**Владимир АРРО**

 **ВЫСШАЯ МЕРА**

 ***Драма в двух действиях***

 ***Действующие лица:***

**КИСЛИЦЫНА, *адвокат***

**ТЁМИН, *адвокат***

**ШЕВЛЯКОВ,  *председатель военного трибунала***

**ОРЕХОВ, *начальник вокзала***

**ЗЕМСКОВ, *его заместитель***

**СОНЯ, *дочь Земскова***

**СЕРЖАНТ**

**ЛАГУНОВ *конвойные***

**ЗУБАН**

**ПЕТЕРСОН, *свидетель в суде***

**ПРОКУРОР**

**ПЕРВЫЙ ЧЛЕН СУДА**

**ВТОРОЙ ЧЛЕН СУДА**

***Действие происходит в Ленинграде в середине ноября 1941 года.***

***В основе сюжета подлинные события.***

**ЧАСТЬ ПЕРВАЯ**

*Вокзальное помещение. На сцене председатель военного трибунала капитан* ***Шевляков, Первый и Второй члены суда, Прокурор,*** *адвокаты* ***Кислицына и Тёмин,*** *обвиняемые* ***Орехов*** *и* ***Земсков*** *под охраной* ***Сержанта*** *и двух конвойных –* ***Зубана*** *и* ***Лагунова****, а также* ***Соня*** *и* ***Петерсон.*** *Редкая* ***публика.*** *Идет показательный судебный процесс. Всем холодно.*

***Прокурор.*** Товарищи судьи! Ввиду чрезвычайной обстановки в городе мы не имеем возможности произносить длинные речи. Да и вопрос, как никогда, ясен. Город окружен, блокирован врагом. Наши продовольственные возможности сужены до крайности. В этих условиях каждый грамм хлеба, каждая крупица сахара взяты на строгий учёт. Вражеские элементы спекулируют на наших трудностях. Пытаясь задушить нас голодом, они делают ставку на мародеров и расхитителей. Мы имеем сегодня дело с крупным хищением продуктов. Подсудимые, бывший начальник вокзала Орехов и его заместитель Земсков, воспользовавшись пожаром на складах, похитили вагон с продовольствием, которое потом разбазарили. Подсудимые совершили тяжкое деяние против своего народа, своего города, тем самым став пособниками врага…

*К трибуналу медленно идет* ***Петерсон****.*

***Петерсон****.* Вы меня вызывали? *(Снимает шапку.)*

***Шевляков****.* Фамилия?

***Петерсон.*** Петерсон.

***Шевляков.*** Где вы раньше были?

***Петерсон.*** Там, у выходного семафора, бомба попала в паровоз. Погибли люди. Мне пршлось…

***Шевляков.*** Шапку-то наденьте… Предлагаю допросить свидетеля Петерсона.

***Прокурор.*** Протестую.

***Шевляков.*** Это не мы нарушаем порядок, товарищ прокурор. Это война. Петерсон, Ян Карлович, тысяча девятьсот третьего года рождения, латыш, беспартийный.

***Петерсон.*** Так, так.

***Шевляков.*** Кем работаете, Петерсон?

***Петерсон.*** Заместитель начальника отделения тяги.

***Шевляков.*** Восьмого сентября, когда начался пожар складов, где находились?

***Петерсон.*** У выхода на перрон. Я подумал, что это горит нефть.

***Шевляков.*** Мне не интересно, что вы подумали. Ваши действия во время пожара? Только короче, короче!..

***Петерсон.*** Когда начался пожар, ко мне подбежал начальник вокзала Орехов. Он спросил, где маневровые локомотивы. Так. Я сказал, что они на сортировке отстойных вагонов, потому что много поврежденных бомбежкой. Он сказал, что нужно срочно снимать их с сортировки и ехать на пожар.

***Шевляков.*** Я сказал, он сказал…

***Петерсон.*** Товарищ Орехов…

***Прокурор.*** Подсудимый Орехов.

***Петерсон.*** Он сказал, что это горят продукты.

***Шевляков.*** Так. И вы поехали с ним в дрезине?

***Петерсон.*** Нет, я не был в дрезине. Я поехал на паровозе с машинистом Нефедовым.

***Первый член суда.*** А обратно ехали в дрезине?

***Петерсон.*** Нет, обратно я вел паровоз, потому что Нефедов обгорел.

***Шевляков.*** Значит, вы не слышали, о чем договаривались Орехов с Земсковым на обратном пути?

***Петерсон.*** Нет, не слышал.

***Второй член суда.*** А обратно первым шел паровоз или дрезина?

***Петерсон.*** Паровоз первым.

***Второй член суда.*** А вагон с номером 13654 увидели сначала вы?

***Петерсон.*** Так, так. Он стоял на нашей пути.

***Первый член суда.*** Как он туда попал, вы знаете?

***Петерсон.*** Я думаю, мы бросили его там во время пожара. Мы много вагонов вывели из зоны пожара и ставили их куда попало.

***Первый член суда.*** Куда же девались остальные вагоны?

***Петерсон.*** Мы их собрали и вывели в район сосредоточения.

***Шевляков.*** А этот? Почему он не оказался в районе сосредоточения?

***Петерсон.*** Я думаю, мы его не заметили. Он стоял слишком далеко.

***Шевляков.*** Итак, увидели вагон, остановились. Что было дальше? Рассказывайте.

***Петерсон.*** Дальше товарищи Орехов… Подсудимые Орехов и Земсков подошли и осмотрели его. Он был наполовину обгорелый. Мокрый. И слегка тлел… Потом они сказали, что сейчас нет времени отводить вагон, потому что Нефедов в тяжелом состоянии. У нас тоже были ожоги, и нам требовалась медицинская помощь. Они сказали, чтобы я вёл вагон впереди себя…

***Шевляков.*** Вы знали, что находится в вагоне, который вели?

***Петерсон.*** Я догадывался, что это продукты, но точно не знал.

***Шевляков.*** И куда вы его привели?

***Петерсон.*** Сюда… Под шатер вокзала.

***Шевляков.*** Куда он делся потом?

***Петерсон.*** Этого я не знаю. Знаю только, что сразу же к нему была приставлена охрана. Я повез Нефедова в госпиталь. Он… скончался по дороге.

***Шевляков (****после паузы).* Свидетель Петерсон, вы лично получали продукты по этой ведомости?

***Петерсон.*** Нет.

***Шевляков.*** А почему? Тут стоит ваша фамилия.

***Петерсон.*** Я не захотел.

***Шевляков.*** Да?.. А почему не захотели?

***Петерсон.*** Это было печенье «Мария»… Вернее сказать, бывшее печенье. От воды оно слиплось комком. А я тогда еще не любил продукты с плохим внешним видом.

*В зале оживление.*

***Кислицына.*** Петерсон!.. Петерсон, если бы кто-то подделал вашу подпись, могли бы вы сказать, что она подделана?

***Петерсон.*** О, конечно, смог бы!..

***Кислицына.*** Взгляните на ведомость, Петерсон. Это ваша подпись?

***Петерсон.*** Тут нет никакой подписи.

***Кислицына.*** Значит, графа пустая?

***Петерсон.*** Так, так. Пустая.

***Кислицына.*** Значит, никто не пытался, подделав вашу подпись, получить вместо вас продукты?

***Петерсон.*** Нет-нет, никто.

***Кислицына.*** Спасибо. Товарищ председатель, обвинение, предъявленное подсудимым в хищении продуктов в личных целях, не доказано. Защита ходатайствует о передаче дела на доследование.

*Шевеление в зале. Пауза.*

***Прокурор****.* Да. Подлинность или фиктивность так называемой ведомости доказать не удалось. По причине отсутствия большинства свидетелей. Так что же вы предлагаете? Отложить процесс? На какой срок? До окончания войны? А тем временем люди типа Орехова и Земскова разворуют то немногое, что у нас осталось? Нет, эту судебную волокиту жители города нам не простят. Товарищи судьи! Ради победы мы готовы на все лишения. Ради нее мы перенесем все трудности, что нас ждут. Но мы будем беспощадны к тем, кто пытается подорвать наши последние силы. Мы должны показать сегодня, что в нашем окруженном, истекающем кровью городе ни одному расхитителю, ни одному мародеру пощады не будет!.. И поэтому предлагаю применить к подсудимым высшую меру социальной защиты.

*Суд совещается.*

***Кислицына*** *(Тёмину).* Вы слышите, что он говорит?

*Тёмин молчит.*

Как можно, чтобы такой процесс мчался со скоростью курьерского поезда? Сколько он длился бы в мирное время? Два? Три дня?..

*Тёмин молчит.*

Помогите мне! Сейчас дело выглядит как хищение в личных целях. А я убеждена, что ведомость подлинная. А вы? Разве не убеждены?

*Тёмин молчит.*

Скажите, мы можем настаивать, на том, что это был необоснованный приказ о распределении?

***Тёмин.*** И тогда?

***Кислицына.*** Что тогда? Тогда они будут живы. Лишение свободы от двух до пяти лет.

***Тёмин*** *(не сразу).* Давно практикуете?

***Кислицына.*** Четвертый год. Вы однажды у меня спрашивали.

***Тёмин.*** Когда?

***Кислицына.*** Тогда шел второй.

***Тёмин.*** Не припомню. Мы знакомы?

***Кислицына.*** Считала за честь. Кто ж из молодых не мечтал познакомиться с Тёминым. Бегали на ваши процессы. А шутками вашими развлекалась вся коллегия… «Тёмин сказал», «Тёмин выдал»…

***Тёмин.*** Да? Не предполагал.

***Кислицына.*** Я так обрадовалась, когда узнала, что мы будем в одном процессе. Но вы всё молчите и почему-то…

***Тёмин.*** Ну? Договаривайте.

***Кислицына.*** …и почему-то давно не брились.

***Тёмин.*** А… Живёте на казарменном?

***Кислицына.*** Нет, у меня мама.

***Тёмин.*** Вот видите. Молодость не признает одиночества. А я один. *(Искренне.)* Очень устал от себя!

***Кислицына.*** Вам нездоровится?

***Тёмин.*** Точно даже не знаю.

***Кислицына.*** Хотите, я спущусь в казарму к железнодорожникам? Там есть кипяток.

***Тёмин.*** Кипяток, кипяток… Нашли эликсир здоровья.

***Кислицына.*** Ну, почему эликсир. Кипяток своё дело делает.

***Тёмин.*** Делает. У меня с утра лицо в два раза больше обычного.

***Кислицына*** *(разглядывая его).* А, я теперь понимаю, вы больны!.. Вы больны, Виталий Васильевич!

***Тёмин.*** Вы, Алла Дмитриевна, не беспокойтесь. Не надо. Недуг мой постоянен. Я хроник в некотором смысле. Я глубоко и безнадежно голоден.

*Кислицына роется в муфте.*

Что? Нет-нет!..

***Кислицына.*** *Вот, возьмите!*

***Тёмин.*** Нет, не надо!.. Что это?..

***Кислицына.*** Ну, перестаньте, берите!

***Темин.*** Спасибо… *(Берет галету, самозабвенно жует).*  И вот вы… с этой филантропией надеетесь выжить?

***Кислицына.***Что-нибудь случилось? Вы потеряли карточки?

***Тёмин.***Нет-нет, они при мне. Вы разочарованы? Чудные галеты! От них во рту жарко. Где брали?

***Кислицына.*** В булочной. По хлебным талонам. Семьдесят пять граммов за сто пятьдесят.

***Тёмин.*** Семьдесят пять за сто пятьдесят?.. А что, имеет смысл. Они легкие, их много. *(Увлеченно.)* Примите мой совет: если увидите постный сахар, берите, не раздумывая! Он гораздо выгодней, чем песок. Но еще лучше какао «Золотой якорь». В отличие от чая оно насыщает! Я вчера стоял, но мне не досталось. Вообще вчера был несчастливый день. Давали хлопковое масло, так у меня не оказалось посуды. Я теперь хитрый стал – положил в портфель бутылочку, вот смотрите, крышка так защелкивается… видите, как удобно… *(Заметив взгляд Кислицыной.)* Извините…

*Пауза. Отчуждение.*

***Кислицына.*** Виталий Васильевич, если они не удовлетворят протест, вся надежда на ваше выступление.

***Тёмин*** *(с наигранным удивлением).* Да что вы! Почему?..

***Кислицына.*** Вы еще спрашиваете.

***Тёмин*** *(пожимая плечами).* Трибунал… Кто я им?..

***Кислицына.*** Не прикидывайтесь.

***Тёмин.*** Ну, не знаю… *(С наигранной деловитостью.)* Позвольте, как же вы думаете доказать, что в ведомости все подписи подлинные? Свидетели наши далеко: кто в эвакуации, кто на фронте… А кто и вовсе на том свете. Может, там половина подделок?

***Кислицына.*** Да, но у обвинения тоже нет свидетелей. Значит, мы в равном положении.

***Тёмин.*** Отчего же. На их стороне крупное преимущество.

***Кислицына.*** Вы о чем?

***Тёмин*** *(сняв наигрыш).* Собственно, я… о праве голодных людей, которые защищают свой хлеб.

*Пауза.*

***Кислицына****.* Вы говорите об этом серьёзно?

***Тёмин.*** Вполне. Посмотрите вокруг, вглядитесь в лица. Подумайте, что эти люди сегодня ели?.. И вы допускаете, что процесс о хищении продовольствия сегодня может быть выигран?.. Безнадежное дело. Смертельный номер.

***Кислицына.*** Значит, вас не смущают эти скоростные методы… процессуальные нарушения…

***Тёмин.*** Ну, скверно, конечно. Но в какой-то мере они оправданы.

***Кислицына.*** Может быть, вы даже считаете это нормальным? А, Виталий Васильевич?..

***Тёмин.*** Знаете?.. Мне всё равно.

***Кислицына.*** Вот как?.. Я вас ждала… вы опоздали. Промолчали всю первую половину… Показывали мне какие-то бутылочки… А теперь несёте бог знает что… Извините, я на минуту забыла, что передо мною Тёмин.

***Тёмин.*** Сделайте милость!

***Кислицына.*** Нет, вы объясните вашу позицию! Может быть, вы считаете, что обвинение доказано? Что подзащитные поступили как мародеры?.. Доказано или не доказано?..

***Тёмин.*** Адресуйте ваш вопрос председателю.

***Кислицына.*** Ну, а вы-то как считаете? Вы-то! *(Отчаянно.)* Не бросайте меня!.. У нас есть шансы?

***Тёмин.*** Шансы? На что? *(Тоже отчаянно.)* Вы у меня спрашиваете про какие-то шансы!.. На что?!.

***Кислицына*** *(подавленно).* Виталий Васильевич, я понимаю… вы можете позволить себе странности, парадоксы… Но не станете же вы уверять меня, будто пришли сюда без намерения повлиять на ход дела.

***Тёмин.*** Да! Именно! К глубокому моему сожалению. Не имею возможности. К глубочайшему! Ни малейшей!..

***Кислицына.*** Простите меня. Я совсем не имела в виду вас обидеть. Не сердитесь…У каждого адвоката своя тактика. У вас тем более. Но поймите, мне страшно без вашей поддержки. Просто страшно. Я на нее рассчитывала. Вы же видите, что происходит. Спешка. Свидетелей нет. Показательный блицпроцесс! Статья предполагает высшую меру.

***Тёмин*** *(после паузы).* Странно люди устроены. Не перестаю удивляться. А вам не приходило в голову, что мы с вами тоже приговорены?

***Кислицына.*** Что вы хотите сказать?

***Тёмин.*** А вы что, не поняли?

***Кислицына*** *(это капитулянтство).* Напрасно! Напрасно! Вы плохо читали вчерашнюю газету. А тут сказано… Вот. *(Читает.)* «Мы многое пережили за месяцы осады. Но впереди предстоят испытания еще более суровые, лишения еще более суровые». Вот, смотрите!.. Сегодня мы с вами получаем по сто пятьдесят граммов хлеба в день. Что это значит – лишения еще более тяжелые? Объясните мне, что это такое? Сто? Или семьдесят пять? Или шестьдесят два с половиной?..

***Кислицына.*** Да, но придет время…

***Тёмин.*** Придет время? Я каждый день встаю с ощущением, что во мне снова что-то катастрофически изменилось. Ноги распухли, не лезут в ботинки! Зубы шатаются! Слюны стало меньше! Я распадаюсь на атомы!.. Улетаю в эфир!.. Бессмысленно то, чем мы с вами сегодня заняты. И мы не нужны подсудимым, и мне они не нужны!

***Кислицына.*** Вы хотите сказать…

***Тёмин.*** Да! Наш процесс – фикция! Бесполезная трата сил. И все, кроме вас, это превосходно понимают.

***Кислицына*** *(нервно сворачивая цигарку).* Вот почему вам так плохо. Вот почему… Вы – циник!

***Тёмин*** *(взрываясь).* Да! Я циник! А вы… вы… *(Сникнув.)* Девочка моя, я устал делать вид, будто управляю справедливостью.

*Пауза. Медленно приближается* ***Соня.***

***Кислицына****.* Вы устали, а их расстреляют.

***Соня.*** Да за что? За что?

***Кислицына.*** Вы кто?

***Соня.*** Нет, вы скажите мне, за что же их расстреляют?

***Кислицына.*** Да подождите же… кто вы?

***Соня.*** Ой, господи, что же это!.. Я Соня Земскова. Спасите его, вас же учили! Дайте, я скажу вместо вас. Вы его совсем не знаете, он честный, он добрый, он всё мог сделать для людей. Вы расскажите такой случай: летом, когда мы были на даче в Елизаветине, и у соседки взбесилась корова…

***Кислицына.*** Соня…

***Соня***. Не-ет, вы послушайте, корову пришлось зарезать, и соседка очень плакала, у нее четверо детей, так папа свои деньги, отпускные, понимаете?..

***Кислицына***. Соня, подождите…

***Соня***. И все другие соседи поняли и дали кто сколько мог, а он ходил, собирал, он никогда не возьмёт чужого, ой, не надо его, а?.. ой, не надо! *(Плачет.)* Ведь ничего из этого вагона у нас не было, не было!..

***Кислицына***. Да успокойтесь вы!.. Успокойтесь…

***Соня***. Я лучше своё… Всё отдам! *(Разворачивает сверток.)* Вот, пожалуйста.

*Пауза*.

***Кислицына.*** Уберите хлеб, Соня.

 ***Соня.*** Мне не жалко, берите!

***Кислицына.*** Слышите, быстро!

***Соня.*** Я вам на двоих.

***Кислицына.*** Да как вы смеете!

***Соня*** *(поспешно прячет хлеб).* Ой, только вы не сердитесь. Не сердитесь, нет-нет-нет!.. Я не хотела. Мне люди так посоветовали… Ой, да что ж теперь будет!

***Кислицына.*** И никогда, слышите? Никогда!..

***Соня.*** Нет-нет, клянусь вам. Честное комсомольское! Вы только спасите его, а?..

*Освещается трибунал.*

***Шевляков.*** Суд постановил*.* Ввиду чрезвычайной обстановки в городе, а также при отсутствии большинства свидетелей доследование не представляется возможным. Суд отклонил ходатайство защиты.

***Кислицына.*** Товарищи судьи!.. *(Справляется с волнением.)*  Поскольку наше ходатайство отклонено, позвольте высказаться по существу дела. Вы расследуете сегодня преступление, которое совершено два с половиной месяца назад. Когда в городе была совершенно иная продовольственная обстановка. Вспомните! В сентябре еще работали коммерческие магазины и столовые. Да и нормы выдачи по карточкам были значительно выше…

*По радио звучит сирена, сигналы тревоги дублируются в отдалении. Общее тревожное оживление.*

***Шевляков.*** Как видите, у нас нет времени на приятные воспоминания.

***Кислицына.*** Да-да, я понимаю… Понимаю. Я только хотела напомнить суду, что тогда этого не было… всё было иначе… *(Последние слова на фоне радиоголоса.)*

***Радиоголос.*** Говорит штаб противовоздушной обороны, Воздушная тревога, Воздушная тревога…

*Слышны дальние взрывы.*

***Шевляков.*** Продолжайте.

***Тёмин.***Всем укрыться… а нам?

***Кислицына.***Товарищи судьи! Во время пожара продовольственных складов железнодорожники вели себя героически…

***Тёмин*** *(встаёт, идет к выходу).* Прошу простить, но я уже не в том возрасте…

***Кислицына.*** Виталий Васильевич!.. *(Суду.)* Извините!.. *(Идет за ним.)*  Что с вами?

***Тёмин.*** Оставьте меня в покое, прошу вас.

***Кислицына.*** Нельзя уходить, вы видите, суд не уходит!

***Тёмин.*** Отвага капитана – его личное дело. Был сигнал тревоги.

***Шевляков.*** Мы вынуждены продолжать.

***Тёмин.*** Но почему? Было ясно сказано: всем в убежище!

***Шевляков.*** У нас нет права отвести туда подсудимых.

***Кислицына.*** Пойдемте, мы не можем их бросить!

***Тёмин*** *(возвращаясь).* Если бы вы знали, как я устал от всех вас.

***Шевляков.*** Продолжайте, Кислицына.

***Кислицына.*** Да, сейчас… Я говорила о том, что во время пожара продовольственных складов железнодорожники вели себя героически. У многих вагонов не был автоматической сцепки. Их приходилось прицеплять к составу вручную. Железнодорожники шли буквально в огонь. Многие из них получили ожоги. Некоторым эта ночь стоила жизни. Руководство вокзала, понимая, что в городе наступает продовольственный кризис…

***Первый член суда.*** Украло вагон!

***Кислицына.*** Да нет же! Они не украли!

***Второй член суда.*** Они и сами это признают.

***Кислицына.*** Разрешите, я договорю до конца.

***Шевляков.*** Только короче, короче.

***Кислицына***. Руководство вокзала, стремясь сохранить кадры рабочих, пошло на незаконное распределение продуктов в качестве средства материального поощрения. Это подтверждается ведомостью и показаниями немногих свидетелей. *(Почти в крик.)* Факт подделки подписей не установлен!.. Извините… Действия обвиняемых могут быть квалифицированы только как выход за пределы своих полномочий - статья сто шестнадцатая, часть вторая. Товарищи судьи, при вынесении приговора прошу учесть личность обвиняемых и мотивы… да, мотивы!.. совершенного ими правонарушения.

***Шевляков****.* Адвокат Тёмин. Будете говорить?

***Тёмин*** *(с ложной живостью).* Товарищи судьи! Я полагаю, что статья сто шестнадцатая… Видите ли, я допускаю возможность… *(Тускло.)* Я присоединяюсь к мнению адвоката Кислицыной.

***Шевляков.*** Красноречиво. Последнее слово подсудимым. Земсков.

***Земсков.*** Права!.. Она права! Не для себя. И в мыслях не было. Разве я мог для себя? Да что вы, товарищи!.. Отправьте на фронт. Я умру, но только не так. У меня дочь!

***Соня.*** Папа!

***Земсков.*** Дочь!.. Прости, Соня.

***Шевляков.*** Спокойно. Орехов.

***Орехов.*** Граждане судьи. У меня к вам просьба. Во время обыска у меня были конфискованы некоторые запасы продуктов, сделанные моей женой. Немного жиров, сахару… Манка. Отдайте, прошу вас. Будьте человеколюбивы. Ведь у нее дети.

*Пауза.*

***Шевляков.*** Всё у вас?

***Орехов.*** Высшую-то зачем, граждане судьи? Мы ведь для вас еще что-нибудь сделаем… Внесем лепту. А убить-то нас и немец может.

*Суд совещается.*

***Кислицына.*** Убить нас и немец может… *(Дует на руки, прохаживается.)* Боже, как холодно… Вам когда-нибудь приходилось уезжать с этого вокзала? Как-то здесь изумительно было уютно, особенно осенью. Цветы, мороженое, лимонад… Однажды мы с мужем собрались за грибами. И что же вы думаете – потерялись. Нет, не в лесу, здесь!.. И вот по репродуктору я слышу объявление: «Алла, возле справочного бюро вас ожидает ваш муж Пётр». Правда, уютно? Когда вы шли сюда, вы уже знали, что не будете выступать?

***Тёмин.*** Я не был достаточно хорошо знаком с делом. Я лишь вчера в четвёртом часу получил ордер… Видите ли, положение в городе настолько серьёзное…

***Кислицына.*** Перестаньте! Вы оставили их без защиты. Вы предали их.

***Тёмин.*** Послушайте, Алла Дмитриевна, к чему эти громкие слова? Вы пытались защитить их – и что же?

***Кислицына.*** У вас имя, авторитет. Вы – Тёмин!

***Тёмин.*** Друг мой, всё это в прошлом. Увы! Разве мы с вами решаем здесь судьбы людей? Жить им или не жить. Находиться на свободе или еще где-то. Это ложь во спасение. А вы верите в силу слов. Опомнитесь. И не терзайте свою совесть… Слышите, мы с вами никого не предавали! У нас даже на это нет сил. И нет здесь ни подсудимых, ни адвокатов. Ни военного трибунала, ни свидетелей…

*Освещается трибунал.*

***Шевляков.*** Линейный военный трибунал именем Российской Советской Социалистической Республики приговорил… Орехова – к расстрелу с конфискацией всего имущества. Земскова – к расстрелу с конфискацией всего имущества.

***Сержант.*** Внимание! Вы поступили в распоряжение конвоя!..

***Соня.*** Подождите, дайте сказать!..

***Сержант.*** Назад!

***Соня.*** Это ошибка! Папа, они не поняли!..

***Сержант.*** Не подходить!

***Земсков.*** Соня, не надо.

***Соня.*** Папа, я объясню им! Я вам объясню!

*Конвой уходит, за ним – Соня. Уходит и трибунал.*

***Тёмин.*** Мышеловка захлопнулась.

***Кислицына.*** Не без вашей помощи.

***Тёмин.*** Всё сначала?.. Не надо, Алла Дмитриевна. Подумаем лучше об обратной дороге. Вы где намерены ночевать?

***Кислицына.*** Вы даже, кажется, забыли, что у вас есть право на обжалование.

***Темин.*** Нет, я помню. Только чтобы написать жалобу, нужно прежде добраться домой. А я решительно не вижу возможности. Сейчас тревога, потом комендантский час. У вас есть пропуск?

***Кислицына.*** Нет.

***Тёмин.*** Вот и у меня нет.

*Проходит конвой с осужденными. С ними Шевляков.*

***Кислицына.*** Сержант, одну минуту! Вы пойдете к центру, к Невскому?

***Сержант.*** Так точно.

***Кислицына.*** Возьмите меня с собой.

***Сержант.*** Не положено.

***Кислицына***. Не положено, но и не возбраняется. У меня нет пропуска, а застревать здесь… Как я понимаю, капитана вы уже взяли.

***Шевляков.*** А вам-то что не заночевать? Железнодорожники бы потеснились.

***Кислицына.*** Товарищ сержант, очень прошу! Утром надо быть в прокуратуре.

***Шевляков.*** На обжалование вам дано семьдесят два часа.

***Кислицына.*** А то вы не знаете, как это мало. Возьмите, сержант, я уже неоднократно ходила.

***Сержант.*** Вон еще желающий идет.

***Тёмин*** *(приближаясь).* Пожалуйста!.. Не оставляйте меня.

***Сержант.*** Что, тоже писать жалобу? Брать их, жалобщиков, или нет, товарищ капитан?

***Шевляков.*** Дело ваше.

***Сержант*** *(всем).* Оружие имеете?

***Тёмин.*** Оружие?.. Не имею.

***Шевляков.*** Пистолет.

***Сержант.*** Применять по моей команде. Становитесь вторым рядом.

***Тёмин.*** Мне куда? Сюда?.. *(Встаёт рядом с Кислицыной, удивленно оглядывается. Закладывает руки за спину.)*

***Сержант.***Руки за спину – отставить. Из строя не выходить, не курить! С осужденными не разговаривать. Внимание. *(Командной скороговоркой.)* Во время движения шаг влево, шаг вправо считается побегом, конвой открывает огонь без предупреждения! Шагом марш!

*Конвой движется. В некотором отдалении от него всё время будет находиться Соня. Звуки налёта, лучи прожекторов.*

*К о р о т к о е з а т е м н е н и е.*

*Улица. Т е ж е.*

***Шевляков.*** Сержант, почему мы стоим?

***Сержант.*** Впереди оцепление. Кажется, завал разбирают.

***Шевляков.*** Пойдите, узнайте. Может быть, нас пропустят.

***Сержант.*** Товарищ капитан, я знаю свои обязанности. Лагунов – за старшего!

***Лагунов.*** Есть!

*Сержант уходит.*

***Тёмин****.* Я понял так, что между собой разговаривать можно.

***Кислицына.*** Нашла охота?

***Тёмин.*** А, пока идешь, столько воспоминаний. Вон в том доме жил мой портной. Ноткин, Илья Исаич. Не начнёт, бывало, примерки, пока не угостит чаем с баранками. Где он? Что с ним?

***Кислицына.*** Ужасно курить хочется. Товарищ боец, можно?

***Лагунов.*** Не положено.

***Тёмин.*** Не положено. Странно… Кто, куда и на что положил, я так и не понимаю. А где вы носите ваши курительные причиндалы?

***Кислицына.*** В муфте.

***Тёмин.*** А документы, бумаги всякие?..

***Кислицына.*** Тоже.

***Тёмин.*** И… печенье? Чертовски вместительная штука. Прямо торба. Разрешите посмотреть? *(Примеряет.)*

***Шевляков.***Вам идет.

***Тёмин.*** Как удобно! И рукам тепло. Я бы не возражал. *(Возвращает.)*

***Шевляков.***У вас уже и так портфель на лямке.

***Тёмин.*** По-военному! У вас вон тоже сумка на ремне. Нотариус Кулинич придумал. По-моему, гениально. Какого дьявола мы раньше волокли эти портфели в руках?

***Кислицына.*** Я смотрю, вы уже прекрасно освоились со своим новым положением. Оно вас больше не шокирует.

***Тёмин.*** Ничуть. Кругом столько нелепостей. Вчера мой сосед по лестнице Жан-Жак Калиоки сварил суп. Из чего бы вы думали? Из говорящей вороны. Она говорит ему: Ты дурак, Калиоки!.. Всё равно съел. Ничего себе аттракцион?.. А на суп не позвал, не-ет.

***Кислицына.*** Если бы вы только знали, как нам, женщинам, становится страшно, когда мужчины теряют власть над собой. Я уж не говорю – над событиями. Над собой. Что-то непоправимо рушится в нас.

***Тёмин.*** А, женщины, мужчины… Кому это надо. Вы и не заметите, как эти понятия потеряют своё значение.

***Кислицына.*** Не смейте! Послушать вас, так теперь всё теряет смысл.

***Тёмин.*** Алла Дмитриевна, о чем вы?

***Кислицына.*** Да-да! Для него – закон, для вас – честь!

***Шевляков.*** Я бы вам посоветовал больше не браться за такие дела.

***Тёмин.*** Капитан, скажите ей…

***Кислицына.*** У меня есть начальство, оно само решит, какие дела мне поручать.

***Тёмин.*** Скажите ей, что не во мне дело.

***Кислицына.*** Кроме жалобы по приговору я, как вы понимаете, не умолчу и о том, что вы гнали процесс, как скаковую лошадь на ипподроме. Вы не имели права…

***Шевляков*** *(прерывает).* Ну, довольно!

***Кислицына.*** Не затыкайте мне рот!

*Пауза.*

***Тёмин.*** После драки кулаками?.. Не надо.

***Шевляков.*** Говорите, не имел права? А враг имел права сделать налёт? А голодная смерть идет по городу по какому праву?.. Все наши права, Кислицына, нам осада продиктовала. И выстоим мы, только если наладим железный порядок и дисциплину! Вот в чем смысл нашего процесса. А вы, конечно, убеждены, что все в прокуратуре побросают свои дела и начнут разбираться с вашей жалобой.

***Кислицына.*** Да! Да! Ведь речь идет о жизни людей.

***Шевляков.*** Верно. Только о жизни двух с половиной миллионов.

***Кислицына.*** А по-вашему, два человека… мало?.. Два.

*Пауза*.

***Тёмин.*** Мало, мало. Вот когда все передохнем, это будет заметно. На скрижали истории записываются только великие злодеяния.

***Шевляков.*** Вы плохо представляете, в какое время живете.

***Кислицына.*** В трудное.

***Шевляков.*** В чрезвычайное! Трудно нам было всегда. В чрезвычайное! На карту поставлено всё!

***Кислицына.*** И по-вашему, выходит, что спасая миллионы… Нет, подождите… по-вашему, высокая цель уже сама по себе освобождает от таких мелочей, как милосердие, справедливость… к одному?

***Шевляков.*** Бросьте! Милосердие, справедливость… Слушайте, вы! На тех складах, да-да, на тех самых! Где всё сгорело до тла!.. Там на-днях стали появляться большие группы людей. Толпы! Как вы думаете, зачем? А затем, что там во время пожара по земле тёк расплавленный сахар. Вот эту мёрзлую землицу собирают теперь и отпаивают опухших детишек. А, Кислицына?.. Почему вы ничего не скажете в их защиту? А кто тогда?.. Так вот я – слышите? Я их адвокат. И вот в этом приговоре моё к ним милосердие и справедливость!

*Возвращается сержант.*

***Сержант.*** Туда хода нет. Придется кругом.

***Шевляков.*** Вот поэтому кощунственной! Нелепой! И даже преступной будет выглядеть ваша жалоба.

***Сержант.*** Кончать разговоры, Шагом марш.

*Конвой движется. Начинается бомбардировка района. В конвое смятение.*

***Шевляков.*** Началось***.***

***Темин.*** Они здесь! Вот они!

***Сержант.*** Молчать!

***Кислицына.*** Ох, что же это!

***Сержант.*** Держать строй!

***Шевляков.*** Отведите людей***.***

***Сержант***. Держать, я сказал!

***Шевляков***. Ложись!

***Сержант***. Отставить!

***Тёмин***. А-а-а-а!..

*Все, кроме Сержанта, Земскова и Сони, бросаются на землю.*

***Сержант.*** Вста-ать!

***Шевляков.*** Берегись!

***Сержант.*** Вста-ать!..

***Земсков.*** Соня!

***Соня.*** Папа!

***Шевляков.*** Нужно в укрытие.

***Земсков*** *(жестикулирует).* Соня, уйди!..

***Шевляков.*** Сержант, в укрытие!

***Сержант.*** Команды не подавать!

***Шевляков.*** Вы что, все погибнем.

***Сержант.*** Молча-ать!

***Земсков.*** Соня! *(Делает несколько шагов к ней.)*

***Зубан.***Куда, падла!.. *(Вскидывает винтовку.)*

***Сержант*** *(достает пистолет).* Назад!

***Кислицына.*** Вы что делаете?..

***Земсков.*** Берегись, Соня!

***Соня.*** Папа!

*Зубан стреляет. Земсков медленно оседает.*

***Соня.*** Па-а-па-а!.. *(Бросается к нему.)*

***Кислицына.***Ах, что вы сделали!

***Сержант.*** Все к стене!

***Кислицына.*** Что вы наделали…

***Сержант.*** Молчать, мать вашу!

***Зубан.*** К стене, сказано!

***Лагунов.*** Ну, живо.

***Кислицына.*** Я подойду к нему.

***Сержант.*** Назад!

*Кислицына, пошатываясь, отходит к стене. Сержант подходит к Земскову.*

*(Соне.)* Встаньте. Ну?..

*Соня встаёт.*

Отойдите. *(Земскову.)* Ну что, жив? Пронесло?..

*Земсков смотрит на него молча.*

Ах, торопыга. Куда он тебя?

*Земсков молчит.*

Сквозная. Ну, вставай. Сможешь идти? *(Помогает ему дойти до стены.)* Лагунов, перевяжи.

***Кислицына.*** Ах, как вы нехорошо… К чему это было?

***Сержант.*** Молча-ать!.. Вы что, инструкций наших не знаете?

***Шевляков.*** Я говорил, что это плохо кончится.

***Сержант.*** И это вы мне?.. Ах, капитан, капитан… *(Отходит, смотрит на небо.)* А меткий ты, Зубан.

***Зубан.*** Ну, я только по ногам… на поражение-то зачем… Есть кому.

***Сержант.*** Поняли теперь, какая работка выпала? И всё. Посмотрели и хватит. Вон! Ко всем матерям!.. Добирайтесь, как знаете.

***Шевляков.*** Не горячитесь, сержант.

***Сержант.*** Я вам, когда вы судили, советов не подавал.

***Тёмин.*** Нас выгоняют? Отсюда?.. *(Истерично смеется.)* Он сказал – вон?..

***Кислицына.*** Да прекратите!

***Тёмин.*** Нас выгоняют из ада!.. *(Смех переходит в истерику.)* Господи! На что ж мы годимся?.. Кому мы нужны?

***Кислицына.*** Ну, что же вы!.. Ах ты боже мой… Дайте воды!

***Сержант.*** Зубан, дайте флягу.

***Кислицына*** *(пробует напоить Тёмина).* Ну, пожалуйста, голубчик. Пожалуйста, выпейте…

***Тёмин*** *(выплёвывает воду).* Гадость. С железным привкусом… С привкусом железа и крови… *(Идет, шатаясь.)*

***Кислицына.*** Виталий Васильевич!.. Тёмин! Сержант, остановите его.

***Сержант.*** Не входит в обязанности.

***Кислицына.*** Он пропадет!

*Бросается к Тёмину и удерживает его. Тёмин опускается на мостовую.*

Ну что вы, голубчик, останьтесь… Вам нельзя туда.

***Сержант.*** Пусть идёт.

***Шевляков.*** Пусть идет. Никуда не денется. Отведут в убежище. Всюду патрули.

***Тёмин*** *(бормочет).* Ах, что мы наделали… кому мы нужны…

***Кислицына.*** А если какой-нибудь псих примет его за ракетчика? И не разобравшись, всадит ему пулю промеж лопаток? *(Пристально смотрит на Шевлякова.)*

***Шевляков*** *(не отводя глаз).* В осажденном городе паникер хуже десяти ракетчиков. *(повысив голос.)* И если он доживет до завтра, скажите ему…

***Кислицына.*** Понимаю… Понимаю вас. Вставайте, Виталий Васильевич! И пойдемте. А я говорю: вставайте!

*Кислицына отводит Тёмина к стене.*

***Зубан*** *(Земскову).* Вот так, понял? Мне не жалко, живи, что осталось. Но инструкцию уважай. Так что моей вины здесь нету. Вон твоя дочка там ходит, а не знает, что и на нее инструкция есть. Товарищ сержант, я вот говорю ему…

***Сержант*** *(Соне).* Эй! Подойди!

*Соня приближается.*

Что таскаешься за нами, жить надоело? А ну, марш в убежище! Пока не сдал патрулю.

*Соня не двигается.*

Непонятно?.. Да уйди ты, не трави ему душу!

***Кислицына.*** Сержант, разрешите? *(Подходит к Соне.)* Оставьте нас.

*Сержант отходит.*

Подбери волосы.

***Соня*** *(подчиняется).* Он жив?

***Кислицына.*** Жив. Куда ты идешь?

***Соня.*** За ним.

***Кислицына.*** Куда?

***Соня.*** Мне все равно.

***Кислицына.*** Ты понимаешь - не надо! *(Мягко.)* Не надо. Я знаю, как тебе тяжело. Но иди… Иди в убежище. Разыщешь меня завтра в прокуратуре. *(Отходит.)*

***Земсков.***Я дойду, Соня, не беспокойся! А ты застегнись!

***Зубан.*** Разговоры!

***Земсков.*** Застегни пальто.

*Соня уходит.*

***Кислицына.*** Девочка тоже не подходит для осажденного города.

***Шевляков.*** В этом наше несчастье. Девочки, младенцы, старики. Дамы! Вот вы, Кислицына, почему вы не в эвакуации?

***Кислицына.*** Не хотела.

***Шевляков.*** Ах, не хотели! Напрасно. Сидели бы сейчас где-нибудь… в Семипалатинске. Дела о наследстве. Бракоразводные. Юрисконсультом можно при заводе. А здесь у нас фронт. Всё четко: здесь – свои, там – враги. Не бойтесь, мы их не перепутаем. Но мы, солдаты, рассуждаем грубо: пусть лучше мы возьмем врага за глотку, чем он нас. Вон спросите у сержанта, у конвойного: сколько путей к победе? Один! Уничтожать врага. Что мы и делаем.

***Кислицына.*** Вы, мне кажется, путаете две разные профессии.

***Шевляков.*** Нет, это вы, мнимые гуманисты, путаете! И всегда путали и путались у нас под ногами! Вот поэтому он нас и ухватил. И держит. Вот в чем несчастье.

***Сержант.*** Ну, встала?

***Лагунов.*** Течет.

***Сержант.*** Затяни жгут потуже.

***Зубан.*** Пока тихо, надо б идти.

***Сержант.*** Пойди, найди ему палку.

***Зубан.*** Эх, канитель!

***Кислицына.*** Я вот подумала: кого вы мне напоминаете? И поняла кого. Тёмина.

***Шевляков.*** Бросьте ваши адвокатские приёмчики.

***Кислицына.*** Да нет, не в этом дело. Вы – разные. Вы принципиально несхожие люди. Но вы одинаково растерялись. Да-да, что так смотрите? Вас колотит невидимая истерика.

***Шевляков.*** Да вы… в своём уме?

***Кислицына.*** Подождите, не ощетинивайтесь!.. Слушайте. Третьего дня милиционер, подтянутый, выбритый, оштрафовал меня. За то, что я неправильно перешла улицу. Взял рубль и выдал квитанцию. Я готова была ему в ножки поклониться, я всё улыбалась и твердила: «Ой, родненький, больше не буду!..» А он сердился и не понимал, в чем дело. Думал, смеюсь над ним. Вот и вы не понимаете. Да он же сказал мне этим: «Гражданка! Никаких скидок на чрезвычайное положение. Всё остается, как было. Будем жить. Мы должны уважать себя. Свою работу. Закон. И даже правила уличного движения». Вот что он сказал. Не понимаете?.. Блокада это ставка на сломленного человека. Поэтому быть сейчас человеком – не роскошь. Единственный выход… Не унизить вас я хотела. Вы сильный, мужественный. Но какая разница – Тёмин расслабился сегодня и не побрился. Не сделал свою работу. А вы, судья, расслабились и разрешили себе пренебречь законом. Это не путь к победе. Сегодня расслабились – завтра сломаетесь.

*Пауза.*

***Шевляков.*** Ах, Кислицына!.. Вы по-своему правы. Я верю, вы справедливый человек. Но вы, углубляясь в частности, теряете главное. Вы просто не сумели перестроиться на военный лад. Вы, как бы это сказать… по-дамски прекраснодушны. А многих вещей просто не понимаете по своей поразительной наивности.

***Кислицына.*** Каких вещей я не понимаю?

***Шевляков.*** Ну, хотя бы того, что будь вы хоть трижды правы, никому и в голову не придет отменять приговор военного трибунала.

***Кислицына.*** То есть как?..

***Шевляков.*** Показательный процесс? О хищении продовольствия? Когда в городе массовая смертность?.. Да вы что, Кислицына!

***Кислицына.*** Нет-нет! Нет! Этого не может быть.

***Шевляков.*** Не понимаете.

***Кислицына.*** Тогда это не правосудие. Ритуальное заклание!

***Шевляков.*** Ну, как с вами говорить!.. А вы хоть подумали, что наш процесс имеет определенный военно-политический смысл? Вот вы говорите – блокада – это ставка на сломленного человека. Справедливо. Именно поэтому т а м, за линией фронта, очень интересуются моральным духом руководства и населения. Так вот пусть лишний раз убедятся. А вы что думаете, им доставят удовольствие узнать о судебной ошибке?

***Кислицына.*** Господи, о чём вы говорите, что происходит?

***Шевляков.*** Война, Кислицына.

*Земскову худо.*

***Сержант.*** Эй, что с ним? Дышит?

***Лагунов.*** Дышит.

***Сержант.*** Эй, что глаза закрыл\*

***Зубан.*** Ну, всё, к ужину не поспеем.

***Лагунов.*** Очнитесь, слышите меня?

***Сержант.*** Э-ээ, будь всё проклято! Заноси в парадную!

*Орехов и Зубан переносят Земскова.*

*К ор о т к о е з а т е м н е н и е*

*Парадная старого дома. Т е ж е.*

***Сержант.*** Клади сюда, дышло ему в бок!

***Кислицына.*** Что с ним?

***Сержант.*** Что я, доктор?.. А ну все к стене! Лагунов, вон туда, под лестницу!

***Кислицынна.*** Это обморок.

***Сержант*** *(остается с Земсковым).* Эй, друг хороший!.. Очнись, слышишь?.. *(Кислицыной.)* Ну-ка, гражданка… Что у вас в муфте? Духи, одеколон?..

***Кислицына*** *(подходит).* С чего вы взяли? То же, что и у вас, махорка. *(Расстегивает на Земскове ворот рубахи, трёт ему виски.) Земсков, голубчик, очнитесь.*

***Сержант.*** Голубчик… Какого дьявола у вас ни хрена нет! Дамочка называется.

***Кислицына.*** Прекратите сквернословить. Сержант. К стене.

***Кислицына.*** Что?

***Сержант*** *(кричит).* Встать к стене!

***Кислицына.*** О, господи… *(Отходит.)*

***Шевляков*** *(Кислицыной, походя).* Солдатская работа грубая. Но необходимая. *(Отходит.)*

***Сержант.*** Кроме вас некому, товарищ капитан. Поднимитесь в квартиры, может, кто остался. Спросите нашатырного спирту. Ну, там, одеколону…

***Шевляков.*** Хорошо, сержант, я пойду.

*Шевляков поднимается по невидимой лестнице, стучит в двери. Стук перемещается всё выше и по мере этого становится всё более гулким. Все внизу прислушиваются.*

***Голос Шевлякова.*** Есть тут кто?.. Есть тут кто-нибудь?.. *(Пауза. Шаги.)* Вы слышите меня? Я - командир Красной армии. Там, внизу, человеку худо.  *(Пауза. Шаги.)* Можно вас на минуту? Не поможете ли достать медикаменты? Да вы что, глухая? *(Спускается вниз. С ним женщина.)*

*Шевляков и Женщина появляются на авансцене.*

***Шевляков.*** Что вы убегаете от меня, как от прокаженного. Я же вам… А, это вы…

*Высвечивается лицо* ***Сони****.*

Что вы здесь делаете?.. Ну, а дальше-то, дальше?.. Смысла нет никакого. Надо и о себе подумать. Вы молоды. Надо жить. Что ж поделаешь… Ну, что вы так смотрите? Идите. Будет обжалование.

*Соня не двигается, в упор смотрит на Шевлякова. Тот не выдерживает ее взгляда, отходит.*

***Сержант.*** Нашли кого-нибудь? *(Видит Соню.)* А… *(Отворачивается.)*

***Шевляков*** *(хмуро).* Сержант.

***Сержант.*** Слушаю вас.

***Шевляков.*** Девчонка всякое соображение потеряла. Разрешили бы.

***Сержант.*** Что?

***Шевляков.*** Она не отстанет от нас, если не погибнет. Пусть побудет возле него, пока мы здесь.

***Сержант.*** Не положено.

***Шевляков.*** Ну, проявите милосердие, что ли… Случай-то особый.

***Сержант.*** Вот вы опять даете советы. А вы б мои советы приняли, товарищ капитан?

***Шевляков*** *(холодно).* Вас не поймешь. Поступайте, как знаете. *(Отходит, но приостанавливается.)* Сержант, может вы решили, что я хочу оправдаться в их глазах? Имейте в виду: не нуждаюсь в этом. *(Отходит.)* Как он?

***Кислицына.*** Очнулся. *(Земскову.)* Ешьте, ешьте, голубчик. *Достаёт еще одну галету из муфты.)* И водой запейте.

***Зубан.*** Отлежится.

***Лагунов.*** Не простыл бы.

***Зубан.*** Ничего, туда и с насморком принимают.

***Кислицына.*** Ваши шутки оставьте!

***Зубан.*** Ну-у, разговоры!

***Тёмин.*** Это вам надо бы помолчать.

***Зубан.*** Еще кого спрашивают?

***Шевляков*** *(Зубану).* Ну, довольно вам!

***Сержант.*** Земсков, встаньте.

*Земсков подымается.*

***Кислицына.*** Ему рано вставать.

***Сержант.*** Подойдите к той стене.

*Земсков, опираясь на палку, нерешительно отделяется от группы и проходит мимо Сержанта.*

Дальше!

***Кислицына.*** Что вы хотите делать?

***Сержант.*** Еще дальше!

*Земсков отходит.*

***Кислицына*** *(тревожно).* Но зачем?

***Сержант.*** Не суйтесь не в своё дело! *(Соне.)* Иди*.*

*Соня медлит.*

Иди, я сказал!

*Соня идет, обнимает Земскова. Потом она перевяжет его и будет кормить хлебом.*

***Лагунов.*** Вот будет так оно лучше.

***Зубан*** *(усмехаясь).* А как же. Родная кровь.

***Шевляков*** *(Кислицыной).* Хотите папиросу?

***Кислицына.*** Вашей доброте нет границ. *(Закуривает.)*

***Сержант*** *(в стороне, прислушивается).* Сколько ж их в налёте участвует, а? Товарищ капитан? Сто? Двести? Как думаете?

***Шевляков.*** Волнами идут. Одни отбомбятся, прилетают другие. А те идут на заправку.

***Сержант.*** Приспособились, сволочи.

***Кислицына.*** Вам получше?

***Тёмин.*** Ко всему привыкаешь.

***Кислицына.*** Я рада, что вы не ушли.

***Тёмин.*** Честно говоря, и я рад. В удивительную пустоту я шагнул. Если б не вы… Всё-таки, знаете, хочется выжить. Я только не знаю, как это сделать. Я понимаю, что надо быть сильным. Как принято говорить – быть мужчиной…

***Шевляков.*** Это вам не грозит.

*Пауза****.***

***Тёмин***. Это вы мне?

***Шевляков***. Вам.

***Тёмин.*** А-а, я понимаю… *(Пауза.)* Скажите, капитан, сколько вы получаете хлеба?

***Кислицына.*** Не надо, Виталий Васильевич.

***Тёмин*** *(поднимаясь).* Нет, пусть он скажет. И я скажу. Итак, сколько вы получаете хлеба на день?

***Шевляков.*** Вы остались только для того, чтобы задать мне этот вопрос?

***Тёмин.*** Отчасти да. У меня такое ощущение, что я вам что-то такое важное недосказал.

***Шевляков.*** Ну, хорошо, я отвечу: триста граммов. Что дальше? Что вы хотите сказать? Что у меня меньше шансов погибнуть?

***Тёмин.*** Не-ет, напротив, на этот счёт у меня есть своё мнение, я сделал одно открытие. Хотите, поделюсь?

***Шевляков.*** Не очень

***Тёмин.*** А я всё-таки скажу. Вам будет приятно узнать. У нас у всех абсолютно равные шансы.

***Шевляков.*** Небольшое открытие.

***Тёмин.*** Да! Но некоторые, зная это, берут на себя сомнительное право не уважать! Унижать! Лишать собственного мнения! И даже распоряжаться жизнью других людей!

***Кислицына.*** Виталий Васильевич, успокойтесь.

***Тёмин.*** Что это?.. Трагикомическое заблуждение? Или фарисейство?

***Кислицына.*** Тёмин, Тёмин!..

***Тёмин.*** Или отчаянное желание сильного хоть как-то вырваться из рокового круга?

***Шевляков.*** Замолчите! Не желаю вас слушать! Вы паникер и трус. Вам этого еще не говорили? Вас не только близко к процессам, вас в обыкновенное бомбоубежище пускать нельзя! И это знаменитый Тёмин. Позор!

***Тёмин*** *(сникнув).* Вот видите?.. И мне приговор готов. Возьмётесь за мою защиту?

***Кислицына.*** Вы устали, Виталий Васильевич.

***Тёмин.*** Спасибо, друг мой. Я просто подумал… мне показалось, что настала пора честных признаний. Но - как всегда, рано. Что делать? Он судит меня. Их. А сам идет под одним ружьём с осужденными. Под их покровом… А между тем смертный приговор… как и полное оправдание, должны быть реально обеспечены жизнью!..

*Начинается бомбардировка района. Свист бомб, ближние взрывы.*

***Сержант.*** Ну вот, началось!

***Тёмин.*** Жизнью!.. Иначе это - бессмыслица!

***Сержант*** *(Земскову и Соне).* Кончать свидание!

***Зубан.*** Мама моя, а хлеба-то она ему скормила!

***Кислицына.*** Господи! Тяжелее пути к дому у меня еще не было.

***Сержант.*** Земско***-***ов!...

*Общий крик тонет в грохоте. Несколько мгновений тихо, темно, что-то сыпется. Потом – слабый свет. Все, кроме Земскова и Сони лежат на полу. Один за другим начинают подыматься, отряхиваться.*

***Сержант.*** Лагунов, живы?

***Лагунов, Зубан.*** Живы!..

***Кислицына.*** Что с нами?

***Шевляков.*** Не двигайтесь!

***Кислицына.*** Нас завалило?

***Сержант.*** Где Орехов?

***Орехов.*** Я здесь.

***Сержант.*** Земсков где? Земсков!

***Зубан.*** Я не успел, я бы выстрелил!

***Тёмин.*** Алла Дмитриевна, что это было?

***Кислицына.*** Я ничего не вижу.

***Сержант*** *(распрямляется).* Земско-ов!.. Где ты там?  *(Прислушивается.)*

***Зубан.*** Их завалило!

***Сержант.*** Ах ты, сволочь! Земсков!

***Шевляков.*** Сержант, прекратите кидаться на обломки! Вы что, не видите, - всё сюда ползет.

***Сержант.*** Земско-ов!..

***Зубан.*** Да не убивайтесь вы о нем, товарищ сержант. Мёртвый он… Как о родном брате убивается.

***Сержант.*** А если живой?

***Зубан.*** Я говорю – мёртвый. Нас вон тут лестница маленько прикрыла.

***Кислицына.*** Капитан, нам что, не выйти?

***Сержант*** *(отчаянно).* Я ничего не мог сделать! Я тут стоял, а он там! Вы подтвердите, что видели?

***Шевляков.***Я видел. Успокойтесь.

***Сержант.***А если он жив? *(Кидается к Лагунову.)* Я ничего не мог сделать!

***Лагунов.***Мы все подтвердим, товарищ сержант!

***Сержант.***Адвокаты, вы подтвердите?

***Тёмин.***Тут камень. Там камень. Мы в каменном мешке?

***Сержант.***Я ничего не мог сделать!

***Тёмин.***О чем он, Алла Дмитриевна? Он помешался? Мы в каменном…

***Шевляков.*** Не сме-еть!.. Как вы смеете!.. Он при исполнении…

***Тёмин.*** Вы всё еще при исполнении… Что же вы исполняете?

***Сержант.*** Да, но если он жив?

***Тёмин*** *(кричит).* Вот и, слава богу!!!

*Далее поднимается крик, когда все перестают понимать и слышать друг друга.*

***Сержант.*** Где он стоял?

***Кислицына.*** Дайте пройти!

***Шевляков.*** Назад!

***Лагунов.*** Вон там он стоял.

***Тёмин.*** Комедианты!

***Зубан.*** Я бы выстрелил!

***Тёмин.*** В последнюю-то минуту!..

***Кислицына.*** Я не хочу! Я хочу выйти отсюда!..

***Сержант.*** Вы подтвердите?

***Шевляков.*** Молча-ать!

***Сержант.*** Я же взял вас!

***Шевляков.*** Молча-ать всем!.. *(Выхватывает пристолет.)* Слушать мою команду!..

*Наступает тишина.*

Всем не двигаться! Сидеть! Не разговаривать! *(Спокойнее.)* Чего кричать без толку. Нас завалило. Сержант, беру командование на себя. Как старший по званию.

*Сержант, обессиленный, садится на развалины.*

*З а н а в е с.*

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

*Под лестницей на небольшом пространстве расположились* ***Кислицына, Тёмин, Шевляков, Сержант, Лабунов, Зубан и Орехов.***

***Шевляков.*** Возьмите себя в руки, Сержант. Тут ничего не поправишь. Если их завалило…

***Тёмин.*** То приговор обжалованию не подлежит. *(Вскрикивает.)* А девочка-то!.. Не виновата!

***Шевляков.*** Если он жив, то далеко не уйдет. Всюду патрули. К тому же он ранен.

***Лагунов.*** Да что вы, товарищ капитан! Пересидит где-нибудь. А утром она его спрячет. Город огромный.

***Шевляков.*** Отыщут. С этим строго. Я сам судил одного управдома за укрывательство дезертира.

***Зубан.*** Вышку, небось?

***Лагунов.*** А ты думал!

***Тёмин.*** Ах, этот вечно виноватый управдом.

***Сержант*** *(с трудом, всё ещё потрясённый).* Как только мы выйдем наружу… мы составим акт, товарищ капитан…

***Шевляков.*** Хорошо, составим.

***Сержант.*** И я всех вас попрошу поставить свою роспись…

***Тёмин.*** Как только кончится война, я куплю бутылку коньяка. И лимон.

***Шевляков.*** Что с вами, Тёмин?

***Тёмин.*** А что?

***Шевляков.*** Оживились.

***Тёмин.*** А!.. Вы правы. Меня судьба насмешила. *(Смеётся.)*

***Кислицына.***Не юродствуйте.

***Тёмин.*** Уважаю судьбу, уважаю. Поступила по высшей формуле справедливости. Не суди, да не судимы будете! *(Смеётся.)* Знамение! А, капитан?

***Шевляков.*** Бросьте. Мы выберемся. Нас откопают.

***Тёмин.*** Да? А кто знает, что мы здесь? Дом пуст! Нас не слышно. Кто будет тратить последние силы на груду развалин, под которой заведомо никого нет?  *(Кричит.)* Нас нет, понимаете?

*Пауза.*

***Шевляков.*** Мы есть. Нас завалило, но мы еще живы.

***Кислицынна.*** Товарищ капитан, это время исключать из семидесяти двух часов?

***Шевляков.*** Разумеется.

***Тёмин.*** Возьмёте справку в МПВО?

***Кислицына.*** Возьму. А что?

***Тёмин.*** Да так, ничего… *(Смеется.)* Любопытные нынче стали справки. Дана сия в том, что адвокату и его подзащитному упал кирпич на голову. При сём присутствовал председатель суда.

***Кислицына.*** О, господи, Виталий Васильевич!..

***Шевляков.*** Боюсь, что вашему подзащитному свалился на голову адвокат.

***Тёмин*** *(смеется).* Да? Вы думаете?..

***Кислицына.*** Ой, да перестаньте же вы смеяться!

***Тёмин.*** Извините. Это, в общем, нервное. Наказан порок, мы оказались в таком двусмысленном положении…

***Шевляков.*** Предлагаю не говорить о служебных делах при осужденных.

***Тёмин.*** Ну, знаете… если не смеяться, еще и не говорить…

***Кислицына.*** Почувствуем себя и вовсе в могиле.

***Тёмин.*** Вот-вот. И будет не хватать лишь эпитафии. Позвольте… ммм… здесь осужденный, адвокат и судия… ммм… здесь осужденный, адвокат и судия глоток последний воздуха делили…

***Кислицына.*** Ну, Тёмин, довольно!..

***Тёмин.*** В общем, в том смысле, что тут похоронено правосудие.

***Шевляков.*** Самое печальное заключается в том, что мы обречены слушать вашу болтовню.

***Тёмин*** *(резко).* Довольно хватать меня за язык!

***Кислицына.*** Ну, что вы…

***Тёмин.*** Прошло то время! Я буду говорить, а вы будете слушать!

*Пауза.*

***Кислицына*** *(Лагунову).* Товарищ боец, у вас есть вода?

***Лагунов.*** Была.

***Кислицына.*** Дайте глотнуть. Пыль в горле.

***Шевляков.*** Отставить! *(Перехватывает флягу.)*  У кого еще есть?

***Зубан.*** У меня.

***Шевляков.*** Кажись, полфляги.

***Шевляков.*** Расходовать только по моему разрешению. Не возражаете, сержант?

***Сержант.*** Нет, не возражаю.

***Шевляков.*** Сейчас можно выпить каждому по два глотка. По два. Кто не хочет, может позже.

*Фляга Лагунова идет по кругу.*

***Зубан****.* А зэку давать? Он пил давеча.

***Шевляков****.* Я сказал – каждому. У кого есть продукты?

***Лагунов.*** Мы на вокзале прикладывались. Остатки. *(Достает сухари.)*

***Кислицына.***У меня галеты. *(Передаёт.)*

***Шевляков.***Шесть сухарей. Пять, шесть, семь… одиннадцать галет. Всё? Не густо. Сержант, разделите три сухаря всем поровну. Отставить! Два.

***Зубан*** *(вполголоса).* Товарищ сержант… *(Манит рукой, на ухо.)* А ведь это наша пайка.

***Сержант.*** Что?

***Зубан.*** Наша, говорю, пайка…

***Сержант.*** Помолчи, Зубан. *(Раздает сухари.)*

*Все молча жуют.*

Товарищ капитан, прошу простить меня за грубость. Сорвался я. *(Кислицыной.)* И вы не сердитесь.

***Шевляков***. Ничего, сержант. Я ваше положение понимаю.

***Тёмин***. Давайте все попросим друг у друга прощения. Капитан, ваша очередь. У меня.

*Пауза.*

***Шевляков*** *(хмуро).* Прошу простить. Хотя время подводить итоги еще не настало.

***Зубан*** *(беспокойно озирается и втягивает в себя воздух).* Ах ты, мама!.. Воздух-то!

***Сержант.*** Что воздух?

***Зубан*** *(шумно дышит).* Воздуху-то! Мало!

***Сержант.*** Не дури, Зубан!

***Шевляков*** *(Зубану).* Прекратите!

***Кислицына.*** Послушайте, военные! Мужчины! Что, ничего нельзя сделать? Придумайте же что-нибудь!

***Шевляков.*** Сержант, у вас есть зажигалка?

***Сержант.*** Есть.

***Кислицына.*** Уж не думаете ли вы здесь курить?

***Шевляков.*** Не думаем.

*Зажигалку передают из рук в руки. Все напряженно следят. Потом ее тушат и наступает молчание.*

***Кислицына.*** Это ничего не значит! Воздух идет. Снизу. Он идет через поры кирпичей. Вы вздохните полной грудью. Ну, вздохните! Разве трудно дышать?

*Пауза.*

***Шевляков.*** Дышать не трудно.

***Зубан*** *(шумно дышит).* Маленько трудно!..

***Шевляков.*** А я говорю – не трудно!

***Тёмин.*** Это конец.

***Шевляков*** *(вспыхивает).* У вас всё конец! Там был конец, здесь конец!.. Вы произносите это слово с необъяснимым вожделением!

***Тёмин.*** Заблуждаетесь. Я не люблю это слово. Но знаете, капитан, быть мужчиной – это не только носить на боку пистолет. Надо иметь мужество называть вещи своими именами.

***Шевляков.*** Ей-богу, Тёмин! У вас сегодня было столько случаев проявить мужество! Ну, хоть бы сейчас воспользовались, когда это всего нужнее.

***Тёмин.*** И пользуюсь! Да! Представьте! А ваш мрачный оптимизм сидит у всех в горле. От него смертью несет!..

***Шевляков.*** Замолчите!

***Кислицына.*** Да что же вы, а?.. Ну, где в вас оно? Вы же сильные! Ведь должны же вы знать! Вы должны!.. *(Рыдает).*

***Тёмин.*** Алла Дмитриевна! Голубушка!.. *(Обнимает Кислицыну.)* Простите нас.

***Кислицына.*** Вы обязаны знать! И сказать: это! Это! Это!.. Вот как надо.

***Тёмин.*** Успокойтесь, мы всё знаем. Воды!

***Кислицына.*** Вас много… Вы… Вы… *(Пьет воду.)* До чего же… как вы…

***Тёмин.*** Ну, всё, всё…

***Кислицына.*** Да. Всё. *(Утираясь.)* Простите.

***Тёмин.*** Да за что же вас прощать?!. Вы – сильная. Вы – прекрасная. Вот - все скажут.

***Кислицына.*** Оставьте. Нашли время для комплиментов.

***Тёмин.*** Не отказывайтесь от них. В нашем положении похвала – тоже капитал. А, капитан?

***Шевляков.*** Я присоединяюсь.

***Кислицына.*** Нет. Я очень буду бояться. Очень! Я думала, что свой главный страх я уже испытала.

***Тёмин.*** Было? Уже что-то подобное было с вами?

***Кислицына.*** Ну, не совсем…. Хотя я тогда вообще всех чувств лишилась. До сих пор трясёт.

***Тёмин.*** А что ж это было? Мне интересно!..

***Кислицына.*** Мы тогда работали на окопах. От коллегии тоже посылали группу. Это был август. Представляете: ржаное поле, солнце печёт. Пчёлы летают. В кустах – малина. Тихо кругом. Иногда казалось, что мы не делом заняты. Немец, правда, напоминал нам о себе. То ведет аэрофотосъёмку. То листовки сбросит. «Дамочки, дамочки, не ройте ваши ямочки… Наши таночки придут, ваши ямочки займут…» Да… Но всё равно фронта не чувствовалось. Расслабились мы немного. В обеденный перерыв пошли с нашей бухгалтершей собирать малину.

***Тёмин.***С Анной Тимофеевной?

***Кислицына.*** Да, с ней. Недалеко отошли. Бродим по кустам. Перекликаемся. Потом что-то я задумалась. Знаете, наступает такое забытьё, когда ягоду собираешь. Опомнилась, думаю, где ж моя Анна Тимофеевна? Хотела крикнуть. Но слышу – она рядом шуршит. Я ей говорю: «Пора, пожалуй, малины много, но как бы нам не попало». А она не отвечает. Я говорю: «Анна Тимофеевна, закругляемся». Разгибаюсь, вижу – из кустов смотрит мужчина. Улыбается. Пилотка за ремнем. На плечах погоны. Я еще подумала: откуда погоны?

***Лагунов.*** Немец, что ли?

***Кислицына.*** И говорит: «Здравствуйте, Алла».

***Лагунов.*** По-русски?

***Кислицына.*** По-русски.

***Лагунов.*** А откуда имя-то знал?

***Сержант.*** Ну, бухгалтерша-то кричала. Погоди, не перебивай.

***Кислицына.*** Как он это сказал, так у меня всё и отнялось. Руки, ноги, язык. «Вот видите, говорит, Алла, я немец, но такой же человек, как и вы. Люблю малину». И ягоды себе в рот кидает. О, господи!.. Слышу, кричит меня Анна Тимофеевна. Он посмеивается: «Ну, что же вы, ответьте ей. Ау!». А у меня голоса нет. Всё во мне кричит, а у меня голоса нет, не получается. "Ну, хорошо, говорит, на той неделе встретимся в вашем прекрасном городе. Ауфвидерзейн, Алла! А сейчас скажите вашим, чтобы уходили. Вот вам маленький сувенир». Вкладывает мне в руку плитку шоколада и исчезает в кустах. Тут ко мне вернулись силы. И я побежала. Побежала, ничего не разбирая. Изодралась вся. Анна Тимофеевна зовет, надрывается. И я бегу на ее голос…

***Сержант.*** А потом?

***Кислицына.*** А что потом. Худо мне стало. Стошнило.

***Сержант.*** Своим-то сказали?

***Кислицына.*** Сказала нашему майору. Они лес прочёсывали, никого не нашли. Как приснился. Знал, мерзавец, что не поверят, шоколад оставил.

***Лагунов.*** На испуг брал.

***Кислицына.*** Сколько я потом в мыслях повторяла эту встречу. И душила его, и кусала, и погоны срывала… А тогда – пальцем было не пошевелить.

***Лагунов.*** Да-а… Кто ж такой был?

***Шевляков.*** Войсковая разведка, должно быть.

***Сержант.*** А в городе вашего знакомого что-то пока не видно, а? *(Смеется.)*

***Лагунов.***Сидит где-нибудь, крыса, выжидает*.*

***Сержант.***Они тогда быстрые были. На той неделе… Укоротили им маленько скорость.

***Орехов.***Теперь бы зиму их в снегу подержать.

*Пауза.*

***Тёмин.*** Полностью с вами согласен!.. А вы – наша Красная Шапочка! Кто так близко Серго Волка видел?

***Сержант.*** Немца? Нет, не доводилось.

***Лагунов.*** Пока не пришлось.

***Тёмин.*** А вы?

***Зубан.*** На кой он мне сдался?

***Шевляков*** *(упреждая вопрос).* Я понимаю, что вы хотите сказать. Но давайте отложим душеспасительные разговоры. Что-то надо придумывать. Тут один ничего не решит. Я прошу высказываться всех по порядку. Любые фантазии. Только короче. Вы первый, сержант. Что вы предлагаете?

***Сержант.*** Я?.. Попробовать разбирать завал, разве что…

***Шевляков.*** Так. Я думал над этим. Но ведь всю эту гору обломков может держать один кирпич. Мы его стронем с места…

***Лагунов.*** И всё сюда поползет!

***Шевляков.*** Вот.

***Кислицына.*** Нет-нет, с этой стороны ничего не трогайте.

***Шевляков.*** Тем более что мы не знаем толщины завала. Во сколько этажей дом, в четыре, кажется?

***Сержант.*** Так точно.

***Шевляков.*** Вот видите, над нами рухнуло три этажа. Отпадает. Лагунов.

***Лагунов.*** Я не знаю, товарищ капитан… Я на всё согласен. Как скажете.

***Шевляков.*** Сейчас каждый говорит за себя.

***Лагунов.*** Ну, тогда… попробовать пробить эту кладку, что ли…

***Шевляков.*** Чем?

***Лагунов.*** А вот штыками.

***Шевляков.*** Кладка-то наверняка четыре-пять кирпичей.

***Лагунов.*** А вода камень точит, товарищ капитан.

***Шевляков.*** Хорошо, подумаем. Ваша очередь, Тёмин. Но пускай сначала выскажутся военные, не возражаете? Как вас?

***Зубан.*** Зубан меня. Хорошо, я выскажусь. Что ж получается, товарищ капитан. Я конвой, он – зэк, пайки у нас разные…

***Сержант.*** Зубан!

***Зубан.*** Нет уж, дозвольте, я скажу. Зачем же такая уравниловка. Он – зэк, я – конвой…

***Шевляков.*** Я уже сказал! Хлеб и вода поровну. Всё у вас? Следующий. Тёмин.

*Пауза. Зубан ворчит.*

***Тёмин.*** Равенство, говорил один мудрец, первый шаг к справедливости… Послушайте, я вот что предлагаю. Давайте знакомиться.

***Шевляков.*** Что?

***Тёмин.*** Виталий Василевич, к вашим услугам. А ваше имя-отчество?

***Шевляков.*** Сергей Сергеич. Но вы не о том.

***Тёмин.*** О том, о том!..

*Общее оживление.*

***Лагунов.*** Товарищ капитан, а мы с вами, оказывается, тёзки, только я – Иванович! Вы с какого года?

***Тёмин.*** Год рождения и прочие тонкости будем выяснять позднее. Так сказать, в частном порядке. Позвольте представить вам коллегу…

***Лагунов.*** Знаем уже!

***Тёмин.*** Алла Дмитриевна Кислицына.

***Сержант.*** Очень приятно. Будем знакомы. *(Подает руку лопаткой.)* Фёдор.

***Кислицына.*** А дальше?

***Сержант.*** Александрович.

***Тёмин.*** Так. Федор Александрович, Сергей Иванович, благодарю вас… Вы еще не назвали себя.

***Зубан.*** К чему это… Семён.

***Тёмин.*** Прошу любить и жаловать – Семён.

***Зубан.*** Любить не надо, а жаловать – попрошу.

*Пауза.*

***Тёмин.*** Позвольте также представить вам… нашего товарища по несчастью… Орехова Юрия… Забыл отчество, простите.

***Орехов.*** Савельевич.

***Тёмин.*** Спасибо. Орехова, Юрия Савельевича.

***Орехов.*** Это вам спасибо.

*Пауза*.

***Тёмин.*** Ну? Все, кажется, теперь знакомы?

***Кислицына.*** Это вы неплохо придумали.

***Сержант.*** Очень даже хорошо!

***Шевляков.*** Ну, а конструктивное у вас что-нибудь имеется?

***Тёмин.*** Увы!..

***Шевляков.*** Тогда… Алла Дмитриевна. Вам слово.

***Кислицына.*** Я не знаю… Я вот что думаю… Он придет.

***Шевляков.*** Кто?

***Кислицына***. Земсков. Если он жив, он придет.

*Пауза.*

***Сержант.*** А зачем?

***Кислицына.*** Он ведь знает, что больше некому.

*Пауза.*

***Тёмин.*** Ну-у, это из области психопатологии***.***

***Лагунов.*** Не-ет… Чего ему приходить-то?.. Чего он тут не видел? Тут его приговор закопан. Вон, в сумке у товарища капитана. Если б не вышку, тогда еще…

***Зубан.*** Под моё-то ружьё?.. Ах ты, мама!

*Пауза.*

***Шевляков.*** Вы в самом деле… верите?

*Кислицына молчит.*

***Сержант.*** Орехов. Вы ж его знаете.

*Пауза.*

***Орехов.*** Как я могу сказать… Земсков человек честный. Горячий. Но тюрьма ведь ломает… Нет, не знаю. Не спрашивайте.

***Шевляков.*** А вы бы пришли?

***Орехов.*** Если скажу – да, вы мне не поверите. Если скажу - нет… сам себе не поверю. Я хоть и вместе с вами, а за чертой. Мне нелегко говорить.

*Пауза.*

***Тёмин.*** Ах, русскому человеку всегда мерещится образ страдающего спасителя!.. А Вы, Сергей Сергеевич, верите в это?

***Шевляков.*** Не верю. Не привык рассчитывать на милосердие тех, кому выношу приговор. Поскольку сам не даю им повода к этому. Отбросим чудо. Поищем лучше реальный выход. Кто у нас остался?

***Тёмин.*** Юрий Савельевич.

*Пауза.*

***Шевляков.*** Ну, хорошо. Дадим ему сказать.

***Орехов.*** Спасибо. Как инженер, могу лишь подтвердить, что трогать завал не следует. Тут не обойтись без крепёжного материала, а у нас его нет. Только, поверьте, оттого, что мы можем погибнуть вместе, мне не легче. Нет… Гражданин капитан. Товарищи. Я осмелюсь просить сейчас... когда у вас есть время... Не сочтёте ли вы возможным... Не сможете ли вернуться...

*Пауза.*

***Тёмин.*** Чёрт знает что! Да! Да! Сможем! Сочтём!.. *(Пауза.)* Ведь, правда, Сергей Сергеевич?

*Пауза*.

***Шевляков.*** Не понимаю, о чем он просит.

***Тёмин.*** Ну, как же не понимаете?.. Пони-маете…

***Шевляков.*** Да. Просьба неожиданная. И, прямо скажу, неуместная.

***Тёмин.*** Отчего ж неуместная? А?.. Алла Дмитриевна? Почему неуместная?

***Кислицына.*** Подождите.

***Шевляков*** *(Орехову).* Послушайте. А если нам суждено остаться здесь, то что это меняет?

***Орехов.*** Как вам сказать… Своим приговором вы лишили нас права на жизнь. Но не только. Права на честь. Ошибки на войне случаются. Ошибку можно исправить. Искупить… Умереть я готов. На то и война. Я не смерти боюсь… Бесчестья. Предки мои честно служили России. А у меня ведь дети.

*Пауза.*

***Шевляков.*** Странно. Это очень странная просьба. Хотя вас я понимаю. Но вы, юристы… Как вы можете? Протокол закрыт. Подписан членами суда.

***Кислицына.*** Пусть наш новый протокол не будет иметь юридической силы.

***Шевляков.*** Ах, новый!.. Ну, и что?!. А дальше его – куда?

*Пауза.*

***Кислицына.*** Останется.

***Шевляков.*** Останется!.. Ах, ну что вы за человек, Кислицына?.. Кругом камень… У нас ничего нет. Хлеб, вода на исходе. Даже воздух! Что же в прятки играть… А вы о чём?

***Кислицына.*** Вы знаете.

***Сержант.*** Товарищ капитан. Извините, что вмешиваюсь в ваши дела. Но напоследок надо всё сделать по совести. Если уж умирать, так чтоб зла между нами не было.

***Тёмин*** *(оглушительно).* Браво, Федя!

***Кислицына.*** Тише вы! Не кричите.

***Тёмин.*** Виноват.

***Шевляков.*** Вы что?.. Вы хотите сказать, что я судил не по совести? Или что я, вынося приговор, преследовал какую-то неправую цель?.. Я что, покаяться в чем-то должен? Что вы имеете в виду, не понимаю.

***Кислицына.*** Нет-нет, каяться не нужно. Мы просим вас о другом. Выслушать людей. И решить. Помня всё время о том, что другой возможности вынести приговор человеку у вас уже никогда не будет. Последний приговор…

***Тёмин*** *(взволнованно).* Да! Да! Друзья! Наши возможности ограничены! Что мы можем сделать друг для друга? Почти ничего! Некие наши просьбы или услуги носят скорее символический смысл, чем практический. Скоро любое наше слово… звание… мнение или поступок… станут, увы, слишком глубокой абстракцией. Для меня многие понятия потеряли реальный смысл еще там, за этой стеной. Каюсь… Я уже одной ногой стоял в этом склепе… И всю его леденящую силу ощутил раньше вас. Я бы всё равно погиб, но прежде… Ах, так нельзя умирать! Некрасиво… Всё, отчего мы зовемся людьми, должно быть с нами до последнего вздоха! Трагизм жизни пчелы в том, что она не ведает смысла своих прекрасных полетов. Ну, разве стала бы пчела суетиться, покрывать немыслимые расстояния, если бы знала, что всё это закончится блинами с медом?.. Не уподобимся пчёлам. Оставим после себя веру в разум и дух! И когда человек просит перед смертью вернуть ему честь… не оттолкнём его. Ибо его просьба и нас возвышает!.. И если вы, капитан, не в ущерб своим принципам или достоинству, а по соображениям высшей гуманности согласитесь продолжить судебное разбирательство, мы сможем перед смертью, не боясь ложного пафоса, воскликнуть: «Виктория!» «Победа!» *(Пауза.)* Впрочем, лично я не уверен, что сумею умереть красиво.

***Сержант*** *(восхищенно).* Эх, а кончил за упокой!

***Кислицына*** *(взволнованно).* Спасибо, Тёмин!

***Шевляков*** *(подавленно).* Та-ак… Все это прекрасно звучит. И я разделяю ваши слова, Тёмин. В одном лишь не могу с вами согласиться. Это когда вы зовете меня в область абстрактного гуманизма. За стеной – город! И я хочу ощущать себя его частицей. Я до конца хочу жить по законам этого города, а не по законам отвлеченного человечества. Его нет. А есть мы. И наши враги.

*Пауза.*

***Лагунов*** *(со вздохом).* Ну, вот и поговорили.

***Зубан*** *(утираясь, как после бани).* Фу-у-у.. *(Пробует глубоко вздохнуть, хватается за горло).* Эх, а ведь припирает! *(В страхе оглядывается.)* Припирает!

***Кислицына.*** Замечательно дышится.

***Зубан.*** Ай, мама!.. Воздух-то до дыхала не доходит!

***Сержант.*** Кончай, Зубан!.

***Зубан.*** Кончай. Это тебя надо было остановить. Не нарушал бы, лежали б сейчас в казарме. Ой, батюшки, задыхаюсь!..

***Лагунов.*** Ладно, полежишь еще.

***Зубан.*** Полежишь с вами… В гробу с вами и то не полежишь. С таким начальником… Что ж делать-то?.. Задыхаюсь…

***Кислицына.*** Прекратите ныть!

***Зубан.*** Где?.. Где ваш спаситель? Чего ж он не идет-то?.. Бегом бежит. На транвае едет!

***Сержант.*** Зубан!

***Зубан.*** Заступница!.. Пожалела кого. Жалко стало… Жалко-то где у тебя, покажи!..

*Тёмин бьёт его по щеке.*

Ай, мама!.. Ты за что он меня?.. Ты кого, сука, ударил?

***Сержант.*** Зубан!

*Сержант и Лагунов удерживают Зубана.*

***Зубан*** *(истерично).* Ты что?.. Ты кого?.. Я таких… Что ж это… Конвой бьют!.. Ой, душно мне!.. Ой, смерть пришла!.. *(Опускается на пол.)* Ой, не могу, помираю!.. *(Корчится на полу.)*

***Сержант***. Зубан, газы!

***Зубан***. Что?

***Сержант***. Газы!

*Зубан ловко надевает противогаз. Сержант с Лагуновым хватают его за руки и зажимают трубку. Зубан мотает головой, пытается вырваться. Потом Сержант и Лагунов его отпускают. Зубан сдёргивает маску, жадно дышит.*

***Сержант.*** Ну что, есть тут чем дышать?

***Зубан.*** Есть… Есть…

***Сержант.*** Ну, и всё. И дыши.

*Зубан уползает в сторону, плачет.*

***Кислицына.*** Зачем они так?

***Тёмин.*** Заслужил!.. Мне он кого-то напоминает.

***Кислицына.*** Не будем, Виталий Васильевич.

***Тёмин.*** Как стыдно… Я исповедуюсь вам. Не удивляйтесь. Я не от страха. Страх прошел. Когда он попросил о чести… Мне показалось, что это я попросил.

***Кислицына.*** Вы напрасно мне объясняете.

***Тёмин.*** Нет, не напрасно! Не перебивайте. Когда он попросил, я понял… Нет, не понял – я вспомнил!.. Что распад плоти не самое разрушительное, что к нам приходит. Не самое неожиданное. Распадается дух! Вы подумайте, дух!.. То, что мы с вами считали основой и смыслом нашего существования!..

***Кислицына.*** Всё!.. Всё… *(Гладит его руки.)* Я поняла.

***Тёмин.*** Да… Сейчас. Я вам только расскажу… как это начинается. Приходит утробное одиночество! Вот, к чему мы не готовы… И не верим! А оно приходит! За нашей душой. Одиночество утробы… Человек становится неумным. Вялым. Жадным. Неряшливым!.. Как стыдно… Знаете, когда я сильнее всего его чувствую?.. Нет-нет, вы послушайте! В очереди. В магазине. В последний раз сегодня утром. Стоял за хлебом. Когда подходит моя очередь, я уже всех кругом ненавижу. Мне все мешают. Я гипнотизирую продавщицу! Я почти люблю её руки. Чудодейственные тёплые руки. Я молю их, эти руки, чтобы мне досталась горбушка!..

***Кислицына.*** Всё, хватит, Виталий Васильевич…

***Тёмин.*** Вот и сегодня…

***Кислицына.*** Я всё поняла. Я некоторых своих поступков тоже не могу объяснить.

***Тёмин.*** Вы?..

***Кислицына.*** Да. Распустили слух, что в кино перед сеансом без карточек продают пирожное. По одному на билет.

***Тёмин*** *(заинтересованно).* Да? Где?

***Кислицына.*** В «Баррикаде». И я пошла. Стояла в очереди за билетом. И уже знала, что нас обманули. Что это чья-то злая, неумная шутка. И всё-таки выстояла. И еще думала: какое пирожное? Представляете, дура?..

***Тёмин.*** И что, пирожного не давали?

***Кислицына.*** Нет, разумеется. В третий раз посмотрела «Истребителей». Уйти уже было неудобно, люди бы сразу поняли, зачем я пришла. И все так сидели… Намерзлась. Наплакалась. Время потеряла.

***Тёмин.*** Вы о другом. То, что вы рассказываете, не стыдно. Стыдно совсем другое.

***Кислицына.*** Виталий Васильевич, миленький, не надо больше!

***Тёмин.*** Нет-нет, надо! Слушайте, слушайте!. Сегодня утром я получил… удивительно душистый кусок черного хлеба. И маленький довесок к нему. Паёк на два дня. Довесок я сразу съел. А кусок… *(Достаёт из портфеля.)* Вот он… Вот он. Я вот это имел в виду. Отдать сразу не было сил. А съесть один, в темноте, тоже не смог. Думал, смогу…. Если вам не трудно, передайте капитану. Скажите, завалялся у Тёмина. Не в портфеле – в тайниках души… Нет, лучше положите в муфту.Мне стыдно перед ним. *(Пауза.)* Ну вот, теперь я готов. Неужели тут всё и кончится? На этом полу?.. Алла Дмитриевна, помните, вы у меня спрашивали про шансы? А теперь я у вас спрашиваю: у нас есть шансы?

*Кислицына молчит.*

Ну, что ж… А чтобы было не так мерзко… не так мучительно… Патроны у них есть. А?.. Как вы думаете, дадут?..

*Пауза. Кислицына плачет.*

***Кислицына.*** Бедная мама.

***Тёмин.*** Что с нею?

***Кислицына.*** Все карточки у меня.

***Тёмин.*** Да. Полдекады. У меня, к счастью, нет ничьих карточек. Только фотографические. *(Показывает.)*

***Кислицына.***Где ваша семья?

***Тёмин.*** Уехала на дачу.

***Кислицына.*** На какую… дачу?

***Тёмин.*** Пятнадцатого июня я проводил жену и двух своих дочерей на дачу к бабушке, под Минск. Кстати с того вокзала, где мы сейчас с вами были.

***Кислицына.*** Понимаю… Так, может быть…

***Тёмин.*** Нет-нет! Их уже не вернешь. Девичья фамилия моей жены – Фельдман… Так что жить, в общем-то, необязательно. И мне остаётся – что?.. Последний судебный крючок. Написать жалобу… *(Громко.)* Юрий Савельевич!

***Орехов.* Я.** *(Встаёт.)*

***Тёмин.***Помогите мне разобраться. Вы не отрицаете, что вами и вашим заместителем Земсковым были похищены продукты?

***Орехов.*** Получается, что так.

***Тёмин.*** Вы их присвоили?

***Орехов.*** Нет.

***Тёмин.*** Вы говорили, что раздали их подчиненным, это правда?

 ***Орехов.*** Да

***Тёмин.*** Каким категориям, перечисляйте.

***Орехов.*** Во-первых, тем, кто выполнял фронтовой заказ.

***Тёмин.*** Подробнее, что это такое?

***Орехов.*** Мы тогда строили бронепоезд. В паровозоремонтных мастерских. Ну… мы торопили рабочих. Они не отказывали. Работали по две смены. Спали тут же. Надо было чем-то поддержать, ну и… Мы организовали ночной чай.

***Тёмин.*** С печеньем? *(Сглатывает слюну.)*

***Орехов.*** С печеньем.

*Шевляков прислушивается. Кислицына при свете фонарика пытается записывать.*

***Тёмин.*** Сделали бронепоезд?

***Орехов.*** Сделали. Уже без нас. Митинг был. Ремонтники на нём и уехали. Они бы подтвердили.

***Тёмин.*** Дальше. Еще кому?

***Орехов.*** Белорусам… На запасных путях, в отстойных вагонах жили беженцы из Белоруссии. С детьми, стариками. Просились на самое тяжелое, лишь бы хлеба побольше. Бомбили их каждый день. Мы посылали их в лес. На заготовку дров для паровозных топок. Разуты, раздеты. Всё продали… Ну, дали немного.

***Тёмин.*** Спасибо. *(Пауза.)* Подлец!

***Кислицына.*** Кто подлец?

***Тёмин.*** Сапожник Федот. За починку валенок запросил тридцать рублей. А потом говорит: неси керосин, свечи, рано темнеет…

***Кислицынна.*** К чему вспомнили?

***Тёмин.*** К тому, что настоящий мастер должен работать вслепую! Вот как вы сейчас…

***Кислицына.*** Не знаю, что из этого выйдет.

***Тёмин.*** Жаль. Хорошие были валенки. Теперь ему достанутся. Сергей Сергеевич, у меня к вам вопрос.

***Шевляков*** *(не сразу).* Ну, пожалуйста…

***Тёмин.*** Нельзя ли глоток воды?

***Шевляков*** *(с облегчением).* Воды? Да, можно… По глотку.

***Сержант.*** У кого фляга? Зубан, у тебя?

***Зубан.*** Чего?

***Сержант.*** Фляга.

***Зубан.*** Ага. Моя у меня.

***Сержант.*** Давай.

***Зубан.*** Зачем?

***Сержант.*** Разрешено всем по глотку.

***Зубан.*** Кто разрешил?

***Сержант.*** Зубан, не играй дурочку, не время.

***Зубан.*** Я говорю: кто разрешил?

***Сержант.*** Капитан – кто!

***Зубан.*** А зачем? Нешто он моей воле хозяин?

***Сержант.*** Ты что, Зубан?

***Зубан.*** А что, нормальное дело! Хлеб отобрали. Дышать нечем. А вода-то моя.

***Сержант.*** Зубан, флягу!

***Зубан.*** А я не дам.

***Сержант.*** Ах ты, сволочь!

***Зубан.*** А ну, отбери! Ай, мама! Вылью сейчас, ей бог, вылью!

***Шевляков.*** Зубан, смирно!

*Зубан пугается окрика, и в это время Лагунов бросается на него сзади.*

***Сержант.*** Осторожно!

*Лагунов выкручивает из рук Зубана флягу.*

***Зубан****.* Дьяволы!.. И помереть-то не дадут, чтобы не отнять.

***Лагунов.*** Ты что, Зубан, вылил, да? Вылил?..

***Зубан.*** Но-но!.. Не вылил, а выпил. Пить хотел…

***Лагунов.*** Убью, Зубан!.. Паскуду такую…

***Зубан.*** Не пугай, не пугай… Поздно.

***Шевляков.*** Назад! Прекратить!

*Сержант оттаскивает Лагунова от Зубана.*

***Лагунов.*** Что же он, товарищ капитан!.. Ведь в форме! При оружии, в форме!..

***Сержант.*** Судить его. Судить трибуналом.

*Все подавленно молчат.*

***Кислицына.*** Значит, воды у нас уже нет?

***Лагунов***. Есть, есть!.. Алла Дмитриевна, туту меня на донце звенит. Выпейте!

***Кислицына.*** Спасибо, не хочу.

***Лагунов.*** Ну, тогда вы.

***Тёмин.*** Расхотелось, спасибо. Сергей Сергеевич! У меня к вам еще вопрос. Вы знали о бронепоезде?

***Шевляков.*** В деле есть об этом.

***Тёмин.*** И о белорусах… о беженцах, знали?

***Шевляков.*** Что из этого?

***Тёмин.*** И вы верите, что эти люди виноваты… во всём объёме предъявленного обвинения?

*Пауза.*

***Шевляков.*** Смягчающие вину обстоятельства не меняют существа дела. Вагон похищен и разбазарен.

***Тёмин.*** Не-ет, позвольте… Накормить голодных и дать фронту то, что он требует – ничего не меняет? Их вину мы не оспариваем. Но где же мера вины?

***Шевляков*** *(в волнении).* Ну, что для него можно сделать? Вот вы, опытный адвокат… Есть протокол. Кроме моей подписи, тут подписи других членов суда.

***Тёмин.*** Вы можете приложить к протоколу особое мнение.

***Шевляков.*** Особое мнение председателя суда?.. Но вы же знаете. Судья отвечает за приговор.

***Кислицына.*** А человек? Кто за него отвечает?

***Тёмин*** *(страстно).* Да! Да! Мы ответственны друг за друга! Вы посмотрите, вы только вдумайтесь, как мы в этом городе связаны! Мы судили сегодня этих людей за то, что они нарушили закон. Они ссылались на чрезвычайные условия. Мы судили их поспешно, жестоко. И тоже ссылались на чрезвычайные условия!.. Мы не заметили, как сами оказались в положении этих людей. Я назвал бы это юридическим казусом, если бы наше положение не было так плачевно. Мы вынесли приговор одновременно им и себе! Даруем ли мы подсудимому честь или предадим его бесчестью, мы не сможем, разобрав свои шляпы, разойтись по домам. Мы будем здесь вместе с ними ждать исполнения приговора. Ибо мы его заслужили. Бесчестья!.. Да! Бесчестья!

***Шевляков*** *(волнуясь).* Нет. Я не знаю, чем я его заслужил. Поверьте, не знаю… Я выполнял свой долг. Точно так же, как и предыдущие пять месяцев войны. И до войны, и всегда. Я начал войну раньше вас. Я всегда был лицом к лицу с врагом, какие бы обличья он не принимал! И пока вы, Кислицына, распевали антивоенные песни и маршировали на физкультурных парадах, я сражался! Сражался!..

***Кислицына.*** Никогда не маршировала.

***Шевляков.*** И если хотите знать, почему войска стоят насмерть, а в городе нет паники и капитулянтских настроений, так это только благодаря нашей твёрдости и непримиримости. Мы днем и ночью…

***Кислицына.*** Не смейте!.. Не смейте продолжать!.. Войска стоят насмерть, а в городе нет паники и капитулянтских настроений лишь потому – лишь потому! – что каждый боец… каждый житель по доброй воле, по приказу сердца… по приговору совести поклялся не отдавать город. А вы им не верите. Скажите, почему вы позволили себе… им не верить? По какому праву вы лишаете нас осознанной силы и даёте взамен неосознанный страх перед вами? Разве так мы победим?

***Шевляков.*** Понимаю… Понимаю вас. Вы не так наивны, как мне показалось вначале. Ваши слова делают вам честь. Их можно даже высечь на камне. Но всё дело в том, что они вас ни к чему не обязывают. За ними не обязательно следует дело. И в этом смысле я вам завидую. Знаете, Алла Дмитриевна, мне сегодня не один раз хотелось поменяться местами с вами. Я любуюсь вашим идеализмом. Но он мне не к лицу. Я – солдат.

***Кислицына.*** Справедливость и милосердие украшают солдата. Если бы за линией фронта узнали, что в осажденном городе исправлена судебная ошибка, там были бы потрясены. Тот, кто сломлен, на правду не способен.

*Раздается далекий глухой стук. Все поворачивают головы, но с мест не двигаются.*

***Тёмин.*** Это что?..

*Стук повторяется.*

***Лагунов.*** Нас ищут, товарищ сержант!

***Сержант.*** Постучи им прикладом.

*Лагунов стучит по стене. Следует ответ.*

***Кислицына.*** Боже мой!..

***Тёмин.*** Мы спасены?

***Зубан*** *(неистово).* Мы спасены-ы!..

***Шевляков.*** Тише! Оставаться на местах.

***Зубан.*** Есть, на местах!

***Сержант.*** Товарищ капитан… вы обещали!

***Шевляков.*** Что обещал?

***Сержант*** *(в сильном волнении).* Вы обещали подписать акт!.. Вы подпишитесь, адвокаты подпишутся… Адвокаты, вы подтвердите?.. Вы же видели, я ничего не мог сделать! Товарищ капитан!.. Он стоял там, а я здесь! Ну, что я мог сделать? Я не мог ничего… Вы должны подтвердить…

***Шевляков.*** Сержант, возьмите себя в руки. И не трусьте. Вы же здесь не трусили.

***Орехов.*** Я ж говорил: он придет!..

***Сержант.*** Кто?

***Орехов.*** Земсков с дочкой, кто же еще!

***Сержант.*** Думаешь, он?..

***Орехов.*** Больше некому.

***Сержант.*** Товарищ капитан, как думаете?..

***Шевляков.*** Не знаю… Не уверен.

***Кислицына.*** А вы как бы хотели?

*Пауза.*

***Шевляков.*** Я?.. Я хотел бы, чтобы… всё по закону.

***Кислицына.*** Ну да, конечно.

***Сержант*** *(успокоившись).* Разрешите, я приму командование на себя.

***Шевляков.*** Командуйте.

***Сержант.*** Так. Слушай меня! Выходить будем в таком порядке. Первым выхожу я. За мной товарищ капитан.

***Темин.*** Первыми в подобных случаях выходят женщины.

***Сержант.*** Я сказал – первым выхожу я! За мной… За мной – товарищ капитан. За ним – Лагунов. Следом – осужденный.

***Лагунов.*** Есть!

***Сержант.*** Вот за ним – адвокаты.

***Зубан.*** А мне что, тут оставаться?

***Сержант.*** Вы замыкающим.

***Зубан.*** Понятно.

***Шевляков.*** Выходить осторожно. Лишних движений не делать.

***Сержант***. Порядок ясен? Вопросы есть?

***Лагунов***. Нет вопросов!

***Темин***. Мне неясно.

***Сержант***. Какой у вас вопрос?

***Тёмин*** *(сникнув).* Я не могу понять… объясните мне… что для нас труднее?.. Умирать или жить?

***Кислицына.*** А это примерно одно и то же, Виталий Васильевич. Вот сейчас с божьей помощью доберемся… Напишем жалобы…

***Зубан.*** Молитесь богу, гражданка адвокат, что сами-то целы.

***Лагунов.*** Воздух! Холодный воздух пошел!

***Зубан.*** *Воздух*!.. Ах ты, воздух! *(Смеется, жадно дышит.)*

***Тёмин.***Вот чего у нас еще много! *(Шумно дышит).* А больше ничего нет…

***Голос снаружи.***Живы там?..

***Сержант.*** Живы!.. Человека с дочерью нет с вами?..

***Голос.*** Здесь они!.. Дожидаются вас.

*Пауза. Все смотрят друг на друга. Шевляков отводит глаза.*

***Зубан.*** Ну, а куда они денутся? Он ранен. Теперь волоки его…

***Голос.*** Разберитесь в очередь.

***Сержант.*** Разобрались!

***Голос.*** Пошел первый.

***Сержант*** *(обернувшись).* Алла Дмитриевна! Тёмин!.. Век не забуду, как мы тут сидели!.. Спасибо вам. *(Уходит.)*

***Лагунов.*** Товарищ капитан! А под трибунал сержанта не отдадут?

***Зубан.*** Там разберутся.

***Лагунов.*** Кто разберется?

***Зубан.*** Кто, кто… Кому надо. Многовато он нарушал. Штатских взял – так? Свидание разрешил…

***Голос.*** Пошел второй!

***Лагунов.*** Товарищ капитан, ваша очередь.

***Шевляков*** *(медлит, будто хочет что-то сказать. Негромко).* А процесс вам… надо выиграть. *(Уходит.)*

***Кислицына.*** Это он нам с вами?..

***Тёмин.*** Да…Алла Дмитриевна… Я хотел сказать вам…

***Кислицына.*** Ради бога, Тёмин, ничего не надо.

***Тёмин.*** Нет, вы не поняли.. Мне очень неловко… Вы извините… Я хотел попросить вас..

***Кислицына.*** О чём?

***Тёмин.*** Там у вас в муфте мой хлеб.

***Кислицына***. Ах, да!.. Вот, возьмите!

***Тёмин.*** Всё так странно… Я приготовился к смерти. А надо жить?.. Ведь получается, что мы еще живы, да? И надо идти туда…

***Кислицына.***Живы пока… Тёмин, не исчезайте. Оставайтесь с нами.

***Тёмин*** *(пожимает плечами).* Что ж… Попробую. *(Разламывает хлеб и половину протягивает Кислицыной).*

***З а н а в е с***

***1976***