Деревянский Вадим,

Российская Федерация,

Донецкая Народная Республика,

г. Макеевка

e-mail: [dereva1212@mail.ru](mailto:dereva1212@mail.ru)

[maknii.niot@mail.ru](mailto:maknii.niot@mail.ru)

**ТОРЖЕСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ**

(*криминальная драма, в одном действии, по мотивам рассказа Стэнли Эллина «Ловушка для присяжных», из цикла «Криминальные драмы по мотивам зарубежных детективов»*)

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Адвокат – пожилой мужчина с портфелем

Помощник адвоката – молодой парень с портфелем

Массовка: актёры и актрисы разных возрастов – пассажиры поезда.

*Место и время действия – США, 80-е годы ХХ столетия.*

*Железнодорожный вагон пригородного поезда, входят и рассаживаются по своим местам пассажиры, среди них Адвокат и его Помощник. Поезд, набирая скорость, отходит от станции, за окном мелькает обычный пейзаж между станциями.*

ПОМОЩНИК АДВОКАТА. Расскажите самое интересное дело, которое вам довелось вести. Мне, как вашему новому помощнику, было бы поучительно его услышать.

АДВОКАТ. Самое интересное дело из всех, какие я вёл? Да, было у меня одно такое дело в самом начале моей адвокатской практики. Оно завело бы в тупик любого юриста. Такого интересного и одновременно отвратительного дела мне больше никогда не попадалось. Я не стану называть настоящие имена причастных к нему людей, хотя всё произошло очень давно. Речь пойдёт об убийстве, о хладнокровном убийстве ради денег, тщательно обдуманном и хладнокровно исполненном, да ещё выставившем на смех наши законы. Жертвой преступления стал первый богач нашего города Хоси Сноу – владелец банка, мельницы и ещё нескольких предприятий. Старомодный человечек, помню, в самый разгар лета он ходил в чёрном костюме и котелке. Его состояние оценивалось в два миллиона долларов. Если вы вспомните, как низки были прежде налоги и как высока цена доллара, то поймёте, как он был богат.

Из родни у него были только два племянника, сыновья его брата, Бен и Орвилл. Они принадлежали, так сказать, к бедной ветви фамилии и после смерти родителей унаследовали только развалившийся дом.

Высокие, симпатичные ребята, лет двадцати пяти, Бен и Орвилл работали в банке своего дядюшки. Знали, что после его смерти деньги достанутся им, однако Хоси Сноу был из числа тех закалённых жизнью стариков, которые способны протянуть целую вечность. Ждать наследства от такого – тяжкое испытание. В общем, Хоси Сноу вскоре был найден в своём доме с дыркой во лбу.

Рано утром меня поднял с постели телефонный звонок. Прокурор нашего округа сообщил, что Бен Сноу прошлой ночью убил своего дядю, что он арестован, и я, как адвокат, должен как можно скорее прибыть к нему. Увидев в камере Бена, беззаботно читающего газету и ничуть не встревоженного тем, что ему грозит виселица, я остолбенел.

– Бен, – воскликнул я, – ведь ты не сделал этого?

– Говорят, что сделал, – спокойно ответил он.

Не знаю, что удивило меня сильнее – его слова или равнодушный тон.

– Что ты хочешь сказать? – закричал я. – Послушай, расскажи мне лучше обо всём, тебе грозит большая беда!

– Хорошо, – ответил он. – Сегодня ночью к нам с Орвиллом пришли полицейские и прокурор. Немного поговорив с нами, они заявили, что дядюшка Хоси убит и это сделал я. Так надоели со своими придирками, что я сказал: ладно, пусть будет по-вашему, я убил.

– Значит, у них есть улики против тебя?

Он улыбнулся:

– Это мы увидим на суде. Вам нужно только вызвать Орвилла в качестве свидетеля, и у вас не будет проблем с моей защитой. Сам я не стану давать никаких показаний, чтобы они не смогли подвергнуть нас с братом перекрёстному допросу. Вы ни о чём не беспокойтесь, обо всём позаботится Орвилл.

У меня возникло подозрение.

– Бен, – спросил я, – вы с Орвиллом читали юридическую литературу?

– Случалось заглядывать, – признался он. – Там попадаются полезные вещи.

Это было всё, что я смог от него добиться. Ещё меньше узнал я от Орвилла, когда беседовал с ним относительно его свидетельских показаний.

Можете представить моё состояние в день суда! Для нашего города это было важным событием, зал был забит до отказа. Я не представлял, что могу сделать для спасения Бена, а он сам проявлял ко всему происходящему полное безразличие. Мне становилось не по себе всякий раз, когда я бросал взгляд на самодовольно улыбающегося прокурора. Он вместе с полицией по горячим следам раскрыл это преступление, и теперь представлял суду абсолютно бесспорное дело.

В своей речи прокурор назвал мотив преступления: Бен Сноу должен унаследовать после смерти дяди миллион долларов. Продемонстрировал орудие убийства – старый пистолет, оставшийся после смерти отца, полицейские нашли его на кухне в доме, где жили братья. И, наконец, предъявил письменное признание, подписанное Беном при свидетелях. Всё это не оставляло ни малейшего сомнения в исходе дела.

Мне оставалось только слепо полагаться на Бена и делать то, что он хочет. Я попросил вызвать Орвилла Сноу как свидетеля защиты, первого и единственного. Не имея ни малейшего представления о том, что он собирается сказать, попросил его занять место на свидетельской скамье. Дав клятву говорить правду и только правду, он посмотрел на меня с такой же спокойной беззаботностью, какую проявлял его брат.

Я так мало знал об истинных обстоятельствах преступления, что вынужден был просто спросить:

– Будьте добры сказать присяжным, где вы находились в ночь преступления?

– Охотно, – ответил Орвилл. – Я был в доме моего дяди Хоси с пистолетом в руке. Если бы полицейские обратились ко мне, прежде чем докучать Бену, я бы им сразу так и сказал: это я убил дядю.

В зале поднялся страшный шум, и тут я увидел, что Бен делает мне настойчивые знаки подойти к нему.

– Теперь делайте что угодно, – прошептал он, – но только не просите прекратить дело. Пусть присяжные скажут своё слово.

Я понял их замысел. У меня и ранее были подозрения, но я просто не хотел думать об этом. Теперь же сомнений не оставалось, однако при всём отвращении к Бену и Орвиллу я против своей воли чуточку восхищался ими. И это заставило меня играть на руку Бену. Заметив, что сконфуженный прокурор ждёт, что я потребую прекращения дела, я вновь обратился к Орвиллу, и попросил его продолжить дачу показаний.

Он давал их с большим мастерством. Начав издалека, с того времени, когда в его душу проникло, подобно яду, стремление завладеть деньгами дяди, он подробно описал всё, вплоть до убийства. Он просто загипнотизировал присяжных, и, чтобы закрепить успех, я напомнил им, что для признания человека невиновным требуется лишь обоснованное сомнение в его виновности.

– Таков закон нашего штата, – сказал я. – Только обоснованное сомнение. И это как раз то, что вы испытываете сейчас, когда Орвилл Сноу признался в преступлении, в котором обвиняют его брата.

Присяжные вынесли вердикт «не виновен», а полицейские сразу арестовали Орвилла. В тот же день я посетил его в тесной тюремной камере, где ранее содержался его брат.

– Бен выступит свидетелем по моему делу, – заявил он. – Не задавайте мне никаких вопросов, пусть говорит брат.

– Орвилл, – сказал я, – вашего дядю убил кто-то из вас двоих. Не находишь ли ты, что я, как адвокат, должен знать, кто это сделал?

– Не нахожу, – ответил он довольно любезным тоном.

– Ты слишком полагаешься на своего брата, – воскликнул я в отчаянной попытке вызвать его на откровенный разговор. – Бен сейчас на свободе и чист перед законом. Если он не захочет дать такие же показания, какие дал ты, ему достанутся два миллиона долларов, а тебе виселица. Это тебя не тревожит?

– Нет, – невозмутимо ответил Орвилл. – Если бы это нас тревожило, то мы ничего не стали бы затевать.

– Хорошо, – согласился я, – пусть будет по-твоему. Но скажи, Орвилл, я спрашиваю из простого любопытства, как вы определили, кто из вас убьёт дядю?

– Бросили жребий, – спокойно ответил Орвилл, и на этом наш разговор закончился.

Если суд над Беном взбудоражил весь город, то на слушание дела Орвилла съехались люди со всего округа. На этот раз и прокурор знал, что произойдёт, но не мог сделать ровным счётом ничего, хоть и был до глубины души возмущён наглым издевательством братьев над правосудием. Бен и Орвилл нашли лазейки в законодательстве и собирались ими воспользоваться, чтобы улизнуть от ответственности. Присяжные не могут осудить человека, если у них есть достаточные основания сомневаться в его виновности; нельзя вторично судить человека за преступление, по которому присяжные его оправдали; нельзя привлечь обоих братьев за сговор совершить убийство, так как это менее тяжкое обвинение, и оно покрывается приговором по делу об убийстве. Этого хватит, чтобы привести любого прокурора в отчаяние.

Бен изложил свою версию произошедшего. Он справился со своей задачей так же блестяще, как и Орвилл на прежнем суде. Нарисовал такую живую картину, что все присутствующие, словно сами побывали на месте преступления и собственными глазами видели в его руке пистолет, изрыгающий смерть, и старика, падающего на пол. Присяжные сидели как зачарованные. Когда Бен закончил, прокурор взорвался:

– Что за гнусная ложь! – закричал он. – То говорил – не виновен, а теперь виновен?!

– Я никогда не говорил, что не виновен, – возмутился Бен.

Возразить было нечего. Во всём деле не было ни слова, опровергающего это утверждение. И я никогда ещё не чувствовал себя столь уверенно, как адвокат, и в то же время никогда ещё мне не было по-человечески так гадко, как в тот момент, когда я поднялся, чтобы выступить с речью перед присяжными. Она длилась минуту, и была самой короткой за всю мою адвокатскую практику.

– Если бы я сидел сейчас рядом с вами на скамье присяжных, – сказал я, – то думал и чувствовал то же, что и вы. Совершено тяжкое преступление, и его совершил один из двух людей, сидящих перед вами. Но я могу присягнуть, что, так же как и вы, не знаю, кто из них убийца. И, нравится мне это или нет, но вынес бы вердикт «не виновен».

Им тоже ничего другого не оставалось. Присяжные вынесли оправдательный приговор ещё быстрее, что по делу Бена. И мне досталось сомнительное удовольствие видеть, как двое молодых людей, один из которых был убийцей, улыбаясь, вышли из зала суда. Я их ненавидел, но при всём том невольно восхищался ими.

ПОМОЩНИК АДВОКАТА. Так кто же из братьев убил дядю?

АДВОКАТ. Бен.

ПОМОЩНИК АДВОКАТА. Как вы узнали? Братья сами признались?

АДВОКАТ. Нет. Я понял это по тому, что пуля попала Бену точно в лоб. В то самое место, куда он примерно за год до этого выстрелил своему дяде.

ПОМОЩНИК АДВОКАТА. Бена тоже застрелили? Кто?

АДВОКАТ. Грабитель. После смерти дяди Бен стал владельцем его банка, и был убит при ограблении.

ПОМОЩНИК АДВОКАТА. А Орвилл? Что стало со вторым братом?

АДВОКАТ. Второй брат так и не вступил во владение банком. Банкиры – ребята ушлые, и после гибели Бена прибрали банк к рукам. Орвилл продал доставшееся ему имущество дяди, и все имеющиеся средства вложил в строительство завода. Хотел стать промышленником. Однако, как говорится, не судьба. В ночь перед открытием завода разразилась страшная гроза, ударила молния, и завод сгорел. Когда я видел Орвилла в последний раз, он влачил весьма жалкое существование, живя в развалившемся родительском доме. Как видите, братья хоть и сумели обмануть прокурора и присяжных, но воспользоваться наследством, полученным неправедным путём, им так и не удалось. Здесь произошёл тот редкий случай, когда справедливость в конце концов восторжествовала.

*Поезд останавливается, за окном видна железнодорожная станция.*

АДВОКАТ. Это же наша станция! Выходим!

*Адвокат и его Помощник быстро поднимаются со своих мест и выходят из вагона.*

***ЗАНАВЕС***