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)

**ЗАЩИТНИК ЖИВОТНЫХ**

*(монопьеса, в одном действии, по мотивам рассказа Лоуренса Блока «Судья»,*

*из цикла «Криминальные драмы по мотивам зарубежных детективов»)*

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО:

Судья – пожилой солидный мужчина в судейской мантии.

*Место действия – США.*

*Рабочий кабинет Судьи. Судья сидит за столом и листает уголовное дело. Из-за лежащих перед ним толстых томов уголовных дел зрители видят только голову пожилого мужчины, но не видят, что он одет в судейскую мантию.*

СУДЬЯ (*листая уголовное дело*). Однажды я увидел, как человек бил лошадь. С этого, собственно, всё и началось. Я и раньше видел аналогичные случаи, но в тот раз у меня внутри что-то сломалось. Извергом был кучер, катавший туристов на дрожках в Центральном парке. Лошадь у него была старая, мне трудно представить, чем она могла серьёзно провиниться, однако кучер взялся за кнут и принялся нещадно её стегать. Я подошёл к дежурившему в парке полицейскому и стал рассказывать об этом происшествии, но ему явно не хотелось меня слушать. Он объяснил, что я должен пойти в участок и написать письменную жалобу. При этом он говорил со мной таким тоном, что у меня пропало всякое желание следовать его советам. Копа я не виню. На каждом шагу торговцы наркотиками и грабители, число преступлений постоянно растёт, и ему некогда заниматься теми, кто жестоко обращается с животными. В последующие дни я приходил в парк и наблюдал за кучером. Поначалу я думал, что в тот день у него просто было плохое настроение, но это оказалось не так – кучер постоянно бил лошадь. В конце концов, я не выдержал, подошёл к нему и сказал, что нельзя так обращаться с животным. В ответ он сверкнул своими холодными от ненависти глазами так, будто сейчас огреет кнутом и меня. Поэтому я поспешил удалиться на безопасное расстояние. А кучер отыгрался на лошади, принявшись её хлестать своим страшным кнутом с ещё большей жестокостью. При этом он поглядывал в мою сторону, как бы насмехаясь: ничего ты мне не сделаешь! И действительно, что я мог сделать?! Я не выдержал этого зрелища, и направился к выходу из парка. Я шёл по улице и, не переставая, думал о наказании, которое заслужил этот человек. Вдруг я увидел перед собой вывеску магазина, и сразу понял, что нашёл то, что искал. Это был «Sex shop». Я вошёл. Там продавалось много странных вещей для странных людей. Но я знал, что среди них продаются изделия из кожи, и я сразу увидел то, что мне нужно. Это был десятифутовый кнут из кожи буйвола. Я купил его. Был уже вечер. Я вернулся в Центральный парк, спрятался среди деревьев и принялся ждать, пока кучер закончит свою работу. Затем проследовал за ним и, выбрав удобный момент, принялся хлестать его купленным в «Sex shopе» кнутом. При этом меня не мучили угрызения совести, я просто выполнял свой долг. Всё время в моём сознании стояли глаза той несчастной лошади, и я не хотел, чтобы издевательства над ней продолжались. Поэтому я продолжал бить кучера, пока не забил его до смерти. Этот жестокий человек получил по заслугам. И, должен честно признаться, я испытал от этого немалое удовольствие... Неделю спустя около моего дома какой-то мужчина стал пинать ногами свою собаку. Что эта бедняжка могла такого натворить, чтобы заслужить такое обращение?! Зачем заводить собаку, если не любишь её? Я ему прямо об этом и сказал, на что мужчина мне посоветовал не совать нос в чужие дела. Я хотел забыть об этом происшествии, но так уж получилось, что чуть ли не каждый день сталкивался с этим мужчиной, выгуливавшим свою собаку. Видя меня, он обращался с ней крайне жестоко: дёргал за поводок, ругал её, в общем, всем своим поведением показывал, что ненавидит это животное. А потом я увидел, как он снова ударил её. На меня произвёл самое сильное впечатление даже не сам удар, а то, как сжалась бедная собака, когда мужчина занёс для удара ногу. Не осталось сомнений в том, что подобное обращение для собаки – дело привычное, и она знала, что её ждёт. Я не мог оставаться безучастным к страданиям бедного животного, и отправился в магазин, торгующий обувью для рабочих, где приобрёл ботинки со стальным носком. Я надел их, направился к дому, где жил этот мужчина, и позвонил в дверь. Безусловно, мне было бы намного легче разделаться с ним, если бы я занимался каратэ. Но я быстро убедился, что даже простой пинок таким ботинком очень много значит. После пары ударов по ногам он упал и больше не смог подняться. Пара ударов по рёбрам заставили его забыть о всяком сопротивлении. А ещё несколько ударов по голове стали абсолютной гарантией того, что он больше не причинит своей собаке никакого вреда… Некоторые люди творят зло по недомыслию, и если указать им на это, они могут исправиться. К примеру, у одной женщины, живущей рядом с моим домом, была дворняжка, которая постоянно лаяла после того, как хозяйка уходила на работу. Когда я объяснил женщине, что бедное животное не выносит одиночества, она сдала свою дворнягу в собачий питомник. Естественно, после этого из её дома больше не доносилось ни звука. В другой раз я встретил мужчину, который нёс в мешке только что родившихся котят. Он шёл к реке с явным намерением их утопить. Утопить не из жестокости: он считал, что поступает гуманно, поскольку не имел возможности держать их у себя дома. Я объяснил ему, на какие мучения он обрекает кошку, отнимая у неё котят ещё до того, как она их выкормит. Пусть кошка сначала выкормит котят, а уже после этого можно отдать подросших котят в питомник. Как он меня потом благодарил! Нет, он не был жестоким человеком, просто он не знал другого способа избавиться от котят... Однако есть люди, которые не хотят ничего слушать. Вчера я зашёл в магазин «Всё для дома» и увидел, как прилично одетая молодая женщина укладывала в свою сумку рулоны липкой ленты. «Извините, – обратился я к ней, – неужели вы это купили?! Вы потратили деньги на липкую ленту для ловли мух?!» Она как-то странно посмотрела, словно решила, что у меня не всё в порядке с головой. Я тоже подумал, что лучше не лезть к ней со своими советами, но что-то заставило меня продолжить. «Вы, полагаю, знаете, – сказал я, – что липкая лента не убивает мух, а лишь обездвиживает их. Лапки прилипают и мухи застывают на одном месте, машут крылышками и жужжат, пока не умрут от голода и безысходности. Если бы на месте мухи были бы вы, вам бы это понравилось?» «Вы шутите?» – спросила она, продолжая смотреть на меня, как на сумасшедшего. «Нет, – ответил я, – я говорю серьёзно о том, что выбранное вами средство борьбы с мухами не только не эффективно, но и не гуманно». «И что с того?! – возразила женщина. – Это же мухи! Если им не нравится липкая лента, пусть убираются из моей квартиры. Моя квартира буквально кишит мухами, а я встречаю в магазине психа, который печётся о том, как бы их не обидели. Бред какой-то!» Эта молодая женщина не пожелала меня понять, и она поплатится за это. Согласен, мухи в доме создают некоторый, скажем так, дискомфорт. Но если бы она перебила их обычной мухобойкой или свёрнутой в трубочку газетой, я бы не возмущался. Муха в таком случае погибает мгновенно и не терпит нечеловеческие страдания. Однако она выбрала такое изуверское оружие, как липкая лента, а с этим я смириться не могу. Я не потерплю бесчеловечного обращения с мухами! И не только с мухами, но и с другими животными!.. В общем, я понял, что говорить с этой женщиной бесполезно, поэтому проследил за ней до самого её дома, а по дороге обратно зашёл в супермаркет и купил суперклей. Много суперклея! (*Смеётся*.) И сегодня вечером она сама окажется в роли мухи. (*На столе звонит телефон, Судья перестаёт листать и закрывает том уголовного дела, поднимает трубку, говорит по телефону*.) Судья Джонсон… алло… да, я… Начинается судебное заседание? Хорошо, сейчас буду. (*Кладёт телефонную трубку на аппарат, встаёт из-за стола, и зрители видят, что мужчина одет в судейскую мантию. Судья выходит из кабинета, закрывает за собой дверь*.)

***ЗАНАВЕС***