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)

**КАК РОМКА С НИКИТОЙ ВРАЖЕСКОГО СУПЕРАГЕНТА РАЗОБЛАЧИЛИ**

(*монопьеса, в одном действии, из цикла «Маленькие комедии»*)

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО:

Ромка – 12 лет, школьник, по внешнему виду и характеру – хулиган.

РОМКА. Всем здрасьте! Меня Ромка зовут, учусь в шестом классе, не скажу какой школы, потому что история, которую расскажу, засекречена, и о ней нигде не сообщалось. Началась она с того, что к нам пришёл новый физрук. Стоим мы, значит, в спортзале, уже переодетые в форму. Заходит Мариванна, директриса, с незнакомым мужиком и говорит: «Вот дети, знакомьтесь, это Михаил Михайлович, ваш новый физрук, во всём его слушайтесь. Вопросы есть?». Из девчонок кто-то выкрикнул: «Это ваш новый любовник?» Все засмеялись, а Мариванна с недовольным видом молча развернулась и ушла. Видно, вопрос попал в самое чувствительное место.

Наш прежний физрук страдал циррозом печени – работа у него вредная, нервная, попробуйте с таким контингентом, как я, иметь дело. Тут не только цирроз заработаешь, тут с ума сойти можно. Он стал часто прогуливать уроки, а потом вообще исчез. Нам вместо него обещали нового физрука, и вот прислали.

Новый физрук с нами поздоровался, сказал, мол, здравствуйте, дети. Мы ему в ответ проорали, кто во что горазд. Кому оценки только отличные нужны, заорали правильно: «Здравствуйте, Михаил Михайлович»; хорошисты озвучили упрощённый вариант: «Здрасьте, Михал Михалыч»; остальные предложили разные варианты: «Иди туда, откуда пришёл», «Нам и без тебя неплохо было», «А я лётчика люблю» и в том же духе. Как потом выяснилось, он такой же Михаил Михайлович, как я лётчик. Но об этом после.

Михаил Михайлович, или как его там на самом деле, нас сразу ошарашил своим нововведением. Дескать, занятия спортом на физре – это анахронизм (надо будет узнать, что это такое), позапрошлый век и всё такое прочее. В развитых странах давно на физре физрой не занимаются. Какая от неё польза – один вред! Спросил: «Есть среди вас те, кто получал травмы во время занятий спортом?» Глупее вопроса не придумаешь! У меня только переломов четыре, а про синяки, ушибы, ссадины – и говорить нечего. И такая картина почти у всех в нашем классе. Почти, потому что у Пети Сидорова спортивных, как впрочем и неспортивных, травм нет. Он очкарик, круглый отличник, единственный вид спорта которым он занимается – это еда. Родители так его оберегают, что он даже в магазины не ходит, живёт как барин при коммунизме – на всём готовом. Физрук за наши диагнозы ухватился и говорит, дескать, видите, вот вам и наглядное подтверждение вреда от занятий спортом. Зато полезной является еда (Петя Сидоров оживился!), и мы со следующего урока на физре будем только есть. Займёмся внедрением передовой программы, она так и называется «Еда вместо спорта». Начнём с печенья. Пусть каждый принесёт с собой на физкультуру вместо спортивной формы печенюшки с таким расчётом, чтобы их хватило на сорок пять минут занятий. Кто не будет весь урок есть печеньки, положительную оценку не получит. Прямо так и сказал!

Принёс я в школу две пачки печенья, и хоть терпеть его не могу, а куда деваться?! Сели мы всем классом на скамейки, что в спортзале вдоль стенок, достали печенье. Физрук говорит: «По моему свистку начинаем есть и не прекращаем, пока я не свистну». И дунул в свисток.

Поверите, ещё никогда урок не тянулся так долго! Первым не выдержал отличник Петя Сидоров. «Ты чего не ешь?!» – зарычал на него физрук. А эта неженка, маменькин сынок, отвечает в своём стиле: «Больше не хочу, я уже наелся». Он, дубина, ещё бы сказал: «А я маме расскажу». «Хорошо, – согласился физрук, – только про золотую медаль можешь забыть. Я тебе «кол» влеплю, и из-за одной физры вместо МГИМО пойдёшь на стройку». Петя Сидоров оказался не готов к такому повороту в своей судьбе и, давясь, печенье всё же проглотил. В конце урока физрук свистнул, проверил, чтобы ни у кого не осталось недоеденного печенья. Тех, кто не рассчитал и принёс слишком много, на первый раз простил, оценку снижать не стал, но оставил доедать после уроков.

Родители и бабушки учеников обрадовались таким урокам физкультуры, подоставали кулинарные книги, стали тщательно готовить домашние задания, которые физрук давал. Причём, «готовить» в прямом смысле слова. У Пети Сидорова предки вообще где-то откопали забытые с прошлых веков рецепты, по ним ещё графьёв с князьями кормили.

Следующий урок физкультуры был посвящён пирожкам. Я пирожки терпеть не могу, но деваться некуда. Принёс десять штук, специально выбрал это число, чтобы по времени точно распланировать. Сорок пять минут делим на десять пирожков, получается четыре с половиной пирожка в минуту. Или наоборот. У меня с математикой туго, не мой предмет. Мой предмет как раз физра, только не такая как у нового физрука, а наоборот: так бегать, прыгать, мяч гонять, чтобы не только поесть, но и попис… попить было некогда. В общем, опять по свистку все закончили жевать. Особенно умными оказались те, кто прошлый раз оставался есть после уроков – работали челюстями ровно сорок пять минут, не больше и не меньше. Они и Петя Сидоров получили «отлично», остальные «хорошо», и только я, да дружок мой Никита – по «трояку». За разговоры! Физрук раскусил наш с Никитой фокус – больше разговаривать на уроке и меньше есть – придрался к тому, что пока мы болтали, могли бы съесть ещё по два пирожка, и снизил оценку ровно по баллу за каждый не съеденный пирожок.

Когда пришло время получать меню на следующую физру, Петя Сидоров предложил принести котлеты. А что, бабушка их вкусно готовит, лично я – за! Но, оказалось, инициатива наказуема, и физрук сказал, что Сидоров должен будет съесть целое ведро жареной картошки. Короче, весь следующий урок жрали жареную картошку. Как этот физрук формирует меню не знаю, но он каждый раз выбирает то, что я не ем в принципе.

И пошли уроки физкультуры один за другим, согласно школьному расписанию и модной программе «Еда вместо спорта»: пирожные, вареники, хот-доги, чебуреки… Только успевай салфеткой рот вытирать (а ведь раньше рукавом пот со лба не успевали смахивать, было время!)

Вскоре вдруг выяснилось, что вся школа, включая и наш класс, не только в прежнюю одежду не влезает, но и в зеркало не помещается. Мы с Никитой раньше других заподозрили, что творится что-то неладное, и надо с этим как-то бороться. А как бороться? Только старым проверенным способом – прогуливать уроки. Я до этого случая даже представить себе не мог, что буду прогуливать физру. Математику там или какую-нибудь никому не нужную историю с географией – куда ни шло. Но чтобы физру?!. Это какой-то нонсенс. (Не знаю что это слово означает, надо будет сравнить его с «анахронизмом».)

В общем, пиццу мы с Никитой прогуляли. А сколько можно над людьми издеваться?! Пошли вместо физры в парк. Идём и видим: на спортплощадке соседней школы ребята мяч гоняют, а физрук (ихний, не наш) заместо судьи, тоже свистит, но только по делу. Знакомый пацан, Колька-футболист, такой шикарный гол забил, мы с Никитой аж пукнули. Никита от гороха (ему на физре пирожки, вареники, чебуреки – все с горохом попадаются), а я – от зависти.

Колька подбежал, спрашивает: «Почему вы такие толстые, на физру что ли не ходите?» Мы отвечаем, что на физре у нас новая программа, заграничная, продвинутая, ни у кого такой нет. «Еда вместо спорта» называется. Он покрутил пальцем у виска и побежал дальше голы забивать.

А физрук (теперь уже наш), оказывается, с правами человека-то не знаком. Когда мы с Никитой пришли на следующий урок, гамбургерами с кока-колой пресс накачивать, выяснилось, что за нами числится «хвост», и надо оставаться после уроков досдавать пиццу.

За месяц занятий тем, что раньше называлось физрой, физрук нас так раскормил, что в квартире пора двери менять – не проходим даже боком. А на свой этаж подниматься как? Я хоть на втором этаже живу, мне ещё более-менее терпимо, за полчаса добираюсь. А Никита – на восьмом! Представляете, как тяжело пацану, ситуация у него аховая: пешком на восьмой этаж пилить не получится, максимум до третьего дойдёт, упадёт и больше не встанет, а лифтом подъехать невозможно – не помещается. Хоть на улице ночуй!

Ползём с Никитой после уроков, как черепахи, еле-еле ногами двигаем, и терзают нас смутные сомнения относительно личности нового физрука. Мне он с самого первого дня не понравился. Мутный он какой-то и система его мутная. Сам спортивный, гад, подтянутый, следит за своей физической формой, а нас мучное тоннами жрать заставляет. Надо бы с ним разобраться.

Никита будто мои мысли прочитал: «Ромка, – говорит, – если так будет и дальше продолжаться, нам хана! Давай физрука обуздаем?» (он другое слово сказал, хотя это звучит тоже неплохо.) А как его обуздать, когда у нас животы выпирают дальше вытянутой руки?! Но другого выхода всё равно нет, надо что-то предпринимать.

Решили для начала за ним проследить, а там видно будет что делать. Узнали в школе домашний адрес физрука. Он, оказывается, в частном доме живёт, не в многоэтажке. Один живёт, без семьи (ещё один подозрительный факт в копилку физрука!) Пришли рано утром, до уроков. Повезло нам с Никитой, что в его посёлке прямо на улице вековой дуб растёт – другое дерево нас бы не выдержало. Как залазили на дуб и слазили с него, не спрашивайте, – это надо было только видеть; зрелище, скажу вам, не для слабонервных. Заняли удобную позицию для наблюдения и от увиденного чуть с дуба не рухнули. Физрук со двора вышел и давай бегом по посёлку круги наматывать. Бежит, а собаки его лаем сопровождают, нам с Никитой сообщают, где он находится. Побегал с полчаса, заскочил во двор и принялся зарядку делать, поотжимался, пресс покачал, на турнике позанимался, в баскетбольную корзину мяч покидал. Во даёт! А как же программа «Жратва вместо спорта»?!

«Одной слежкой, – уже в школе сказал Никита, – мы ничего не узнаем, надо физрука раскалывать. Как в кино показывают».

То ж в кино! Там в сценарии с самого начала прописано, что всё хорошо будет, а здесь жизнь. Реальная жизнь. Здесь страшно по-настоящему!

Когда сидели на дубе, успели заметить, что когда он на улицу выбегает, запирает на замок только дверь в заборе, а дверь, которая в доме, остаётся открытой. Не долго думая, решили его в его же доме и обуздать. Проще говоря, устроить там на физрука засаду.

На следующее утро притащили с Никитой рюкзак со всем необходимым, про широкий скотч, как в кино, не забыли, у девчонок скакалку спёрли. Дождались, пока физрук отправится на свою пробежку. Подошли к забору, упёрлись в него животами. И что дальше? А дальше всё! Весь план – медным тазом коту под хвост. Как через забор с таким пузом перелазить? То-то и оно, что никак! В общем, сами не справимся, надо Кольку-футболиста на помощь звать.

«Это же подсудное дело – не полезу!» – заартачился Колька. Еле уговорили. Следующим утром Колька перелез через забор, изнутри дверь открыл, нас впустил, а сам ушёл. Спрятались мы с Никитой в доме за дверью – Никита слева, я справа – положили на пол скакалку. Физрук вбегает после физзарядки, разогретый, такой довольный. Мы с Никитой скакалку натянули, он перецепился через неё и грохнулся. Навалились на него сверху, всем своим весом прижали (он чуть не задохнулся!), и скотчем замотали всего, как в кино учат делать. Усадили на стул. Физрук головой вертит, понять не может, что случилось. Правда, матёрый оказался, быстро очухался и сообразил, что против него только мы с Никитой.

«Ну чё, – спрашиваю, – физрук, добегался? Сам всё расскажешь или будем пытать?». «Ничего, – говорит, – я вам не скажу, мелюзга сопливая. Не знаете, с кем связались! Отпустите, – требует, – а то хуже будет!» «Не знаю, как кому, – отвечаю, – а мне от твоих уроков уже тошнит. В прямом смысле слова. Никита, доставай!»

И стали мы с физруком всю его школьную программу по физкультуре заново проходить. Начали с печенюшек, потом пирожки с горохом в ход пошли. Достаю пирожные: «Признавайся, гад, что с нами сотворить удумал?» А он партизана из себя строит, в молчанку играет. Ладно, сейчас увидим, чья возьмёт.

«Добейте, – жуёт пирожные и жалобно скулит, – только не мучьте больше!» «Добьём, – говорю, – за нами не заржавеет. Но ответь сначала, что это был за эксперимент такой – на физре торты жрать?»

В общем, на пирожных он и поплыл. Смотрит на нас волком, плюётся кремом и шипит (говорить уже не может – дальше рта пирожные не проходят, весь организм печенюшками и пирожками забит): «Вы, шпана подзаборная, не знаете с кем связались! Я – суперагент одной из западных спецслужб. Меня к вам забросили со спецзаданием, чтобы ни один ученик вашей школы, когда подрастёт, не смог пойти Родину защищать. И я всё сделал для того, чтобы ни один из вас не то что в танк – в окоп не поместился». «Ничего, господин физрук-диверсант, у тебя не выйдет! – ответил я ему. – Начнём на физре физрой заниматься, как раньше, а не как у тебя было, и похудеем. А вот тебе худеть придётся уже в другом месте. Есть у нас для суперагентов со спецзаданиями специальные места. Рядом с Северным полюсом».

Никита кивнул на рюкзак: «Какой-то нам хлипкий суперагент попался, на пирожных сломался. Мы для него ещё много чего припасли, думали, он упираться будет, а оказалось зря». И показал «физруку», что ещё в рюкзаке осталось. А там – пиццы-шмиццы, бургеры-шмургеры и прочая лабудень, на целую школьную четверть занятий физрой по его методике хватит! Это был контрольный выстрел, который добил вражеского суперагента окончательно.

Я не знал что делать дальше, а Никита оказался предусмотрительным, узнал заранее куда звонят в таких случаях. Набрал какой-то хитрый номер и говорит: «Алё, это эф-эс-бэ? Приезжайте по этому адресу, вас тут клиент заждался». И что вы думаете, приехали. Мешок на голову этому товарищу надели, наручниками на запястьях щёлкнули, пасть его, пирожными забитую, скотчем залепили. В общем, упаковали голубчика, как положено.

Влетел этот фрукт, скажу я вам, по полной! Когда он со своим спецзаданием к нам в школу внедрялся, он даже представить себе не мог, куда попал. Теперь по математике задачку можно задавать: сколько лет дадут физруку, если свидетелей против него – вся школа?! Начиная от директрисы, она же любовница, она же Мариванна, и заканчивая мной. Или наоборот. Я уже запутался. Представляете, сколько людей из-за этого урода на пирожки с пирожными смотреть не могут?! Это же форменный геноцид! (Надо не забыть посмотреть вместе с «анахронизмом» и «нонсенсом», что это обозначает.)

А мы с Никитой за разоблачение вражеского суперагента грамоты получили. И пожизненные «пятёрки». По физкультуре.

***КОНЕЦ***

*29.01-03.02.2025*