Глубокие люди

*Павел Трощий*

**Действующие лица:**

БОРИС – консультант реабилитационного центра, 49 лет

АННА – волонтер реабилитационного центра, 45 лет

РУСЛАН – выздоравливающий алкоголик, 35 лет

ЕГОР – выздоравливающий наркоман, жил с бабушкой, 32 года

ЕЛИЗАВЕТА – выздоравливающая наркоманка, 29 лет

ВЕРА – жена Руслана, банковский работник, 34 года

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА – мать Веры, домохозяйка, 56 лет

ЕЛЕНА – подруга Галины Васильевны, продавщица, 47 лет

**1.**

*Реабилитационный центр, спальная комната*

БОРИС. Доброе утро Руслан!

РУСЛАН. Что?

БОРИС. Меня зовут Борис.

РУСЛАН. Ну нахрен, где я?

БОРИС. Ты в хорошем месте.

РУСЛАН. Да ну блин….

БОРИС. Руслан ты в реабилитационном центре. Мы твои друзья.

РУСЛАН. Балин… чё за прикол…

БОРИС. Приводи себя в порядок, вот твои вещи их привес твой отец. Через две недели ты сможешь ему позвонить.

РУСЛАН. Мне сейчас нужно, это срочно, у меня жена дома одна.

БОРИС. Всё в порядке я с ней разговаривал, она ждет тебя. Через год ее увидишь.

РУСЛАН. Чего! Какой год. Договаривались ведь на месяц.

БОРИС. Приводи себя в порядок, сейчас группа, позже познакомишься с ребятами. Это Егор он тебе всё расскажет.

РУСЛАН. (Егору) Как свалить от сюда?

ЕГОР. Окстись, не стоит этого делать.

РУСЛАН. У меня жена одна дома.

ЕГОР. Русланчик сколько ей лет?

РУСЛАН. Тридцать.

ЕГОР. Ну вот.

РУСЛАН. Она одна там! А я тут!

ЕГОР. Ты по алкоголю?

РУСЛАН. Да.

ЕГОР. Вот и ладушки, оклемаешься, придёшь в себя и поедешь к жене, никуда она от тебя не денется.

РУСЛАН. Мне нужно! Кто здесь главный!

ЕГОР. Борис, но сейчас не надо, сейчас группа.

РУСЛАН. Тут окно открыто, я прыгну!

ЕГОР. Сломаешь ноги, а вообще это полуоткрытый центр, ты можешь уйти когда захочешь, но быть здесь это в твоих интересах.

РУСЛАН. Есть сигарета?

ЕГОР. Перекур будет через пол часа, обожди, покурим, познакомишься со всеми, тут хорошо. Есть места намного хуже. Ты куда?

РУСЛАН. Мне нужен главный.

ЕГОР. Не стоит этого делать.

РУСЛАН. Борис!

БОРИС. Руслан. Как ты себя чувствуешь?

РУСЛАН. Плохо. Мне нужно позвонить!

БОРИС. Подожди позвонишь еще. Тебе нужно прейти в себя. Сколько ты выпивал?

РУСЛАН. Да не много.

БОРИС. Твоей психике нужно восстановится, походишь на группы, приведешь себя в порядок, посмотри на себя, как ты выглядишь.

РУСЛАН. У меня жена, мне надо.

БОРИС. У всех жены, бабушки, кошки закрыты где-то, не могут выйти, всем надо, а на самом деле это твой мозг хочет продолжить употреблять. И с твоей женой всё будет в порядке.

РУСЛАН. Да я…

БОРИС. Руслан все хорошо.

РУСЛАН. Просто отлично. Я пошел.

ЕГОР. Пошли сейчас будет перекур. Мы тебе все расскажем.

РУСЛАН. Есть сигарета?

АННА. Привет! Я Аня, на держи.

РУСЛАН. Как отсюда свалить?

АННА. Тебе зачем?

РУСЛАН. Мне надо.

АННА. Домой к жене?

РУСЛАН. Да блин.

АННА. Смотри ты вот сейчас уйдешь отсюда, что ты сделаешь, напьёшься?

РУСЛАН. Нет конечно.

АННА. Да ладно.

РУСЛАН. А сама разве не хочешь уйти?

АННА. Хочу. Очень хочу. Поэтому я и здесь. А вот когда это желание пропадет значит выздоровление началось.

РУСЛАН. Да ну, бред какой-то.

АННА. Если ты сможешь здесь себя комфортно чувствовать, то и дома ты будешь себя комфортно чувствовать и вообще везде. А пока не стоит. Что ты скажешь жене?

РУСЛАН. Скажу привет.

АННА. А потом?

РУСЛАН. Не знаю.

АННА. Побежишь тут же в магазин, если только уже не приедешь к ней пьяный. Не к ней ты бежишь, а к водке.

РУСЛАН. Я всё равно уйду!

АННА. А потом что? Напьёшься, поругаешься с женой, вернёшься сюда. Даст ли она тебе второй шанс. Не стоит этого делать.

РУСЛАН. Да пошли вы!

БОРИС. Проходите на группу. Всем привет меня зовут Борис я наркоман. У нас новенький, представься пожалуйста.

РУСЛАН. Руслан.

БОРИС. Хорошо. Только мы представляемся так: меня зовут Руслан я алкоголик, ты ведь пьешь?

РУСЛАН. Да, всем привет! Меня зовут Руслан я алкоголик *(все хлопают в ладоши)*

БОРИС. Отлично. Сейчас у нас как раз информационный блок «Сопротивление выздоровлению». Аня выдай Руслану тетрадку. Руслан ты можешь не записывать, просто посиди послушай.

РУСЛАН. Я уйду отсюда.

БОРИС. Ты очень напоминаешь меня, когда-то я тоже допустил такую ошибку. Но потом сказал себе Борис - борись и вернулся.

РУСЛАН. Можно пойти полежать?

БОРИС. Да, конечно, Егор проводи его и посиди с ним.

ЕГОР. Братишка тебе плохо? Я представляю, у тебя сейчас паника наверно. Но поверь ты тут не зря.

РУСЛАН. Да пошли все!

ЕГОР. Вот вода есть, сейчас будет обед, мне бабушка блинчики передала, я тебя угощу, с вареньем.

РУСЛАН. Покурить можно?

ЕГОР. Ёшкин кот, только же курили.

РУСЛАН. Мне сейчас надо.

ЕГОР. Только со всеми. Я в некурящем центе был, сбежал оттуда.

РУСЛАН. А, что с ногами?

ЕГОР. Спрыгнул с третьего этажа, так хотел уколоться, хотя уверял всех, что кота дома на балконе закрытым оставил, и представь себе сам в это верил. Привезли сюда. Тут проще.

РУСЛАН. Я же не наркоман.

ЕГОР. А там смысл тот же, разницы не какой, хотя с алкоголем даже сложнее, он легален и повсюду, ты зайдёшь в магазин, а там пол магазина им заставлено, а хлеб, который тебе нужен будет в самом конце. Ты даже не заметишь, как выйдешь из магазина с бутылкой, купишь или украдешь - машинально в карман положишь.

РУСЛАН. Слушай прикол, я так сюда и попал, вышел за хлебом…

ЕГОР. Да каждый сюда так и попал. Останься послушай, второго шанса может и не быть.

РУСЛАН. Да нет, бред какой-то.

ЕГОР. Как знаешь. У тебя на лице написано бегун.

РУСЛАН. Пошли вы. Когда перекур?

ЕГОР. Через пятнадцать минут.

РУСЛАН. Дайте сигарету. Я пошел отсюда!

АННА. Стой дурак.

ЕГОР. Ёшкин кошкин.

**2.**

*Квартира, кухня*

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Не звонил?

ВЕРА. Им нельзя звонить.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вот увидишь, мозги ему там вправят.

ВЕРА. Их там бьют.

ЕЛЕНА. И в жопу …

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Лена!

ЕЛЕНА. А что, там действительно издеваются как хотят. Мой знакомый – там Ислам принял.

ВЕРА. Это который на утреннею пробежку взял топор?

ЕЛЕНА. Да он не мог найти вторую гантель и взял вместо нее кухонный топорик.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Он бегает с гантелями?

ЕЛЕНА. Да, это экономит время и так полезнее, наверно.

ВЕРА. Мама его остановила полиция, взяли анализ на наркотики и положили в психушку, чтобы не сажать наверно, это Денис ты его знаешь.

ЕЛЕНА. Ибрагим, теперь Ибрагим. Но он планирует принять ещё и Буддизм, говорит хочу, чтобы у меня три религии было, святая троица.

ВЕРА. Интересно там опять имя придётся менять?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да… псих. Узбеки, кстати, вчера иду вдрызг пьяные сидят, а им ведь нельзя.

ВЕРА. Мама православным тоже нельзя пить, это грех.

ЕЛЕНА. А как же Иисус превращал воду в вино.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Он так делал чтоб ходить по ней, а не пить, у вина плотность выше.

ЕЛЕНА. А кагор?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Кагор — это кровь его, это другое.

(Вере) Зря ты крысиный яд не стала ему сыпать.

ВЕРА. Мама не смей!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. А что? Лапшичьки б поели и всё, дело с концами.

ВЕРА. Мама он, итак, всё на меня переписал, сказал всё моё, и ему ничего не нужно.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Тогда тем более от него нужно срочно избавиться. Ты ему говорила?

ВЕРА. Ни чего он слушать не хочет, говорит любит меня и всё тут, всё готов простить, жить без меня говорит не может.

ЕЛЕНА. Мужик тебе нужен, а не тряпка.

ВЕРА. Так нельзя.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Пусть тогда развод подпишет.

ЕЛЕНА. Сейчас это не обязательно, просто пишешь заявление и через три месяца разводят автоматически, он даже не узнает об этом.

ВЕРА. Ну не знаю.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Это нужно срочно сделать, пусть алименты капают.

ВЕРА. Он, конечно, итак, все деньги мне отдаёт, но мне нужно чтоб он всё время платил, даже когда его не будет.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. На алименты нужно обязательно подать. Лен, а откуда ты про это знаешь?

ЕЛЕНА. Сейчас все так делают.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. И позвони чтоб его выпустили, надо чтоб он деньги зарабатывал, а то, что он там в своём санатории отдыхает.

ВЕРА. Он скоро сбежит оттуда, я его знаю.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Налить тебе?

ВЕРА. Да давай.

ЕЛЕНА. И мне, помянуть.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. За то чтоб нам поскорей Руслана помянуть.

ВЕРА. Я так не буду.

ЕЛЕНА. Вер, мужика тебе настоящего надо, как кстати тебе Арсен?

ВЕРА. Фу.

ЕЛЕНА. Почему? У тебя же был армянин Серёжа, у него свой ювелирный магазин.

ВЕРА. Да какой там магазин, ремонт цепочек под лестницей.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Он мне серёжки обещал, какой мужчина.

ЕЛЕНА. А как он на Мерседесе тебя возил?

ВЕРА. Это не его, он у них как я поняла один на всех, и причём у всех жены.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ты про Серёжу? Он ещё шашлык обещал, правда так и не привез.

ЕЛЕНА. И сам не приехал.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Мяса сейчас не купить.

ЕЛЕНА. Я не знаю такого никогда вообще в городе не было.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Это всё бешенство, их всех забили и сожгли.

ВЕРА. Кого всех?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Коров, свиней всех. В городе нет мяса.

ЕЛЕНА. Даже кур. Ты что новости не смотришь?

ВЕРА. Не смотрю меня как-то Руслан от них отучил. Он говорит, что это деградация. И их смотреть не в коем случае нельзя. И телевизор тоже. Информационный пост говорит должен быть.

ЕЛЕНА. Ты что постишься что ли?

ВЕРА. Да мы от мяса давно отказались.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Правильно вы сделали, его сейчас вообще ни где не купить.

ЕЛЕНА. Говорят, веганы какой-то вирус придумали.

ВЕРА. Что прям вообще ни где не достать? Так вот почему Серёжа пропал.

ЕЛЕНА. Я бы сама такого новостного вегана бросила, почему ты нам про это не рассказывала?

ВЕРА. Не знаю, стеснялась. Так мяса хочется.

**3.**

*Реабилитационный центр, спальная комната*

ЕГОР. Зря ты побежал.

РУСЛАН. Сам сказал полуоткрытый центр.

ЕГОР. Получается, что нет. Слушай я знаю ты опять побежишь, и побежишь уже обдуманно, вот номер телефона, позвони моим родителям. Номер выучи, а бумажку выкинь. Как выйдешь, обязательно позвони, скажи, что нас здесь бьют, пусть заберут меня, мне с моими ногами пока не убежать.

РУСЛАН. Я позвоню и меня отпустят.

ЕГОР. Нет, ты показал себя не с лучшей стороны хотел сбежать, второй раз так не получится, хотя срыв — это тоже часть выздоровления.

РУСЛАН. Что?

ЕГОР. Ты сейчас в срыве, потом поймешь.

РУСЛАН. А тут что бьют?

ЕГОР. Тебя били?

РУСЛАН. Нет.

ЕГОР. А я всё равно не могу тут больше, всё это день сурка, меня тошнит от этого места. Я повешусь скоро.

РУСЛАН. Не стоит этого делать.

ЕГОР. Это тебя ещё не отпустило до сих пор, посмотрим, как ты потом поговоришь, через полгода, например.

РУСЛАН. Я сбегу!

ЕГОР. Слушай, у тебя звонок через четырнадцать дней. Проси, чтобы дали поговорить с матерью. Она спросит: «как ты сынок?», а ты ей скажи: «не сын я тебе больше, я сын божий!» родители подумают, что ты свихнулся и заберут отсюда, один тут так сделал и получилось его забрали.

РУСЛАН. А тебе, что не дают звонить?

ЕГОР. Дают каждые две недели, но мне родители уже не верят. Я сам говорю, что звонить никому не буду, а меня заставляют, звони говорят, мать хочет тебя услышать, да пошла она. В Библии четко сказано враги человеку домашние его.

РУСЛАН. Они же знают, что это не религиозный центр.

ЕГОР. Да, но тут много книг, я почти все прочитал, как попал сюда зарылся в них никого видеть не хотел, Библию два раза перечитал. Мне сказали, что это компульсивное поведение и запретили читать, сказали нужно больше общаться, вот теперь сижу тут с тобой общаюсь.

РУСЛАН. А что ещё тут есть.

ЕГОР. Спорт зал, но мне туда тоже нельзя, даже не хочу рассказывать почему. И сплошная писанина, меня бесит писать, ну я в школе плохо учился, а тут надо каждый день писать. Писанина достала.

РУСЛАН. Странно, а читать наоборот любишь.

ЕГОР. Да это я тут подсел на книги, хотел от всех закрыться взял одну книгу потом другую. Вспомнил: ещё у Пушкина «Чтоб в остальное время года. О нас не думали они» это он про родителей. Я не видеть ни слышать их не хочу. Они созависимые - они мне только вредят.

РУСЛАН. Ты живёшь с родителями?

ЕГОР. С мамой и с бабушкой. Борис говорит мне надо съехать от них, найти работу, снять жильё. Говорит я совсем обабусился.

РУСЛАН. Что?

ЕГОР. Обабусился, ну, когда много общаешься с бабушкой сам так начинаешь говорить как бабка. Выйду от сюда убью сначала её потом мать.

РУСЛАН. Ты что?

ЕГОР. Да, я так по телефону ей и сказал, «если не заберете меня выйду и убью вас».

РУСЛАН. Не забрали?

ЕГОР. Нет. Делу время. Но я это серьёзно я их убью, они старые, а с Барсиком мы заживем.

РУСЛАН. С Барсиком?

ЕГОР. Да, это мой кот, как мне сейчас его не хватает, он мне как брат только кот.

РУСЛАН. А деньги, где брать будешь?

ЕГОР. Я бизнес придумал, только надо где-то кошку найти?

РУСЛАН. Разводить котят? Ты это серьезно?

ЕГОР. Породистые котята очень дорого стоят. Ты знаешь сколько стоит сфинкс?

РУСЛАН. Ты брить их собираешься?

ЕГОР. Да говорю же я, кошку надо только правильную найти, а уж мой Барсик он точно не подкачает.

РУСЛАН. Подругу тебе надо найти.

ЕГОР. Двадцать первая рекомендация.

РУСЛАН. Чего?

ЕГОР. Это про то, что желательно не заводить отношения минимум год.

РУСЛАН. Почему?

ЕГОР. Это эмоциональный стресс, чтобы минимизировать вероятность срыва, так Борис говорит. Вот кстати и он.

БОРИС. Егор держи телефон бабушка звонит.

ЕГОР. Не буду, у меня тема недели отказы.

БОРИС. Бегом давай!

ЕГОР. *(в трубку)* Да…Да… Как не приедешь? Чего Егорушка? …Ну Ба у мя сигареты заканчиваются… Мне нужно два блока… Да на неделю…Тут стреляют…Умею я говорить нет…У меня сейчас тема недели отказы… Да, мне нужно говорить всем нет… Ну не получается у меня, дать сигарету это святое… Да смогу я отказать если предложат наркотики, это другое… Пока… Два блока… Пока…, и я тебя.

БОРИС. Руслан твоя тема недели будет проговор чувств, что ты сейчас чувствуешь?

РУСЛАН. Злость.

БОРИС. Отлично, назови ещё два чувства.

РУСЛАН. Гнев. Раздражение.

БОРИС. Ты планируешь снова бежать?

РУСЛАН. Нет я остаюсь.

БОРИС. Не верю что-то я тебе. Соглашательство — это тоже проявление заболевания.

РУСЛАН. Нет я всё, я вылечился я пить больше не буду.

БОРИС. Я тебе даже больше скажу первое время тебя будет останавливать страх попасть сюда снова, но ты как всё плохое это быстро забудешь. Не переживай через год станет легче.

РУСЛАН. Не надо год, я здоров.

БОРИС. Я тебе не говорил, но за тебя год уже оплачен.

РУСЛАН. Что? Я убегу, сегодня же ночью!

**4.**

*Квартира, кухня*

ЕЛЕНА. *(по телефону)* алло...Да…Да… Нет не дам! *(сбрасывает)*.

Ибрагимушка звонил – денег просит.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Денис он хороший.

ВЕРА. Больной наркоман.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Он смешной.

ВЕРА. Когда вмазанный.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Наливай, а то уйду.

ЕЛЕНА. Куда?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. В пляс.

ЕЛЕНА. Давайте ещё по одной, и все уйдем в пляс.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. А я ведь всю жизнь хотела стать актрисой, выступать на сцене, учить роли, танцевать, даже петь почему вот так всё сложилось почему я не шла к своей мечте?

ЕЛЕНА. Давайте за мечту.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вера ты ведь тоже хотела стать балериной станцуй нам.

ВЕРА. Мама.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Я говорю пляши!

ВЕРА. Мама может хватит уже пить?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Тогда пой.

ВЕРА. Нет ну хватит уже! (наливает себе)

Почему мы заливаем свои проблемы алкоголем, почему всего боимся, боимся быть честными, искренними, обманываем друг друга, а самое главное самих себя, и не знаем, чего на самом деле хотим?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Потому, что мы женщины, нам всё можно мы царицы.

ЕЛЕНА. Императрицы. Я, кстати, тоже занималась танцами.

ВЕРА. А почему бросила?

ЕЛЕНА. Не знаю, вышла замуж, потом развелась. Почему нам так с мужиками не везёт?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. У тебя их вообще нет.

ЕЛЕНА. У меня их сорок пять.

ВЕРА. Подписчиков?

ЕЛЕНА. Подписчиков мужчин.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Твои Ахмеды что ли?

ЕЛЕНА. Да, я красивые фотки выкладываю, и они мне пишут, что хотят встретится.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. А сама уродина.

ЕЛЕНА. На себя посмотри мочалка лысая.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Что ты сказала марамойка? Я тебе сейчас зубы все повыбиваю, тварь ты такая.

*(Галина Васильевна душит Елену)*

ВЕРА.Мама! Нет! … Ты её убила!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Умерла?

ВЕРА. Не знаю.

**5.**

*Реабилитационный центр, спальная комната*

ЕГОР. Говорил тебе, не стоит ночью бежать. Там наверно ЧОП дежурили, тебе наверно все ребра пересчитали. Как сам?

РУСЛАН. Ох, всё болит!

ЕГОР. Охохошеньки. Тебя били.

РУСЛАН. Ты по чему мне про ГБРовцев не сказал?

ЕГОР. Да ты не спрашивал. Да я и сам не знал, а что там было то, расскажи. О Аня идет.

АННА. Жестко они тебя, я их попросила больше так не делать. Но ты сам виноват, ты зачем дежурного ударил?

РУСЛАН. Я домой хочу, без меня там неизвестно, что творится.

АННА. Всё там будет хорошо. Я тоже сначала постоянно рвалась, говорила, что мне нужно продлить ОСАГО. И ушла, а теперь, что - машина разбита, прав лишили, поставили на учет в нарколожке, права уже теперь не получить.

РУСЛАН. А ОСАГО то продлила?

АННА. Забыла, про него, не за этим я видимо шла.

РУСЛАН. Ань слушай, я действительно выздоровел, и мне надо к жене.

АННА. Нет у тебя жены.

РУСЛАН. Как?

АННА. Вот так больше нет. Её Вера зовут?

РУСЛАН. Да, я ведь тебе не говорил, как её зовут.

АННА. Она на сайте знакомств, причем уже очень давно, волонтёры с ресоцилизации сказали. Прости я не должна была говорить тебе это.

РУСЛАН. Ты врёшь! Вера меня любит. Я ей верю.

АННА. Руслан ты ещё не понял?

РУСЛАН. Что?

АННА. Ты зависимый!

РУСЛАН. Да поэтому я здесь, из-за того, что пил.

АННА. Нет не поэтому.

РУСЛАН. Как?

АННА. Ни чего ты не понял. Ты уже несколько лет находишься в зависимых отношениях и не можешь принять это. Твой мозг это отрицает. Как например если у матери на войне погибнет сын, то она его потом очень долго ждет. Это мозг себя так защищает от психологической травмы. Она тебе говорила, что хочет развестись?

РУСЛАН. Да, много раз, но я против.

АННА. Ты заливаешь свой мозг водкой, потому что не можешь принять это. Прости за честность?

РУСЛАН. Но я люблю её, мне нужна только она!

АННА. Вот видишь ты сам ответил на свой вопрос. Но главное не это. Вполне возможно, что вы снова будите вместе, но для тебя сейчас самое главное — это выздоровление от зависимых отношений.

РУСЛАН. И долго это?

АННА. Год не меньше, сейчас ты даже не можешь принять это. Но есть и ещё одна грустная новость.

РУСЛАН. Куда уже хуже?

АННА. Когда ты полностью вылечишься ты скорее всего сам не захочешь возвращаться к ней в зависимые отношения. Так что забудь про Верку.

ЕГОР. (напевает) Забудь про Верку, тогда пройдёшь проверку.

РУСЛАН. Вы это серьёзно? Ну я не знаю, надо подумать?

АННА. Спи, тебе надо восстанавливаться.

**6.**

*Квартира, кухня*

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ленка, ты ведь моя лучшая подруга! Ну извини.

ЕЛЕНА. Да ни чего, бывало и хуже.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ну как не сильно я тебя? Ты меня прости, про волосы это прям совсем, совсем больное.

ЕЛЕНА. Нет, это ты меня прости, я знала, что у тебя муж поэтому пил, не знаю зачем я это ляпнула.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Да пошел он.

ВЕРА. Мама. Про папу либо хорошо, либо ни чего. (уходит)

ЕЛЕНА. Ну давай за нас.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Бог меня никогда не простит, это всё с того раза как я первый раз аборт сделала *(плачет).*

ЕЛЕНА. Простит, простит.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Если бы ты только знала, что это значит жить с алкоголиком, это бессонные ночи, как сложно терпеть всё это, вонючего, обсосанного постоянно пьющего человека, которому кроме выпивки больше ничего не нужно, это не жизнь.

ЕЛЕНА. Это подвиг.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Мне так жалко Веру, почему она повторяет мой сценарий? Кто вообще эту водку придумал?

ЕЛЕНА. Менделеев. Я тоже мечтаю однажды уснуть и во сне открыть что-нибудь как он.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Не получится.

ЕЛЕНА. Почему?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Этому открытию предшествовали десятилетия упорной работы, а тебе лишь бы спать и ничего не делать.

*(возвращается Вера)*

ЕЛЕНА. Уснул?

ВЕРА. Да уснул, покормила и уснул.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ну что звоним мужикам?

ВЕРА. Кому, подписчикам?

ЕЛЕНА. А почему бы и нет.

ВЕРА. Лен, а ты не знаешь, через приложение Госуслуги можно на развод подать?

ЕЛЕНА. Думаю да. Заходи!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. За это надо выпить!

ЕЛЕНА. За развод!

ВЕРА. А я всё думаю девочки, что неправильно мы поступаем, он всё-таки там работает над собой, меняется.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Горбатого могила исправит.

ВЕРА. Мама хватит про могилу.

ЕЛЕНА. А мы что, не работаем? Я сегодня в ларьке всю картошку продала. Подходит сегодня значит один, … я не хотела это рассказывать.

ВЕРА. Ну – ну.

ЕЛЕНА. Что ну - ну. Спрашивает в общем такой «почем картошка?», а я ему говорю там русским языком написано двадцать рублей. А он мне «цифры вообще-то арабские». Я думаю, вот интеллигент нашелся. Смотрю, а ценник то действительно слетел выхожу его повесить, а он мне «девушка вы так прекрасно выглядите, когда не в ларьке, а вне ларька», ну и слово за слово…

ВЕРА. Что прям в ларьке?

ЕЛЕНА. Да, прям в ларьке *(смеётся)*.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Красотка.

ВЕРА. А что дальше?

ЕЛЕНА. Всё, больше я его не видела.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Поматросил и бросил!

ЕЛЕНА. Нет, это я им воспользовалась и своим служебным положением тоже.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Экая служеница.

ВЕРА. А за картошку хоть заплатил?

ЕЛЕНА. Касса!

ВЕРА. Что касса?

ЕЛЕНА. Я её не свела, сразу закрылась и домой пошла, и табличку учет оставила. Всё я побежала.

ВЕРА. Так он же интеллигент.

ЕЛЕНА. Все они наркоманы такие.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Дура ты пьяная, полицию вызывать будешь, что им скажешь?

ЕЛЕНА. Не знаю?

ВЕРА. Там камеры есть?

ЕЛЕНА. Какие камеры, да если б и были?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Идем все вместе.

**7.**

*Реабилитационный центр, групповая комната*

ЕЛИЗАВЕТА. Всем привет! Меня зовут Лиза, я пробовала наркотики.

БОРИС. Уже лучше, но Лиза ты здесь третий месяц скажи мне, как называют человека, который употребляет наркотики?

ЕЛИЗАВЕТА. Я не употребляла, я вообще раньше думала, что наркотики — это какие-то котики. Ну то есть, что это что-то приятное, такое мягкое и пушистое, как котики, понимаете?

БОРИС. Напомни мне как ты сюда попала?

ЕЛИЗАВЕТА. Я не знаю, я тут проснулась.

И вообще я сначала думала, что это телепроект и мы здесь строим отношения.

БОРИС. Лиза мы ведь запретили тебе здесь строить отношения, помнишь?

ЕЛИЗАВЕТА. Тогда я голосую, чтобы меня выгнали, мне здесь не нравится!

БОРИС. Напомни зачем ты прыгнула с моста в воду?

ЕЛИЗАВЕТА. Меня всё достало.

БОРИС. Значит тебе там тоже не нравилось?

ЕЛИЗАВЕТА. Не всегда, там вообще одни дураки.

БОРИС. Пойми, это проекция мы видим в других свои же негативные качества. Тебе нужно учится. Ты планируешь восстанавливаться в институте?

ЕЛИЗАВЕТА. Не знаю, наверно.

БОРИС. Твой отец сказал, что ты сможешь туда вернутся в сентябре.

ЕЛИЗАВЕТА. Хорошо, спасибо.

БОРИС. Егор, а как прошёл твой день?

ЕГОР. Всем привет, меня зовут Егор я наркоман. Тема недели обиды. Я пишу работу «сто обид на мать».

БОРИС. А на бабушку ты уже выписал двести обид, как планировал?

ЕГОР. Нет, пока только двадцать. Я не могу больше таскать повсюду с собой этот мешок, он реально очень тяжёлый и там картошка уже начинает гнить. Я не понимаю зачем это нужно. Вы просто издеваетесь надо мной.

БОРИС. Дописывай работу, скоро поймёшь. Анна, ты следующая.

АННА. Всем привет, меня зовут Аня я наркоманка. Я была в диспансере, и возможно, уже скоро смогу вернуть права. Мною очень довольны на работе, постоянно хвалят, даже повысили зарплату. Сейчас я занимаюсь поиском квартиры чтобы съехать от сюда, буду искать где-нибудь здесь не далеко.

БОРИС. Я тебя поздравляю и очень рад за тебя. Спасибо. Руслан, как прошёл твой день?

РУСЛАН. Всем привет, меня зовут Руслан я алкоголик. Я сегодня сдал работу «дисфункциональные отношения». Но вот я не совсем понимаю, мы зависимые люди, то есть те, кто глубоко на дне.

БОРИС. Не обязательно. Как правило зависимые это глубокие люди и нам нужно заполнять себя чем-то. Самый легкий способ заполнить себя веществом, алкоголем или наркотиками. И ты тогда уже не будешь пустым, но это обман, пустышка, это дешёвый дофамин. Ты знаешь какой синоним у слова зависимость?

РУСЛАН. Нет.

БОРИС. Синоним зависимости - личностный рост. Глубоким людям нужно заполнять себя чем-то: учеба, творчество, хобби, работа, спорт всё время быть при деле, подсвечивать своего игрока, но главное не компульсивить.

РУСЛАН. Я понял всё нужно в меру.

БОРИС. Да, но постоянно расти, когда ты не развиваешься то деградируешь, это закон эскалатора, если ты стоишь на месте, то едешь вниз.

РУСЛАН. То есть чтобы расти нужно бежать.

БОРИС. Руслан ты уже готов сам стать консультантом, соглашайся, у тебя будет зарплата, будешь вместе с нами спасать людей.

РУСЛАН. Я согласен.

БОРИС. Предлагаю завтра провести тебе самому информационный блок. Какую тему возьмешь первой?

РУСЛАН. Сопротивление выздоровлению.

БОРИС. Отличный выбор иди готовься.

**8.**

*Квартира, кухня*

ЕЛЕНА. Видно, и правда интеллигент попался ни копейки из кассы не взял.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Так надо за это выпить!

ЕЛЕНА. За интеллигентов?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Нет за нас красавиц.

ВЕРА. Лен, зачем ты деньги с собой взяла?

ЕЛЕНА. Так надежнее, в понедельник моя смена я их занесу на место, сильно уж я переволновалась за них.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. А сколько там?

ЕЛЕНА. Выручка за неделю, пол миллиона где-то, хозяин на море на всю неделю уехал, меня ни кто не инкассирует.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Зато интеллигент тебя отинкассировал.

ВЕРА. Или как трамвайный билет - прокомпостировал.

ЕЛЕНА. Это я когда в депо работала, мы так говорили. Вер ну а в банке у тебя нет никого на примете? Ты уже теперь почти холостая.

ВЕРА. Ещё нет, три месяца теперь нужно ждать, а вдруг Руслан сбежит?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Пошел он в жопу, есть ещё выпить?

ВЕРА. Нет, что же мы сразу не купили?

ЕЛЕНА. Нормуль, я схожу. *(уходит)*

ВЕРА. Мам, я встречаюсь с ребятами с сайта.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Я знаю, все знают.

ВЕРА. И Ленка?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Она мне об этом сказала.

ВЕРА. Так вот им всем нужно только одно, да, мне тоже это нужно, но никто потом не перезванивает, бывает звонят через какое-то время, чтоб повторить, но им не нужны серьёзные отношения.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Они и тебе, тоже не нужны, Руслан хорошо зарабатывает, он очень порядочный, будет платить алименты, на жизнь тебе хватать будет, а для души будешь жить с кем-нибудь кто нравится, разонравится найдёшь другого мужиков вон пруд пруди, что ещё для счастья нужно?

ВЕРА. Ну не знаю.

*(вбегает Елена)*

ЕЛЕНА. Ограбили!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Что случилось?

ЕЛЕНА. Меня ограбили! Пошла в круглосуточный, сумку открываю денег нет, в очереди кто-то вытащил, там алкаши со всего района толпятся, пристают. Я ему «отвали кабель проклятый», а он мне «Ленка покажи свою конфетку». Еле вырвалась от них.

ВЕРА. Что теперь делать?

ЕЛЕНА. И полицию я вызвать не могу, меня саму посадят за воровство.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Надо инсценировать ограбление.

ВЕРА. Точно, как в фильме.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Операция Ы.

ЕЛЕНА. Тогда точно посадят.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Ты иди разбросай там круп всяких, дверь оставь открытой, возьми вот отвёртку расковыряй ей замок, да прям сильно, следы взлома, чтоб были.

ЕЛЕНА. А вы мне не поможете?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Нет сама.

ВЕРА. Операция Ленка. И водку прихвати.

ЕЛЕНА. Вер пошли со мной.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Сидеть! Эту кашу заварила ты, вот теперь сама и расхлёбывай.

*(Елена уходит)*

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Вер звони в полицию.

ВЕРА. Лену посадят!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Потом мне спасибо скажешь.

ВЕРА. Мам это ты деньги взяла?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Говорю же потом мне спасибо скажешь.

ВЕРА. Мама ты гений.

*(звонит телефон)*

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. *(по телефону)* да, что?.. Как не можешь?.. Не вздумай!

*(Вере)* Сюда идёт.

ВЕРА. Что делать?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Её нужно отравить, Вера тащи крысиный яд.

ВЕРА. Я не знаю где ты его прячешь.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Отойди, сама принесу.

*(входит Елена)*

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Леночка ты вернулась?

ЕЛЕНА. Галь я не хочу в тюрьму. Мы вместе это дело начали давай вместе расхлёбывать, ну пожалуйста.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. На Лен выпей корвалолчику.

ЕЛЕНА. Водка есть?

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Сейчас принесу у меня коньяк где-то был.

ЕЛЕНА. Дайте мне водки.

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Нет чтобы думалось хорошо нужен коньяк. Вот пять звезд. С похорон мужа берегу.

ВЕРА. Мама ты что? Ты папу тоже отравила!

ЕЛЕНА. Почему тоже?

ВЕРА. Лен не пей там яд!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Почему отравила, он сам его пил с бодуна. Не надо было ему меня лысой называть.

ВЕРА. Мама!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. *(Елене)* и тебе тоже не стоило так говорить.

*(Галина Васильевна берет нож)*

ВЕРА. ААА!!!

ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА. Потаскуха ларьковская, я тебя зажарю как свинью и съем сегодня же со всеми твоими потрохами. Разделаю на кусочки паскуду, тебя на долго хватит, холодильник у меня большой. Но сначала сниму с тебя скальп, будешь теперь ты лысая! Умри тварь!

*(Вера бьет Галину Васильевну табуреткой по голове)*

ВЕРА. За папу.

*(Галина Васильевна падает, и истекает кровью)*

ЕЛЕНА. Умерла?

ВЕРА. *(проверяет пульс)* да, умерла.

*Пауза.*

ЕЛЕНА. И что нам теперь делать?

ВЕРА. Давай мясо пожарим.

**9.**

*Квартира, кухня.*

ЕГОР. Ты думала я не вернусь?

ЕЛЕНА. Я не думала, что пройдет так много времени.

ЕГОР. Меня не было всего год, но я всё время думал о тебе, особенно когда видел картошку.

ЕЛЕНА. Ты такой милый. Но ты изменился. Тебя изменил твой центр, впрочем, как и Руслана.

ЕГОР. Ты обещала показать кошку.

ЕЛЕНА. Да пойдем.

ЕЛИЗАВЕТА. Ты что был другим?

РУСЛАН. Да, совсем другим и я был женат.

ЕЛИЗАВЕТА. Она ведь теперь не скоро выйдет.

РУСЛАН. Минимум через год, но уже другой, психологически взрослой и разведённой. Реабилитационный центр действительно очень сильно меня изменил, вернул к жизни и адаптировал к реальности, но самое главное я встретил тебя.

ЕЛИЗАВЕТА. Я люблю тебя.

РУСЛАН. Я тоже *(целует Елизавету).*

*Реабилитационный центр, спальная комната*

БОРИС. Доброе утро Вера!

ВЕРА. Что?

*Конец.*