Людмила Стракович

 **Б у м е р ы**

 **Монопьеса для актрисы слегка пенсионного возраста.**

 ***Занавес. Десятиметровая кухня в хорошем многоэтажном доме.***

 ***Обычная мебель с подвесными шкафами, новенький телевизор, добротный двухкамерный холодильник, встроенная стиральная машина, стол и стулья в самом центре сцены.***

 ***Заходит крупная, ярко накрашенная, крикливо одетая брюнетка в платье-балахоне, садится за стол, лицом к залу. Снимает шляпку, вытирает пот с покрасневшего лица. Потом оглядывается по сторонам, машет рукой и снимает парик. Аккуратно укладывает его рядом со шляпкой, приглаживает на голове остатки жидких седых волос.***

 Достало уже это нищенское прозябание! *(Обмахивается платочком.)*

 Опять моего непутевого с работы подвинули! И кто посмел-то?! Ха-ха-ха! Я вас умоляю! Четыре пенсионера и студент с нищебродом! Сборище «покемонов», как сказал бы десятилетний внук моей соседки Тоньки. Своих внуков Господь пока не послал… Да и тут *(показывает руками)* особо не развернешься…

 Нет, ну каково? *(Подскакивает.)* Я каждый год уезжаю к маме, под Курск, всего-то на два-три месяца… Даже в голову не пришло, что мой Николаша упустит такую должность! *(Крутится на стуле.)* Знала бы – не уехала… *(Машет платочком.)*

 Это же не соседи, а злобные завистливые твари! Я видела до отъезда, как все накинулись на место председателя нашего товарищества собственников жилья, после того как Ольга Прокофьевна умерла прямо, можно сказать, на рабочем месте. Она во как всех в доме держала *(Показывает кулак.)* Семнадцать лет никто из жильцов пикнуть не смел! Даже если плохо работала… Но не успели похоронить – и на тебе! Тут же сбежалась стая волков… нет, я бы уточнила: голодных Жучек, каждая из которых метила на её место. Хорошо, хоть на этом этапе мой муженек не подкачал…

***Встает и начинает ходить по кухне.***

 Как сейчас помню: из двенадцати претендентов только семеро человек прошли в правление. (*Показывает семь пальцев.)* Народ у нас умный, знает, за кого голосовать. *(Поднимает палец.)* Ведь всем же ясно, что руководить жизнеобеспечением такого огромного тысячеквартирного дома может только настоящий профессионал. И мой Коля был точно вне конкуренции! Какое-то время…

***Останавливается, подтягивает живот, крутится во все стороны.***

 У него же блестящая выправка, отточенная десятилетиями военной службы! А как он себя преподносит, как солидно одет, как разговаривает учтиво и смотрит на тебя голубыми глазами… *(Складывает на груди руки и качается.)* Сразу видно – председатель высшего уровня! Да ему уже за один внешний вид положенные сто двадцать восемь тысяч платить не грех, особенно, если сравнивать с управленцами соседних жилищных кооперативов. Там: то – баба тощая да задрипанная у руля стоит, то – держиморда вороватая… и алкаши есть, и старички-божьи одуванчики, и шантрапа залетная…

***Садится за стол, чертит пальцем по гладкой поверхности.***

 А у меня мужик породистый! Обратила внимание на него еще в конце восьмого класса. Помнится, Николаша цветочки принес училке нашей по математике, дело было в последний учебный день перед летом. Букетик, конечно, не айс, не существовало в наши годы сегодняшнего изобилия, но мамаша его толк в подношениях знала! А как говаривал Штирлиц: запоминается только последнее действие! Ну, или что-то в этом роде… Потому подарочек был уместным перед попаданием в старшие классы, только отдать его по назначению Колюня не решался. Стоял позади всех и трясся от страха. Разодетый такой, в туфельках лаковых. Эх… так и остался у него по жизни маленький пунктик: слишком скромноват для своей безупречной внешности. Я ему об этом там же и сказала. А потом говорю: слабо букетик мне подарить? Классной и без того цветов нанесли, больше, чем в мавзолей! Думала рожицу скорчит, типа: хочешь-перехочешь. Нет! Даже не сопротивлялся, с радостью сунул мне цветы и домой побежал, маме отчитываться, что подарок вручен. Уточнять: кому, думаю, ей в голову не пришло… Ну, просто красавчик! На следующий год я его за парту с собой усадила, и с тех пор больше чем на три месяца даже не расставались.

 Он – в военное училище после школы, я – в педтехникум на соседней улице. Все праздники вместе, друзья-одноклассники общие, родители довольны… Ну, а уж как дело до распределения младшего лейтенанта дошло, объяснять плюсы семейной жизни долго и не пришлось. Согласился на моё предложение сразу же… А чего холостому неумёхе по казармам мотаться… когда я под боком? *(Подскакивает.)* Кофейку, пожалуй, себе налью!

 ***Подходит к чайнику, нажимает кнопку, достает чашку и банку кофе. Все уносит на стол, туда же приносит закипевший чайник. Наливает, усаживается.***

 Следующие десять лет даже не помню! Двух дочек-погодок родила, и пока они не стали самостоятельными, на мужа времени не хватало. Переезды с места на место, разборки с начальниками и завхозами, старые казармы и склочные соседи – всё смешалось в моей памяти в один чудовищный клубок, выбраться из которого я и вознамерилась. Сразу же выяснилось, как недооценивали и притесняли мужа в моё отсутствие практически повсеместно и как ему всячески недоплачивали. Работал в части, можно сказать, за всех, кроме повара, а жили – не лучше других, даже хуже по каким-то позициям. Ох, как меня это заело! *(Отпивает.)* Говорю ему: Коленька, за семью постоять не грех! А он мне: Зиночка, ты хочешь невозможного! *(Стучит по столу.)*

 Невозможного? А кто потом в восемьдесят девятом должность замполита ему организовал? А повышение в зарплате в девяносто третьем? Я даже самого Худякова – этого толстого лысого генерала - в три ряда построить сумела! *(Подбоченивается.)* Правда, дело было на празднике дошколят… его внук не в то кольцо мячи накидывал. Но это всё – лирика! Э-х-х… Мне бы погоны – я бы такую дисциплину в армии навела, никому и не снилось. С моим-то данными! *(Отпивает кофе, прокашливается, приподнимается со стула.)*

 Рота, подъем! Строевым шагом, по разделениям на четыре счета, шагом – марш! Раз, два, три, четыре! Раз, два, три, четыре! *(Смеётся и плюхается на место).* Не зря я хоровому и сольному народному пению три с половиной года обучалась. А вот Николаша так не может. Бывало, выбью ему теплое место, где – горлом, где – коньячком, а его всё равно через полгода подвинут. Ну, нет в его голосе зычности и простора. А кому лепетуны в армии нужны? То-то и оно. Потому ушел он со службы при первой возможности, можно сказать, на минимальную пенсию. А куда деваться?

***Размешивает в чашке остатки сахара, отпивает. Вздыхает.***

 Лет десять уже нищебродствуем… *(Встает, хватается за бока, начинает ходить.)* Говорю, как есть! *(Режет рукой воздух.)* Но разве мужу моему такое скажешь? Он, знай, талдычит: ты впроголодь никогда не жила, пенсия у меня хорошая, если бы ты хоть половину от нее имела – ни о какой работе думать не приходилось бы. Вы слышали? *(Подбоченивается.)* И это он говорит мне? *(Смахивает слезу.)* Как будто не помнит, что подходящей работы в тех гарнизонах никогда не было! И потом, умные люди сразу же понимали: руководить собой я никому не дам, поскольку кругом – одни бездари и лентяи! А прогибаться перед дураками я не намерена!

 Ой, что-то распереживалась… Сердце так и колотится. Нужно бы валерьяночки плескануть.

 ***Женщина подходит к подвесным шкафчикам, начинает грохотать банками. Выуживает маленькую мензурку.***

 Это она. Где тут стаканчик? *(Вытаскивает стакан.)* Сейчас накапаю грамм пятьдесят… *(Смеётся, принюхивается.)* Ой, а чем это травка так пахнет? *(Осматривает мензурку.)* Боже праведный, это же – йод! Чуть не отравилась! А где же успокоительное?

 ***Женщина снова что-то ищет в шкафу. Смеётся и вытаскивает оттуда почти целую бутылку коньяка.***

 Так вот же оно! *(Потрясает находкой.)* Никак Колюнины припасы… Очень вовремя подвернулись! Бог с ней, с кошачьей травой… Сколько я там выпить хотела? *(Наливает в стакан, смотрит на свет, потом еще подливает.)* Наркомовские сто грамм еще никому не повредили!

 ***Прячет бутылку, идет со стаканом к столу. Напевает голосом Шульженко.***

 «Давай пригубим, товарищ по одной,

 Давай пригубим, товарищ мой!»

 Хороший мотивчик, «пригубим» даже больше в тему… А сколько я песен по молодости знала! Ой-ой-ой! Да без меня ни один концерт в задрипанном Доме культуры не проходил! То - артистов организовать некому… то – с бензином проблемы. Если Зинаида Ефимовна не подключится… вся просветительская работа – сами знаете где! Будем здравствовать! *(Поднимает стакан и делает глоток, кряхтит, запивает кофе.)* Меня благодарили не меньше выступающих: Зиночка, что бы мы без вас делали?! Или: какая вы у нас пробивная! *(Кривляется.)* Нет, чтобы сразу должность директора ДК мне предложить, всё равно работнички везде - ни пришей- ни пристегни были… А я – руководитель от Бога! Пенсию бы сейчас приличную имела… *(Утирает слезы.)* Так всем только халявную помощь подавай. *(Делает глоток из чашки.)* Потому приходится мне на седьмом десятке вкалывать: езжу по вторникам на подмену продавщицы в парфюмерный отдел на соседнем рынке. Думаете, легко по десять часов за прилавком стоять? *(Смахивает слезу.)* Но денег-то в семье не хватает! И та пятерка в месяц, которую мне хозяин сверху кидает, на дороге тоже не валяется…

***Слышится звук открываемой входной двери. Зинаида подскакивает, хватает стакан и чашку, прячет их в шкафчик, берет тряпку и заглядывает в приоткрытую кухонную дверь.***

 Николаша, это ты?

М у ж с к о й г о л о с. Да, Зая. Я дома кое-какие бумаги оставил… *(Чем-то шуршит.)*

 А-а-а… Ты уж пожестче там! Зашел, отдал заявление этой убогой, что заняла твое кресло, и садись за общий стол повальяжнее, пусть знает своё нелегитимное место… Далее - всё, что мы вчера отрабатывали.

М у ж с к о й г о л о с. Всё помню, пошел!

 Если что – звони! Я тут приборочкой занялась… *(Смахивает пыль.)*

***Хлопает входная дверь. Зинаида бросает тряпку, достает стакан с недопитым коньяком, чашку с кофе, возвращается к столу, садится.***

 Ну неужели нельзя было продержаться на этой должности хотя бы чуть-чуть? Такую зарплату хорошую Ольга Прокофьевна себе нарисовала, никто толком о ней и не знал… Опять же, на работу добираться не надо – офис правления в подвале соседней парадной. И главное – нет над тобой начальства! Избрали на 2 года – и сиди себе, бумажки тасуй, уволить, как сказал адвокат, практически невозможно. Всю работу по дому тащит на себе обслуживающая коммуналку организация, с которой у нас договор заключен. Пусть шевелятся самостоятельно! Иначе, за что мы им деньги платим? Только указания давай, да злобным бабкам на жалобы отвечай. За такие-то деньжищи! *(Хнычет.)* Страсть, как надоело уже на питании экономить! *(Ищет у себя талию, потом машет рукой.)*

 Говорю ему, если надоест в кабинете сидеть - пройдись лишний раз с папочкой по территории, запиши просьбы и пожелания электората, а потом передай жалобы тем же коммунальщикам. *(Яростно пихает от себя невидимые жалобы.)* Работайте! Только спрашивай с них построже, и все будут довольны, вот увидишь. А если появятся страждущие – их заткнем, уж в этом вопросе мне равных нет, сам знаешь. Ну пойми, о такой хлебной должности можно было только мечтать! Идиот!

***Зинаида чокается стаканом о чашку, выпивает, запивает кофе, причмокивает.***

 А он мне *(Подскакивает, передразнивает.)*: какая хлебная? Там работы – не меряно, в трубах и кранах я не разбираюсь, крыши, отродясь не чинил, людьми особо не покомандуешь, чай, не армия… А проверяющих-то как раз – выше той самой текущей крыши.

***Зинаида стучит руками по бокам, топает ногой.***

 Вот слюнтяй! Говорю ему: Колюня, тебе и мне судьба неслучайно подарила такую возможность. Осталось только взять нежданный подарок и правильно им распорядиться. *(Охватывает пространство руками.)* Вспомни, покойницу-председательшу – как лихо она управлялась с делами! Никаких семи пядей во лбу не имела, пришла к нам, как сейчас вижу, скромно одетая, пешочком! *(Плюхается на стул.)* Впрочем, интереснее то, какой она стала! *(Поднимает вверх указательный палец.)* Спрашиваю: ты видел ее новенький Форд Эксплорер Лимитед, стоящий напротив офисного подвальчика на личной парковке? Вот это – настоящая машина, наш покоцанный Рено Логан с прошлого века рядом припарковать страшно, даже если место свободное остается… И это – цветочки! Поговаривают, что через семь лет «усердного» *(Показывает бицепсы.)* труда в жилищном товариществе, Ольга Прокофьевна себе еще и однокомнатную квартиру в нашем доме прикупила. Про дачу, где-то под Псковом, регулярные вояжи за границу я просто промолчу. Зато подчеркну: вот так, Коля, надо работать! Широко, с размахом! *(Поднимается и раскидывает руки.)* Именно так трудится основная масса успешных предпринимателей: берешь на время чужое – и делаешь из него своё! *(Складывает на груди руки.)* Видели бы вы после этих слов моего мужа! Как он затрясся, мама дорогая! И это – здоровый мужик! Дитё малое!

***Зинаида начинает нервно ходить по кухне.***

 Два месяца отработал, заявление на стол бросил и ушел! Обидели, видишь ли, его разнесчастного! И кто посмел в мое отсутствие? Толик?! Ха-ха, нашел кого бояться! Этого нечесаного ипэшника в пластмассовых тапках опасаться можно было только в период проводимого голосования, и я сразу подвох почуяла*. (Трясет кулаком.)* Во-первых, он оказался на пятнадцать лет моложе моего нытика, а во-вторых, прыткий парниша был единственным из всех претендентов в правление, кто разбирался в технических коммуникациях дома! Умник постоянно тряс перед всеми дипломом инженера-строителя и огромным послужным списком. Подводила товарища только босяцкая внешность, грубоватая речь, да недалекий умишко… Именно этим мы и воспользовались!

***Зинаида разваливается на стуле, ноги кладет на соседний.***

 Дело в том, что от предложения походить по квартирам, с целью агитации и сбора необходимых для себя голосов, Николаша сразу же отказался! Сказал, что офицеру попрошайничать негоже. Хоть ты его прибей! Вот и пришлось подкатить с таким предложением к Толяну! Умаслили наивного тем, что Коля непременно поддержит кандидатуру последнего на руководящую должность, изберись они оба в правление! Лошара купился и рвал когти, бегая с бюллетенями по парадным, и агитируя сразу за двоих. Ход был просто гениальным! Избрались они без труда, и кроме них голосов поднабрали еще два представителя мужского пола: ворчливый старикан и вчерашний студент - шушара, а не конкуренты для мужа. Смех, да и только! Прошли также три бабки пенсионного возраста, которые в расчет мною совсем не брались, им бы по домам, козам, сидеть, да носки довязывать… Пожалуй, пятьдесят грамм еще пропущу!

***Зинаида вскакивает, подходит к подвесному шкафу, достает бутылку, наливает в стакан, выпивает, крякает.***

 Хорошо пошла, закуси не требует! *(Начинает ходить по кухне.)* Так вот, на первом же заседании нового правления должны были выбрать его председателя. Я даже не сомневалась, что Николаша в хорошем костюмчике получит одобрение у всей женской половины выдвиженцев. Ну, разве с ним мог посоперничать работяга в потрепанных джинсах? Так и случилось! А мужики, разумеется, скооперировались между собой и отдали свои голоса Толяну, их на аромат лосьона «Свежесть» не купишь! Получилось: три против двух! (*Показывает на пальцах.)* Строитель, разумеется, голосовал за себя, и, поддержи его мой Колюня, получил бы затрапезный нищеброд незаслуженное креслице. Однако, муж, как истинный офицер, не смог проигнорировать оказанное ему доверие. Он-то голосов набрал больше! Потому, без тени сомнений, Николаша проголосовал за себя. *(Машет руками.)* А что было делать? Именно его, а не никчемного конкурента, народные массы выдвигали в лидеры! *(Поднимает руки к небу.)*

 ***Зинаида плюхается на стул.***

 Лично я считаю, что муж поступил правильно. И не надо вот этих взываний к совести! Толик – слюнтяй, который элементарно не понимает, что в политике, как и в жизни, не бывает всегда по-честному, кто-то должен проиграть! Но это уже - его проблемы! Позже Колюне еле вдолбила сей неопровержимый постулат, загасив, как батюшка, муки терзаний в отношении обманутого конкурента.

 ***Подскакивает.***

 Сами подумайте: кто же мог знать, *(Машет руками.)* что весь дом, практически в один голос, поддержит моего мужа? Ну, это я так…округляю, конечно. Но ведь божья воля здесь явно прослеживается! *(Поднимает руки к небу.)* И мы решительно будем её исполнять!

***Звонит телефон, лежащий на столе. Зинаида плюхается в кресло и снимает трубку.***

Ж е н с к и й г о л о с. Зинаида Ефимовна, здравствуйте! Это – Тумакова Галина Сергеевна, ну вы меня помните…член правления ТСЖ.

З и н а и д а. Я вас категорически не только помню… но и уважаю! А как мой муж вас ценит, вы бы только слышали его восторги в вашу честь! *(Складывает руки.)* Вы – единственная, кому он безгранично доверяет!

Ж е н с к и й г о л о с. Хорошо, спасибо, только сейчас операция с его возвращением как-то не очень складывается.

З и н а и д а. Боже праведный! Что опять не так?

Ж е н с к и й г о л о с. Да… Дашкевич Лариса Львовна…избранная в председатели позднее… попала под влияние некой активистки Удальцовой. И уже не хочет принимать заявление вашего мужа о возвращении его в состав правления.

З и н а и д а. Что?! Этот дохлый цыпленок за рубль двадцать смеет подавать голос против меня?

Ж е н с к и й г о л о с. Нет, Удальцовой здесь нет… упёрлась Лариса Львовна! Вы… лучше сами приходите к началу заседания, минут через двадцать! *(Кладет трубку.)*

 ***Зинаида подскакивает, начинает ходить по кухне.***

 Что опять не так? Ведь договорились с ним: зайдешь в кабинет председателя – заявление о возвращении в правление под нос дуре сунул и - спокойно усаживайся на лучшее место. Бумажки раскладывай, покашляй для солидности, пусть видят, что пришел мужик с серьезными намерениями. Железно передумал выходить из состава выборного органа и имеет на это право. Юрист нам вообще сказал, что раз собрание принимало его в члены правления – только в его компетенции утверждать и решение об отставке. А другого-то собрания не было! (*Машет пальцем.)* Мало ли кто разнервничался и не смог с собой совладать… Ну, сглупил!

 Получилось и впрямь по-идиотски. После избрания Коленьки председателем, Толяна прям-таки подменили. Все выборы прокричал: подниму дом из руин, облагорожу двор, узаконю парковку! А в результате? В правление он избрался, но работать бесплатно на благо дома отказался наотрез! Говорят, каждый день ходил в ТСЖ и тыкал Николашу носом во всякую ерунду: там - приямки не чищены, тут – рытвины на асфальте! Посреди двора мог собрать ротозеев и начать просветительскую лекцию на тему изношенности теплоизоляции труб в нашем подвале! Ну, кто так поступает? Не досталось тебе доходного места – ты старшему товарищу помоги! Возьми на себя часть работы, прояви, так сказать, профессиональные навыки. Мы же не звери какие… Освободим должность, рано или поздно, а у тебя еще пятнадцать лет впереди! Да что там говорить… *(Машет рукой.)* Бесстыжий нынче народ пошел. Студент с пенсионером тоже хороши! Коля рассказывал: заданий ему надают и – по домам! А через неделю являются и начинают нервы трепать: отчего там не сделано и почему это забыл? От бабок помощи – ноль! Ну… мой не выдержал… говорит, не дам никому себя носом об стол возить. *(Смахивает слезу.)*

 Однако, самая потеха потом началась! После Колиного ухода выбрать председателя не смоги. Мужики продолжали поддерживать Толяна, а тетки решили, что бывший главный бухгалтер, некто Лариса Львовна Дашкевич, вполне может справиться с ответственнейшей должностью по обслуживанию дома! Ха-ха-ха! Она Колю на целый год старше! *(Машет на себя платочком.)* И голосование уперлось в непоправимое равенство. Трое против трех! Ни стыда у людей, ни совести. Говорят, Толян там совсем с катушек слетел. Сказал, что валить нужно из нашего дома, гниющего изнутри из-за полного отсутствия профессионального руководства. Дверью хлопнул! И студентик его поддержал, какой-то ерунды про новые технологии наговорил, всех «бумерами» обозвал и вслед за строителем убежал. Оба написали заявление о выходе из состава правления.

***Зинаида присаживается на край стола, бьет в ладоши.***

 Это же удача неслыханная! Дом остался без малейшего руководства! Ну, сами посудите: какой председатель может быть из старой кошелки, просидевшей сознательную жизнь в бухгалтерии? Да Колю моего сейчас как спасителя примут! А кто, если не он? Уж в этот раз я непутевого не оставлю! У нас долгов, как шелков… Дочек определять давно надо, иначе никогда замуж не выйдут, маме с ремонтом пристройки помочь, машину сменить. А он о своей компетенции рассуждает? Да мало ли кто и чего не знает? У нас – половина страны делает вид, что работает! Главное – быть уверенным в себе, не лезть в сложные вопросы, не брать лишней ответственности и ничего никому конкретно не обещать. На общем обозрении полно мелкой работы: старые двери и обшарпанные ступени, покосившийся, давно некрашеный забор, сломанные скамейки. Еще можно пожарные краны проверить, лифты осмотреть… *(Поднимает палец.)* Соседи непременно это оценят! Если заметят, конечно… Но, судя по моему опыту, нашим людям, как правило, чихать ровным счетом на всё: лишь бы не вникать, не участвовать, не отвечать. Такой крепкий среднестатистический класс драгоценнейших пофигистов! Но ведь и к ним подход можно найти… Смотрите, как легко я установила контакт с милейшей Галиной Сергеевной! Она уже месяц названивает мне каждый день с отчетом об обстановке в правлении. Чудная старушка! Насмотрелась детективных сериалов и мнит себя советским агентом в тылу врага. Мне ли не воспользоваться её отклонениями? Остальные бабки покрепче будут… Надо бы еще кофейку хлебнуть… на ход ноги.

***Зинаида наливает кофе, садится на стул, пьет.***

 Правда, исключения среди жильцов всё же бывают! Взять хотя бы эту Удальцову… Маленькая тощая бабёнка средних лет, вроде – экономист там какой-то. А по внешнему виду - курица ощипанная! Бегает вечно с жалобами, Уставом ТСЖ всем тычет… Я ей уже раз двадцать говорила: не читала я ваших бумажек и разбираться в них не собираюсь! Основной массе жильцов все эти управленческие терки до одного места, главное, чтобы тепло какое-то в доме было, вода из крана лилась и сверху не капало. Устают люди, им бы пельменей после работы сварить. Нынешний состав правления это полностью подтверждает: средний возраст избранников - ближе к шестидесяти. А где молодежь? Да, в гробу они это ТСЖ видели! Им деньги на семью заработать нужно, да детей воспитать. *(Разводит руками.)* Ну, это же очевидно! Давно никто не хочет приходить на собрания, участвовать в опросах-голосовании. И это – прекрасно! Мы всё можем сделать за них! *(Складывает руки на груди.)* Колюня, бестолочь, проснись! Кругом тебя те же безмолвные солдаты… только в гражданском исполнении!

 Ей-богу, в таком удобном кресле можно сидеть годами! Знай, головой кивай: да, вопрос с оплатой мы обязательно поднимем на следующем правлении, или: не беспокойтесь, непременно ремонт завершим к пятнице, понедельнику, следующему месяцу, даже к лету. Пройдет, будьте уверены. Главное, бездействовать нужно очень тихо, с приятной улыбкой на лице и уверенностью во взгляде. *(Высоко поднимает подбородок.)* Этому я учила непутевого десятки лет… Неужели не помнит?!

***Звонит телефон. Зинаида снимает трубку.***

М у ж с к о й г о л о с. Зая, ты только не переживай, но мне запретили участвовать в начавшемся заседании.

З и н а и д а. Запретили чего? Да они там совсем распоясались! Стой под дверями, держи оборону! Я одеваюсь, через пять минут буду!

М у ж с к о й г о л о с. Ты только руки не распускай! Мне твои административки еще с прошлого места жительства по ночам снятся…

З и н а и д а. Не беспокойся! Пальцем никого не трону, только космы-то кое-кому повыдираю…

***Зинаида подскакивает.***

 *(Натягивает парик, сверху шляпку.)* Вот, кретин, ничего доверить нельзя! Главное, про предыдущие делишки вспомнил. Ну, вырвала я у двух дур-соседок по клоку волос… Так ведь за дело! Они у подъезда стояли и по-всякому мужа моего бесхребетного ругали… *(Начинает шмыгать носом и вытирать слезы.)* А я за него всех порву, поскольку нет у меня, кроме семьи, ничего путного в этой жизни. Для Колюни с девчонками и стараюсь… *(Сморкается. Неожиданно громко.)* Так! Что за нежности? Как мама говаривала: сопли подтерла – и вперёд, в боевые будни! *(Энергично.)* Нам еще дочерей расселять… И начихать уже на этот развалившийся дом! Все из него только деньги качают… Сейчас я вам покажу, господа хорошие, кто и чем управлять должен! Ничего, третий раз в «обезьяннике» посижу…

***Зинаида покидает сцену, хлопает входная дверь. Занавес.***