окаемов.** Нет**,**  я думаю, пусть строят. Выводят из оборота деньги. Дом деревянный. Дрова, как говорится, в печь подложены.

**Бахметьев.** В смысле?

**Окаемов.** В том смысле, что никакой обман, убийство и кражу простить нельзя. Тем не менее миром хотят все завершить. Тебе вот двести тысяч за отзыв заявления передали. Возьми. На дороге не валяются.

**Бахметьев.** А почему двести тысяч?

**Окаемов.**  Нет, говорят, больше.

**Бахметьев.** То есть на стройку в разы больше есть, а на отзыв заявления нет? Так?

**Окаемов.** Так.

**Бахметьев.** Ну и зачем соглашаться? Не возьму деньги. Для меня это все равно, как Димку предать. Ладно. Поехал. И ведь не пил парень. Друзья пристали: «Как 18 лет без обмывки»?

**Окаемов. «**Богов любимцы умирают юными». Это не я сказал- Менандр. Умный человек. На него я в последнее время западаю. Ну, и я хочу посмотреть, чем всё закончится. Просьба к тебе, поскольку ты, так сказать, ближе всех у первых ушей района, не дуй там много из того, что узнал от меня. Ибо, как говорит тот же Менандр „Даже во гневе тайны друга своего не открывай.“ А с этими, дай срок, разберёмся. За мной не пропадёт. И ты ещё увидишь, что я тебе друг, не враг. Просто хочу посмотреть, куда это всё заведёт.

**Бахметьев.** Ты вот что, философ, Машке Андреевой зачем башку дуришь? На Лильку Клюкину мне плевать и растереть, а вот случись что с Машкой- запомни, башку оторву, хоть ты мне и друг. Крестница она мне. Уразумел? Опять сирота, что ты не хуже меня знаешь и понимаешь.

**Окаемов.** Да я с самыми чистыми намерениями.

**Бахметьев.** Пришёл твой запрос через прокурора. Сумел ты взять нас за жабры. Подловил. Даёт ей шеф жильё. Ну и я упросил. Ладно. Пошёл. Поджог, говоришь? А пусть будет так. Сожжёшь- ничего для тебя не пожалею. Но не обмани.

*Бахметьев уходит.*

**Окаемов.** Ну что, Никита, приступим к тренировкам. Главное, Никитушка, искусство падать. Падать и подниматься. Поигрывать- да, а как ты хотел, большей частью жизнь- это как раз проигрывать. И побеждать. К сожалению, а может, и к счастью, жизнь не состоит из поддавков, но несмотря на это, важно двигаться по ней вперед и вперед. Падать и подниматься. Где бы это ни происходило- в школе, на занятиях, в спортзале, общественной, в личной жизни. Падать и подниматься. И идти вперёд.

И ещё один момент. Главное при отработке всех приёмов учитывать все детали. Но и этого мало- требуется так же общее наитие. Соединение того и другого плюс трудолюбие и дают мастерство и успех.

*Входят Гуляев и Барсуков.*

**Окаемов.** Здравствуйте, мужчины. Я в курсе, Владимир Константинович, ваших проблем. Очень хорошо, что вы зашли на тренировку. Хожу сюда собственно с такого возраста, как и мой сын. Особыми талантами не блистал. Но звание мастера спорта выгрыз. При помощи настырности и беспрерывной тренировки. Не случайно говорю об этом. Потому что парень я усидчивый. Надежный. Никита, падать. Кувырок, и сразу на ноги. Не всё и сразу могу понимать. Но при объяснениях, уверен, способен обеспечить весь объем необходимой работы. Хотите потренироваться? Раздевайтесь. Да, до трико. Есть душ, смоете затем пот. Петр Поликарпович, и вас милости прошу. Опять некогда? Вот Петр Поликарпович знает, что мне можно поручить многие другие занудные дела вроде землеустройства, прокладки электролиний и так далее. Зовут меня Эдгар Артурович Окаемов. Между прочим трехкратный депутат райсовета. Не пугайтесь странного имени. Акушерки у нас книжек начитались и пишут сиротам чёрте что в метриках в роддоме. В просторечии же я Эдик. Эдик Окаемов.

**Гуляев.** *Подаёт руку.* Владимир Гуляев.

**Окаемов.** Очень приятно. Никитушка, падать, падать и падать. Кувыркаться. Вот. Вот, молодец. Одна у меня, Владимир Константинович, религия- борьба. Очень благодарен вам за то, что выбрали меня. Определились, где жить? У Людмилы Кондратьевны? Прекрасно. Отсюда пойдем вместе. Я Людмилу Кондратьевну мы любим. Большая человеческая и мужская просьба- не обижать её. У неё двое детей, старшая заканчивает школу. Девятилетку. Девушка на выданье. И Никитушка. Родился от меня. К сожалению, добрые отношения у нас остались, но брак распался. Сразу скажу: я виноват. Иногда не умею себя сдержать. А ей некогда на меня отвлекаться. Ну, что потренируетесь? А то ходят к нам из администрации. Валяю всех. Только вот водитель у главы района Вася Бахметьев, тот да, Голиаф. Так у нас и весовые категории разные. Теперь о деле: какие мои задачи?

**Гуляев.** Наблюдать за работой компьютера в виду нестабильной подачи электроэнергии. А она нестабильная, вовремя управляемо останавливать процессы. Для того, чтобы не терять времени на новые расчеты. Затем своевременно запускать их вновь.

**Окаемов.** Насчет перебоев электроэнергии я в курсе. Я в связи с тем, что много работы по достройке дома Людмилы Кондратьевны, в свое время настоял на приобретении японской электростанции. «Смерть Чубайсу» я назвал аппарат. Хорошо назвал?

**Гуляев.** Неплохо. Это, кстати, решение.

**Окаемов.**  Он до сих пор в надлежащем состоянии, а вы как я вижу, хотите дать мне ноутбук с тем, чтобы тот мог микшировать все нежелательные сбои?

**Гуляев.** Совершенно верно. Батареи хватает на два часа работы.

**Окаемов.** Работа с компьютером- это обязательная норма. Но есть и другое. Я очень настырный и надоедливый человек. По секрету: зачастую со мной соглашаются уже потому лишь, чтобы от меня отвязаться. Это как говорится, на любителя, но за деньги.

**Барсуков.** Есть такой момент. Не в обиду сказать, очень он у нас прилипчивый. Ну что- завершаем? Пора в магазинчик. Да обмыть новое дельце.

**Окаемов.**  Вы идите, мне надо на речку сбегать, удочки проверить. Ставил на налима. Да и пить мне совершенно нельзя. Дурости, как говорил ослик, мне и так хватает. Опять выбивает из рабочего настроя. Вот будьте добры, купите Никите и её сестре немного сока. Ну или колы. Никита, мы еще не заканчиваем- падать, падать. Устал? Ничего, втянешься. Впереди самое тяжелое, мой мальчик. Впереди- жизнь. И доблесть ученика в том, чтобы превзойти учителя.

*Барсуков и Гуляев уходят.*

**Никита.** Па, можно мне домой без тебя идти?

**Окаемов.** Стесняешься? Это зря. Из тех, кто дразнит тебя, мальчики крепче и сильнее тебя есть?

**Никита**. Нет, я сильнее всех.

**Окаемов.**  Физически. А психически некоторые тебя заклевывают. Да еще и запугивают. Так?

**Никита.** Так.

**Окаемов.**  Надо почаще на соревнованиях выступать. Это многих отрезвляет и успокаивает. А тебе даёт уверенности. Вот что. А пока крепись, и идём вместе. Набивай шишки и закаляйся. В конечном счёте мы их одолеем. А уже как дойдём, сбегаю до речки удочки проверить. Говорят, налимы пошли, хотелось бы хотя бы одного поймать. Особенно печень у них ценна.

**Окаемов и Андреева.**

**Окаемов.** Ну и как успехи?

**Андреева.** Ты о квартире? Целая история. Сначала заговорили. Дескать, есть свободная в пятиэтажке. Бабушка какая-то там померла. Затем стали вынюхивать о тебе и обо мне, о нас. Куда-то ушли. Сказали: пока вы с ним, то есть я с тобой, говорить не о чём. Спрашиваю: с кем? Ну, с этим? С Окаемовым? Да, Окаемовым. Говорю, я не с ним. Удивились. Вышли. Потом опять пришли. Говорят, оформляем. Тем более он, то есть ты- на Клюкиной женится.

**Окаемов.** Ну вот видишь, и тебе польза от этой женитьбы. Даже для получения квартиры её надо было выдумать, не говоря о другом. Невыгодно иногда со мной дружить. Это факт.

**Андреева**. Но ты точно не с ней?

**Окаемов.** Не с ней. Квартиру бы дали. Пока не дали- в социальных сетях не светись. Некоторые комментарии и вовсе удали. Глава района человек современный и там всё просматривает.

**Анреева.** Они просят в газете благодарность дать.

**Окаемов.** А дай.

**Андреева.** Но только такая квартира- социального найма, чтобы на продажу не ушла.

**Окаемов.** Напиши, напиши.

**Андреева.** Приглашал Олег Владимирович.

**Окаемов.** О чем говорили?

**Андреева.** О том, что скоро выборы. Сказал: не будет вам, то есть тебе мешать как депутату, но просит, чтобы и ты им не мешал с Васей. Как депутатам.

**Окаемов.** Васе мешать не станем. А мешать Олегу Владимировичу на выборах депутатов в его деревне смысла не имеет. Ни ему, ни мне на наших округах конкурентов нет. То есть он сказал ни о чём. А про выборы главы что-то говорил?

**Андреева**. Про выборы главы не говорили, я ещё удивилась, только про депутатов.

**Окаемов.** Что-нибудь записала?

**Андреева.** Нет. Как-то нехорошо человека, который тебе помогает, ещё исподтишка писать.

**Окаемов.** Ну и правильно сделала. Знаешь, чтобы не злить их- о том, что после моего запроса они дают жилье, в газете не пиши. С меня не убудет. А тебе польза.

**Андреева**. Хороший ты. Хороший. И они хорошие. Как быть?

**Окаемов.** Пока приди в себя. Если вдруг посчитаешь, что нельзя тебе ввязываться на моей стороне- не ввязывайся. Как- нибудь обойдемся. Говорю без обид. Ну, беги. Всё же это большое дело- жильё. У меня вот его как не было, так и нет. Как говорится, сапожник без сапог. Мог бы выбить, но стыжусь того, что люди обо мне скажут. Примерно год я на твою квартиру положил, пока понял их правила, выждал подходящий момент. Ты ещё ругала, дескать, медлю, а надо было безошибочно выцелить. Тьфу-тьфу, вроде получилось. Но большая рыба всё ещё на глубине и ходит сама по себе. Ничего, мы расставим силки.

**Андреева** *виновато.* Спасибо тебе, прости меня.Правда, не верила в тебя.

**Окаемов.** *Делает попытку обнять Андрееву, она отстраняется.* *Весело хмыкает.* Ну, ты и не единственная в этом роде. Ничего, капля камень точит. Хватило бы времени.

**В доме Теплых.**

**Окаемов.** Эх, хотел, конечно, налимом всех побаловать, не село на крючок ни одного. Наверное места неправильно выбрал. Вот одна щучка.

**Теплых.** Ну, тоже рыба, что ты так про неё. Завтра котлеты сделаем.

**Окаемов.** А вы, Владимир Константинович, надолго к нам? В смысле по времени. Это для того, чтобы мне, так сказать, скорректировать личные планы. Ну, мало ли. Учеба там. Надумаю- в аспирантуру идти. Хотелось бы научную степень заполучить. Хотя бы кандидатскую. Ибо, как сказал Эрих Мария Ремарк: человек живет на 75 процентов, исходя из своих фантазий, и только на 25 - исходя из фактов. В этом его слабость и сила.

**Гуляев.** Если по общему сроку в крае, то примерно на год. Постоянно же присутствовать здесь буду три первых месяца. При этом возможны выезды в смежные районы.

**Окаемов.** А учеба возможна? Я в том смысле, что не за ваш- за свой счет. И мне совершенно не нужны выходные. Необходимы лишь дни и даже часы для сдачи экзаменов.

**Гуляев.** А кто же прикроет в случае запуска режима просчетов?

**Окаемов.** Людмила Кондратьевна. Она у нас во всех делах спец и опора. Милости просим в наш, так сказать, дворец-хоромы. Они хотели поселить вас в угловом номере. Но он холодный. Я, Людмила Кондратьевна, решил, что лучше пусть гость живет в той комнате, где останавливался Юрий.

**Теплых.** А его куда?

**Окаемов.** А я его выселил. Без церемоний.

**Теплых.** Здрасьте- до свидания! Он же уплатил за месяц вперёд.

**Окаемов.** А мы поговорили с ним. И деньги я ему вернул. Вот расписка.

**Теплых.** Чудеса в решете. Здравствуйте, вы проходите.

**Окаемов.** А ни в каком, ни в решете. Напился три дня назад, как зюзя. К Анечке стал приставать. Ну, я и… Так сказать, без заявления в органы всё полюбовно и решил.

**Теплых.** Пил, да пил, ни к кому не лез.

**Окаемов.** Лез, Людмила Кондратьевна, ещё как лез.

**Теплых.** Ну, вот еще, выставишь меня перед гостем, как хозяйку кабаре.

**Окаемов.** В том всё и дело, что не кабаре. А все же пусть этот Юрий едет домой. У него и семья есть.

**Теплых.** Проходите. Хотели поселить вас в новом практически номере.

**Окаемов.**  Холодноват он. Предполагаю, до весны закрыть именно этот угол утеплителем, он с наветренной стороны. Тогда все будет в норме. Если что- в номере после Юрия я навёл марафет.

**Гуляев.** А мне этот постоялец не предъявит претензий?

**Окаемов.** Не предъявит. Он у меня вот где. И все его фокусы сняты на камеру.

**Гуляев.** А зачем?

**Окаемов.**  Чтобы не нагадил. Вы, Владимир Константинович, себя виноватым не чувствуйте. Мы его и без вас выселили бы.

**Теплых.** Не любит у нас Эдик пьяных людей. Единственное исключение- для Петра Поликарповича.

**Барсуков.** Ну, уж Петра Поликарповича. Так уж он и пьёт. Выпиваю иногда.

**Окаемов.** Каждый вечер. Стресс, говорит, снимает. И ему бы запретил.

**Теплых.** Без последствий же. Может, и Владимир Константинович выпивает. А ты ему навет такой.

**Окаемов.**  Ну, я в том смысле, что пейте, но из себя не выходите. Лишь бы лапы не распускал. В смысле- руки.

**Теплых.** Ну, вот так. Пустишь постояльца, а он уже и не постоялец, а полноправный совладелец. Не об Эдике, но и нём речь. Устраивайтесь.

**Окаемов.** А вещи прежнего постояльца стоят у меня. Он об этом знает. Ну, вот с первых шагов стеснил вас.

**Гуляев.** Да нет. Я ведь по работе. Лишние отвлечения, тем более финансов, да на спиртное, мне сильно тоже ни к чему.

**Окаемов.**  А вы, Владимир Константинович, женаты?

**Гуляев.** Да, женат. Семья. Жена, дочь. Сын в армии служит. В вашем регионе. Почему я собственно и здесь.

**Окаемов.** Где же служит?

**Гуляев.** В краевом гарнизоне.

**Окаемов.**  Вы тоже служили?

**Гуляев.** Да. По специальности связист. Старший лейтенант запаса.

**Окаемов.** Эх! А я вот не служил. Не взяли. А очень хотел.

**Гуляев**. Это, я так понял, при знакомствах Петра Поликарповича, несложно устроить.

**Теплых.** Не служил, да не служил. Не стоит и время терять. Да и из призывного возраста вышел.

**Гуляев.** В общем понял: кошку бьют- невестке навет дают. Приступим. Вот аппарат. Процесс запускаем. Людмила Кондратьевна, коль она тоже будет участвовать, тоже пусть смотрит.

**Теплых.** Ой, да куда мне, курице безмозглой. Да и ужинать, что это мы?

**Гуляев.** А мы будем ужинать и делом займемся. Не так это и сложно. Каждый час в цене.

**Окаемов.** Это устраивает. Вы поешьте, Владимир Константинович. Выпейте, не стесняйтесь. Я зря вам про свои эти претензии к Юрию сказал. Но что есть. Особенно у Людмилы Кондратьевны здорово борщи получаются. Конечно, и второе. От компота же за уши не оторвешь. А завтра котлет из щуки наделает- ммм.

**Теплых.** Пожалела я его. Девочка у них в группе в институте была. Из нашей школы. Красивая. Мальчишки от неё были без ума. И Эдик в неё втюрился. А она возьми и откажи. Да ещё нагло. Обозвала его по- всякому. Ну и все, мальчик решил наложить на себя руки.

**Окаемов.**  Неправда!

**Теплых.** Правда. Вот на том дереве и повесился. Сняли мы его с Васей Бахметьевым. Насилу я его от затеи самоубийства отговорила. У меня Серёнька- муж как раз погиб. Я Эдика жалею, он меня. Так и появился наш Никита. Что ты, Никита? Проходи. Умылся? Душ принял? Ну и замечательно. Аня, ужин!

**Никита.** Здрасьте.

**Аня.** Здравствуйте. Ну что мы еще обсуждаем?

**Теплых.** Жизнь, Анечка, жизнь. Первое будешь?

**Аня.**  Только второе. И чай. О, кока-кола. А можно вместо чая?

**Теплых.** Половина тебе, половина Никите.

**Никита.** А мне можно тоже к себе?

**Теплых.** Посуду потом принеси, беги.

**Барсуков.** Пожалуй, и я к себе. Кучу бумаг надо просмотреть, вот и в интересах гостя.  **Окаемов.** Пожалуй, и я тоже. Стыд, прямо стыд заливает мои уши. Простите Христа ради, Людмила Кондратьевна. Извините. Владимир Константинович, так я компьютер взял, да пошел? Моя квартира, если что- напротив вашей.

*Окаемов выходит и останавливается у двери.*

**Теплых.** Так и живем. Вы надолго? А, вспомнила, на год. Сын. Любите?

**Гуляев.**  Маемся. *(Улыбается).* Сын же. Копия с меня, очень похожи. И характерами. Вдруг вспыхнет, я- обижаться. Жена смеется: одинаковые же. А так что же- плоть от плоти. И мне спокойней быть поближе. И уже с командирами познакомился.

**Теплых.** Ну и славно. Пожалела я, словом, Эдика. Вот и тоже сын. Но человек он, говорила, хороший. Как отца, так лучше, наверное, и нет. И с Анечкой возится, и с Никитой гугукает. В личных отношениях- загвоздка… М-да... Зато бабуськи от него в восторге. Им он, бывает, и огороды копает и в судах для них всегда пропадает. Вы эту его способность тоже используйте. Лучшего ходока, чем он, в мире, верно, нет. А похвалите- горы свернет. Больно зависим от похвалы. Прямо дитя малое.

**Гуляев.** Кое-что поручим, уже сообразил, нам за отводы земель судиться предстоит.

**Теплых.** Обратная сторона настырности его этой- на работу никто не берет. У всех же макли- макли. Он этого иногда не понимает. Гибкости, такта, не хватает. Вот и, благо, вы человек со стороны. Правда, здесь в последнее время кое-что назревает. Петруша наш решил в главы района идти.

**Гуляев.** Сразу договоримся: я вне политики.

**Теплых.** Чтобы вы знали.

**Гуляев.** Да уже понял.

**Теплых.** Чайку? Можно и коньячка. Да вы не стесняйтесь. Вам он разрешит. Исключения из правил. Да, правда, постоялец наш пил до беспамятства. А так что же, неплохой человек. Жаль, гибнет. Ну, по рюмочке и я с вами. Пойдемте, все вам устроим. Простыни, белье заменим. Господи, уж не влюбилась ли я?

**Окаемов.** Кто бы сомневался. Вы уж, Владимир Константинович, пожалуйста, не обидьте её.

*Окаемов уходит.*

**Теплых.** Только не ребеночка. Только не ребеночка. Уже ни зачем.

*Входит Окаемов****.***  *Старается не замечать объятий Гуляева и Теплых.*

**Окаемов.**  *Кашляет*. Я дико извиняюсь, Владимир Константинович: на дворе мороз. Минус двадцать. Машину вашу в гараж не поставить? Он у нас тёплый. Градусов на двадцать пять теплей, чем на улице.

**Гуляев.** Поставить.

**Окаемов.** Пожалуйте ключи.

*Окаемов* *берёт ключи, выходит.*

**Теплых.** Ревнует. Теперь будет следить и фиксировать каждый шаг. Таков человек. Обо всех всё знает.

**Гуляев.** Но это никак не нарушит мира?

**Теплых.** Нет, посопит и отстанет, других хватает. А Петруша. Он…. Конечно, разумней. У него и семья была полной. Просто они жили, где не было школы. Он у нас закончил десятилетку. Служил в армии. Работал. Учился в техникуме. Потом заочно в институте. Словом, вполне успешный человек. С Эдиком они давно дружны. Эдик его в политику и привёл. Или нет: глядя на то, как Эдик все делает на общественных началах, Петруша сказал, что надо монетизировать затраты, пошел в главы сельсовета и стал им. Теперь вот в главы района желает. Любит он у нас покомандовать. Есть в нем эта страсть. Осталась от деда- казачка.

**Гуляев.** А в каком он вузе учился?

**Теплых.** Вроде в строительном. До того, как избрали главой, прорабил на стройучастке.

**Гуляев.** А вот эту угловую квартиру он смотрел?

**Теплых.** Когда ему? Он у нас всё больше по политике. Пришел к нам, когда с женой разбежались. Тоже девочка из нашего класса. Отказалась жить с ним. Говорит, после выборов стал несносен. Влюбился в себя. Велел величать по имени отчеству- Петром Поликарповичем. Есть за ним такое. Петром Поликарповичем она его величает на светский манер, а он ей зуботычины, да за волосы таскать. Однажды веревкой по заднему месту отхлестал. Насилу уговорила её в суд не подавать- на что тогда детей станет содержать? А здесь хотя бы зарплата, алименты идут. В общем, не сошлись характерами.

**Гуляев.** Надо было ему все же поглядеть. Понял я, почему здесь у вас холодно. Потому что труба к батарее брошена понизу, а надо, чтобы она верхом шла. Завтра найдем сварщика, переварим. Ну, да ладно. А так, опрятный домишко, и замысел вашего мужа понятен. Это не совсем коттедж, а вполне себе доходный дом на восемь квартир. Сдавай в аренду и живи.

*Входит Окаемов.*

**Окаемов.** Владимир Константинович, могу я вас спросить? Вот вы знаете, что мы с Петром Поликарповичем идем в главы района? Вернее, он идёт. А я- его штаб и мозг. Можем мы, к примеру, сказать, что нашими стараниями в район приходит качественная сотовая связь?

**Гуляев.** Вряд ли. Она приходит не благодаря мне и моим начальникам. Есть договоренности на самом верху. Компании выдается регион. В обмен она обязуется распространить сети не только в густонаселенных районах, но и в таких, как ваш, перспективных. Уголь у вас собираются добывать, марганец.

**Окаемов.**  Жаль. А ведь так тянет прихвастнуть.

**Гуляев.** И для любого понимающего человека вскроется неправда. Тем более, думаю, и ваш оппонент- глава района, не преминет записать себе это в актив. Он ведь выдавал общие разрешительные документы. Здесь, напротив, вы его можете поймать на вранье и объяснять людям, что не здешними людьми вершатся дела. Сам же не касайся этой темы. Нарвешься на обвинения во лжи и на том, что подрываешь авторитет фирмы. А это у нас- грех.

**Окаемов.**  Это так. Хотелось бы, однако, представить жителям и некий конструктив.

**Гуляев.** Он только в том, что райцентр получит качественную связь в первоочередном порядке. И здесь действительно Петр Поликарпович оформил все без задержки. Для сравнения: за многими из глав поселений по краю приходится бегать и бегать. Некоторые ещё и деньги вымогают.

**Окаемов.** Деньги? А вы меня туда пошлите. От меня, шутишь, брат, не уйдешь.

**Гуляев.** Да вот я и вижу. Надо твой таранный талант применять как можно полней.

**Окаемов.**  Как вы сказали? Таранный талант? Красиво звучит.

**Теплых.** Ну, все. Эдик теперь влюблен в тебя. Любит, когда его качества отмечают.

**Окаемов.** А какую-то грамоту- благодарность в портфолио мне и Петру Поликарповичу сможете написать?

**Гуляев.** Нет, Эдик, извини. Здесь не хотелось бы нарушать общей установки компании - мы вне политики. Тебе бы тоже лишний раз не светить свою принадлежность к нам. Все же пусть и формальная заслуга нашего прихода есть и у действующей власти. Ну, как действующий глава района начнет отменять наши договоры?

**Окаемов.** А разве он может прикрикнуть на вас?

**Гуляев.** Может ли он приостановить действие договора? Может. Но предусмотрены серьезные неустойки. И мы их выдавим.

**Окаемов.**  Серьезная фирма. Автомобиль ваш стоит в тепле. Вот ключи. Не смею вас задерживать.

**Теплых.** Спокойной ночи, Эдик.

*Входит Барсуков.*

**Барсуков.** А чего здесь все сгрудились?

**Теплых.** Нашел Владимир Константинович причину того, почему квартира холодная. Система отопления сварена не так. Вот эта труба к батарее должна уйти под потолок и …

**Окаемов.** *Он расстроен.* И всё? Значит, не утеплять стену? Эх, только настроился.

**Барсуков.** И я так говорил. Просто меня не услышали.

*Барсуков и Окаемов выходят*

**Теплых.** Все. Спать. Спать. В кои веки в доме появился мужчина. Господи. Господи. Прямо вся растаяла. Не уезжай уже отсюда никуда. Пусть сын остается в контрактниках. Им теперь хорошо платят.

**Гуляев.** Так ведь и жена приедет.

**Теплых.** А зачем ей ехать из столицы-то?

*Стук в дверь.*

**Окаемов.** Владимир Константинович, извините. Там на экране вышла какая-то таблица. На всякий случай я не стал ничего трогать.

**Гуляев.** Минуту. Сейчас. *Одевается. Выходит*. Что там?

**Окаемов.** Я правильно всё сделал?

**Гуляев.** В сущности да. Устраняется это, смотри как- запиши так, так и так.

**Окаемов.**  А если ночью произойдет, так я могу вас будить?

**Гуляев.**  На первых порах- да. Затем уже поймешь, как здесь быть.

**Окаемов.** Понял. Понял. Извините.

*Гуляев возвращается к Теплых.*

**Теплых**. Намеренно мешает. Но появилась и у него зазноба. Говорит, беременна.

**Гуляев.** Ревнуешь?

**Теплых.** Да нет, что ты. Закрываю глаза. Ну, хочет мальчишка, пусть и у него будет свой угол. Я ему для этого и земельный участок отдала. В счет погашения моего перед ним долга. И мне от него подальше.

**Окаемов.**  *Шепотом*. Владимир Константинович, извините…

**Теплых.** То самое…

**Гуляев.** Да, я позже… А вот эта безвозмездная работа на старушек - это идеология? От сердца?

**Теплых.** Всё вместе.Но думаю, и тонкий расчет.

**Гуляев.** То есть он ни с красными, ни с белыми?

**Теплых.** Красные его не приняли. Клеился он к ним. Ему стали давать задания. Руководить им. Естественно, без денег. Он это понял как обман. У него же одна задача- зарабатывать, рекламироваться.

**Гуляев.** Рекламироваться зачем?

**Теплых.** Затем, что идет к нему один депутат. Другой. Они к нему, кстати, и ходят косяками. И Петруша за тем же пришёл. Это уже работает самореклама и создаваемый каждым движением авторитет. А он с них деньги берёт. Особенно на выборах. Кормится. Если не зарплатами, так вот такими услугами. И никакой классовой вражды. Ему бы деньжат подкинуть, он бы успокоился.

**Окаемов.** Владимир Константинович...

**Теплых.** Всё, иди. Не даст он нам побыть вместе.

**У главы района**

**Гуляев.** Здравствуйте.

**Расторгуев.**  *Встает из-за стола. Жестом приглашает садиться. Садится сам.* Привет. Проходи. Наслышан, наслышан. Звонили из края. Думал, сразу зайдешь ко мне. А ты, рассказывают, уже влип по самые гланды в объятия Петра и Эдика?

**Гуляев.** Не понял?

**Расторгуев.** А чего тут понимать? Все у нас там спят. Людка - человек гостеприимный. Квартиры-номера у неё хорошие. Готовит лучше всех. Иной раз и я своих гостей там поселяю. И жить ей как-то надо.

**Гуляев.** Извините.

**Бахметьев.** Не совсем я согласен насчет Людмилы Кондратьевны, Олег Владимирович. Нормальный она и порядочный человек. Наш классный руководитель. И очень классный руководитель. Любили мы её. Просто жизнь не задалась. Муж погиб.

**Расторгуев.** Да ладно тебе, всех бы защищал ... *Гуляеву*. Глотни воды. Хочешь- покрепче? Вот она стоит, ждёт своего часа.

**Гуляев.** Я как бы по делам.

**Расторгуев.** Кто же сомневался? По делам, так по делам. *Убирает спиртное.* Проект приветствуется. А у Людки надоест- мигни. Получше найдем. Как, Вася?

**Бахметьев.** Найти, найдем, айн момент.

**Гуляев.** Кхм.

**Расторгуев.** К волкам приехал. С волками жить по- волчьи выть. Да не боИсь. Все ведь мужики. Каши маслом не испортим. Там, значит, там. Мне так даже и лучше. Свой человек. Будут наши ниспровергателипод надзором. Эдик, слышал, уже во все лопатки на тебя пашет?

**Гуляев.** Работает.

**Расторгуев.** Честно говоря, готов этому Эдику уже и бабки платить, лишь бы не лез, куда не следует. Можешь его так слегка осечь?

**Гуляев.** За что, простите?

**Расторгуев.** Я же сказал: лезет, куда не следует. Робин Гуд, его мать. Лез бы и лез. Мы к этому давно привыкли. Но не в этом проблема. К Петруше он, хозяину сельсовета, прилип, как банный лист, и на моё смещение с должности его подбивает. Или Петруша- его. Или я – того и другого, тоже есть момент. Рассорился я как-то с губернатором, предложил Петрушу вместо себя поставить. Сам, как говорится, зёрна сомнения и надежды в нём посеял. Я и сейчас готов спасовать, но не мной решения принимаются. Как бы это Петруше объяснить?

**Гуляев.** Я, извините, хотел бы оказаться вне схватки.

**Расторгуев.** Как хочешь. Проект мы двинем. В том числе потому, что и корыстные интересы есть. Твои работодатели ведь не с одной связью сюда заходят, а уголь, марганец добывать. Там и губернатору, и мне через наших людей долю в деле обещали выделить. А ты смотри, подгоним любые заимки. С питанием и с поварихами. Добра хватает.

**Бахметьев.**  Хоть сейчас. Простыни отглажены, постель раскрыта.

**Гуляев.** *Пугается.* Нет- нет.

**Расторгуев.** Ну, гляди. Дом там, конечно, интересный. Его Серёга, покойный муж Людмилы, у местной сельхозтехники вместе с гаражами и стадионом выкупил. Дерзкий был парень. Дерзко и ушёл. Землю у него просили. С нормальной землёй у нас в райцентре просто беда. Цены его не устроили... ну и... остановили у въезда в село под видом гаишников. Две пули в грудь. Контрольный- в голову. Ни одного выстрела в молоко. Сначала на меня грешили. Как впрочем и по многим другим делам. Но мокрухой мы сознательно не грешим. Позднее их нашли. Судили. Но не об этом. Насчет надбавки к жалованью Эдику Окаемову- скажи. Прошу. Само собой за наш счёт по десятке в месяц к десяти твоим. В обмен на тишину.

**Гуляев.**  Упрям он, злопамятен. Может не согласиться.

**Расторгуев.** Это у него есть. Ну, ничего, прорвёмся. Но если что- помощь окажешь? Мы же, вот смотри, одним росчерком пера всем проектам ход дали. Так сказать, на полном уважении и взаимном доверии. Подумаешь?

**Гуляев.** Не хотел бы.

**Расторгуев.** Жаль. Вася отвез бы тебя, куда скажешь, да хоть к девушкам, и машину в теплый гараж поставил бы. Кстати, о девушках. Что там у Эдика?

**Бахметьев** *говорит нехотя*. Да что там. Взяли его в оборот спирторговцы. Дочь под него подложили. Вроде как даже женится на ней.

**Расторгуев.** На Лильке? На ней же пробы ставить негде.

**Бахметьев.** Говорит, что для него вариант.

**Расторгуев.** А спиртоторговцы- Клюкины, те, что отравили твоего братца?

**Бахметьев.** Да. Он их перед следствием и оправдал. Скрыл вещдоки, которые я ему, простая душа, сам отдал, и... говорит, что они эти доказательства украли, пока он с ними разговоры о совместном строительстве дома вёл. Дескать, устроили толкотню и подменили бутылки с отпечатками на мытые.

**Расторгуев.** А он с его реакцией, типа, на двадцати квадратах комнаты этого не увидел?

**Бахметьев.** Говорит, что не увидел. Не обратил внимания.

**Расторгуев.** И не понимал, зачем они к нему пришли? Это скорее про тебя, про меня рассказ, но точно не про Эдика. Он при всей его кажущейся тупости такие финты читает на раз-два. Сам он эти бутылки утаил. Вылезут ещё. *Гуляеву.* А ситуация, чтоб тебе было понятно, простая. Пацану, Васиному брату, 18 лет исполнилось. Мастер спорта. В молодёжную сборную страны входил. Хлебнул на совершеннолетие шмурдяка, и нет парня.

**Бахметьев.** Я виноват. Не запретил ему этой обмывки. Простить себе не могу.

**Расторгуев.** А землю Эдик где взял? Людмила дала?

**Бахметьев.** Отрезала соток десять.

**Расторгуев.** *Гуляеву.* Лезет во всё Эдик, мешает. Не то, чтобы по крупному, но запрос за запросом и объяснения по полной форме. Маниакально, я сказал бы. Вытурить бы его за пределы района. Не можешь его взять на свои харчи в крае? Мы бы компенсировали. Например, затраты на съём жилья. Я без шуток.

**Гуляев.** Не поверит. Да и на кой он мне? Пётр Поликарпович уговорил на время взять. Людмила слово замолвила. Тоже ведь и мне мстит, как уязвлённый самец.

**Расторгуев.** Дилемма! *Василию.* Кстати, Вася, а ты документы в депутаты подал?

**Бахметьев**. Мне зачем? Я водитель. Охранник. Порученец.

**Расторгуев.** Не боги горшки обжигают. Выиграет Петька выборы- на его место в главы села пойдёшь. При том, что свои люди по такой ситуации и в райсовете нужны. Бери пример с того же Эдика, чем он лучше? Подавай. *Гуляеву.* Значит, не договорились. Жаль. Жаль. Время ещё есть. *Бахметьеву.* Вась, на меня на всякий случай тоже документы в депутаты райсовета оформи. Что-то боюсь, что в главы мне не пройти. Что усмехаешься? Петрушу одного я бы одолел в два счета, а Окаемов при нём, да с его активом и крестницей твоей Машей- это серьёзно. *Гуляеву*. Ну пока, не смею тебя задерживать. Вася, останься.

*Гуляев выходит.*

**Расторгуев.** Что-то не нравится мне этот москвич. Или он не в курсе всех дел. Или наоборот всё хорошо знает. Я - то им ведь не только разрешение на связь дал, а и на отчуждение земель под строительство угольного разреза, под марганцевый рудник. Обещали по пять процентов там и там дать. И молчат.

**Барсуков и**  **Окаемов.**

**Барсуков.** Что ты вчера квартиранта весь вечер дрючил?

**Окаемов.** Так ведь не получается у меня с компьютером. Я только расслабиться- раз, зажигается таблица. Все ведь в первый раз, почем мне знать. Вот и несусь с вопросами.

**Барсуков.** Я думал, специально его травишь.

**Окаемов.**  Да и повеселиться, как без этого? Знай, дескать, наших.

**Барсуков.** Сильно под его обаяние не подпадай. Слышал, что он там буровит про действующую власть? Про нас. Дескать, не вы со мной контракт подписали- они. Зря мы ему все рассказали. Как бы не сдал.

**Окаемов.** Не сдаст. Он вне политики.

**Барсуков.** Зря веришь словам. Богатые- к богатым.

**Окаемов.** Какой он богатый- такая же пешка, как и мы. Только чуть покрупнее. Да повыше в общей выгребной яме. Машина у него, правда, хорошая, вся гаджетами напичкана.

**Барсуков.** Он-то, может, и пешка, хозяева его у нас собрались угольный разрез и марганцевый рудник открывать. И наш Расторгуев при них. А Людмила- то с москвичом?

**Окаемов.**  С ним.

**Барсуков.** Вот ведь, я и цветы, и конфеты, и духи ей дарил- на выстрел не подпустила. А новенький появился, и запросто так с ним. Ладно. Наша свобода в наших руках.

**Окаемов.**  Я вот что подумал, Петр Поликарпович. Несмотря на то, что выборы за горами, надо начинать подготовку теперь.

**Барсуков.** Да надо. Ты, однако, вместо этого строительство дома затеял. Только время и средства отнимет. Свяжет тебя по ногам и рукам. Опять же, думаешь, и мне бани какой построить не хотелось? Я уже и участок замутил. И фундамент отлил. И брус не хуже тебя с досками приготовил. А нельзя, брат. У нас ведь обычаи какие: чуть что не так- сожгут, и к бабке не ходи.

**Окаемов.**  Как вы говорите? Сожгут? Где же у меня в тезисах... А вот, здесь. «Большое неодобрение жителей вызывают неоднократные поджоги подворий у людей, осмеливающихся оказывать сопротивление капиталу действующего бывшего лидера ОПГ, ныне главы района Олега Расторгуева. И это при полном попустительстве правоохранителей». Заготовки для вашей листовки. Если, конечно, всё у нас по-взрослому. Сколь в районе подожгли бань и домов? Штук пять или шесть? И все их приписывают людям, банде Расторгуева. Неужели в точку попал?

**Барсуков***с недоумением*. В какую точку?

**Окаемов.**  А что, если нам спровоцировать их на поджог моего дома? А? Тогда напротив, Пётр Поликарпович, надо ускорять строительство. Я, конечно, ещё глубже залезу в денежную кабалу к родителям невесты. Но всё окупится. Ускорять, чтобы было, что жечь, чтобы дом был под крышей, и у него были окна и двери. А ещё лучше, если рядом кого- либо повесить. Например, меня.

**Барсуков.** Тебя? Да ты в своем уме?

**Окаемов.** Оговорился. Не совсем меня. А куклу, чучела, похожее на меня... и на вас. Так теперь модно делать.

**Барсуков.** А что это даст?

**Окаемов.**  Привязку к выборам. К вам и ко мне. И еще раз напомнит обществу, что у нас за правители. Людей это лишний раз возбудит против них и озлобит, наполнит решимостью свергнуть иго.

**Барсуков.** Так- то это так. Да ведь это, мил человек, дополнительная копеечка. Не станешь ведь ты за свои дом жечь?

**Окаемов.** *Смеётся.* Так я и не за свои- за счёт отравителей народа.

**Барсуков.** Та однако и твои есть. Декорация, говоришь? Демонстрация? Хорошая задумка... А если, положим, запишем мы в нашем договоре, что в случае, если исполнитель несет материальные убытки, то возможна плата строительными материалами, бартер?

**Окаемов.** А это зачем?

**Барсуков.** Нет у меня таких денег, Эдик. Это же ты ещё минимум на полмиллиона разводишь. А там ещё актив твой. А здесь и брус, и работы, да и фундамент от хорошего огня полопается, и кровле конец. Тоже ведь в счёт вставишь. А у меня меж тем запас на дом в нужном месте лежит. Профлист на крышу оцинкованный приготовлен. И монолитный фундамент залит. Между прочим в полный рост, и погреб, и топочная, и теплая мастерская, септик- все чин- чинарем. Сплюсуем- сминусуем. А земельные участки обменяем в случае чего. Пойдет так? Вроде я тебе ущерб возмещу.

**Окаемов.**  Пойдет. Но все это, Пётр Поликарпович, надо буковка к буковке прописать и высчитать. Чтобы и вам не угореть, и мне. А почему это за водительские права просите 50 тысяч?

**Барсуков.** Ну можно бесплатно, но без прав. Как? То-то. Опять не нравятся мне эти бумажные дела твои. Это же улика, если попадёт в чужие руки.

**Окаемов.**  А что делать? У вас, Петр Поликарпович, в случае чего работа есть. А меня никто не берёт. И были ведь случаи, когда брали и обманывали. Опять в ваших же интересах. Видите, уточнили момент возможности расчетов бартером, и вам полегче. Тем более ваш цокольный этаж дороже моего фундамента будет.

**Барсуков.** Ладно, пиши. Но прямо вся душа противится.

**Окаемов.** А всё же перспективный объект этот дом деревянный. Заодно и с новыми родственниками поквитаюсь. Теперь, однако, не просто строим- *шепотом-* а быстро строим и... слушаем сигналы оттуда, чтобы вовремя схватить их за руку. Тссс. Есть план! Есть план, Пётр Поликарпович!  *(Возбужденно вскакивает. Начинает расхаживать по комнате).*

**Окаемов и Андреева.**

**Андреева.** Говорил, брак фиктивный, а она беременна.

**Окаемов**. Кто тебе сказал?

**Андреева.** Всё село шушукается. Думаешь, не обидно? Не хочу с тобой говорить. Обманываешь на каждом шагу.

**Окаемов.** Опять двадцать пять. Слух о беременности распространяю я сам. Можешь проверить в гинекологии. Никакого ребенка не было и нет. И её на учёте нет. Я же говорил тебе, брак фиктивный. И он нужен мне для нашего общего дела, на котором, если всё сложится, неплохо заработает вся наша группа. А победим- так ещё и хорошие места в администрации района займём. Ты по служебной лестнице поднимешься.

**Андреева.** Хорошо бы по зарплатной. А то сижу я в своей библиотеке, и жду, когда выгонят.

**Окаемов.** А вот уже и деньги для группы. Даст бог, не последние. Раздашь. На данном этапе мы распространяем разоблачительные материалы о действующем главе и его банде. И условно называем их- торгаши и бандиты, а нас- слуги народа. Вот распечатки. Рассказывая обо всём, что написано здесь, держим их на руках, как справочный материал. Но никому их пока в руки не отдаём. Да и в обязательном порядке уничтожаем всю агитационную продукцию той стороны. Всё, беги. Всем привет. Скоро всё узнаешь и поймёшь. Люблю тебя.

**Андреева.** Но ты точно не спал с ней?

**Окаемов.**Клянусь, что она не беременна. Вот лично тебе деньги на новоселье. Сам я к тебе по известным причинам пока прийти не могу. Сделаю это сразу после выборов*.*

**В доме Теплых. Теплых и Окаемов, входят Барсуков и Сарафанова.**

**Барсуков.** Людмила Кондратьевна, накрывайте на стол. У нас гости.

**Теплых.** Кто ещё?

**Барсуков.** Милостью божьей редактор районной газеты Наталья Ильинична Сарафанова.

**Окаемов.** «Поистине, я смеялся часто над слабыми, которые мнят себя добрыми, потому что у них расслабленные лапы». Кажется, это Фридрих Ницше сказал? Хочет запугать, чтобы перед хозяевами выслужиться, а сама новых работодателей обнюхать пришла. Не стану мешать в этом тонком деле своими дикими запахами.

*Окаемов**делает вид, что уходит.*

**Барсуков.** Да посиди, посиди, Эдик.

**Окаемов.** Извините, занят. Владимир Константинович поручил следить за процессом расчётов. К тому же ещё брусья надо подровнять изнутри.

**Сарафанова.** Начитанный, признаю. Только начитанность у него какая-то не естественная. Всё хочет поразить- к месту, не к месту. А вы так все вместе и живете? Своего рода шведская семья?

**Барсуков.** За такие слова можно и в каталажку загреметь. Никакая здесь не шведская семья. Людмила Кондратьевна, там из холодильника мои заначки достаньте, чтобы представителю прессы было ясно- куплены за мой личный счет. А я вас проведу по зданию в кавычках «шведской» семьи. Это- Людмила Кондратьевна Теплых. Хозяйка дома, доставшегося ей от известного в районе предпринимателя Сергея, её покойного мужа. Прошу любить и жаловать. Она же наш воспитатель по интернату.

**Сарафанова.** А, что-то слышала.

**Барсуков.** А здесь не слышала, а фактическое подтверждение. Наш воспитатель, которого мы поддержали в трудную минуту, когда она оказалась одна. Поддержали тем, что взяли у неё в аренду квартиры. Кстати, они автономные. В каждой свой санузел, кухня, спальня и так далее. Уже не получается шведской семьи. Кстати, на всякий случай выкиньте из головы этот термин. Будем судиться до тех пор, пока реально не сядете. Это моё вам жёсткое предупреждение. Жёлтая карточка, как в футболе. Плата за аренду небольшая. В остальном участвуем, кто в чем может.

**Сарафанова.** Но я могу сказать, что на территории этого дома создано что-то вроде коммуны?

**Барсуков.** Если параллельно с этим возникнет опять намёк на шведские обычаи, то лучше не пробовать. Личный момент. У Людмилы Кондратьевны есть мужчина. И этот мужчина- не я. Не Эдик. А кто это- неважно, и к делу отношения не имеет.

**Сарафанова.** Но он есть?

**Барсуков.** Есть. Живёт в том номере. Он, так скажем, инженер. И точка. Но вы же, надеюсь, сюда не за этими моментами пришли? Так сказать, объяснить народу, кто мы такие и с чем нас нельзя есть? Ведь так? В этом состоит ваше задание?

**Сарафанова.** Предположим.

**Барсуков.** Следующий вопрос, который вы хотите адресовать мне, состоит в том, чего же от меня ожидать жителям района? В чем же заключается манна небесная в бюджете отдельно взятого и не во всем успевающего района? Сразу отвечаю: почти ни в чем. На этот счёт можете сколько угодно танцевать и злословить. С тем, чтобы учредитель ваш был премного доволен и несвоевременно не снёс вам головы. То есть устраивайте самые дикие пляски. Ничем. Кроме экономии на разных пьянствах и празднествах. И едва не бесплатных уступок недр и земель разного рода дельцам. Этого вы ведь не скажете?

**Сарафанова.** Не скажем, Пётр Поликарпович.

**Барсуков.** Вы не скажете- мы скажем, вам минус как редактору.

**Сарафанова.** А правда, что в этом доме бы когда-то интернат?

**Барсуков.** А вы не местная? Здесь была контора сельхозтехники.

**Сарафанова**. А, вспомнила... Но, сколько я понимаю, интернат ждёт всех жителей района в случае вашей победы?

**Барсуков.** Это вы намекаете на то, что мы с Эдиком Квадратом воспитывались в интернате? Пишите, но вызовет сочувствие даже через откровенную насмешку. А тайгу, озёра, земли, недра, присвоенные вашим шефом и его покровителями, это, чтобы знали, людям вернём. Нарежем бесплатные участки для молодых из тех заброшенных пяти тысяч гектаров сельских угодий, что действующий глава решил себе оттяпать. Проведём туда электрлинии, нарежем дороги.

**Сарафанова.**  И что же- многие готовы вас поддержать?

**Барсуков.** Наверное, готовы, раз вы здесь.

**Сарафанова.** А форма фельетона вас устроит? Могу я подтрунить над вашим Эдиком Окаемовым, его мычанием на сессиях райсовета?

**Барсуков.** Сколько угодно. При том, что он вам ваши нападки не простит. Он не простит- прощу я.

**Сарафанова.** Даже так?

**Барсуков.** А как еще? Я же не с луны упал. Хорошего редактора в районе да с зарплатой в разы меньше, чем у юристов районной администрации или рядового библиотекаря, не так просто найти.

**Сарафанова.** А вы знаете о моей зарплате?

**Барсуков.** Как не знать. Я- это между нами- иду за тем, чтобы и эти зарплаты сделать справедливыми. Есть, кстати, и наметки решения проблемы. *Записывает.*

**Сарафанова.** Только мне? Или всей редакции? Всееем? Впечатляет. Впечатляет. А то, что Окаемов ваш человек со справкой, вас не смущает?

**Барсуков.** На его эффективности, как политика и партнёра это однако не сказывается. Судя по тому, что вы опять же здесь, кого-то напротив даже беспокоит. Ну что, лёгкий фуршет? Людмила Кондратьевна, присоединяйтесь.

**Теплых.** Отчего бы и нет. А вы ведь в четвертой школе учились?

**Сарафанова.** В четвертой. И даже преподавала.

**Теплых.** А мы в третьей. Учились, учились. Да так и повзрослели. Закусывайте. Это шампанское. Это коньяк. Лучше коньяк. Есть водочка. Ешьте сальце, мясце. Все делаем сами. Люди мы не богатые. Но с руками.

**Сарафанова.** И хозяйство своё держите?

**Теплых.** Вы знаете, да, свинюшки, бычки, овцы. За коровой, правда, ходить не успеваем. Больно заняты. Да и молоко никто толком не пьет.

**Сарафанова.** А вы как оцениваете эти походы во власть?

**Теплых.** Как все. Одно могу сказать: Пётр не лучше Олега Владимировича, но и не хуже. Есть и достоинство- деньги не крадёт. Интересов своего колхоза нет, из села во двор к себе ничего не тащит.

**Сарафанова.** Поди ты!

**Теплых.** Да-аа.

**Барсуков.** Людмила Кондратьевна, благодарен.

**Сарафанова.** А правда, что в случае вашей победы Людмила Кондратьевна возглавит либо социальный блок, либо управление образования?

**Барсуков.** Нет, не правда. Для этих должностей нужны те или иные компетенции. Вот как у меня. Сначала начальник участка, затем всего коммунального хозяйства района. Затем глава райцентра. Никого не возбуждает? Соответственно если прыгнуть сразу во все кресла- можно голову сломать. Её компетенция- воспитатель. От бога. Соответственно где- то там ей и быть. Без резкого перепада. Мы же от людей, для людей. Что касается Эдика Окаемова- напомню- он уже третий срок ходит в депутатах районного совета. Правовой комитет второй созыв подряд возглавляет. Зарекомендовал себя как защитник людей. Надоел? Кому надоел? Хапугам? Бандитам? Опять же без рывков прошел все необходимые ступени развития? Прошёл.

**Сарафанова.** Ну, знаете.

**Барсуков.** А я считаю, прошёл. Получил сначала средне-специальное, затем высшее юридическое образование.

**Окаемов.**  Петр Петрович, благодарен.

**Сарафанова.**  Ребята, вы- сумасшедшие. Всё у вас по полочкам. Но так не бывает. Всё гораздо сложней, непредсказуемей.

**Барсуков.**  Второй принципиальный момент. Об этом напишите и здесь же пляшите хоть по мне, хоть по нему.

**Окаемов.** По мне- не согласен. Нехорошо вы, между прочим, это делаете. Никто ведь надо мной изгаляться вас не просит. Более того, слышал даже, что Расторгуев в этом ключе вам обо мне писать вообще запретил. Его политические технологи не советовали. Потому что таким образом, пусть обидную, но рекламу создаете мне и антирекламу вашим хозяевам. А вы все равно пишите- своё раболепство, извините, перед власть имущими выказываете.

**Барсуков.** Эдика, в самом деле, не трогали бы. Пишите, коли так не терпится, обо мне.

**Окаемов.**  А я не согласен, ни по вам, ни по мне. Разрешите идти?

**Барсуков.** Иди.

*Окаемов встаёт, но опять не уходит.*

**Теплых.** А что ты в стружке?

**Окаемов.**  Брус подгоняю. Немного кривой- изнутри строгаю. Владимир Константинович надоумил. Сразу экономия на отделке. Важна мне экономия эта, как никогда. Кстати, теплосистему он переварил. Вчера. Без крика. Без шума. Сам. Своим аппаратом. Вот такой малюсенький. Вы и не заметили. В комнате стало действительно теплее. Прибавка в градусов десять.

**Барсуков.** Это мужчина Людмилы Кондратьевны сделал. Век живи. Век учись. Пройдемте, посмотрим. Варил сам? Своими руками? И швы качественные. Что сказать- инженер. Спец. Коньячка? Сальца, мясца, картошечки?

**Сарафанова.**  Ой, вы меня уже окормили.

**Теплых.** Мы вам еще с собой дадим. Тоже ведь на работе пропадаете сутками. Хозяйства своего, наверное, нет. Зарплата мизерная

**Окаемов.**  Для того, чтобы вы нас посильнее обгадили.

**Барсуков.** Ты человека не расстраивай. Сколько может, столько может. Выше головы не прыгнешь. Но даже плохо- о нас информирует. Создает нам ореол мучеников.

**Окаемов.** Хорошо вам. А на меня невеста и её родителя косятся.

**Теплых.** Ты про Машу?

**Окаемов.** Про Лилю.

**Теплых.** Про Лилю? Погоди, а Маша?

**Сарафанова**. А я слышала, что вы, Эдгар Артурович, в краевую думу на работу уходите. Правда, нет?

**Окаемов.** Туда столкнуть меня пытаетесь? Не выйдет. Я вас ещё погоняю на сессиях.

**Теплых.** А кто эта Лиля? Что-то не припомню. Кто её родители?

**Окаемов.**  Дайте, Людмила Кондратьевна, гостью за порог выпроводить. *Сарафановой*. Позвольте вам помочь дублёнку надеть.

**Теплых.** Вот вам. Возьмите на дорожку. Подаёт пакет с продуктами.

**Сарафанова**. Ой, спасибо. Спасибо.

*Окаемов с Сарафановой выходят.*

**Теплых.** Так кому я землю подписала? Что молчите?

**Барсуков.** Этим, спиртоторговцам. Клюкиным.

**Теплых.** Ничего себе! Я же им отказала. Они же человека отравили. Вот оно, оказывается, что- они через него зашли. А он что не понимает?

**Барсуков.** Не мешай им. Всему своё время.

**Теплых.** А Вася что скажет? Я же ему учитель.

**Барсуков.** А что Вася? Ворчит, но терпит.

**У главы района. Расторгуев, Бахметьев и Гуляев.**

**Расторгуев.** Садись. Пить будешь?

**Гуляев.** Мы уже на ты?

**Расторгуев.** Ты ко мне пришёл- значит, на ты. Я, если говорить о проекте- особо вас никто не звал. Жил и жил себе, никого не трогал. А тут, видишь как, тебе ведь сорок пять лет. И мне столько же. Понимаю, ты из Москвы. Но барин- то- это говорю с улыбкой- здесь я. Потому вроде как равные. Коньяк, виски? Да пьешь ведь, пьешь, в курсе, вчера с Петрушей назюзюкались. Я и наряд ГАИ насилу уговорил не трогать вас. Хотя был искус Петрушу задержать и перед выборами обсмеять.

**Гуляев.** Откуда вы знаете?

**Расторгуев.** Обязан знать. Но дело не в том, что пили, а в том, что опохмелиться надо и не мучить себя. Дай ключи, Вася твою машину в гараж угонит. Документы. Да не бзди, свои ведь люди. Пей. Вижу ведь- с бодуна. На, закуси. Вася, ключи забери. Машину на место угони. Ну и за нами через час- полтора.

**Бахметьев.** Я тогда машину отгоню, поставлю. Пацаны меня до дома добросят. Угля в котёл подкину, и сюда. Морозы, мать их. Уголь летит, не успеваю подкладывать.

**Расторгуев.** Пусть тогда пацаны угонят и вернутся за тобой. Минут через двадцать сбегаешь. *Наливает.* *Подвигает закуску.*

**Гуляев** *поднимает рюмку виски*. А вы?

**Расторгуев.** И- я. Я- самогоночку. Наладился у нас тут один из садовых яблок брагу делать и перегонять. Отменная, я скажу, весчь. Двойной перегонки. Он её гордо местным кальвадосом называет. Может, попробуешь? Попробуешь? Держи. Как пошла?

**Гуляев.** Слушай, нормальная. Она прямо так во рту тает.

**Расторгуев.** Ну-ка, еще. А то, деревня, деревня. Чтобы про меня понять- я же не по своей воле главой стал. Просто собрались, прикинули, кого ставить. Меня. Ну и так уже десять лет. Петруша мне тоже не чужой. На дальней родственнице, по матери, её племяннице женат. Однажды пришел, попросился в главы райцентра. Родственники попросили. Ну и... В общем, и глава сельсовета крепкий. Дураковат временами, правда. Жену свою, родственницу мою, как-то по деревне гонял. Дать бы по башке, а там дети. Сидим. Молчим. Куда деться? Я уже ни в какие ссоры не лезу. К Людке Теплых на постой недавно ушёл. Думал, отсидится, за ум возьмётся, в семью вернётся. Взялся. Но уже за меня. Кошмар! *(Смеётся)*. Да ещё при помощи Эди Окаемова.

**Гуляев.** Олег, я бы не хотел ввязываться в ваши терки.

**Расторгуев.** И я бы не хотел. Ввязывают. Оттуда. И ваши в том числе.

**Гуляев.** Но так это же выборы.

**Расторгуев.** Кто отрицает. Но ты по- человечески приди, объяснись. Ладно, с женой разругался, но дети-то у тебя со мной одной крови. Кто мешает? Дверь открыта. Нет, всё стороной, да молчком. Вот в чем обида. Как там сын в армии? Еще по одной?

**Гуляев**. Про сына откуда знаете?

**Расторгуев.** Ты даёшь! Да вся деревня после вашей пьянки с Петрушей знает, что ты приехал в край, чтобы к сыну поближе быть. Ну, мы и пробили. Действительно служит в краевом центре. И вроде как напряги у него с командиром роты.

**Гуляев.** Вы и это знаете?

**Расторгуев.** С завтрашнего дня начнем операцию по переводу в другой батальон. Друг у меня там комбатом. К нему. А это значит, на следующие выходные полнометражное- на двое суток- увольнение. Поезжай, забери. В кафе своди. Вези сюда. Шашлык- машлык. Все что пожелаете- устроим. Да ты не напрягайся. Мы же местные и к тому же мужики. Ну, будем.

**Гуляев.** А военные здесь как объявились?

**Расторгуев.** Полигон у них в нашем бору. Блиндажи строят. Окопы сначала роют, потом закапывают. Конечно, встречаем. Потому что служат там и наши пацаны. Хотя случаются и проблемы. Мордобои, то, сё. Оружием раз по пьяни торганули. ГСМ, прочее, рабочие моменты.

**Гуляев.** И вы моим сыном специально занимались?

**Расторгуев.** А почему нет? Я же глава, бьюсь за интересы своих людей. Сам служил, знаю, что такое командиру роты на зуб попасть. Опять же у меня встречные просьбы. А просьбы такие. Петруша с Окаемовым таки решили меня свалить. А мне сваливаться запретили. Говорю, пришел бы, потолковали, я может, и сам это место уступил. Думаешь, нравится, когда у тебя из под носа то уголь, то марганец, то золото уводят, а сам ты, потому что глава района, на всё это только зубами клацаешь? А у меня кроме прочего колхоз. Им заниматься надо каждый день. Я там, конечно, бываю, руковожу, но это пока прокурор глаза закрывает. И у меня пацан. Ему что-то после себя оставить надо. А должность главы района по наследству не передашь. Потому пока при силах, надо бы позаниматься всем, как следует. А здесь- эта морока.

**Гуляев.** А чем помочь?

**Расторгуев.** Нужно установить сверчки.

**Гуляев.** Это что такое?

**Расторгуев.** Такие микрофоны. Небольшие. Чтобы хотя бы примерно слышать, чего они там говорят.

**Гуляев.** А как?

**Расторгуев.** Да ты не мохай. Я тут знакомого энергетика попросил. Он человека на весь день в дом Людмилы загонит. Якобы жалоба от соседей, что им не хватает энергии. А ты под этим прикрытием микрофоны к Петруше поставь и Эдику. Ну и себе, чтобы в случае обнаружения не спалиться. В столовой у них. Ну, в спальне у Людки- сам решай. Мне этих эротического ужаса своего хватает.

**Гуляев.** Но я...

**Расторгуев.** Я тебя умоляю. Ещё пей.

**Гуляев** *выпивает*. Не хотелось бы.

**Расторгуев.** По дружбе? Без напряжения отношений?

**Гуляев.** Может, кто-то с электриком войдет? Я не скажу. Моё дело сторона.

**Расторгуев.** Не хотелось бы секрет ещё в одни руки отдавать. Да это такие безобидные и незаметные штучки. Вот смотри. Скомкал их с листом бумаги, забросил на шкаф. Эдик он и под ноги- то плохо смотрит. Да и Петруша такой же. Ну и пусть себе лежат. А при необходимости мы их активируем. Возьмешься?

**Гуляев**. Признаюсь, нет.

**Расторгуев.** Ну, пожалуйста. А электрика мы чин- чинарем загоним. Чтобы на него подумали.

**Гуляев.** Ну, не с руки мне.

**Расторгуев.** А если тебя твой начальник попросит?

**Гуляев.** А он как попросит?

**Расторгуев.** Ну, наши там ему всё объяснят.

**Гуляев.** А как?

**Расторгуев.** Э, брат, ты масштаба бедствия не знаешь.

*Входит Бахметьев со звонящим телефоном*.

**Бахметьев**. Вроде Москва.

**Расторгуев.** А, звоночек. Да, Расторгуев, да, здесь, сидит у меня. *Гуляеву*. Твой босс - тебя.

**Гуляев.** Да, здравствуйте. *Встаёт*. Да, здесь, да, понял... *С удивлением*. Понял.

**Расторгуев.** Что сказал?

**Гуляев.** Помогать всеми средствами. И через СМИ. Спрашивает, деньгами помочь? Что сказать?

**Расторгуев.** Ну, деньги всегда нужны. Если можно- миллионов десять- пятнадцать.

**Гуляев.** Завтра будут- десять. Упадут на мою карту. *Отдаёт телефон Бахметьеву*. Сына, значит, можно забрать?

**Расторгуев.** Разумеется, и твои десять процентов. *Кладёт две пачки по полмиллиона.*  Не противься, ты ведь попросил, организовал, и нам приятно, и тебе хорошо. Возьми, так принято. Потратишь на того же сына. Все под небом ходим. С этим, как сам понимаешь, проблем нет. И на попозже, ну, как притрётся, сможет уже и на недельку в увольнение свинтить. Процедура перевода просто из части в часть долгая. Ну и лады. Пошли, посидим в загашнике, чтобы народ не смущать. Вася, мы в загашнике. Не теряй.

**Гуляев.** А машина моя?

**Бахметьев.**  Ваша уже на месте- пацаны отогнали. Ключи, документы в машине.

**Расторгуев.** Ладно, теперь езжай, подкладывай уголь*. Бахметьев уходит. Гуляеву*. Да гуляем, гуляем, деревня маленькая, что ты у меня- уже и Петруша знает. Сообщающийся сосуд. Что у них- знаю я, что у меня- они. Ну, за поддержку средств связи.

**Гуляев.** Совет хочешь? Не надо бы вам этому Петруше и Окаемову столько значения придавать и молву о них сеять.

**Расторгуев.** Здесь ты не прав. Сам Петруша так себе- щит для Эдика. Ну, местный. Ну, в селе себя зарекомендовал, хотя не перед всеми. Эдик, не поверишь, на рейсовом автобусе весь район раз на десять, а может, уже и на двадцать объехал. И везде у него свои люди. За ним в огонь и в воду. Одной сиротке тут квартиру дал. Взять взяла. Но от Эди не отказалась. Ну, какой он дебил после этого? Для нас, может, да. А для молодняка, что под ним- он вождь и учитель. Они даже моих бандюков не боятся. В общем заруба у нас, бандитов со слугами народа и Петрушей. Теперь Эдику ещё машину подогнали. Отобрать права надо будет.

**Гуляев.** Не отбирай! Мне он с машиной нужен!

**Расторгуев.** Да? Ну и... пусть ездит. Ради тебя.

**Гуляев.** Слушай, а почему на жену бизнес не перепишешь?

**Расторгуев.** Формально всё на ней. Но к управлению не допускаю. Доверил ей, было, покомандовать в колхозе. Знаешь, что сделала? Попыталась в тайгу проезд сделать платным. Вот- вот- вот. А люди здесь родились. Веками жили. И чтобы им шлагбаумы? Билеты за грибами, за ягодой сходить? Весь район, да чего там район- край обозлился, опозорили нас, мама не горюй, до сих пор аукается. Поэтому пусть уж она вообще не лезет ни в какие дела. Так, номинально, собственницей прописать. Не более. И опять же жена- на её имя землю не купишь. Заметут сразу.

**Гуляев**. Вопрос можно? Говоришь земля, земля. А кто её здесь купит? Народ- то в основном нищий.

**Расторгуев.** Не скажи. Твои боссы купят. Не зря же ты здесь. На уголь, марганец, я так понял, заявки уже поданы. Мои интересы, правда, подзабыли. Ну, а по мелочевке прикупят и местные. Ну, ладно пообщаемся ещё. Вася, кто там дежурный? Пусть увезёт гостя. Сам останься.

*Гуляев выходит.*

**Бахметьев и Расторгуев.**

**Расторгуев.** Значит, говоришь, нахлобучили Эдика? Это интересно, интересно. А ты их простил?

**Бахметьев.** С чего бы?

**Расторгуев.** Слышал, денег давали?

**Бахметьев.** Деньги я не взял. Так я и продал им брата.

**Расторгуев.** В курсе. Вот тебе, чтобы не грызла тебя жена. Здесь полляма. Она узнала, что ты отказался, мне на тебя пожаловалась.

**Бахметьев.** Это за что?

**Расторгуев.** *Включает музыку.* Просто премия. Да не парься. Денег сюда, как дуракам махорки, навезли. И завтра, сам слышал, ещё будет. Грех не воспользоваться и не дать тем, кто со мной идёт до конца.

**Бахметьев.** Но это точно от вас?

**Расторгуев.** От меня. Спасибо за всё. Денег дали, но главное условие для меня они не выполнили- ни в одной из фирм фамилии моей жены нет. Хотя на первых порах обещали. Звонил губернатору, с ним та же история. Или врёт. Вот тебе и москвичи- инвесторы. В общем бортанули они- меня точно. Весь день об этом думаю. Единственное, что остаётся, как можно быстрее утащить у них из под носа хотя бы эти пять тысяч гектаров земли. Мимо этого ушка в иголочке им не проскочить. Подстанция там хорошая. Плюс железнодорожные пути. Автострада. Так что ещё поторгуемся. Запродать им или войти в уставный капитал их предприятий. В должности главы об этом нечего и мечтать. Посадят за превышение полномочий. А вот если это сделает райсовет, да ещё под председательством загадочного профессора Окаемова, которому никогда ничего ни за что не будет - это мысль. И я её думаю. И готов оплачивать. Я вот что хотел спросить тебя: Эдик к тому, что новые родственники у него три четверти дома оттяпали, как относится?

**Бахметьев.** Мне кажется, хочет дом спалить. Чтоб ни нашим, ни вашим.

**Расторгуев.** Почему так думаешь?

**Бахметьев.** Только между нами: толкался он к знакомому сварщику с заказом такой вот конструкции. *Рисует.*

**Расторгуев.** Это что такое?

**Бахметьев.** Простой железный ящик с вырезом под размер бутылки пепси- колы. Бутылка прилагалась. Сюда засыпается древесный уголь. Здесь поджигается. Здесь рядом с деревянной стеной стоит бутылка от пепси, но с керосином. Уголь поджигается. Когда огонь постепенно приходит к керосину, бутылка взрывается, пламя перекидывается на стену дома.

**Расторгуев.** А зачем ему это надо?

**Бахметьев.** Я так понял, для алиби. Он во время вспышки будет уже в дороге. Может, даже в другом населенном пункте. И здесь вроде как ни при чем. А подожгли- мы.

**Расторгуев.** Значит, сжечь хочет, а на нас вину возложить? И голоса у нас тем самым отнять? А от Петруши за оказанные услуги деньги и его цоколь с материалами получить и себе новый дом без нахлебников отстроить? Соображает. Вот что: следить за домом продолжаешь. Как бы с целью предотвратить пожар, но в случае возгорания пожарных вызывать не спешишь. Мало ли, уснул. Отвлёкся. И вообще с этого дня мы не мешаем, а помогаем им с этим поджогом и на выборах. То есть нам надо, чтобы дом именно сгорел, а они победили. Т- ссс. Нам так выгодней. Но об этом знаем только ты и я. Для остальных мы по-прежнему хотим выиграть выборы всеми силами. Потому что второго шанса поднять на этом деле стОящие деньги у нас уже не будет. Судов, мало ли что случится, не бойся- вытащу. Ну, соответственно, материально ни тебя, ни твою семью не обижу ни при каких условиях. Вот возьми ещё. И вот эти деньги- не знаю через кого- только не сам- передай Петруше на выборы. Сейчас же. Слышал, не хватает ему денег заплатить агитаторам. А это от некоего сочувствующего предпринимателя, который опасается перед бандитами Расторгуева раскрыть своё имя. Но точно не от меня и не от тебя. Сделаешь?

**Бахметьев.** Запросто.

**Расторгуев.** Свои деньги жене пока не отдавай- разболтает. Бате дай на сохранение. Он у тебя мужик сдержанный. И крупных покупок, типа, машины год-два не делай. Будь скромнее.

**Бахметьев.** Понял, шеф. Честно сказать, у меня и самого на этот дом руки чешутся. Да и у меня одного разве. Эдьку жаль. Но раз он с новым домом сам решил распрощаться, то почему бы и нет?

**Расторгуев.** Про моё участие в этом деле молчи особенно - узнают, кто этим субчикам победу подарил, по голове не погладят. Ребята очень серьезные. Но и своих слов не держат. Вот так.

**Гуляев и Барсуков.**

**Гуляев.** Неважные, значит, дела?

**Барсуков.** По-разному. Есть такие, кто поддержали, объявили об этом публично. И сразу раз- с теми договариваться. Фонда нет. Фонда нет. Всё, что есть- личные накопления. Кредит придётся брать. С людьми нечем рассчитываться.

**Гуляев.** Сильно поносят?

**Барсуков.** Поношение нам только на руку. Хуже другое- финансирование они селу обрезали. Да среди зимы. Да, на закупку угля. Со всем этим мы, конечно, справимся. Без тепла село не оставим. Партнёры верят. В долг поставляют. Позднее отсудим. Тот же Эдик уже иски пишет. Так они и к поставщикам лезут. Запугивают. Грозят расторжением контрактов. Война бандитов со слугами народа, так говорят.

**Гуляев.** А что социология?

**Барсуков.** Не дает она нам перевеса. Необходимы экстраординарные меры. А что это ты, мил человек, к нам вдруг интерес проявил ? Молчал, молчал, и на тебе?

**Гуляев.** Меня ведь тоже стращают. Жалуются начальству за то, что Окаемова пригрел.

**Окаемов и Барсуков.**

**Окаемов.**  Написал в газете двурушник в их пользу. Дескать, все они, их заботами мобильная связь в район пришла. И на телевидении интервью дал. О нас ни слова. *Показывает газету*. И что мне делать? Работать у него?

**Барсуков.** Трудись пока. Наше дело подневольное. Как говорится, завернуть подол, и тому, и этому- давать. Рассоримся - он и от Людмилы уйдет. Минус десять тысяч, а то и тридцать- сороковник для неё с обедами и гаражом. И по тебе минус десять. И за роль ходока- юриста тебе тоже ведь платит.

**Окаемов.** Всё я на наше дело поставил. Чего скрывать, для меня это реальный шанс в подняться в статусе. Лиля вся на нервах. Тёща, тесть давят. Может, выйти мне из игры?

**Барсуков.** Выйди. Публично объяви. Я, Эдуард Окаемов..

**Окаемов.**  Эдгар.

**Барсуков.** ...Эдгар, да Эдик ведь... против этой затеи. Думаю, процентов двадцать пять и в самом деле от меня отхлынет. А это- проигрыш. Вопрос- отблагодарят ли?

**Окаемов.**  Да уж не отблагодарят. Звали. Через Владимира Константиновича приглашали. Обещали платить. Прикинулся дурачком, пошёл к ним. Говорят: а ты публично отрекись от Барсукова, мы и подумаем. И ржут. Ну, думаю, припомню, вам, гады. Развернулся и ушёл

**Барсуков.** В курсе. Кстати, вот ознакомься: в откормочном совхозе, это тоже Расторгуева хозяйство, начальник стройцеха Кислюк, доверенное лицо главы, агитируя за него и против нас, допустил возможность твоего выхода из выборной кампании, по причине того, что тебе предложат выбрать: либо ты участвуешь в выборах, и у тебя сгорает дом, либо выходишь из кампании, и дом остается.

**Окаемов.** Что? И есть свидетели?

**Барсуков.** Куча. Причем от тех, кому Кислюк задолжал.

**Окаемов.**  Тааак... Кажется, живём! Что мы имеем? Ожидаемую угрозу. Кучу свидетелей. Теперь их показания надо узаконить. Например, предостережением от прокурора. Пусть даже без последствий. Если все пройдет без сучка без задоринки- это капкан. Сработала наживка! Не зря строили декорации. Подсекли мы их. Надо, чтобы не сорвались. Дожать. И доиграть.

**Барсуков.** А не вспугнем прежде времени?

**Окаемов.** А мы их до потери пульса «испугаемся». Начнём просить, унижаться... Хотя впрочем, мы от них особо уже и не зависим. Была бы угроза, Пётр Поликарпович, и её фиксация, а поджигатель найдётся.

**Барсуков.** Ты что- решил сам себя спалить?

**Окаемов.** А почему нет? Как это говорят: ради победы он не то, что по головам других ходил, а топал по собственной башке. *Смеётся.* На то и расчёт. Мы же их за язык не тянули. А сказав а, пусть отвечают и за бэ. Так, пишем заявление прокурору. Готовим листовки.

**Барсуков.** Что-то мне не нравится эта затея.

**Окаемов.**  Нравится- не нравится, дело того требует, Пётр Поликарпович. Необходимая жертва. Своего рода пешка, наживка, которую надо дать съесть, чтобы сделать ответный ход. Убийственный. Играем, Пётр Поликарпович! Играем!

**Расторгуев и Дознаватель.**

**Расторгуев.** Я угрожал? Да на хрен он мне нужен со своей собачьей будкой?

**Дознаватель**. Не вы, но люди из вашего окружение. Ваше доверенное лицо. Вот указано время произношения, автор угрозы Кислюк. Свидетели.

**Расторгуев.** Кто? Вася, набери мне Кислюка. Кислюк? Ты что там за самодеятельность устроил? Когда я тебе о поджоге дома Окаемова говорил? Да, Эдика. Никогда? И ты не говорил? Не так поняли? Ну, иди теперь в прокуратуру. Объяснение пиши, деятель.

**Дознаватель.** Примите, тем не менее, предостережение.

**Расторгуев.** Мог бы ведь не писать... ну, нет же события. Раздуют они теперь из этого пожар. Блин! Помощнички! Одна его оскорбляет! Второй угрожает. Убил бы! *Дознавателю.* Это не угроза- междометие. Вот листовку читай о войне бандитов со слугами народа и Барсуковым- робин гудами. Не так уж всё и смешно. Раздевает он моих технологов их же оружием.

**Дознаватель.** Между тем это не все новости. Заявку твою на покупку у райцентра 5000 га, мы не пропустим.

**Расторгуев.**  Не подавал я никакой заявки.

**Дознаватель.** Правильно. Подавали жена, сын. И кто там ещё? АО «Таёжное», где тоже люди под тобой… хочешь сесть- играй до конца. Окаемов этого только и ждёт.

**Расторгуев.** Даже так?

**Дознаватель.** А как ещё?

**Расторгуев.**  Понял. Не дурак. Ну, хоть за сигнал спасибо. Подумаю, что предпринять. Там вообще по внутреннему положению не глава, райсовет должен утверждать.

**Окаемов и Андреева.**

**Андреева.** Так ты с ней дом строишь?

**Окаемов.** Для этого всё и затевалось. И только, пожалуйста, без художественного свиста. Война началась. Маша, по большому секрету: я строю этот дом, чтобы он сгорел.

**Андреева.** Сгорел?

**Окаемов.** Да. Это приманка такая. Бандиты уже начали стращать: дескать не отстанешь от их главаря на выборах, спалим твой дом. Но на это всё и рассчитано. Как только они спалят его, мы напомним обо всех умышленных поджогах, и этот факт сыграет против них. У самого меня денег на стройку не было, а спирторговцы их, прямо скажем, навязали. В надежде на то, что сумеют оттяпать его у меня. Для этого и нужна эта игра. Только, пожалуйста, никому не говори об этом. Иначе продуем выборы.

**Андреева.** Ты строишь дом, чтобы его сжечь?

**Окаемов.** Да. Нормально придумал?

**Андреева.** Ну, как сказать. И ты сам его сожжёшь?

**Окаемов**. Нет, сожгут бандиты. Они этого уже и не скрывают. Пошёл клёв, Маша, пошёл.На вот, возьми денег. Это лично тебе. Это группе. И листовки. И упор по-прежнему на то, что они торгаши и бандиты. А мы слуги народа. И мы за Барсукова! И не боимся!

**Действие второе.**

**Кабинет Барсукова. Барсуков и Окаемов. Входит Гуляев.**

**Барсуков.** По каким- таким проблемам, Владимир Константинович, забрели опять к нам?

**Гуляев**. Собственно, две бумажки подписать.

**Барсуков.** Давайте, посмотрим. Так. Так. Это надо изучить. Садись.

**Окаемов.** Не стану вам мешать. Сбегаю, Никитку заберу. Вернусь, вместе поедем.

*Окаемов делает вид, что выходит и останавливается у дверей.*

**Гуляев.** Тормозной он мальчик. Долго во всё вникает.

**Барсуков.** Что ты хочешь- борец. У них все зависит от тренировки и наработанного навыка. Но уж когда вникнет, а он вникнет, держись.

**Гуляев.** Борец, я слышал, не из плохих. А вот как специалист в нашем направлении откровенно слабый.

**Барсуков.** Больших ведь ошибок не делает?

**Гуляев.** Да не делает. Потерплю, конечно, ради наших отношений. Опять же Людмила просит. Но у него, как бы, и все, и не все дома.

**Барсуков.** А у кого они все? Возьми опять же меня: женился тут на родственнице Расторгуева. Принялась себя, как принцесса вести. Голову сорвало девке. Вдруг начала Бреда Пита, Филиппа Киркорова обсуждать. Ди Каприо. Ди Каприо, видишь ли, не захотел сфоткаться с Киркоровым. А Бред Пит- пожалуйста. Да ладно бы Бред Пит. Она и себя начала вести, как человек, у которого припрятан миллиард. И это миллиард, по её мнению, где-то у меня закопан. Что в конечном итоге? Раз предупредил. Два. Там назанималась, здесь. А отдавать- мне. Дал по заднице. Крик на всё село. Сатрап. Деревня. Тоже ведь не все дома. А что делать?

**Гуляев.** Разговор не о вас- об Окаемове. Ну, не может он быть председателем райсовета, как вы обещаете.

**Барсуков.** Почему это не может? Законы знает получше многих. Расторгуева вон за отказ оплачивать райцентру за уголь так к стене припер, что мама не горюй. В то время, как юрист сельсовета палец о палец не ударил, боится бандитов обидеть. И у кого из них все дома?

**Гуляев.** Но не в государственную же власть.

**Барсуков.** То есть во власти законники не нужны? Опять же иски он и вам как юрист все отыгрывает. До одного. На сто процентов. А вы недовольны.

**Гуляев.** Иски- да. И всё же мой вам совет. Не говорите на людях, что Окаемов при вас председателем станет. Вам многие здесь сочувствуют. Хотя бы из числа энергетиков и связистов, с которыми общаемся. Не отталкивайте избирателей.

**Барсуков.** Не все так однозначно, Константиныч, единицы, десятки, может, и отталкиваем, согласен, а сотни и тысячи на нашей стороне- благодаря Окаемову. Какие ещё дела? Нет? *Подписывает бумаги. Протягивает их Гуляеву. Пожимает ему руку.* Всего доброго.

*Гуляев выходит. В дверях сталкивается с Окаемовым. Пугается.*

**Окаемов.** А я бы не стал ему ничего подписывать. От себя, Пётр Поликарпович, спасибо вам на добром слове. И что про иски выигранные для райцентра и того же Владимира Константиновича напомнили. Но я от таких реплик только злей, собранней и работоспособнее становлюсь. Увидите: мы победим. Чую, не зря он сюда приползал.

**У главы района Расторгуев и Гуляев.**

**Расторгуев.** Ну, как дела? Пришли идеи?

**Гуляев.** Да какие идеи. Я же говорил, в этих вещах профан.

**Расторгуев.** Тем не менее за микрофоны спасибо. Между тем идеи Петруши или Окаемова просты и понятны. Бери больше- кидай дальше. В самом начале договаривались не ссать друг другу в тапки. Выборы ведь закончатся, придется так и так смотреть в глаза друг другу. Нет, полез. Логика борьбы, перерастающей в драку. А чего сына на заимку не привёз? Мы готовы были встретить.

**Гуляев.** А зачем ему вообще сюда? В городе у меня съёмная квартира. А он любитель полежать в ванне. Здесь же в лучшем случае душ. Баню он и не знает. Городской ведь. Опять застопорилось у него всё там.

**Расторгуев.** Да ты что? Извини, забыл в запарке. Так где у нас комбат. Привет? Чё к нам не появляешься? А зачем с частью- просто так приезжай. Охота, рыбалка, банька. Вся культурная программа. Приезжай. Как там рядовой Гуляев? Переводят? Ну, лады. *Гуляеву.*  Переводят. Комбрига ждут. Без него никак. Но переведут. Про наши дела. А ты не пробовал подсказать Петруше, что Эдя его, мягко говоря, втягивает в нехорошие дела? Я ведь не сам по себе- за мной губернатор. Получается, Петруша против его воли идёт.

**Гуляев** *мрачно.* На разных языках говорим. Говорю- он не слышит. Как от стенки горох отскакивает. Человек ва- банк пошёл. И не поймёшь уже, кто из них кого и куда тащит.

**Расторгуев.** Про поджог слышал?

**Гуляев.** Слышал.

**Расторгуев.** Про обратный поджог, который Эдик планирует устроить?

**Гуляев.** Нет. А что может быть и так?

**Расторгуев.** В войне бандитов и слуг народа запросто. *Кладёт деньги*. Вот горстка твоя. Пользуй её на своё усмотрение. А зачем ты пепси, древесный уголь и жидкость для розжига купил?

**Гуляев.** Сына хотел в увольнительную привезти. Шашлыки пожарить. Затем сообразил, что нельзя ему сюда. Мало ли кто, где и что шепнёт ему на ухо. Зачем пацана ранить? Так что уголь не пригодился, оставил в гараже. А чего вы Окаемова опять никуда не взяли? Подходил он к вашим. Те вместо разговора над ним стали ржать. Больше вряд ли придёт – оскорбился того пуще.

**Расторгуев.** Опять, значит, промах... Ведь на пустом месте проему создали. Один не так сказал. Третий оскорбил. А Эдик ничего не забывает, мало того, ничего и никого не боится. В результате вырастили мне на шею ниспровергателя. М- да. Твои тут звонили, спрашивали, все ли в норме? Сказал, всё в норме… хотя. Ну, ладно. Деньги возьми- сгодятся. Ну что, ещё по маленькой и побрели? Вася, пацанам скажи, чтобы довезли Владимира Константиновича. Машину в гараж загнали. Сам задержись.

*Гуляев уходит*.

**Расторгуев.** Вот ещё Петрухе через третьих лиц денег передай. Не хватает им катастрофически.

**Бахметьев.** И нашим не хватает.

**Расторгуев.** А нашим- чуть дай. Ссылаемся на денежные трудности. Сворачиваем работу, работаем на Барсукова и Окаемова.

**Бахметьев.** Не понял?

**Расторгуев.** На Барсукова и Окаемова. Теперь уже даже не земля- подстанция нужна. Криптовалюту на ней делать станем.

**Бахметьев.** Так люди же не пойдут агитировать без денег.

**Расторгуев.** Этого и добиваемся. Но не явно. По мне как главе- всё, шабашим. Вплоть до того, что агитационную продукцию на помойки вываливаем.

**Бахметьев.** Так уж на помойки?

**Расторгуев.** На все помойки. В пачках. Но кандидатов в депутаты поддерживаем. Вот им деньги. И тебе с твоими агитаторами. Да. И жене Петруши долги по кредитам погаси. Тоже через другого человека. И пусть к Петру возвращается- передай ей пожелание от спонсора. Нечего по углам скитаться, себя и мужика позорить.

И с дома Эдика глаз не спускать. По моей информации он там Лильку Клюкину собрался сжечь- трупы нам не нужны. Проконтролируй, чтобы реанимация из края дежурила. Вот телефон, свяжись с ними. Они в курсе. Дай им денег. Пусть приготовятся спасать человека от ожогов и угара. И первое, что делаешь, когда загорит, - входишь в дом, смотришь там. Берёшь, если есть что брать, и отправляешь в край, чтобы здесь никто ничего не видел и не знал. Затем уже всё остальное. Чует сердечко, Эдик по головам пойдёт.

**Окаемов и Андреева**

**Андреева.** А зачем ты её в депутаты ведёшь?

**Окаемов**. Ох, Маша. *Смеётся.* Ну, что ты чудишь?И не только её- ещё троих. С какой стати? Деньги нужны, деньги. У Петра Поликарповича они то есть, то их нет, а команде надо платить не реже раза в неделю. Вот, кстати, возьми. Устал уже, спасу нет. Какую ночь не сплю. И чую, на верном мы пути. Иногда- правильно думаю или нет- начинает казаться, что Олег Владимирович нам начинает помогать. Сама же говорила, агитационный материал его на улицах пачками валяется. Я пробежался после этого по селу, посмотрел. И правда. Так ведь и не только на улице- на помойках. Спрашиваю у его агитаторов: что так? Говорят, не платит. Он не платит? При его капиталах? С чего бы? Вот и гадай, что он затеял? Что это за ход? Не дурак же он. Очень хитрая и опасная эта рыба. С такой держи ухо востро. Неровен час, и не он у тебя на крючке окажется, а ты в его пасти. Вот зачем он так делает- можешь сказать? И я не знаю. А ты. *Передразнивает.* «Зачем ты её в депутаты ведёшь». Скоро, кстати, влазины. И в эту же ночь дом сгорит- тссс- такие у меня данные оттуда.

Поэтому работаем. Работаем. И ради всего святого- без взаимных претензий.

**Андреева**. *Берёт деньги.* Люди спрашивали. А ещё будет?

**Окаемов.** Всё строго по графику. И в случае победы- премия. Бери машину, всем развези. Это деньги на бензин. Вот ключи, документы. Мне она понадобится вечером в четверг и на всю пятницу. Ну, поняла, что и за чем?

**Андреева.** Поняла, что ничего не поняла. Может тебе не разводиться? Раз вы уж так плотно переплелись с ней.

**Окаемов.** Маша! Ты меня удивляешь.

**Андреева.** Не больше, чем ты меня. Пожалуйста, не трогай меня. Мы ведь товарищи? Товарищи. Не больше.

**Барсуков и отец Павел.**

**Павел.** Ну и зачем?

**Барсуков.** *Снимает шапку*. Что «зачем», батя?

**Павел.** Зачем ты полез в эту бойню? Оторвут ведь голову.

**Барсуков.** Люди заставили. Он же нас совсем прижал. В тайгу не пускает, земли у людей отобрал.

**Павел.** Тайга- да. Здесь он не прав. Говорил ему об этом и не раз. Да он уже и сам не рад: жена его эту дурость затеяла. Опять муж да жена - одна сатана. Ну, а насчёт земель- в отличие от некоторых твоих дружков, земля у него ухожена, урожай даёт, а ?

**Барсуков.** Здесь уже совсем с ножом к горлу пристал- пять тысяч гектаров ему приглянулись, что на пустыре и за ним. А мы их в жилые собирались переводить, людям участки там нарезать.

**Павел.**  Здесь ты лукавишь. В пустыре том от силы четыреста гектаров. Пять тысяч это со всеми другими землями, что остались от совхоза «Таёжный». На пахотных землях теперь бурьян растёт. А пустырь возле села в свалку превратился. Пока Олег на него глаз не положил, ты его и за землю не держал. И люди там землю брать не хотят- болото, при паводке заливает. А на дамбу в казне денежек нет. А Олег отсыпет. И людям уже безопасную землю даст. А ты крутишься, как собака на сене: сам не ам и другим не дам. У Олега же при всех его грехах ни одного гектара загаженной земли.

**Барсуков.** Ну ты уж его совсем-то ангелом не делай. И земли эти не обесценивай. Сельхозугодья он просит для отмазки. К железнодорожному тупику, дорожной развязке, к подстанции подбирается.

**Павел.** Это ваши споры. Не об этом хотел сказать. С семьей тебе отношения бы поправить. Всё же глава райцентра, а завтра, может быть, и всего района.

**Барсуков.** Что- приходила?

**Павел.** Была.

**Барсуков.** Права? Не права?

**Павел.** Считает, что не права.

**Барсуков.** Вернусь, значит: дети там. Так и передай. Сейчас просто не до них. Да и не безопасно. Олег- он лишь перед тобой ангел, а создал такую ситуацию, что не знаешь, когда и откуда прилетит. Сам, чего скрывать, на пистолете спать ложусь. Так что им без меня даже в чем-то и безопасней. А Эдик Окаемов, он ведь к тебе ходил. Он же из ваших, из юродивых.

**Павел.** Владыка рассудил иначе. Опять и вера Эдику не нужна. Совестью больно не обременён. Я ведь его всячески приспособить хотел, то поручишь, это. Он сразу вопрос заострил: хочу за деньги услуги оказывать. Ладно, давай. Приготовили документы для поступления в семинарию. Тут справка эта всплыла, владыке на глаза попалась... в общем мне ещё и на орехи досталось. Эдик твой как узнал, что заработка ему не светит, сразу и ушёл. И с коммунистами так же: не получил секретарства с зарплатой- тут же за дверь. И где здесь юродивый?

**Барсуков.** А депутатом избирают.

**Отец Павел.** Здесь он дока. Но просто депутатства, слышал, ему уже мало. К новому этапу приготовился- деньги на постоянной основе из политики извлекать. Тебя в это мероприятие вовлёк, поперед себя толкает. Ты казистей, ты его щит.

**Барсуков.** Да нет. Сам я это всё затеял.

**Павел.** Это ты так думаешь. Подловил он тебя на горделивых устремлениях. Вон он стоит, сюда идти не хочет. Ни на миг тебя не отпускает, - контролирует. И Машу Андрееву, нашу звёздочку, под себя подмял. И ничего не скажешь. Не возразишь. Шагай.

**Барсуков.** Да уж и сам не рад. Не благословишь?

**Павел.** А то ещё от тебя в прошлый год пришли: говорят, батюшка, освяти нам туалет общественный.

**Барсуков.** *В сердцах.* Дал же я за это дуракам по шее!

**Павел.** И на свою пудов шесть навесил. Вьёт он из тебя, из Людмилы веревки. Как папка и мамка носитесь с ним.

**Барсуков.** Не в собачью же будку его?

**Павел.** Здесь ты прав. Но и не на царский трон.

*Павел крестит.*

**Павел.** Добрый ты человек, Петя. Чересчур доверчивый. Берегись. Он же дурень неуёмный. Дом, слышал, собрался поджечь, чтобы на Олега всё переложить. А потом ему в голову придёт человека в доме сжечь. Ты там давай притормаживай его. Выборы выборами, а тебе здесь ещё жить. Людям в глаза смотреть. Приходил зачем?

**Барсуков.** Даже и забыл... на качество привезенного угля прихожане жаловались. Я с водителями переговорил, завезут качественный. Опять, видишь, я виноват: плохо стал платить им, вот они и химичат- пустую породу в уголь подмешивают. Хотя и до этого так делали. Прости, батя.

*Барсуков крестится, надевает шапку. Выходит.*

**Теплых, Барсуков и Окаемов.**

**Окаемов.**  *Барсукову.* Не ходили бы вы к этому попу: нашим- вашим.

**Барсуков.**  Мудрость всех веков, религия, брат. Нельзя с ней ссориться. А ты опять всё видишь, разведка?

**Теплых.** *Она с тяжелыми сумками пришла из магазина.*  Чего вы в углу шушукаетесь? Идите на свет. Кто бы сумки донёс? Продуктов набрала. Кое-как доплелась. Никитка где?

**Окаемов.** *Бросается на помощь.* В спортзале. Тренируется. Сейчас сбегаю, заберу. Вы, Людмила Кондратьевна, тоже змею на груди у себя пригрели.

**Теплых.** Это ты о Володе? Уедет скоро и забудет нас. Сын в армии дослужит, и адью. А ты чего невесту прячешь? Вел бы её к нам.

**Окаемов.**  Никто не прячет. А ходить к нам ей начальство не рекомендует, так оно уважение к Олегу Владимировичу проявляет.

**Теплых.** Володя приехал. Сейчас объявит. По лицу вижу.

**Барсуков.** О чём?

**Теплых.** У сына заканчивается срок службы.

*Входит Гуляев.*

**Гуляев.** Все в сборе? Большие неприятности, и сразу прошу меня простить.

**Теплых.** Что такое?

**Гуляев.** Позвонили из Москвы в их присутствии. Сами знаете, я человек подневольный. Рекомендовали разорвать отношения с вами.

**Теплых.** То самое. И съехать?

**Гуляев.** Про съехать не говорили. Видимо, не в курсе деталей. А вот компьютер у Эдика придётся забрать. И от его услуг отказаться.

**Окаемов.**  Почему-то обидно. Привык я к этому ноутбуку, как к другу. Хотел себе попросить в счет зарплаты. Удобная штука.

**Гуляев**… Ну, и всё такое.

**Окаемов.** Следовало ожидать. При том, что публичные заявления вы уже сделали.

**Гуляев.** Ничего не могу изменить. Продавили они моё начальство. А те- меня.

**Окаемов.**  Так. Минус десять тысяч. А с учетом представительства в судах и администрациях и все двадцать. Если не больше.

**Барсуков.** Деньги найдем. Пожертвовало тут одно лицо, не пожелавшее раскрыть своё имя, значительную сумму.

**Теплых.** И мне минус десять тысяч. А с учетом обедов- минус тридцать. Неважный бюджет. Ну что же, начнём земли продавать. Опять кадастры в копейку встанут.

**Гуляев.**  Да я же не собираюсь съезжать. И потом о представительстве в судах не поминали. По меньшей мере в других районах- почему нет? Отсюда стучат, вот в чем проблема.

**Теплых.** Собирался, не собирался. А вечным счастье быть не может.

**Окаемов.**  Всё вы врёте, Владимир Константинович. На других сваливаете, а делаете сами по себе. Вот и вся правда. Ну что, мы пошли? Нет смысла совещаться при перебежчиках.

**Барсуков.** Успеем уйти. Но и ты пойми, это тоже не от хорошей жизни с их стороны. И что важно- народ это не хуже нас понимает. И делает выводы.

**Окаемов.**  Я думал, вы мужик, а вы, Владимир Константинович, ведёте себя, как баба. Кто-то из Москвы позвонил... Да мало ли кто позвонил. В конечном итоге сами вы себе позвонили и сказали. Вот возьмите.

*Отдаёт компьютер.*

**Гуляев.** Вот отступные.

**Окаемов.**  Ух, ты. И прямо в баксах. Как у тех, кто работает на Расторгуева. Это неспроста. Неспроста. Не нужны нам такие отступные.

**Барсуков.** От денег не отказывайся. Тебе не нужны- Людмиле для Никитки отдай. Спасибо и на этом.

**Окаемов.** Ну, если так… Вот зачем вы, Пётр Поликарпович, его защищаете? Он же, приведись, вас на дыбу и поведёт.

**Барсуков.** Ты давай, не кипятись. Не злись, не выходи из себя. Здесь нужно понять. Обстановка выходит на крайние пики, и уже боятся они. И в ход пошли последние и крайние меры. На Владимира Константиновича надавили. На редактрису Наташу, на твою невесту Лилю.

**Теплых.** Все же Лилю? Маша мне больше нравилась, добрая, прямая.

**Барсуков.** Была Маша, да теперь не наша. Лиля, дочка спирторговцев, у нас бал правит.

**Теплых.** Им я, выходит, через Эдика землю отписала... Хотя бы и Лиля, веди её сюда, тем более угловую комнату утеплили. Места хватит. Володя вот скоро съедет. Съедет, чует сердечко. Аж осунулся. Холодновато ещё в новом доме твоём. Брёвна не сели, из щелей сквозит.

**Гуляев.** Одно могу сказать. Взялись они за вас. Все административные, уголовные дела потрошат. Мужа Людмилы припомнили. Твою справку подняли.

**Окаемов.**  *Хмыкает*. Не в первый раз. А я всё депутат, да депутат.

**Гуляев.** Надо что-то такое сделать. Чтобы повернуть сознание людей.

**Барсуков.** Пусть ворошат. Уголовных дел нет. А справка против них же сработает- сироту да больного обижать. Спасибо, Владимир Константинович, на добром слове.

**Теплых.** Пойдемте ужинать. Я наготовила. Кабанчика прирезали. Свеженины нажарила.

**Окаемов.**  Нет, уж мы после. Владимир Константинович, завтра в соседнем районе у нас распри по выделению участка. Мне ехать?

**Гуляев.** А ты можешь?

**Окаемов.**  Если заплатите вперед, то да.

**Гуляев.** В соседнем- да. Вот деньги. Слышал, дом свой хочешь сжечь? Я правильно понял?

**Окаемов.**  Я? Да что вы, Бог с вами! Мы вот новоселье справляем.

**Гуляев.** Не хочешь? Ну и правильно.

**Окаемов.**  Слышали, Петр Поликарпович?

**Барсуков.** Как не слышать? Нет, Володя, мы на это пойти не можем. Не так богаты. Строить куда ни шло. А жечь построенное- не наша профессия. Бандиты, те- да, запугивают. Даже прокурор признал.

**Гуляев.** А я слышал, будто вы сами этого хотите? Ослышался, наверное.

*Гуляев и Теплых уходят.*

**Окаемов.** Странное заявление. Такое ощущение, словно его кто специально так спросить научил. И компьютер отбирает. Взять деньги и не ехать? Пусть огребается? Или так неприлично? Да и выгодно мне уехать.

*Появляется Клюкина, невеста Окаемова.*

**Барсуков.** А её какой принёс?

**Окаемов.** Тсс. Все по сценарию. Обмываем влазины.

**Барсуков.** Влазины? Какие? Там же ещё пахать и пахать.

**Окаемов.**  *Шепотом*. Для полноты антуража. Одно дело, когда недострой сожгли, другое- когда люди там уже жить начали. Ну, это постановка такая. Спектакль.

**Барсуков.** И вы что там ночевать собрались?

**Окаемов.** Не кричите. Да, ночевать.

**Барсуков.** *Шепотом*. С ума сошли?

**Окаемов.**  Управляемый занос. Сторожа- то уже какие сутки в переулках дежурят. Пожарная часть на стреме. Сгореть не дадут. А пожар с перепуганными погорельцами куда зрелищней, чем пустой дом.

**Барсуков.** Девчонку пожалей.

**Окаемов.**  Пусть поночует. Ничего с ней не случится. Меня она не пожалела.

**Барсуков.** Но у неё же твоё дитя. С испугом бы не переборщить. Может, без людей в горящем доме обойтись?

**Окаемов.**  Не верю, сказал бы Станиславский. Да и не беременна она, я в гинекологии по своим каналам узнавал. Лапшу на уши мне вешает. Я пока подыгрываю.

**Барсуков.** А, если так... Ну, смотри. С деньгами вроде наладилось- тьфу-тьфу, на, своим передай. Это тебе. Расписки потом напиши.

*Входит Теплых.*

**Барсуков.** Ночевать они в доме собрались, Людмила, ты как считаешь, не рано там ночевать?

**Теплых.** Никакой ночевки. Удумали. Сруб не уселся, из каждой щели дует. Тебе-то хоть бы хны, а девчонка, да ещё в положении, враз простынет.

**Окаемов.**  Мы бы у печки шатёр поставили.

**Теплых.** А шатёр загорится? Даже не думай. Раз в угловой квартире тепло- заселяйтесь туда. Она светлее. Просторнее. И никаких денег.

**Окаемов.**  Мы вычтем из вашего долга. Однако не хотелось бы вас бесконечно стеснять.

**Теплых.** Я сказала- будет так.

**Клюкина.** Здравствуйте. Меня зовут Лиля. *Окаемову.* Чего мы тут разлохматились? Так, воротничок поправим. Поцелуй Лилю. Вот так. Может, послушаем Люду и Петю? Меня из семьи пока никто особо не гонит. Готовы и подождать.

**Окаемов.**  А я бы просил не перечить мне!

**Клюкина.**  Будет, как ты скажешь. Ну, всё? Успокоился?

**Окаемов.**  Вот так лучше.

**Теплых.** Влазины, так влазины. Давайте хоть стол соберём. Но сядем у нас на кухне- и не спорьте. Тем более там уже всё накрыто. Пошли.

**Окаемов.** Согласен. Мы пока на дела отвлечёмся. Надо там гирлянды включить, так сказать, цветомузыку.

**Теплых.** Отвлекайтесь.

*Теплых и Клюкина уходят.*

**Окаемов.** *Шепотом.* Все продумано, Петр Поликарпович. До мелочей. В том числе с учетом дежурящих машин. Возгорание будет. А дальше пусть тушат. А я для алиби как раз уеду в районы защищать интересы компании Владимира Константиновича. Комар носу не подточит, я вас уверяю. Позарез нужна мне Лиля именно в новом доме. Так сказать, для декорации. Тсс. Ну и... в наказание. Нечего было меня в эту авантюру втаскивать.

**Барсуков.** Когда вернёшься?

**Окаемов.**  После обеда закупите эфир на телевидении. Нам будет, что сказать.

**Барсуков.** Экие загадки. А если нет денег на эфир на этот?

**Окаемов.**  Есть же. Чу! Не наши люди. Сдаётся, мне мальчик наш давно работает на *их* этаже.

**Барсуков.** Ты про Владимира?

**Окаемов.**  Взгляните. Вот эта невзрачная вещь. Знаете, как называется?

**Барсуков.** Что за хрень?

**Окаемов.** Микрофон и антенна. А я стал в последнее время замечать, что вот оттуда пасёт нас одна и та же машина. Она и сейчас там стоит. С этих микрофонов нас пишет.

**Барсуков.** Тааак.

**Окаемов.**  Этот я заглушил. Поджарил на свечке. Не опасайтесь. Поднял учебники. Прочёл в книжке «Своя разведка». Пришел домой. Стал шарить. И вот такой свёрточек бумаги от ксерокса и завёрнутый в нём микрофон с антенной обнаружил на шкафу.

**Барсуков.** Погоди. Это что значит?

**Окаемов.**  То, что многие наши разговоры им известны.

**Барсуков.** Вот те раз! Как же так?

**Окаемов.**  Так. Недооцененная, сказал бы я, гнида этот ваш Владимир Константинович. Ну да ничего, сколько верёвочке не виться- конец всё одно будет.

**Барсуков.** По-моему, он на это не способен. Как-то не вяжется. Выше он, что ли, этого. Почему ты решил, что это он?

**Окаемов.** А кто же ещё? Людмила Кондратьевна- сразу пас. Девочка, мальчик- пас. Рассказали бы Людмиле или мне, или вам. Выходит, только он один.

**Барсуков.** Обожди. Не горячись. Мог кто-нибудь другой зайти. Людмила Кондратьевна, в дом кто-то из чужих в эти дни приходил?

**Теплых.** Сегодня? Нет.

**Барсуков.** А вчера? На неделе? Кто-то не из наших? Участковый? Почтальон? Телеграмма?

**Теплых.** Приходил. А что случилось? *Клюкиной.* Вот, молока попей. Тебе теперь его чаще надо пить, у малыша скелет образуется, ему только кальций подавай. Ну и не сердись. Не сердись так. *Барсукову.* Электрик был. В понедельник. Ворчал на то, что счётчик у нас в подвале- не на улице стоит. Новая у них теперь мода. Счётчики на столбах возле участка ставить. Мало их грабили.

**Барсуков.** А в кухню заходил? Что делал?

**Теплых.** Писал протоколы, да что-то пошло не так. Лист смял, выбросил. В корзине лежит.

**Квадрат.**  Там? Где ещё был? *Бросается к мусорной корзине для мусора. Находит комок бумаги. Разворачивает. Микрофона там нет.*

**Теплых**. В ваших комнатах. В комнате Володи.

**Барсуков.** А что там делал?

**Теплых.** А что случилось- то? Чего вы так всполошились? Оценивал состояние проводки.

**Окаемов.**  Куда ещё входил?

**Теплых.** В гараж. К тебе, Эдик, в квартиру заходил. Извини, без спросу открыла. Но раз тебя нет. Хотела вам ещё сказать. Забыла.

**Окаемов.** Ко мне? Вот оно! А чем объяснил?

**Теплых.** Нашел неправильные пожароопасные скрутки. Что-то там про встречу алюминия с медью говорил. Ничего не поняла.

**Окаемов.** Лез в провода?

**Теплых.** Проверял.

**Окаемов.**  *Возбуждённо.* Пётр Поликарпович, запомните. Лез в провода. Запиши. Людмила Кондратьевна, у меня большая просьба- напишите объяснение. Сейчас же. Дескать, так и так.

**Теплых.** А если с утра?

**Окаемов.**  С утра мне ехать за пределы района. Перед поездкой завез бы в органы. Большая просьба. Сейчас же. И прямо всё, всё распишите.

**Теплых.** А что случилось?

**Окаемов.** Большое подозрение на то, что готовится диверсия. Пожалуйста, Людмила Кондратьевна. Буквально в две строки. *Барсукову* *шепотом.* А мы завтра кого надо сюда приведём. Пусть осмотрят. Заодно завтра всё и случится. Захлопнется наш капкан. Но об этом- тсс- ни слова. *Громко*. Людмила Кондратьевна, а в подвале ничего не крутил?

**Теплых.** Только счётчик смотрел.

**Окаемов.**  Вошли в подвал. Видишь, как. Завтра я приглашу парней из РОВД. Они на Расторгуева и его выкрутасы давно зуб точат. Ходу им не дают.

**Барсуков.** Сроду бы не додумался, что может быть так. Ты смотри.

**Окаемов.**  И телефоны слушают. Надо нам, Пётр Поликарпович, как следует подготовиться. Морально. Главное, ничего не бойтесь. Что бы ни случилось - все против них обращайте. Действуйте как можно хладнокровней. Говорите, что это люди Расторгуева против нас затеяли. Чтобы запугать. Сломить. Понудить вас сойти с дистанции. *Шепотом.* Завтра с утра дом сгорит. Меня не будет, вас не будет- а он сгорит. И сожгу его не я. Но этот момент надо отразить в договоре. Вот читайте. Мало ли. И всё - тсс.

**Барсуков.** А эта Клюкина?

**Окаемов.** Ну, там она будет. Испугается. Заверещит.

**Барсуков.** Хоть она и... как это сказать… ну, такая... не советовал бы. Человек всё же. С огнём шутки плохи. Опять дым. Угар.

**Окаемов.** Заодно на вшивость проверим некоторых штатских, да и рассчитаемся. Как, прочитали?

**Барсуков.** Подписал. Убери обмен усадеб, допиши иные взаимоприемлемые варианты. Не дай Бог к кому попадет бумага в руки, погорю тогда и я.

**Окаемов.**  Но ведь рискую же я, мне нужны гарантии.

**Барсуков.** *Не своим голосом*. Хорошо, пусть будет так.

**Клюкина и Теплых.**

**Теплых.** Девочка моя. Да ты хоть осознала, что за груз на себя взвалила?

**Клюкина.** Какая я тебе девочка… ровесницы мы. Были кадры и потяжелее.

**Теплых.** Ругает он власть- не всякая жена это выдержит. Опять же, видишь, как с доходами. Сегодня они есть- завтра их нет. Хотя прижимист. Хитёр. Нам про бедность уши заливает, а сам на дом скопил. Пусть живёт. Забеременела зря. Это ведь и дитя может родиться больным. Опять если нормальным, как Никитка, все одно ведь дразнят отцом. Он ведь странный.

**Клюкина.** Поняла насчёт ребенка. По строительству дома одна подробность. Денег у Эдика хватило только на укладку фундамента и на возведение сруба, потолка и стропил. Дальше всё- встали. На кровлю, на окна, на систему отопления, на работы деньги дал мой отец.

**Теплых.** Тот мужчина, что руководит строителями? Высокий такой, на «волге» ездит?

**Клюкина.** Да, он. Денег дал как бы он. На самом же деле подключилась мать. Она у нас всем заправляет. Ну, та у нас своего никогда не упустит. Расписку потребовала с условием прописать в доме меня, её и отца. В результате у нас не стройка, а клубок обид. Эдик их теперь видеть не хочет. Ни отца, ни мать. Заодно и на меня косится, дескать, ты во всем виновата. Не первый Эдик у меня такой нервный. Надо отдать должное- сердится, но рук не распускает.

**Теплых.** Это у него есть, да. Ни на одного ребенка никогда голос не повысил, ладошкой или ремнем не хлопнул. Выдержанный.

**Клюкина.** Уже плюсы. Вот здесь шрам видишь? Это у меня от третьего мужа. Первого, хорошего, Бог прибрал. Автоавария. Сын у меня от него. Сын уже самостоятельный. После техникума на контракте в армии остался. Пока сержант. Так что новой семье не помешает. А затем разные были. Курить можно?

**Теплых.** Эдик не заругается?

**Клюкина.** Когда ухаживал- разрешал.

**Теплых.** А теперь?

**Клюкина.** Теперь- нет.

**Теплых.** Ну, и не кури.

**Клюкина.** А мне так кажется, что потерпит. *Закуривает.* Тем более чего бояться, дом-то теперь наш.

**Теплых.** Как ваш?

**Клюкина.** Я же тебе говорю: мать денег дала, отец, они, я- все в доле. Ну собственно своё мы уже получили.

**Теплых.** Своё? Получили? Ой, ребята, я сразу-то не поняла... зря вы так. Ей богу, зря. Мечты вы его лишили. Не простит он вам этого. Ну, да это всё завтра. Ночевать сегодня в том доме не соглашайся. Какой день всё на ушах. Бандиты громогласно объявили, что сожгут, как только тот будет построен.

**Клюкина.** Знаем- не дурак. Отец уже третью ночь в машине дежурит. Жаль материных денег. И сегодня с моим приездом- тем более здесь.

**Теплых.** *Раздвигает шторы у окна*. А, это вот та машина?

**Клюкина.** Нет, не та. Та- это персональная машина главы района- камри, Вася, его водитель, дежурит.

**Теплых.** И Вася здесь? А не заходит.

**Клюкина.** Отец в переулке обычно стоит, чтобы все подъездные пути контролировать. А там ещё одна машина от Расторгуева- джип. Как объяснил отец, Эдика и Петра пасёт постоянно. А может, и поджечь хотят, когда все уснут.

**Теплых**. О чем и речь. Скажи, что заболела. Мало ли. Ветрище такой- спалят, и выскочить не успеете. Езжай, скажу, что у матери приступ.

**Клюкина.** А у нее и правда приступ.

**Теплых.** Скорую вызывали? Вызови прямо отсюда, ведь проверит, въедливый, мочи нет. И раз отец здесь- садись и поезжай. А затем всё образуется. Терпи.

**Клюкина.** До определенного предела. *Поднимает трубку телефона*. Алё. Скорая. Машинку на Державина, 4. Клюкина Таисия Владимировна. 63 года. Давление. Сердце. Я её дочь. Лилия. Тоже Клюкина. *Кладёт трубку*. Ладно, поехала. Удачи. Но так-то он смирный. Для здоровья почему бы и не пользовать.

**Теплых.** До поры до времени. Не мне тебе об этом говорить. *Укутывает Лилю в шаль.* Иди, возьму всё на себя. Скажу, выбежала, в чем была. Даже не сомневайся. Он отходчивый, поворчит и замолкнет. С долями только зря вы так. И на телефон не отвечайте. Исчезните, будто вас нет- до самого конца выборов. И... не рожай... это муки...

**Клюкина.** Да нет никакого дитя.

**Теплых.** Ах…

**Клюкина.** В депутаты только он меня втравил.

**Теплых.** В депутаты-то зачем?

**Клюкина.** Родители приказали, а я под козырёк. Он их на это развёл- за деньги. Ну и мне всё развлечение. Пантуюсь на работе. Главврач теперь кланяется. *Передразнивает.*  Здрасьте! Здрааасьте.

**Теплых.** Ну, беги. Получше спрячься. Не засунул бы он тебя куда.

*Уходит.*

**Теплых и Гуляев.**

**Теплых.** Что ты, Володя, покидаешь нас?

**Гуляев.** Да нет, нет.

**Теплых.** Как нет? Покидаешь. А мне с утра муж покойный приснился. Смеётся. Спрашивает: выборы у вас? Да, выборы. А ты откуда знаешь? Как не знать. Пыль до потолка. Выберут тебя. Я же не выдвигалась. Это же процедура. Я не зарегистрирована. Все одно, выберут тебя. Петруша до твоего появления обещал: «Выберут меня- поженимся». А сейчас слышу, отцу Павлу посулил с женой воссоединиться. Да и правильно. Дитя там. Ты, Володя, давай, не таись. Уходишь, так уходишь. Ты садись, закуси. Сальца твоего любимого, с прожилочками, специально для тебя солила. Была сегодня у Эдика в новом жилище. Сквозняки, но дышится у них в деревянном доме вольготно. Не то, что у нас в каменном мешке. Бывало, была жива мать. Приеду к ней в нашу избёнку. Что- то успею сказать, подарки отдать. Прилягу на коечке с дороги отдохнуть. Глядишь- уже задремала. Мне что Петрушу, что Эдика как воспитанников жаль, надо же им где-то жить. Но то, что ты отказался от них- никто не осуждает. Как не понять. Всем жить. Да в первую очередь для семьи хочется. Для близких. Никита, сына, поешь.

**Никита.** Сейчас!

**Теплых.**Поешь. Аня! Ужинать! Все ужинать. Как твой сын?

**Гуляев.** Сегодня сто дней до приказа.

**Теплых.** Вот и время пролетело. Хорошее время. Вроде вчера лишь познакомились. А куда он теперь? В армии не надумал остаться?

**Гуляев.** Может, и останется. Он же связист. После службы предлагают. Если нормально дослужит. Ну и не московские расценки.

**Теплых.** Видите, как вы. Для нас эти сто тысяч рублей- целое состояние, вон какая бойня идёт за место главы района. Для вас же это- не деньги. Смотрите на нас, как на животных в зоопарке. Копошимся здесь. Раздражаем вас. Да ладно. Это я так. Для красного словца.

**Гуляев.** Что делать, что делать.

**Теплых.** Надо угля им в печь подложить.

**Гуляев.** Да ложись, спи. Ну что ты. Никто же в доме не спит. В батареях антифриз. Не замёрзнут. И он недавно уголь засыпал.

**Теплых.** Ладно, вздремну. Пойду с утра. Разъедетесь. И начну. Бычкам сена давать. Свиньям. Заодно и нам угля, и им подложить. Да не уснуть бы. Сегодня у них задремала. Там Серёнька- муж и приснился. Смеётся. Петя! Эдик! Дети! Садитесь, поешьте! Не стесняйтесь. Чего, чего, а еды у нас всегда хватит. На крайний случай от Серёньки ящики тушенки в густом таком солидоле в подвале стоят. Тот ещё, советский запас. Электрик счётчик проверяет, а сам глазом на эти ящики так и косит.

**Гуляев.** А что у нас электрик делал?

**Теплых.** Счётчики проверял. Настаивает на том, чтобы вынесли его на столб у ворот. Да в комнатах проводку смотрел.

**Гуляев.** И у меня был?

**Теплых.** И у тебя.

**Гуляев.** К компьютеру не лез?

**Теплых.** За этим я проследила. А что вы так возбудились? Эдик тот с меня аж объяснение взял, скомканный лист с какой-то штучкой из твоей комнаты забрал.

**Гуляев.** Что за лист? Что за объяснение? Зачем?

**Теплых.** Мало ли. Может, боится, что ты претензии предъявишь. Хотя он честный малый.

**Гуляев.** Ну, на этот счёт у меня другое мнение. Ладно, давай спать. Однако же. Кто, чего…

**Окаемов.**  *Шепотом*: Людмила Кондратьевна, можно вас на минуту?

**Теплых.** Что такое?

**Окаемов.**  Лиля не у вас?

**Теплых.** У меня? А зачем?

**Окаемов.**  Где она может быть? А Владимир Константинович у вас?

**Теплых.** Здесь. У детей не смотрел? У Петруши? А, извини, не сразу сообразила. Из дому ей позвонили, сказали, что мама больна, сердечный приступ. Скорую вызвали. Туда уехала, выбежала в чем была.

**Окаемов.** *Возмущённо.* И она, не сказав ни слова мне, в такой день, уехала?

**Теплых.** Что ты! Я сама её силом прогнала. Мать при смерти. И прости, заболталась, забегалась, тебе не сказала. Свои здесь неприятности. Прости, Эдик.

**Окаемов.**  А на чем она уехала?

**Теплых.** Машина сейчас же подошла.

**Окаемов.**  Такая белая?

**Теплых.** Вроде белая.

**Окаемов.** Волга?

**Теплых.** Ну, да. Большая. Разворачивалась сложно так.

**Окаемов.**  Волга её отца!

**Барсуков.** А по мне так баба с возу. Да ещё в такое время... Извини, Людмила Кондратьевна, это не о тебе, кобыле легче.

*Теплых закрывает дверь.*

**Окаемов.** *Расстроенно.* А я вам скажу, ненатуральный в результате выйдет пожар. Без слёз и воплей погорельцев.

**Барсуков.**  Ну что же теперь, без слёз, так без слёз. Слёзы мы, кстати, не оговаривали.

**Окаемов.** Эх, Петр Поликарпович, как вы не понимаете: жертвы нужны, жертвы. Хотя бы намеки на них. Яркие и образные. Без жертв- это, извините, не яичница, а размазня. Фокуса нет. Эффекта. Если хотите, аффекта.

**Теплых.** Мальчики, спать- спать- спать.

**Окаемов.**  Какое здесь спать. *Пытается позвонить*. Алё! Алё! Не отвечает. К телефону теперь присоединились. Есть у разведки такая манера. Надо теперь куда-то... а в приемную районной администрации позвонить, и как ответят, сейчас же сбросить... тогда микрофон перестанет работать...

**Барсуков.** Утро вечера мудренее. Спать. Дай мне один договор все же посмотреть. Другой для страховки пусть будет у тебя. Затем мои замечания посмотришь. Поправишь на взаимоприемлемое. А то не дай Бог попадёт кому на глаза, будут мне пожары.

**Утро судного дня**

**Барсуков.**  *Громко зевает*. Ну что - встаём? Все вроде живы здоровы? Не сгорели? Стало быть, пойдём проигрывать.

**Гуляев.** Да, пора. Аня, могу я тебя попросить?

**Аня.** Да.

**Гуляев**. Когда придёшь со школы, посмотреть на компьютер, светится ли экран. И в зависимости от результата- светится, не светится- сообщить мне вот с этого телефона? Сумеешь?

**Аня.** Почему нет. А это что- сотовый телефон?

**Гуляев.** Да. Вот деньги.

**Аня.** Хорошая ставка.

**Гуляев.** Ну, я пошёл.

**Теплых.** А позавтракать? Эдик вон ещё не выезжал. Правда, уже встал, что-то там метёт, копошится.

**Гуляев.** Ему дальше ехать. И мне не ближний свет.

**Теплых.** Все одно поесть.

**Гуляев.** Не получится. Заседания никто не перенесёт. Мне же за неопоздание неплохо платят. Сейчас в подвал метнусь, угля подброшу и в путь. Всем удачи.

**Теплых.** Тогда с собой- кусочек хлеба. Кусочек сала. Мяса вареного.

*Гуляев берёт пакет с продуктами, уходит.*

**Барсуков.**  Езжай. Ну что, позавтракаем? Трясёт сегодня колотун.

**Теплых.**  Нервничаешь?

**Барсуков.** Да уже скорей бы. Ни себе, ни людям. Сидеть на рабочем месте нельзя- злоупотребление положением. А ведь зима. Каждая минута дорога. Пока своих расшевелишь, научишь, как быть, время уходит. В общем, в долгах не деньги, в штанах не гребля. Человек, у которого арендуем место под штаб по выборам, скоро с ума сойдет. Так давят. Ой, давят. Заставляют, чтобы меня на улицу выгнал. А ему как? Я же, как- никак, действующий глава райцентра. А там бандиты. Веселуха.

*Входит*  *Окаемов.*

**Окаемов.** Не дрейфьте, всё одно победим.

**Барсуков.**  Хорошо говорить. Тебе бы сегодня по старушкам идти, а ты едешь. Это же ты до вечера проездишь?

**Окаемов.** По старушкам агитаторы, Маша хорошо ходят. Не подведут. Кстати, не забудьте о них после выигрыша. Премию бы. Ну и самым толковым- должности, работу с твёрдой зарплатой.

**Барсуков.** Выиграть сначала надо.

**Окаемов.** Часа в три- четыре буду уже здесь. Вечер впереди. Не забудьте заказать эфир на телеканале. А после эфира обойдём пятиэтажки. Как я и обещал. Явка у них отменная.  **Барсуков.** Видишь как? А был бы сотовый телефон- связались бы. И ваших нет. Сам, если что, звони Людмиле.

**Окаемов.** А где Владимир Константинович?

**Теплых.** В подвал пошел уголь подложить, котёл почистить

**Окаемов.**  А, экономите на моих услугах? Понял. Ну, экономьте. Пора выдвигаться и мне. Надо масло проверить. То, да сё.

**Теплых.** Езжай с Богом.

*Окаемов выходит. Звонит телефон.*

**Теплых.** Аня, возьми телефон.

**Аня.** Владимира Константиновича просят появиться в районной администрации в восемь ноль- ноль.

**Теплых.** Беги в подвал, ему скажи.

*Аня убегает.*

**Теплых.** Вот ведь дела. Сказала?

**Аня.** Сказала.

**Теплых.** И что они решили?

**Аня.** Что в оба райцентра поедет Эдик**.** Владимир Константинович останется здесь.

**Барсуков.** Что? Он же мне все выборы запорет. Эх!

*Через какое-то время слышен шум отъезжающего автомобиля.*

**Барсуков.**  Эдик, тот ещё джигит. Масло в моторе, как следует, не прогрел. Запорет он тебе с таким отношением автомобиль.

**Теплых.** Торопится. Никита, а, Никита?

**Никита.** Не хочу.

**Теплых.** Иди, поешь. Через не хочу. Вы сейчас разъедетесь. В их доме не забыть- угля подложить. *Одевается в верхнюю рабочую одежду*. Анечка. Деточка. Проследи, чтобы Никита поел. Эта вчера зачем пришла? Эдика только растравила. А воздух пригожий в доме у них. Прямо сладко спится. Ладно, тогда, как там говорит Эдик? Всем удачи. Тебе, Петруша, прямо впереди сияет победа. Прямо снится чистейшая река, и ты в лодке. Довольный. Это знак победы. Анечка, деточка, пригляди за Никиткой. Тебе, Петруша, вот ещё: коли уж выступил отец Павел ходатаем - к своим вернись. Дети же. Самим нам жить зачем? А дети, дети- да.

**Барсуков.** Ну, не скажи.

**Теплых.** Вернись, Петруша, к своим, ждут они.

**Барсуков.**  А ты, к примеру, как? Это же сколько нас клиентов выпадет?

**Теплых.** Клиентов найдем. Землю продавать начнём. Опять же победишь- должность дашь, будет на что жить.

**Барсуков.**  Ну это, медведя надо ещё добыть, потом шкуру делить. Что-то зачастили вы с просьбами с утра. Не к добру.

**Теплых.** Пошла: печь им затоплю, да вздремну там. Это что за бумажки?

**Барсуков.**  Эдик номера телефонов в тамошнем райцентре оставил. Мало ли. А это- мои. Аня, пригляди. Ладно, пошёл машину погреть.

*Барсуков и Теплых уходят. Появляется сонный Никита.*

**Аня.** Никита, садись есть. Опять возле компа ночь сидел? Умылся?

**Никита.** Не хочу я есть.

**Аня**. В школу возьми.

**Никита.** Смеялись чтобы?

**Аня.** А не поешь, не вырастешь.

**Никита.** До чего же вы надоели все.

**Аня.** Садись.

**Никита.** Мамы же нет. Ну, не накладывай ты столько мне.

**Аня.** Столько хватит?

**Никита.** Да. Вот так размазал, будто ел.

**Аня.** Ешь. Эх, Никита.

**Никита**. Ну, ты же сестра.

**Расторгуев и Гуляев.**

**Расторгуев.** О, а ты чего припёрся в такую рань?

**Гуляев.** Звонили от тебя. Сказали быть с утра.

**Расторгуев.** От меня? Я не звонил.

**Гуляев.** Сказали, звонят от главы администрации, предлагают в восемь быть. Я пока на мачту с передатчиком смотался, то да сё.

**Расторгуев.** Кто сказал?

**Гуляев.** Да я собственно не в курсе. Звонила на домашний какая-то тетенька, со слов Ани, часов в шесть утра.

**Расторгуев.** Точно в шесть?

**Гуляев.** В шесть. Я поездку в краевой центр отложил, раз велено в первую очередь тебе помогать. Тем более такой день.

**Расторгуев.** Зря отложил. Разыграли тебя. Жди провокаций.

**Гуляев.** Каких?

**Расторгуев.** Шут знает. *Звонит телефон.* Алё? Да. Что горит? Дом горит? Давно горит? Ну, поезжайте, тушите. *Гуляеву.* Поздравляю, дом Окаемова горит. И мои сторожа прозевали. Сам он где?

**Гуляев.** На выезде в соседнем районе. А твои- да, увидели, что Эдик поехал, сразу же смылись. Всю ночь дежурили.

**Расторгуев.** Стопроцентное алиби Эдику. *Звонит телефон*. Але. Как? Понял. Ну, должен сказать, плохие новости: Людмилу в доме нашли, и она угорела.

**Гуляев**. Это как?

**Расторгуев.** Чего ей там было делать?

**Гуляев.** Собиралась прибраться там, истопить печь.

**Расторгуев.** Истопила. В общем неприятности у тебя.

**Гуляев.** У меня? С чего бы? Я только что с горы приехал. Все следы там. Час туда по снежной целине, да в гору. Там осмотрел оборудование. Минут сорок обратно.

**Расторгуев.** Это позже. А пока следи за тем, как всё разворачивается. Москвич. Приятель лидера ОПГ и главы района. Баба, у которой он квартирует, от него забеременела. Интернет уже всё рассказал- жгут напалмом. В общем неприятная у тебя ситуация. До жены бы твоей не дошло.

**Гуляев.** А ты откуда знаешь, что забеременела?

**Расторгуев.** Я причем? Они знают. М- да. Вот где нас поймал лопоухий.

**Гуляев.** А доказать, что это он сделал, а не я?

**Расторгуев.** Докажем. Но позже. На месте пожара твой мешок с древесным углем нашли и жидкость для розжига и ещё по мелочам.

**Гуляев.** Это здесь при чем?

**Расторгуев.** Считается, что огонь пришел от них. А кроме тебя такое у нас в никто не покупает. Вот тебе и взял угля шашлык пожарить. Теперь все зависит от того, что Петруша скажет. Что Окаемов скажет, читается без балды.

**Гуляев.** Но Пётр же нормальный мужик.

**Расторгуев.** Нормальный, а пока жжёт, валит все на нас. На шпиона и агента влияния прямо изнутри. То есть на меня и на тебя. Микрофоны они нашли. В общем, пипец выборам. Без этих потрясений мы еще могли побороться. А теперь- сушим весла.

**Гуляев.** А я?

**Расторгуев.** А что ты? Поживешь у нас. Недельки две, месяц. Посидишь. Как масть пойдёт. Да не паникуй, всё выяснится. При том, что на себя Эдик ничего не возьмет. Допрашивал я во времена работы в прокуратуре разных. Колол, как семечки. Всех, кроме таких вот упёртых.

**Гуляев.** *Он растерян*. А Пётр?

*Расторгуев молчит.*

**Гуляев.** Но ведь есть же нормальные люди. Анечка, например.

**Расторгуев.** Ну да, у неё мать убили. Вот смотри, что она рассказала на ленте уже. Мама была- за, Владимир Константинович, то есть это ты- против.

**Гуляев.** Против чего?

**Расторгуев.** Против рождения ребёнка.

**Гуляев.** Но я не обсуждал это с ней. Да ещё при Ане. Это ложь.

**Расторгуев.** Ну, правды от них теперь не добьёшься. Это данность.

**Гуляев.** Да и Людмила … чего мне врать, сказала, что незачем ей… это… и Аня не могла это знать. Написал, кто-то под её именем. Тот же Окаемов.

**Расторгуев.** Окаемов сейчас в пути, если уже не в соседнем райцентре на алиби работает. И ссорились все вчера.

**Гуляев.** Мы ссорились?

**Расторгуев.** Вы. Читай. Бегали. Кричали. Хлопали дверями. Окаемов говорит. Аня говорит, что мама на тебя сердилась. Укоряла за то, что уезжаешь. Никитку не расспрашивали.

**Гуляев.** А эти шпионские записи ваши?

**Расторгуев.** А нужны они?

**Гуляев.** Но там же есть доказательства того, что не бегали, не кричали. Я один микрофон на кухне в корзину бросил, его нашли, а один железно пишет- я его в электронные час встроил. А... там Эдик шумел. Зазноба его без спроса уехала, плюс он некоторые микрофоны нашёл, да. Из-за этого бегали. Но и у меня, кстати, в номере он сам нашёл. Я тоже пошумел.

**Расторгуев.** Здесь подумаем. Послушаем, поищем. Но инициатива пока у них. А при поджоге был использован усилитель горения. Предположительно, розжиг и древесный уголь, куплены в нашем магазине. Вроде там даже чек валяется. Чтобы сомнений не было, обрывок мешка придавлен кирпичом поодаль от сгоревшего дома. Он даже какой-то ящичек специально сконструировал. Понял как? Нам в голову не придет. А ему пришло. Выгорает древесный уголь для шашлыка, а в конце жидкость для розжига- в бутылочке- обрати внимание- из- под пепси- колы, которую у нас во всем районе из взрослых мужиков покупал опять же только ты один.

**Гуляев.** Но это же за уши притянуто.

**Расторгуев.**  Ещё не всё. Якобы экспертиза показала, что с Людмилой вы спали незадолго до того. А в теле её, извини, плод ребенка. Предположительно, тоже от тебя. Не факт. Но написано так.

**Гуляев.** Но я…

**Расторгуев.** *Разливает спиртное.*  Наливай! Значит, так… *Входит Бахметьев.* Вася, а ты чего здесь после ночи? Иди, спи... я занят…

**Бахметьев.** Точно не нужен? Тогда пошёл?

**Расторгуев.** *Бахметьеву*. Наследил. По снегу, что ли, бродил? Швабру принеси и сразу иди. Да сам я подотру*... Гуляеву*. Арест для тебя неминуем. На допросе отказывайся какие-либо показания давать, ссылайся на статью 51 Конституции, которая даёт право не свидетельствовать против себя. И говорить только в присутствии адвоката… а теперь пошли. Петруша там уже зажигает. Окаемова с его алиби пока нет. Подъедет. Всё у него рассчитано. За час доехал до соседей. Посидел в комиссии. Ему прибежали, сказали. И он едет назад. Увидишь, так и будет. Ну, всё. Еды возьми. На вот, что есть... *Достаёт из холодильника пакеты*. Возьми, возьми.

**Гуляев**. Зачем?

**Расторгуев.** Сгодится. …

**Гуляев.** Слушай… здесь такое дело... раз уж ты мне адвокат… в качестве смягчающей… что ли, меры… предложи от моего имени моё обязательство помогать детям… без родителей же остались… тот же Никитка… с появлением у Эдика новой пассии, ходит потерянный…

**Расторгуев.** На сострадание публики рассчитываешь? Значит, как бы вину признаёшь? Дело хорошее… но вот, что тебе должен сказать… Время на подумать у тебя будет… и не только о них. В первую очередь о себе… о своей жене… о сыне… ты ведь ради него забросил свой московский кабинет… а ему, я так понимаю, ещё жить и жить, вставать на ноги… Так вот, чтобы не подвести их, тебя самого надо будет ещё выцарапать из этой богадельни. Она принимает с широкими объятьями. Отдает сложней. А теперь все предметы, которые могут иметь ценность- украшения- цепь с крестом из золота вижу на груди, деньги. Замечательные твои сотовые телефоны, ноутбуки, на всякий случай оставь мне. Ключи от машины… Саму машину… Дабы в одночасье не исчезли. Вася? Не ушёл? Прими. Убери подальше.

**Гуляев.** А крест зачем?

**Расторгуев.** Милый, ты на нары идёшь.

**Гуляев.** На нары?

**Расторгуев.** Часы… тикают? *Подносит к уху,* с*лушает*. Тикают. А подари.

**Гуляев.** Нехорошая примета. Но бери…

**Расторгуев.** А я тебе копеечку дам, будто ты продал, а я купил...

**У Барсукова.**

**Барсуков.**  Как горит? Что горит? Там гореть нечему. У нас же дом каменный. Где горит? Тааак. Машину вызвали? Пожарных? Девочки, звоните. Третий жилой район. Улица двадцать восьмая. Дом три. Нет у нас такого адреса? А, епересете. Это же Эдика дом. Срочно едем. Пожарные уже там? Уже легче. Что? Не может быть! Ё- мое, человек в доме. Лиля? В смысле, беременная? Она же вчера уехала с отцом. Другая? А кто там может быть? Людмила Кондратьевна?! Ты смотри! Окаемову звони. Что с ней? Угорела. Да какие на фиг искры. Трубу сами целый день устанавливали. Глиной с песком и цементом потолки залили и керамзитом обсыпали. Зонтик есть. На болтах прикручен. Как же так, как же так? Скорую срочно! Как не нужна? Как не надо? А дети? Ничего не понял. Мы же пили чай, завтракали с утра. Как же так?

**На месте происшествия**

**Дознаватель.** Сюда подойдите. Видите- тряпка.

**Барсуков.** Ну, вижу, да. И что же?

**Дознаватель.** Полита чем-то вроде керосина. Называется усилитель горения. Там этот адский ящик. Скорее всего, это- поджог.

**Барсуков.**  Как? А! Ну да, ну да. Акция устрашения. Хотели бандиты сделать так. Олег им на словах запретил. Значит, подожгли все же, ретивые. Окаемова жжём- тебе, Пётр Поликарпович, навет даём. И всем, кто тебя поддерживает. Ну, насчёт тех, кто поддерживает: богатеньких устрашить можно. А всех не подожжёшь, не застращаешь. Меня тем более. Не на тех напали! А я думал, бытовуха, где -то контакты замкнуло.

**Дознаватель.** Контакты в норме, замыканий нет. Дайте мне на вашу обувь посмотреть. Нет. Не ваши следы. А эти, извините, след Окаемова, если я не ошибаюсь... Телевизионщиков кто вызвал?

**Барсуков.**  А кто их вызывает- сами себя кормят. Я им точно- не начальник. Опоздали. Огонь уже потушен. Картинки нет. Хотя есть, вон там вон что-то тлеет. Эй, кто там, плесните сюда воды.

**Сарафанова**. Что сами думаете?

**Барсуков.** Хреново, думаю. Дознаватель говорит, что подожгли. Тяжко мне. Ну, разбирались бы с мужиками, со мной. *Вытирает слезу.*

**Сарафанова**. *Оператору шепотом*. Снимай. Снимай.

**Барсуков.** *Швыркает носом***.** Останови в переулке. Избей, убей, раз просто побить мало. Её- то зачем? У неё дети. Заслуженный человек. А дом чей? Парень- сирота. Несчастные копейки копил. Мы все помогали: родители невесты, я последние дни, несмотря, что выборы, на объекте проводил. Никаких слов возмущения нет даже. И ведь все скатят на тормозах. А кто сделал? Кто заказал? Всякий знает. Бандиты во власти! Ведь в последнее время, да хоть сейчас ехал вот сюда, - на каждом повороте наряд ГАИ. Проверка документов. То благо, что не украл. И штрафов нет. Ну, не хотите власть отдавать, так и скажите.

**Сарафанова.** Про главу, про власть- ни слова.

**Барсуков.** И ты туда же? Тогда и напиши в газете. «Не сметь брать власть у бандитов. А кто посмеет- с теми поступим вот так же». Мы и не станем брать. Потому что людей жаль. Очень. Да ты пойми, она же нам учитель. Воспитатель. Фактически вторая мать. Эх! Да если бы знал, чем все закончится, ни за что бы никуда не пошел.

**Сарафанова.** Есть время кандидатуру снять.

**Барсуков.** Вот ты о чем? А ты острая на мозги, Наташа. Не зря тебя бандиты так подняли, а Окаемов ненавидит.

**Сарафанова.** Вы знаете, одна беда. У вас сегодня платный эфир. А трансформатор полетел.

**Барсуков.**  Как это он полетел? Он же новый. Энергетики летом меняли. Вот оно как? Прячете, значит, правду? Ну, ничего, минуя вас, она до людей дойдёт. *Звонит.*  Типография? Будет обращение. Минут через тридцать сбросим текст.

**Сарафанова.** Какой у вас телефон интересный.

**Барсуков.**  Сотовый. Работает в тестовом режиме.

**Сарафанова**. А, у нас уже сотовая связь есть?

**Барсуков.**  У нас есть. Да, между прочим, у Окаемова в гараже переносная электростанция. На шесть киловатт, это значит, чтобы сварочный аппарат тянула. Хватит вам? Или вы с теми, кто дома и людей жжёт? Выбирайте. С бандитами? С народом? Победить мы вас теперь всё одно победим. Вот, видишь, там люди собрались. Между прочим, наши агитаторы. Сметём всех. Так с кем вы, мастера слова?

**Сарафанова**. Оператор говорит, что мощности электростанции для выхода в эфир хватит за глаза.

**Барсуков.**  Значит, придём на эфир, как Эдик появится. С детьми как быть?

**Сарафанова**. Мы их накормим.

**Барсуков.**  Еды у них без нас куча. Мать им где взять?

*Барсуков* *отворачивается. Вытирает слезы.*

**Сарафанова** *оператору*. Снимай. Снимай.

**Барсуков.**  Сразу и запишем. Пока при чувствах. Дорогие соотечественники. Земляки! Сегодня утром произошла беда. В огне, когда разбирались с нами, со мной и моим товарищем, соратником Эдгаром Артуровичем Окаемовым, в его доме в огне теперь уже ясно от рук бандитов погибла ни в чем неповинная мать двоих детей Людмила Кондратьевна Теплых. Что я должен сказать вам, даже не как кандидат в главы района, как мужчина, как отец. Ну, вы если решили не пускать нас- разбирайтесь с нами. Берите меня. Режьте. Жгите. Я взрослый мужик. Уже пожил у вас на глазах. Ничего не украл. Зачем же женщин убивать? Детей сиротами оставлять? Опять же мой товарищ. Соратник. Известный всем депутат Эдик Окаемов. Эд. Бельмо в глазу бессовестной, бандитской, теперь это можно смело сказать, действующей власти. Тот, чей дом подожгли. Ведь он же сирота. Мы всем миром на этот несчастный дом копили. На всём экономили. Это зачем человека угла лишать? Да и... Это же чудом его беременная жена оказалась в другом доме. Чудом. Вчера только отправили ее назад к родителям. Людмилу Кондратьевну, моего воспитателя, учителя с большой буквы, конечно, жаль. Её детей, оставшихся без матери. Не то слово. Надо мне справиться с эмоциями. В общем, дорогие земляки, разберитесь со всем этим тоже. Приходите на выборы. Не поддавайтесь страхам. Голосуйте по совести. За меня- значит, за меня. За Расторгуева- пожалуйста. Но затем с этим выбором и живите. Приходите. Прошу. Ради вас.

Всё. Конец записи. Прямого эфира, конечно, не будет. Но это выдайте. Деньги мы прямо сейчас оплатим. Да не дадите ведь вы, струсите.

Маша, ты ведь с доверенностью от меня?

**Андреева.** Да. Здравствуйте.

**Барсуков.** Оформи всё честь по чести. Счёт от них у нас с позавчера лежит. Проверь у бухгалтера, была ли оплата. И если нет- это положить на счёт и со счёта оплатить. Сейчас же. И доложи мне. Отвечаешь лично.

**Андреева.** Поняла. Проверить, отправлены ли деньги по счету муниципального учреждения СМИ района. За телеэфир. И если нет- оплатить.

*Андреева уходит.*

**Сарафанова.** Дадим. Отчего же. Мы, знаете, тоже люди подневольные. Но чем так- дадим. Вот кассету возьмите. У нас её могут изъять. Мы сейчас поснимаем для отвода глаз- на другую, с людьми поговорим. Они у нас это изымут и успокоятся. А к вечеру вашу- смонтируем и дадим.

Есть, конечно, сомнение. Вот и ваш соратник.

*Появляется Окаемов.*

**Барсуков.**  А ты... как… не поехал в край?

**Расторгуев.** Вернули с полдороги.

*Начинает выступать .*

Товарищи! Друзья! Хочу призвать к одному: не сидеть! Не всхлипывать! Прийти на выборы. Высказать, прежде всего, своё человеческое отношение ко всем, кто это устроил! Люди мы или нет? Докажите, что вы люди!

*Вскидывает кулак.*

**Окаемов.** *Возбужденно Барсукову*. А я прямо с дороги сюда. Аня позвонила в администрацию соседям. Рассказала. Попросил рассмотреть дело без меня, заявление оставил и сюда. В краевой центр, как обещал Владимиру Константиновичу, не поехал. А Владимир Константинович где?

**Барсуков.**  Сидят у Олега, пьют.

**Окаемов.** Пьют? Ну и славно. Их водка- наш помощник. Людмила- то Кондратьевна как там оказалась? Вот беда. Не должно же её быть там. То, что дом слегка подгорел - чёрт с ним, заштукатурим. А человека не вернёшь. Конечно, Пётр Поликарпович, я виноват. Вижу, что и вы, как близкий человек переживаете. Но видно, чему быть, того не миновать. Эти жертвы, да простит мне Людмила Кондратьевна, наконец опустят рейтинг Расторгуева. Вот о чём речь. Ничего, ничего, Пётр Поликарпович, это беда- эта жертва- нам теперь уже точно победу даст.

**Барсуков.** А нужна она- такая победа?

**Окаемов** *Громко.* На нас смотрят люди. Они верят, что мы не струсили и полны решимости продолжить борьбу за их права с бандитами за землю села! Потому, товарищи, приходите на выборы! Не простим! Не отмолчимся! Это во всём бандиты виноваты!

**Сарафанова**. Ненависть. Лозунги.

*Вокруг Окаемова**и Барсукова собирается толпа. Появляются Расторгуев и Гуляев.*

**Окаемов***.* А где Маша?

**Барсуков.**Маша по моей просьба пошла в бухгалтерию, проверить оплачено ли за эфир. И да, вот что, выдай дизель-генератор телевизионщикам. Им свет отключили.

**Расторгуев**. Хорошо шпарит, нахватался.

**Сарафанова.** А вот и главный подозреваемый. Как вы относитесь к версии о том, что это вы подожгли и убили женщину?

**Гуляев.** Я?

**Расторгуев**. Ты. Ты. С моей, я так понимаю, подачи?

**Окаемов.** С вашей! С вашей!Причем сделано это хладнокровным, циничным образом, как и подобает столичному жителю, инженеру, сконструировал специальный ящик инертного горения, чтобы создать себе алиби.

**Сарафанова**. Ах!

**Гуляев.** Но это же неправда.

**Окаемов.** Злодеяние, конечно, предстоит ещё доказать. А пока вот они- улики. И вот- подозреваемые.

**Расторгуев**. Ну, всё. Суши весла. Ладно, я пошёл.

**Окаемов.** Что же вы- покидаете нас, Олег Владимирович? И даже не присядете на дорожку?

**Расторгуев**. Вы знаете, всякое я в жизни видывал. К разным обманам и сам иной раз прибегал. Но с такими, как вы, встретился впервые. Удачи вам всем. Хорошей и благополучной жизни не прогнозирую. Эй, дознаватель, поаккуратней с подозреваемым. Больше, чем уверен, что он здесь ни при чем. С утречка в понедельник свои возражения уже как адвокат предъявлю. А пока- не сажай ты его в общей камере.

**Дознаватель** *Гуляеву.* Вот сюда, пожалуйста, встаньте. Так. Так. И так. *Фотографирует.* Ногу почётче. *Фотографирует. Расторгуеву.* Нет у нас не общих камер. А задержать обязаны. Из края звонят, голову выкручивают, я собственно уже ничего и не решаю. Только приказы выполняю.

**Расторгуев**. Ну, в изолятор, что ли отсади. Невиновен человек. Но пока докажешь- время пройдёт. А к понедельнику уже все сообразим. Ты и сам мозгами раскинь.

**Дознаватель** *Гуляеву*. У вас это единственная обувь?

**Гуляев**. Нет. Есть унты в машине. Туфли... тоже в машине.

**Дознаватель.** Как посмотреть?

**Гуляев.** Пожалуйста, смотрите. Но машина не здесь- в гараже администрации. *Расторгуеву*. А вы это не станете опровергать? Теперь?

**Расторгуев**. Подготовиться надо. Инициатива пока у них. Случилось то, против чего я возражал. Мы эти выборы прое… прозевали в общем. Продукты не взял? Зря. К вечеру Вася завезёт. А я... чего скрывать… пить пошёл. Осточертело всё: делал, не делал, всё равно обвинят.

**Дознаватель.** Какой у вас размер обуви? Сорок четыре. Здесь побольше. А какая-то ещё обувь есть... кроссовки?

**Гуляев.** Есть. Тоже в машине… но там вообще сорок третий.

**Дознаватель.** Давно надевали?

**Гуляев.**  С лета.

**Дознаватель.** Размеры тем не менее близкие. Задержать я вас обязан.

**Окаемов.** В целом нам стоит все же слушать Менандра, которого иногда и апостолы цитировали. А, батя? Вот, к примеру, что говорит в своем [Первом послании к Коринфянам](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BA_%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%8F%D0%BD%D0%B0%D0%BC) твой тёзка Павел: «Худые сообщества развращают добрые нравы».

**Сарафанова**. Господи, кто-нибудь отберите уже у него цитатник? Сколько можно всё это терпеть? Ну, ведь не читал он Менандра…Батюшка, ну хотя бы вы скажите…

**Отец Павел**. А что сказать? Поздравляем с новой властью. Вы ведь за неё теперь, я правильно понял?

**Окаемов.** А что вы собственно имеете против Менандра? Чем он вам не угодил?

**Сарафанова.** Чем меньше ума, тем напыщенней речь. Так малорослый тянется вверх на цыпочках.

**Окаемов.** Это тоже Менандр?

**Сарафанова.** Нет.

**Окаемов.** А кто, кто это сказал?

**Сарафанова.** Какая вам разница. *Уходит.*

**Гуляев.** Это из интернета готовые фразы. Вчера их видел. Он от компьютера теперь не отлипает. *Расторгуеву.* Слушай… здесь такая печаль… я, конечно, тебе уже и не нужен…

**Расторгуев.**  Чего ты расквасился? Никто тебя ещё не сдал.

**Гуляев.** Сын там… ты обещал его в другой батальон перевести.

**Расторгуев**. Блин, извини, забегался. А его что не перевели?

**Гуляев.** Нет. Переведи, пожалуйста. Ту роту, где они с ротным зарубились, посылают в Иркутск. А ему до дембеля - месяц. Боится, что сорвётся, и тогда… Их развести бы по разным частям. Ну, или ещё что. Меня тогда моя точно заклюет.

**Расторгуев.** За чужую бабу не заклюет, а за сына… ну, и дела… Ладно, переведем. Когда?.. В понедельник…Крайний срок- во вторник он будет здесь. И тебя выпустят. Папаша, за сына он приехал служить.

**Окаемов.** Маша, Маша, я здесь! Как ты? Нормально всё? Ну слава те. Работаем. Работаем! Собирай людей, срочно выпускайте листовки! Вот тексты. Несите по почтовым ящикам!

**Андреева**. *Вытирает слёзы*. Боялась за тебя.

**Окаемов.** Мы победим, мы победим, Маша! Рыба уже на крючке! И вся напряглась. Победим.

**Андреева.** Пётр Поликарпович, всё нормально с телевидением. Счёт оплачен ещё вчера. Копии платежки в избиркоме и *Сарафановой,* Наталья Ильинична, будьте добры возьмите платёжку.

**У Дознавателя. В понедельник.**

**Расторгуев.** Фу! Ну и денёк. Вода есть? Дай глотнуть. Слушай.

**Дознаватель.** Итоги выборов отменять?

**Расторгуев.** Да нет. Я уже не так молод и горяч. Да и не с руки мне это всё. Дядька, что у тебя там- сидит зря. Хотел тебе ещё с вечера звонить- не стал. Ещё на раз всё передумал, перепроверил. Смотри, на чем строятся все подозрения? На покупном угле и бутылке кока-колы. А они здесь ни при чем. За уши притянуты. Потому как бутылка розжига была здесь же. Это- раз. К технологии длинного горения- кадила- наш товарищ- про Окаемова речь- интерес проявлял. Это я в его рабочем ноутбуке нашёл, который до ареста передал мне подозреваемый Гуляев. Там есть, что и в какие часы и дни этот крендель на эти темы запрашивал. Ну и изготовитель ящика на Окаемова покажет. Вот адрес. И наш товарищ, что сидит, лишку переволновался и голову потерял. А между тем у него в машине настроена функция видеорегистратора. Он мне сам хвастал. Соображаешь?

**Дознаватель.** Нет.

**Расторгуев.** У него машина, когда едет и даже стоит в гараже, всё, что происходит в округе, на камеру пишет. С включением на любое движение. Как бы нам её проверить?

**Дознаватель.** Тут сложности. Я же тебе говорил, как резонансное дело все действия край под себя забрал. Я тут, как бы сказать, из серии принеси- подай.

**Расторгуев.** Вот как?А кто там? Юрка Степанов, однокурсничек мой, ведёт?

**Дознаватель**. Команды он шлёт, но всё курирует прокурор края. Так что я…

**Расторгуев.**  Сейчас сообразим. *Набирает номер по телефону.* Юра, это я, Олег. Москвича арестованного надо выпустить. Он ни при чём. Доказательства есть. Наш дознаватель ни в какую- твоей команды ждёт. Даю трубку. Да, проиграл, ну и слава те. *Дознавателю.* На, слушай.

**Дознаватель.** Здравия желаю, товарищ старший советник юстиции. Понял. Понял. Обязательно проверю. Вам пришлю. *Расторгуеву.* Ну, давай, что там у тебя. Видеорегистратор, говоришь? А включать, выключать, просматривать умеешь?

**Расторгуев.**  Нет. Но москвич- то умеет.

**Дознаватель.** Дежурный! Этого, Гуляева, ну, московского инженера, приведи.

**Расторгуев.** Кроме того считай, что тебе кто-то как бы невзначай наши аудиозаписи подкинул. Важного в них ничего нет. Какие-то толки- кривотолки. Существенно то, что с Людмилой они ни о чем никогда не скандалили. Опять же Людмила, царствие ей, как говорится, небесное, в принципе неконфликтный человек. И где-то там мелькает её фраза, что она сама по доброй воле на аборт идёт. Время я отметил. Фраза. «Ты не волнуйся, Володечка, мне это тоже ни зачем. Никитку бы с Анечкой вытянуть». Потому строить обвинение на том, что он, как это принято у некоторых нехороших москвичей, её сжег на почве страха перед семейными ссорами, совершенно напрасно. Парень в этой части подозревается зря.

*Входит Гуляев.*

**Дознаватель.** Привели? Проходите. Садитесь.

**Расторгуев.**  О, привет. Вид у тебя какой-то пожёванный, прямо скажем. Садись. Извини, не до пива. Ты один момент упустил. У тебя в аппарате есть функция видеорегистратора?

**Гуляев.** Есть.

**Расторгуев.**  Можешь проверить её на движение? Пятница, утром. Держи. П*одаёт флешку с видеорегистратора.*

**Гуляев.** Да. А что это даст?

**Расторгуев.**  Ты посмотри.

**Гуляев.** *Вставляет флешку. На экране появляется видео.* Офигеть. Но это же… Окаемов? Или кто-то на него похожий? И тот адский ящик. И эти повешенные дурацкие куклы. И бутылку розжига тоже берёт.

**Дознаватель.** И что делать будем?

**Расторгуев.** Звать Эдика Окаемова. Сразу предупреждаю, он- штука крепкая, не расколется. Потому он не один нужен, с Петрушей.

**Дознаватель.** А Пётр Поликарпович зачем?

**Расторгуев.**  Надежда, конечно, слабая. Но вдруг да расколется. Он попроще в этом смысле. Эмоциональней. Ну и нужны свидетели, как бы понятые. Я бы хотел, чтобы это были редактор газеты Сарафанова Наташа. И видеооператор. В глаза им посмотреть. Есть за ними грешок. Организуем?

**Гуляев.** А как голоса на выборах?

**Расторгуев.**  Голоса у них. Не о том речь. Тебя сейчас надо вызволять. Но ты мне адвокатские, конечно, оплатишь. Кстати, вот деньги, что ты оставлял.

**Гуляев.** Разумеется, эти и забери.

**Дознаватель.** Только не здесь.

**Расторгуев.**  Это как бы для страховки. Парень же столичный. Сразу после того, как- обратное скажет.

*Входит Сарафанова.*

**Сарафанова.** Ой, Олег Владимирович, как же я перед вами виновата. Я только затем поняла, что они меня, как лохиню, провели.

**Расторгуев.** *С легкой иронией.*Да, уж ты постаралась. Нам фальшивую кассету подсунула. Генератор, небось, у Петруши взяла. И в эфир прямо кино выдала. Что и сказать, быстро, прямо на лету переобулась. Позавчера ты Окаемова недочеловеком печатно называла, хотя тебе это делать запрещали. А вчера он у тебя уже спаситель вселенной. Не пожалей. Но это я так- для острастки. Тебе жить, тебе изворачиваться. Не за этим звали. А так всё нормально. Следовало ожидать. Заелся- получил. Ставьте камеры, свет. Вася, помоги.

**Сарафанова**. А товарищ Эдгар- Эдик- Эд Окаемов кем теперь работает?  **Расторгуев.**  Не ко мне вопрос. Он мечтает о председателе райсовета. Но здесь вряд ли. Депутаты уже бузят. Сама не хуже знаешь. Скорее всего, начальник юридической службы. Ну, здесь он вообще-то дока, вцепится- не отдерёшь. Что там у нас еще по его профилю? Начальник управления культуры- хе-хе- молодёжи-и спорта. Не суть важно.

**Дознаватель**. Что-то не идут.

**Расторгуев.**  Должны прийти, они на коне.

**Бахметьев.** А я вообще бы никакого дела не возбуждал.

**Расторгуев.**  Это как?

**Бахметьев.** Ну, а что? Дом-то принадлежит не Эдику, на четыре пятых- торговцам спиртом. А с ними, вот по чести, у меня один язык- жечь и уничтожать все, что эти гады на убийстве народа нажили. Так что правильно все сгорело. Справедливость, за которую мы, между прочим, с вами на пару бились, *Дознавателю,*  товарищ подполковник, восторжествовала.

**Расторгуев.**  Ты давай не бузи, Плевако нашёлся.

*Появляется отец Павел он с торговой тележкой*.

**Отец Павел**. А что здесь все так напряжены? Товар завезли?

**Сарафанова.**  Ждут победителей выборов. Для допроса.

**Отец Павел.** А я думал, дефицитный товар. В кои веки решил в бывший дворец культуры, ныне супермаркет пойти. Матушка приболела. Очень интересно и любопытно здесь у вас. Это кто так- Петруша или Олег устроил? Здесь тебе торговый зал и здесь же все органы власти. Тележкой туда, тележкой сюда.

**Сарафанова.** Жизнь придумала.Зданий ведь нормальных нет, а здесь все же канализация. Туалеты тёплые. Отопление. Да и поновее. Опять все власти в одном месте, и людям удобно.

**Отец Павел**. И вы всем скопом здесь сидите?

**Сарафанова.** Да. Мы, на третьем этаже.

**Отец Павел.** Ну, сидите, сидите. А Людмилу, получается, Пётр с Эдиком сожгли?

**Сарафанова**. Получается, что они.

**Отец Павел**. Загрыз, значит, кормилицу. Сжёг. Жаль. *Уходит.*

**Расторгуев.**  Во, идут.

*Входят Окаемов****,*** *Барсуков и Андреева.*

**Барсуков.**  Здравствуйте.

**Дознаватель.** Здравствуйте. Проходите. Присаживайтесь. Можно поздравить?

**Расторгуев.**  Привет.

**Барсуков.**  Не до поздравлений, извините. *Сарафановой*. И ты здесь?

**Сарафанова.** Раз уволили.

**Барсуков.** Кто тебя уволил? Что ты сочиняешь?

**Сарафанова**. Эдгар, простите, как вас по отчеству? Артурович Окаемов уволил. Велел писать заявление. Вроде Машу Андрееву на моё место назначают. Ещё с субботы. В благодарность за эфир.

**Барсуков.**  *Удивлён.* Даже так? Не знал. Между тешения по кадрам принадлежат только мне. Прошу это зарубить на носу, раз и навсегда. Никого я не увольнял. Не назначал.

**Дознаватель.** Об этом позже. Сейчас же, дежурный, включите записи и камеры.

**Окаемов.** Камеры? Какие камеры?

**Дознаватель.** Возникли некоторые моменты. Требуется обсудить.

**Окаемов.** Что за ерунда? Есть процедуры. Соблюдайте.

**Дознаватель.** Тем не менее, гражданин свидетель, прошу и вас соблюдать нормы приличия.

**Окаемов.** И что мы смотрим?

**Дознаватель.** Записи видеорегистратора с машины подозреваемого.

**Окаемов.** Какого видеорегистратора? Не знаю я никакого регистратора.

**Дознаватель.** Я же сказал: с машины подозреваемого.

**Окаемов.** Вот те на. Что за камеры? Почему не знал?

**Гуляев.** Они на зеркале заднего вида.

**Дознаватель.** Тссс.

**Расторгуев.**  Вот этот момент. Остановите. На видео мы наблюдаем, как похожий на Эдгара Артуровича Окаемова человек берёт адский ящик с древесным углем. Уголь из мешка, что позднее был найден на месте пожара, достает из багажника автомобиля, на котором ездил Окаемов же, куклы, что найдены в огороде, это отметим, кладёт в ящик бутылку розжига, а так же вот там бутылку из-под пепси-колы. Уходит. Примерно десять минут его нет. Появляется. И уезжает.

**Окаемов.** Это не я!

**Барсуков.**  Как не ты? Ты!

**Расторгуев.**  И переливает жидкость из бутылки для розжига в ёмкость из-под пепси- колы.

**Барсуков.**  *У него на лице ужас*. Епересете!

**Андреева.** *Завороженно.*Не может быть...

**Окаемов.** *Барсукову, Андреевой*. Маша, Пётр Поликарпович, у меня к вам большая просьба. Сдерживайте, свои эмоции. Разве не видите, что власть предержащие наняли каких-то клоунов, которые под моим видом проникли в гараж, откуда якобы извлекли орудия убийства. Все для того, чтобы любыми силами удержать за собой власть. Далее, уважаемые: всё, что мы сейчас видим- спектакль. Причём только начало спектакля. Хотелось бы видеть не только первые сцены, но и финал. То есть момент самого поджога.

**Барсуков.** Да вот же!

**Окаемов.**  Ещё раз говорю: мы видим только начало спектакля. Где окончание? Где сам поджог?

**Дознаватель.** Поджог, говоришь? А ну- ка, наступи сюда.

**Окаемов.** Попрошу на вы.

**Дознаватель.** Так. А вот отпечаток одной пары следов у вашей так называемой адской машины. Совпадает.

**Сарафанова.** Ах!

**Дознаватель.** А вы во время поджога один были?

**Окаемов.** Ну, раз вы спрашиваете так, значит кто-то ещё был? От Расторгуева, а?

**Барсуков.** *Окаемову.*Что же ты меня, братец, под самый монастырь подводишь?

*Андреева вскакивает с места.*

**Окаемов.** *Удерживает Андрееву.* Маша, сидеть! Это ещё не конец. Петр Поликарпович, вы... не суетились бы.

**Барсуков.**  Ничего себе! А ты понимаешь, что нам через час за тебя как за председателя райсовета голосовать? А ты на глазах сразу трёх депутатов из оппозиции влип по самые гланды.

**Окаемов.** Не малодушничайте.

**Дознаватель.** А вот этот след вам о чем-то говорит?

**Окаемов.** Ни о чем он мне не говорит. А вы, Пётр Поликарпович, поступаете не по- мужски. Если хотите, Олег Владимирович и то больше мужик, чем вы. Вон даже чужого человека из Москвы не бросил, тащит из тюрьмы при убийственных уликах. А вы при первом чихе нет, чтобы характер показать- первый же кинулись соратника топить. А ведь если разобраться, Пётр Поликарпович, больше меня на этих выборах для вас никто не сделал.

**Расторгуев.**  Ну, что надеваем наручники?

**Бахметьев.** Погодите! Я это поджёг.

**Расторгуев.**  В смысле?

**Бахметьев**. Ну... я. И следы эти- мои. Он ...Эдик, когда нёс дурмашину свою, споткнулся, уронил её, и цепь разомкнулась... я это увидел. И...

**Дознаватель**. Да, возгорание произошло не от ящика. А путем прямого поджога стены дома простым наливанием усилителя горения и смоченных им же тряпок.

**Бахметьев.** Смотрю, Эдик вроде поджог эту халабуду, ушёл. Затем уехал. Но ничего не горит. Подошел поближе с мыслью, как ты велел, шеф, все погасить. И здесь ударило в голову, вспомнил, что эти гады брата Димку отравили. И Эдика дома лишили. Ну и... Решил заодно на твоей горбушке, извини, Эдик, прокатиться. Потому взял и поджег. Минут через двадцать, когда уже снизу всё хорошо загорелось, подумал, что в доме могли быть люди. Зашёл, всё в дыму, увидел Людмилу Кондратьевну. Смерти её, клянусь, не хотел. Вызвал реанимобиль и… в общем, садите. Заслужил.

**Расторгуев.**  Ничего не понял. Так это ты поджёг?

**Бахметьев.** Я. Извини, шеф.

**Окаемов.** *Барсукову и Андреевой.* Ну? Видите как?

**Дознаватель**. *Осматривает обувь Бахметьева.* Да, протектор и размер кроссовок совпадают. Но вина-то Клюкиных не доказана, понимаешь ты? А хоть и доказана- поджигать их дом ты права не имел!

**Расторгуев.**  И что делать?

**Дознаватель**. Арестовывать.

**Окаемов.** *Дознавателю*. Ваша честь, Бахметьева арестовывать нельзя. И не только потому, что Василий мой друг и товарищ.

**Расторгуев.**  Может, правда, не арестовывать пока? Тем более он депутат, так и так требуется согласие райсовета на привлечение к ответственности. А там ещё председателя не избрали.

**Окаемов.** *Роется в папках.* *Дознавателю.* А вы знаете, ваша честь, что Бахметьев, как и я, особенный? Ну не совсем чтобы, но учился и соображал плохо. Просто родители Бахметьева его школьную справку об образовательном недоразвитии выбросили. Так он и на водителя выучился, и в армию сходил. А у меня её попросту некому было забрать. Вот и...

**Дознаватель**. На что намекаете?

**Окаемов.** Настаиваю на медицинском обследовании.

**Бахметьев.** Не пори ерунды! Я как баранку с такой справкой стану крутить - это ты подумал?

**Окаемов.** *Бахметьеву.* Ты давай молчи и слушай меня. *Дознавателю.* Ваша честь, я вас предупредил. Ответственность теперь вся лежит на вас.

**Расторгуев.**  Ничесси! Это значит, ты меня со справкой возил и охранял?

**Бахметьев.** *Окаемову.* Да не было никакой справки, что ты несёшь?

**Окаемов.** Между тем кое-что у меня и не на словах есть. *Достаёт из красной папки*. Вот приказ по школе о переводе нас в группу Людмилы Кондратьевны как, извините, психически заторможенных. И да вот же собственно и медицинские справки на меня и на Василия. У нашей тогдашней классухи дочка главврачом была, выдала по щелчку пальцев. Они выкинули, а я её сохранил.

**Бахметьев.** Садите меня, и ваших нет.

**Расторгуев.**  Ваша честь, я поддерживаю ходатайство Окаемова и как депутат, и как предполагаемый глава райсовета.

**Дознаватель**. Удовлетворяем ходатайство райсовета. Оформите позже после выборов председателя.

**Окаемов.** *Барсукову*. Ну, как я их?

**Барсуков.**  Впечатляет. Но председателем райсовета, сам слышал, они хотят видеть Олега.

И между нами- я поддержу их. Конфронтация мне ни к чему.

**Окаемов.** Здрасьте, а зачем же вы меня в это дело на своей стороне втягивали? Вы же мне эту должность обещали.

**Барсуков.** Все же Людмила погибла. Перед людьми неудобно.

**Окаемов.** Но это ведь не я её погубил- Вася.

**Барсуков.** Для моего и твоего же сохранения нам лучше не выпячивать тебя никуда. Опять эта справка твоя...

**Окаемов.** А то, что выиграть выборы она не помешала, вас лично не напрягает? Нет?

**Барсуков.**  Ну, как… переговорил я с депутатами. Большая часть за Олега, извини.

**Окаемов.** А вы как с ними говорили? Как человек, который за меня или ни за, ни против?

**Барсуков.**  Ну… как бы так… а какое это имеет значение?

**Окаемов.** Большое. Когда глава убеждён в том, что председателем должен быть Расторгуев или Окаемов- народ его слышит и понимает: Расторгуев или Окаемов.

**Барсуков.**  Но я…

**Окаемов.** Ещё раз жаль. Можно сказать, вся работа насмарку.

**Барсуков.**  Деньги я приготовил. Вот часть возьми. Позднее ещё отдам.

**Окаемов.** Ну, деньги, так деньги. А я грешным делом, пока суд да дело, замышлял, без раскачки мутить следующий проект.

**Барсуков.** Что за проект?

**Окаемов.** В губернаторы хотел вас толкать.

*Разговор слышит, но не показывает виду Расторгуев.*

**Барсуков.** *Не на шутку пугается.* В губернаторы? Меня? Ты это выбрось из головы!

**Окаемов.** Как выбрось, если все сходится? Мы ведь Олега снесли за ноль рублей и пять копеек в сжатые сроки. А теперь впереди целых пять лет. Бюджет под нами. Своя газета, телевидение, журналисты. Да мы горы свернём. Но нет, так нет.

**Барсуков.** Ты это, погоди. Ты правда?

**Окаемов.** Легко! Губер ведь у нас ноль без палочки. У него даже образование дистанционное. Планктон офисный. Народ ржёт. А вы всё же не с улицы пришли, лопату в руках держали и от простого строителя шаг за шагом до начальника стройуправления, затем главы села, теперь руководителя района доросли. И потом у него через пять лет второй срок заканчивается. Больше по Конституции края нельзя.

**Барсуков.**  *Возбуждённо*. Ты зачем мне это сказал? Не шути, Эдя!

**Окаемов.** И мне с должности председателя райсовета проще будет понуждать людей к вашему избранию. Не начальство- людей. Начальство ясно, в нас пока не верит. Да меня это мало и беспокоит. Я бы весь край объехал. С каждым человеком бы переговорил. Но видно, не судьба. Эх!

**Барсуков.**  *Берёт Окаемова за грудки.* Эдя! Эдя!

*Появляется отец Павел.* *Он с тележкой.*

**Отец Павел.** Чем это ты его так обдал? Елеем? Умеешь ты из них пирожки печь. Петя, алё!

**Барсуков.** Общий сбор. Кто здесь? Наташа. Вася. Олег. Эдуард Артурович. Маша. И я. Лиля Клюкина. Считай, весь президиум райсовета в сборе. Значит, решаем так: как хотите, но председателем райсовета избираем- Эдуарда Артуровича Окаемова. Олег Владимирович, ты как считаешь?

**Расторгуев**. Как скажешь, начальник. Но на кону, сам знаешь, что.

**Барсуков.** Земля. Эдя, ты как на земельные участки смотришь?

**Окаемов.** Под перевод земли, как справедливо говорит Петр Поликарпович, желательна программа развития: дамба, нарезка участков, прокладка дорог, электролиний. Сможете, Олег Владимирович?

**Расторгуев**. Прямо так с маху?

**Окаемов.** Без этого не пройдет. Извините.

**Расторгуев**. А то, что я в дефицитный бюджет, где нет денег для врачей учителей, готов с маху пятьдесят миллионов выложить- не впечатляет?

**Окаемов.** Впечатляет. Но с условием: вы даёте обязательство по сооружению дамбы и прокладке дорог и электролиний.

**Расторгуев.** А согласен! Так, те, кто мои, все слышали? Голосуем за Окаемова Эдгара Артуровича.

**Клюкина**. Я против!

**Андреева**. Ну и зачем ты её депутатом сделал?

**Окаемов.** Тих- тих. Всё под контролем. Это ещё не все. Кто ещё против?

**Барсуков.**  Не понял? С тобой что, Лиля? Ты против мужа?

**Клюкина.** Какой он муж, особенно после того, как меня в доме на сжигание хотел оставить? Душегуб!

**Окаемов.** Браво, Лиля, брависсимо.

**Клюкина.**  А кто ты? Не покойная бы Людмила Кондратьевна, не её совет бежать из этого проклятого дома, быть бы мне на её месте сожженной. Ты ведь для этого меня затащил на влазины? А кто этот гадский ящик заказал и сварил? Ты? А зачем ты его принёс к дому? Потому что знал, Вася возможности поджечь нас не упустит. Получается, ещё и его в преступление втянул. Кто ты после этого? Или думаешь, я дура и ничего не поняла? В председатели он собрался. С папкой красной под мышкой по деревне ходить, собак травить. А Люду жаль. Вот шаль, в которую она меня укутала перед побегом. *Вытирает слёзы.* Потому- нет.От всей нашей семьи. Вот у меня где сидит наше совместное строительство. Полтора миллиона пошли прахом. Как мне теперь в глаза матери смотреть?

**Окаемов.** Вы лучше в глаза родным убитых вами людей посмотрите. Про самих убитых я по понятным причинам молчу.

**Сарафанова.** Как редактор- я за. Как человек- против.

**Окаемов.**  Тоже хорошо: Лиля, Наташа против- это же просто праздник!

**Барсуков.** Наташа, подумай ещё раз.

**Сарафанова.** Подумала. Против.

**Окаемов.** Ну, с вами ещё разберёмся. Голосуем повторно. Вас, госпожа Клюкина, прошу, не переголосовывать!

**Барсуков.**  Личное оставляем. Голосуем ещё раз. Тринадцать- за. Клюкина- против. Наташа Андреева? Воздержалась. Поздравляю, Эдгар Артурович, вы председатель районного совета депутатов.

**Расторгуев.**  *Бормочет в сторону.* Ох, чую, будет, мне нагоняй. А что делать? Инвесторы ведь не только меня, но и губернатора кинули. На эту сторону стану упирать.

**Окаемов.** Во- первых, конечно, спасибо за доверие. Впереди огромный фронт совместной работы. Разумеется, под руководством Петра Поликарповича, ему и людям в помощь.

**Расторгуев.** Но прежде, Эдгар Артурович, договор о передаче земли утвердим.

**Сарафанова.** А что за договор?

**Клюкина.** Пять тысяч гектаров у реки с примыканием к железной дороге с мощнейшей электроподстанцией район Олегу Владимировичу под застройку отдаёт. Биткоины собрались майнить. На 100 миллионов долларов за пятьдесят миллионов рублей. Не жирно?

**Сарафанова.** Те самые? Передаем? Это же позор!

**Расторгуев.** Голосуем. Кто за? Эдгар Артурович, ну, что же ты- против, за?

*Окаемов колеблется, но поднимает руку.*

**Барсуков.**  Окаемов- за. Клюкина, Андреева? Против? Маша ты… Сарафанова? Что у тебя?

**Сарафанова.** Ах! Как же так, Эдгар Артурович? Как? Пётр Поликарпович, ведь вы же обещали...

**Барсуков.**  *Смотрит в пол.* Посмотрел, Наташа, я остатки бюджета до конца года и прослезился. Денег не хватает. На зарплату редакции, врачам, учителям серьёзно не достаёт. А здесь сразу пятьдесят миллионов рублей.

*Входит Отец Павел.*

**Отец Павел.** Всё торгуетесь? Ну, торгуйтесь. А где у них тут хозтовары?

**Сарафанова.** *Отцу Павлу.* В подвале. Лестница перед входом в магазин. *Барсукову и Окаемову.* Как же так? Сотку отдаете по сто рублей, чтобы нам ее продали по пять или десять тысяч? Вы в своём уме? Я уже про биткоины молчу.

**Окаемов.** Но они же отсыпят дамбу, проведут электролинии. Это же затраты, на которые у района денег нет и не будет никогда.

**Сарафанова.** Линии с золотыми проводами протянете? *Медленно поднимает левую руку.* Я тоже за. Как редактор газеты. *Правой она закрывает глаза.*

*Пауза.*

**Андреева.**Я против.

**Сарафанова.** *Говорит шепотом.* Кошмар! Вас же даже не подкупали- поманили должностью, и вы… не хочу вас знать обоих!

**Окаемов.** *Растерянно.* А что я мог сделать, если они это условием моего избрания председателем выставили?

**Сарафанова**. *У неё истерика*. Дороги? Проехали грейдером туда- сюда, и вот тебе проложены дороги. И земля в сотни- в сотни раз дороже! И те деньги, которые потом за нее отдадут, могли бы село и район получить- в бюд- жет. Как вы не понимаете, дубовая ваша голова, что я специально- спе- ци- аль- но унижала и издевалась над вами, чтобы люди вас жалели и чтобы вы оба победили то, за что вы только что голосовали. Как вы могли? Ведь вы же оба- предатели. Оба! Люди вам поверили, на вашу несгибаемость надеялись, а вы… часа не проработали, а уже такие же, как… эти… идите и сейчас же переголосуйте. Сейчас же! Да? Нет?

*Окаемов стоит, втянув голову в плечи. Он раздавлен. Сарафанова ждёт его решения.*

**Андреева.**Я согласна с Сарафановой. Считаю, что ничто и никто не мешает нам отменить итоги конкурса и провести его заново по приемлемым для района ценам.

**Окаемов.** Петр Поликарпович, как быть? Может мне действительно сложить полномочия?

**Барсуков.** А люди до Нового года, до февраля, до марта останутся без зарплаты? Наташа, вы в редакции, Маша, вы в библиотеке готовы потерпеть четыре месяца без денег? Нет? Я думаю, председателем тебе, Эдгар Артурович, надо оставаться, а землю продавать. Чего ей пустовать, да бурьяном и свалками покрываться- тоже ведь нас, как хозяев района, такое отношение к ресурсам не красит. И ты, Наташа, не истери: пять тысяч гектаров- это площадь целого города. А в пустыре, о котором ты кричишь, от силы 500 гектаров- остальное- бывшие пахотные земли, на которых нужно хлеб выращивать. И Расторгуев, в отличие от иных его выращивает. Хлеб, а не коноплю и бурьян. Видит Расторгуев в этих землях смысл, есть на что- пусть играет. И налоги в районный бюджет платит. Нам развитие территории тоже в вину никто не поставит. И на свалки и коноплю с бурьяном жалобы со всей округи. Так. Кстати, и процедура купли- продажи прошла по закону через конкурс. Как положено. Вот объявление в твоей газете. Опубликовано полтора месяца назад.

**Сарафанова.** Где? А я не заметила... и правда.

**Окаемов.** Голосуем. Андреева, Клюкина против.

**Барсуков.** Маша, ты-то почему против?

**Андреева.** *Она агрессивна.*Я художник, я так вижу.

**Окаемов**. Сарафанова за. 13 голосов за. Решение принято.

**Расторгуев.** *Мурлычет.* Что на этот счёт говорит Менандр? *Листает в телефоне.* А Менандр говорит: «Как можется живём, а не как хочется».

**Окаемов.** *Он в полном восхищении.* И что он прямо, как компьютер, как энциклопедия, всё знает?

**Расторгуев.** Всё может.

**Окаемов.** А дайте в руках подержать.

**Расторгуев.** Дарю.

**Окаемов.**  *Трепетно берет телефон. Начинает тыкать пальцами.* А! Вот тут какая-то фишка вылезла.

*На экране появляется изображение губернатора. Звук.*

**Губернатор.** Ну, привет, деятель.

**Окаемов.**  *Робко.*  Здравствуйте.

**Губернатор.** Что, сдал выборы? Оттяпал земли?

**Окаемов.** *Растерянно.* Олег Владимирович, это наверное, к вам?

**Расторгуев** *быстро выхватывает у Окаемова телефон*. Здравия желаю, Александр Васильевич! Все в норме. Прежде всего ваши интересы, в смысле края, учтены.

**Губернатор**. Точно учтены?

**Расторгуев.** Так из-за этого и весь пердимонокль. *Расторгуев в беспомощно тычет по телефону пальцами, чтобы не вести на людях неприятный разговор.*

**Губернатор.** Ну, учтены, так учтены. Пришлёшь мне потом этих гавриков. Сам с ними подъезжай.

*Изображение губернатора исчезает.*

**Окаемов.** Просто класс! Он же ещё и как микрофон, и как камера работает! Это же целое СМИ в кармане!

**Расторгуев.** Всё в норме, пацаны. Всё в норме.

**Клюкина.** Я не поняла. У вас тут всех политическая благодать, миллионы во все стороны летят и всё такое. Но дом-то сгорел. И человек в нём, на всякий случай. И дети сиротами остались. Кто отвечает- то?

**Окаемов.** Про детей без вас разберёмся. Что вы лично хотели?

**Клюкина.** Конкретно я. Возмещения затрат по строительству дома. Денежки у нас выманил? Гони! Полтора миллиона рублей.

**Окаемов.** У меня другая точка зрения: не я выманил, а вы навязали их мне с целью овладения всем домом.

**Клюкина.** Не можешь сам- проси спонсоров.

**Окаемов.** Чтооо?

**Клюкина.** А то мы не видим и не понимаем, что здесь происходит, не знаем, кто вам выборы проплачивал.

**Окаемов.**  Кто, хотелось бы знать?

**Расторгуев.** Это ты обо мне?

**Клюкина.**  Ну, если он вам продался, то о вас.

**Окаемов.** Ну, раз пошла такая пьянка. Маша Андреева, что- мы спасаем Васю от выплаты ущерба Клюкиным?

**Андреева.** Разумеется!

**Бахметьев.** Маха, молодец!

**Расторгуев.** Посыпь на них, Эдик, дустом!

**Окаемов.** Ваша честь, вот номер банковской ячейки, код, квитанция о приеме емкостей из под спирта следующим днём после смерти Дмитрия Бахметьева. Те самые, якобы украденные Клюкиными, вещественные доказательства.

**Бахметьев.** Эдя, ты гений! Я за тебя на каторгу пойду!

**Клюкина.** Не понял! А мы что тогда взяли?

**Окаемов.** Не взяли, а украли. Предположительно здесь отпечатки пальцев погибшего и… в общем тех, кто изготовил и продал ему эти жидкости. Бутылки, остатки содержимого. Также видеозапись того, как я подлинники в перчатках паковал. А заменители вместо них выставил и как Клюкины эти заменители украли. Предлагаю вскрыть ячейку комиссионно. Клюкину в комиссию включить.

**Дознаватель.** Прерываемся на изъятие и совещание.

**Дознаватель.** ...Продолжаем заседание.

**Расторгуев.** Ваша честь, как представитель Бахметьева прошу ареста имущества Клюкиных.

**Окаемов.** Может, повременить с арестом имущества? Сами ведь юрист, знаете - это лет пять- шесть теперь ждать возвращения вложенных денег.

**Расторгуев.** Этот вопрос решим в индивидуальном порядке. Ваша честь, просим ареста не только сгоревшего дома, а всего имущества Клюкиных. *Клюкиной*. Воевать захотела? Ну давай, повоюем.

**Клюкина.** А если мне отозвать заявление?

**Расторгуев.** С этого надо было начинать. *Окаемову*. Ты чего нос повесил?

**Окаемов.** Так ведь плакали мои денежки.

**Расторгуев.** Ваша честь, доказательства представлены. Преступники находятся в зале. Просим арестовать.

**Дознаватель.** Ну здесь, я бы не горячился. Давайте пока объявим подписку о невыезде Бахметьеву и Клюкиным.

**Клюкина.** Что съел?

**Окаемов** *Клюкиной***.** Рано радуешься, там на бутылках твои отпечатки.

**Клюкина**. Гадость какая! И я тебе поверила. В постель с тобой легла, забеременела. Подлец!

*Андреева вскакивает. Идёт к выходу.*

**Окаемов.** Маша, она врёт! *Клюкиной.* Ну зачем ты! Какая беременность? Где справка?

**Андреева.** *Насмешливо.* Вы здесь пока помечтайте, я за соком схожу. Вам как девушке на сносях принести?

**Клюкина.** Ишь ты, язва. Теперь вам, господа, силовики. Ну, вот она я- берите! И на всякий случай запишите: я и есть хозяйка бизнеса. Записано всё на мне. Родители здесь ни при чем. Чего с них взять- старики- гипертоники. Моё жильё в бараке и в доме этого субчика изымайте. Вот мои руки, где наручники?

**Дознаватель.** Давайте успокаиваться. Об аресте Клюкиной, как и её собственности до исследования вещественных доказательств речи пока не идёт. Здесь не частная лавочка.

**Клюкина.** Накося, выкуси.

*Андреева возвращается с соком для себя и Клюкиной.*

**Андреева.** Это вам- мультиватимины. Пейте, не отравлено.

**Бахметьев.** Маха, сто : ноль!

**Окаемов.** Ваша честь, я так понимаю, процедура ареста имущества запущена?

**Дознаватель.**  Процедура запущена.

**Окаемов.** *Выразительно*. Эх, Олег Владимирович...

**Бахметьев**. *Окаемову.* Правильно ты врезал ей! По- нашенски!

**Клюкина.**  *Встаёт*. Ваша честь, со мной решили- не решили. А Бахметьев ведь человека убил. Кстати, когда похороны? Почему труп прячете?

**Дознаватель.** Я уже где-то говорил: дело ведёт краевая прокуратура. Я лишь исполняю приказы. Все вопросы туда. Сколько я знаю, предполагаю, тело находится в краевом центре. Пока никаких сведений о его движении у меня нет.

**Окаемов.** Настаиваю на медицинском обследовании Бахметьева, и напоминаю о том, что он депутат, и его голос важен при принятии бюджета.

**Бахметьев.** Эдь, ну не надо про обследование!

**Расторгуев.**  Ты теперь помолчи. Эдик правильно всё делает. Без зарплаты не останешься.

На, Эдик, взбодрись и ты! Это за твои вложения в сгоревший дом. Здесь лям. За вещдоки прицепом, и девочке Маше на обустройство.

**Окаемов.** *Внимательно рассматривает банковские упаковки. Сличает их с теми , что хранились у него в папке. Шепотом.*  Сдаётся мне, что упаковки на деньгах те же. Вот глядите.

**Расторгуев.** Какие те же?

**Окаемов.** Ну те, что Петру Поликарповичу на выборы неизвестным лицом давались.

**Расторгуев.** Просто совпадение. Так, все пока свободны. Перерыв.

*Дознаватель, Сарафанова и Клюкина выходят.*

**Расторгуев***.* Андрееву тоже попрошу выйти.

**Андреева.** *Вскакивает.* С удовольствием.

**Окаемов.** ...Редкое совпадение. Вот написано, банк «Крестьянин», головная контора находится в вашем селе. Эти деньги вы дали мне полчаса назад, эти - теперь, а те-

раньше в таких же упаковках Вася передал Петру Поликарповичу от неизвестного предпринимателя.

**Бахметьев.** Я ничего не передавал.

**Барсуков.**  Как это «Вася передал мне»?

**Окаемов.** Ну, вам- Коля, а Коле- Вася. А Васе- банк «Крестьянин» или... его хозяин- Олег Владимирович.

**Барсуков.** В смысле Олег Владимирович? Так нас что- купили? Вот это петрушка. И что делать?

*Пауза.*

**Расторгуев.** Но ты же хотел стать главой? Стал?

**Барсуков**. Хотел. Стал.

**Расторгуев.** В чем проблема?

**Барсуков.** В том, что хотел, чтобы меня люди выбрали. А не так вот чтобы... Вы же, чтобы продвинуть меня, человека убили.

**Расторгуев.** Это ты о Людмиле?

**Барсуков.** О Людмиле Кондратьевне.

**Расторгуев.** Но убили-то её вы. Может, я уже плохой легавый, но пожар пришёл из дровяного сарая, что прилеплен к дому с наветренной стороны. Так вот, Васиных следов возле сарая нет. То есть дом поджёг сам Эдик.

**Барсуков.** Всё-таки Эдик.

**Окаемов** *опускает голову.* Смалодушничал, засуетился. Цепочку прервал и не сумел восстановить. Пошёл туда. Плеснул керосина, закрыл дверь в сарае, чтобы пламя никто не видел и… честное слово, я не знал, что она там.

**Расторгуев.** То, что Вася взял всё на себя- ну, это Вася. Он и сейчас боится, что Эдика, угоди он на зону, там просто заклюют. А то, что молчу об этом я- не хотел мешать избранию Эдика председателем совета. И чтоб тебе было всё понятно- твой экземпляр вашего договора о поджоге тоже у меня.

**Барсуков.** *Лихорадочно ищет в своих карманах.* *Беспомощно.* Как?.. говорил же… *Закрывает голову руками.*

**Расторгуев.** Вот он, забери. Мне он не нужен. Ну хотя бы потому, что просили и за тебя. Да, мать твоей жены. Тебе- тёща, мне- тётка. И само собой её сестра, мне мать. *Ёжится*. Что касается вашего дальнейшего роста- вопрос изучаем. Решим, что есть смысл- дёрнетесь и туда.

**Окаемов.** Ха!

Расторгуев. А что ха? Такие как ты сейчас в моде. В тренде, как говорят. Так что вполне может быть, что и понадобитесь. Нет, ну здесь работы на двадцать лет хватит. Что касается Людмилы. А труп ты видел?

*Закуривает.*

**Барсуков.** Нет.

**Расторгуев.** Правильно, потому что в районе его нет. Почему- догадайся. Хотели подыграть вам по полной. Вася, а где сейчас Людмила?

**Бахметьев.** Сегодня выписали из больницы. В дороге. *По видеосвязи на весь зал.* Людмила Кондратьевна, вы где?

**Теплых**. Здесь я. Километров семьдесят ещё. Соседний райцентр проезжаем.

**Бахметьев.** Здоровье как?

**Теплых.** Конечно, угорела. Спасибо, Вася, вынес. Хожу уже. Не скажу, что бегаю, но хожу. По детям соскучилась. Вы там как?

**Бахметьев.** Ждём вас. Петро. Эдик. Олег Владимирович и я. А, ещё Маша.

**Теплых**. Спасибо тебе, Вася, вынес из огня. А Машенька с Эдиком? Вот и хорошо. А этим шалопутам приеду, надеру уши. Чего они такие хмурые?

*Конец связи.*

**Барсуков.** Кругом облажались.

*Входят Андреева, Сарафанова, Клюкина.*

**Сарафанова.** Ах! А мы вас убийцами обозвали.

**Расторгуев.** *Гасит окурок.*Ну, убийцей вы москвича назвали. А как было на самом дел- никто уже и не знает.

**Клюкина.** Так она жива? А я её в святые записала. *Снимает шаль с плеч, кладёт на сиденье. Передразнивает. «*А Машенька с Эдиком? Вот и хорошо»*. Андреевой.* Сок свой забери. Вдруг самой пригодится.  *Быстро уходит.*

**Расторгуев.** Ну что- работаем?

**Барсуков.** *Он говорит тяжело.* А куда нам? Семью - то надо кормить. А я уже с должности главы сельсовета ушёл. Концы обрубил. Эдик полномочия в краевом заксобрании сложил.

**Расторгуев.**Добро. *Даёт Барсукову денег*. Вот тебе за работу. А это- закрыть все долги по штабу, на премии и прочее. Само собой- на ресторан по случаю вступления в должность.

**Окаемов.** А мне?

**Расторгуев.** И тебе.

**Андреева.** *Толкает Окаемова локтём.**Шепотом.*То есть мы в пасти рыбы и уже сами заглатываем да и требуем приманки?

**Окаемов**. *Ему стыдно.* Получается, так.

**Андреева.** *У руках у неё сок с трубочкой.* *Смеётся. Булькает через трубочку.*  Буль- буль. Что- всплываем?

**Окаемов.** Не хотелось бы. Всё же здесь гарантированный доход на много лет вперёд. И для тебя.

**Андреева.** Ты же не про это нам говорил, а про Справедливость. Счастье, интересы людей. Про «вор должен сидеть в тюрьме, а бандит за всё ответить». Сложно сразу перестроиться юному консерватору-максималисту.

**Окаемов.** Но мы же выиграли.

**Андреева.** Нас выиграли- разве не видишь? Ты вообще понимаешь, в кого ты превращаешься? Из борца с бандитами- в их пособника. Это ты вчера боец- оборванный, неустроенный, неопрятный, но любимый в народе. И по- своему ты действительно прекрасен, с чистой и светлой душой. Был. А затем ты будешь сытым, ухоженным, но грязным. Они же тебя замарать, залапать, затоптать хотят.

**Окаемов.** Маша, я слишком долго был нищим и гонимым. И заставил страдать от этого близких людей. И я всю жизнь мечтал о достойной зарплате. И у тебя она тоже будет хорошей. Согласись со мной, пожалуйста.

**Андреева.** Пожалуйста. Вот ключи, документы от машины. Причитающиеся зарплаты, премии завези. Все же люди работали. А лучше перечисли на карту. Надеюсь, не обманешь. Да и кто-то там ещё на ремонт квартиры давал- их оставь себе. Мне хватит квартиры, которая, надеюсь, была дана мне по закону. А вообще тебе нужна не я, а сердобольная старушка, которая смахивала бы с тебя пылинки и прощала тебе рейды по чужим кроватям. Мне в паре с тобой сражаться с бандитами было ещё интересно, но обслуживать банду, пусть и за хорошую зарплату, в компании продажного и похотливого мужичка, - так себе занятие. Извини.

*Мария уходит. Окаемов сидит, опустив голову.*

*Появляется отец Павел.*

**Отец Павел.** Что, Эдгар, кусал- кусал и все зубы съел?

**Окаемов.** Примерно так. *Вскакивает, кричит.*  Маша! *И здесь же садится. Закрывает лицо руками. У него вздрагивают плечи. Возможно, он рыдает.*

**Отец Павел.** *Что-то смотрит на бумажке.*  Муку забыл. И рыбу. *Спрашивает у Сарафановой.* Наташа, а где здесь мука?

**Сарафанова.** Сразу на входе в сам маркет, справа. И соль, и сахар там же.

**Отец Павел.** Ну, соль пока есть.Удобные какие тележки. На них же можно будет продукты к машине увезти?

**Сарафанова.** Разрешается.

**Отец Павел.** А рыба?

**Сарафанова.** Рыба там, где холодильники. У них она подешевле- прямые поставки. И выбор хороший.

*Конец.*