Деревянский Вадим,

г. Макеевка,

Донецкая Народная Республика,

Российская Федерация

dereva1212@mail.ru

**АДВОКАТ**

(*криминальная драма, в одном действии, по мотивам рассказа Джека Ритчи «Завязал»,*

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

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

**Уоткинс** – вор, выдаёт себя за адвоката

**Дайсон** – вор, подельник Уоткинса, ранен в ногу

**Харрингтон** – хозяин магазина

**Тейт** – шериф

**Билл** – помощник шерифа

*Место и время действия – США, 70-е годы ХХ века.*

*Полицейский участок. За столом сидит шериф Тейт, читает «Руководство по борьбе с преступностью». Эта брошюра остаётся всё время в руках шерифа, в необходимых местах он ссылается на неё.*

*Входят Билл и Уоткинс. Тейт встаёт из-за стола, здоровается за руку с Уоткинсом.*

ТЕЙТ. Тысячу извинений, адвокат Уоткинс, что пришлось выдернуть вас в такую рань из гостиницы. Я – шериф Тейт. С моим помощником Биллом вы уже знакомы.

УОТКИНС. Он сказал, что вам срочно понадобился адвокат, но не объяснил, причём здесь я? Сегодня в местном суде слушается одно из моих дел, после чего я без промедления возвращаюсь в Чикаго. У меня масса дел! Я приехал всего на один день!

ТЕЙТ. Видите ли, сэр, мы бы ни за что вас не побеспокоили, но у нас возникла неожиданная проблема, и требуется ваша помощь.

УОТКИНС. Что за проблема?

ТЕЙТ. Мы задержали преступника, и он хочет дать показания.

УОТКИНС. Ну и на здоровье, пусть даёт.

ТЕЙТ. Это было раньше, а теперь всё не так просто. Мы получили новое «Руководство по борьбе с преступностью», в нём говорится (*листает, находит нужную страницу*), что задержанного следует предупредить: если у него нет желания говорить, он вправе молчать.

УОТКИНС. Ну, и?..

ТЕЙТ. Я лично его об этом предупредил, но этот упрямец так и рвётся давать показания.

УОТКИНС. И вы этим недовольны?!

ТЕЙТ. Нет, я безумно рад, но… Согласно «Руководству…», теперь уже нельзя просто записать показания подследственного. Это надо сделать обязательно в присутствии адвоката, чтобы потом, на суде, он не смог отказаться от своих слов.

УОТКИНС. Послушайте, шериф Тейт, найдите кого-то другого, у меня совсем нет времени.

ТЕЙТ. Не беспокойтесь, сэр, вы нам нужны только для того, чтобы в вашем присутствии записать показания подозреваемого. Вся процедура займёт не более получаса. Мы при вас запишем его показания, и всё. В «Руководстве…» не сказано, что у задержанного должен быть один адвокат на весь период следствия. В дальнейшем его будет защищать другой адвокат.

УОТКИНС. А что, в вашем городе нет своих адвокатов?

ТЕЙТ. Есть. Два. И оба на этой неделе находятся в Джефферсон-сити на сессии окружного суда. Так что, выручите нас, мистер Уоткинс. Вы, это сразу заметно, опытный адвокат.

УОТКИНС. У меня в Чикаго адвокатская контора «Уоткинс, О´Брайен и Шульц». Провёл девяносто три дела, и все мои клиенты были оправданы.

ТЕЙТ. Вот это да! А настоящие невиновные среди них были?

УОТКИНС. Так, не будем об этом. Что у вас за дело?

ТЕЙТ. Задержанный по фамилии Дайсон пойман с поличным при попытке взломать сейф в магазине Харрингтона.

УОТКИНС. Шериф Тейт, вы лично его взяли?

ТЕЙТ. Нет, его задержал владелец магазина Харрингтон. Он живёт прямо над магазином. Услышал ночью подозрительный шум, взял пистолет, спустился, дверь в магазин была открыта, увидел на улице Дайсона, выстрелил и ранил его. Впрочем, ничего серьёзного, пуля только задела ногу.

УОТКИНС. А Харрингтона вы арестовали?

ТЕЙТ (*недоумённо*). Харрингтона? За что?

УОТКИНС. Он устроил стрельбу на территории вашего городка, а это строжайше запрещено.

ТЕЙТ. Но он ведь защищал свою собственность.

УОТКИНС. Куда, вы говорите, был ранен подследственный?

ТЕЙТ. В ногу.

УОТКИНС. Другими словами, когда Харрингтон его ранил, он бежал?

ТЕЙТ. Так и было.

УОТКИНС. Значит, в тот момент хозяин магазина не защищал своё имущество, он просто стрелял в бегущего человека.

ТЕЙТ. Э-э… Но мы нашли набор воровского инструмента. Дайсон избавился от него, когда понял, что далеко с ним не убежишь.

УОТКИНС. И на воровском инструменте имеются его отпечатки пальцев?

ТЕЙТ. Э-э… Отпечатков пальцев на инструменте нет. Видимо, Дайсон открывал сейф в перчатках, их нашли в его заднем кармане.

УОТКИНС. А где он сейчас?

ТЕЙТ. Как где?! Где и должен быть – в камере.

УОТКИНС. Вы посадили в камеру раненого человека?!

ТЕЙТ. А что такого, рана-то несерьёзная.

УОТКИНС. И об этом имеется письменное заключение врача?

ТЕЙТ. Э-э… Доктора Питерсона, как и адвокатов, тоже на месте не оказалось, он уехал на вызов за город. Ногу Дайсону мы перевязали сами. Считаете, надо было найти какого-нибудь доктора? Но в «Руководстве по борьбе с преступностью» ничего не сказано по поводу таких пустяковых ран.

УОТКИНС. Приведите задержанного.

ТЕЙТ (*Биллу*). Слышал, Билли? Приведи Дайсона. (*Помощник шерифа выходит.*)

УОТКИНС. Шериф, меня несколько смущает желание подследственного давать показания, обычно всё происходит наоборот. Ответьте, только честно, вы применяли к нему недозволенные меры воздействия?

ТЕЙТ. Что вы, сэр, как можно! Новейшее «Руководство по борьбе с преступностью» это строжайше запрещает.

*В сопровождении помощника шерифа входит Дайсон.*

УОТКИНС. Мистер Дайсон, я адвокат, моя фамилия Уоткинс. Сейчас шериф Тейт в моём присутствии произведёт допрос и запишет ваши показания. Вы готовы их дать?

ДАЙСОН. Нет, не готов.

ТЕЙТ (*удивлённо*). Вот так номер! То рвался, а теперь отказывается!

УОТКИНС (*Тейту*). Погодите, шериф. (*Дайсону*) У вас плохое самочувствие?

ДАЙСОН. Да.

УОТКИНС. Вас беспокоит полученное ранение?

ДАЙСОН. Нет.

УОТКИНС. К вам применялись запрещённые меры воздействия?

ДАЙСОН. Нет.

УОТКИНС. Тогда что?

ДАЙСОН. У меня голова болит.

ТЕЙТ (*возмущённо*). Вот подлец! Мы еле уговорили приезжего адвоката принять участие в допросе, а он отказывается давать показания!

УОТКИНС (*Тейту*). Погодите, шериф. Речь идёт о неоказании задержанному медицинской помощи. Что об этом сказано в вашем «Руководстве по борьбе с преступностью»?

ТЕЙТ (*листает брошюру, находит нужную страницу*). Неоказание подозреваемому медицинской помощи служит основанием в суде для закрытия дела.

УОТКИНС. Вот видите. Вам это надо?

ТЕЙТ. Конечно, нет.

УОТКИНС. Тогда оказывайте ему помощь.

ТЕЙТ. Какую помощь? (*Биллу*) Доктор Питерсон уже вернулся?

БИЛЛ (*отрицательно качает головой*). Миссис Томкинс снова надумала рожать, а это, сами понимаете, надолго.

ТЕЙТ. Ох уж эта миссис Томкинс!.. Что же делать?

УОТКИНС. Дайте ему хоть таблетку аспирина, что ли.

ТЕЙТ (*Биллу*). Слышал, Билли? Дай ему аспирин.

*Билл приносит Дайсону таблетку и стакан воды, тот принимает лекарство.*

ТЕЙТ. Ну что, голубчик, теперь будешь говорить?

УОТКИНС (*Тейту*). Не спешите, шериф. Что в вашем «Руководстве...» сказано о приёме допрашиваемым лекарственных препаратов?

ТЕЙТ (*листает брошюру, находит нужную страницу*). Тут написано, что задержанного нельзя допрашивать сразу после приёма им лекарственных средств, так как они могут оказать воздействие на его психическое состояние.

УОТКИНС. Читайте дальше.

ТЕЙТ. Допрос, произведенный сразу после приёма подозреваемым лекарственных препаратов, судом к рассмотрению не принимается.

УОТКИНС. Вам это надо?

ТЕЙТ. Конечно, нет. Что же делать?

УОТКИНС. Давайте пока побеседуем с хозяином магазина.

ТЕЙТ (*Биллу*). Слышал, Билли? Приведи Харрингтона.

*Помощник шерифа выходит и вскоре возвращается с Харрингтоном.*

УОТКИНС. Мистер Харрингтон, я адвокат Уоткинс… да от вас на милю разит спиртным!

ХАРРИНГТОН. Да, сэр, не без этого. Вчера вечером расслабился после трудного дня, а сегодня уже снимал нервное напряжение после ночного происшествия.

УОТКИНС. Что можете рассказать по факту случившегося?

ХАРРИНГТОН. Я живу над своим магазином. Вечером, как обычно, запер магазин на все замки, поднялся в квартиру, выпил, лёг спать. Около трёх часов ночи проснулся от шума внизу. Заподозрил неладное, встал, подошёл к шкафу – там я держу свой пистолет! – сильно дёрнул ящик, он упал и все хранившиеся там предметы рассыпались по полу. Это спугнуло взломщика.

УОТКИНС. Много украл?

ХАРРИНГТОН. Ничего.

УОТКИНС. Ничего?

ХАРРИНГТОН. Он даже не успел вскрыть сейф.

УОТКИНС. Вы видели подозреваемого рядом с сейфом?

ХАРРИНГТОН. Нет. Но дверь в магазин была открыта, а я точно помню, что запирал её.

УОТКИНС. Что было дальше?

ХАРРИНГТОН. Я выскочил на улицу и увидел убегающего человека.

УОТКИНС. Вы уверены, что видели человека, который убегал, или, может быть, вам это показалось?

ХАРРИНГТОН. Нет, я видел убегающего человека. Светила луна, и было всё хорошо видно.

УОТКИНС. И тут вы начали палить из пистолета?

ХАРРИНГТОН. Да, я начал стрелять.

УОТКИНС. Сколько пуль вы выпустили?

ТЕЙТ. Можно я отвечу? (*Уоткинс согласно кивает.*) Всего Харрингтон выпустил шесть пуль.

УОТКИНС (*Харрингтону*). Все в бегущего человека?

ХАРРИНГТОН. Естественно.

УОТКИНС. А попали всего один раз, и то по касательной.

ТЕЙТ. Точно так.

УОТКИНС. Мистер Дайсон, вам полегчало?

ДАЙСОН. Да, спасибо, мне уже значительно лучше.

УОТКИНС. Вы готовы дать показания?

ДАЙСОН. Нет, не готов.

ТЕЙТ (*возмущённо*). Да он просто издевается над нами!

УОТКИНС (*Тейту*). Погодите, шериф. (*Дайсону*) Какова причина на этот раз?

ДАЙСОН. Я есть хочу.

ТЕЙТ. Вы только посмотрите на него, какой негодяй!

УОТКИНС (*удивлённо*). Шериф Тейт, вы что, не кормили задержанного?

ТЕЙТ. Думал, по-быстрому его допросим, а потом уже будем кормить. А теперь вижу – правильно сделали, что не покормили. Обойдётся, наглец! Видите, как он себя ведёт!

УОТКИНС. Он имеет на это право. У него больше прав, чем у нас с вами, шериф, вместе взятых. Открывайте ваше «Руководство по борьбе с преступностью»!

ТЕЙТ (*листает брошюру, находит нужную страницу*). Задержанного необходимо кормить в определённое для приёма пищи время и в соответствии с установленными нормами. Несоблюдение этого требования рассматривается судом как пытка голодом, и служит основанием для закрытия уголовного дела.

УОТКИНС. Вам это надо?

ТЕЙТ. Конечно, нет.

УОТКИНС. Покормите Дайсона. Немедленно!

ТЕЙТ (*Биллу*). Слышал, Билли? Неси ему всё, что мы приготовили себе на обед.

*Помощник шерифа выходит и вскоре возвращается с полным подносом. Дайсон принимается за еду.*

УОТКИНС. Подозреваемый, вы удовлетворены предложенным вам меню?

ДАЙСОН (*жуя*). Вкусно!

УОТКИНС. Претензий не имеете?

ДАЙСОН (*жуя*). Пока не имею.

УОТКИНС. Мистер Дайсон, вас после задержания в течение нескольких часов не кормили, поэтому вы можете подать письменную жалобу на жестокое обращение.

ДАЙСОН (*жуя*). Я учту.

УОТКИНС (*Тейту*). Тогда продолжим. На чём мы остановились?

ТЕЙТ. Харрингтон выпустил шесть пуль, одна из которых попала в ногу подозреваемому.

УОТКИНС. А остальные пули? Куда они попали?

ТЕЙТ. Остальные пули изрешетили дом Рэя Мэлоуна.

УОТКИНС. И после этого вы будете говорить, что Харрингтон стрелял в Дайсона?!

ТЕЙТ. А что такого?

УОТКИНС. Харрингтон хотел убить Мэлоуна, это же очевидно! А Дайсон просто случайная жертва, оказавшаяся не в то время и не в том месте.

ТЕЙТ. Вы так думаете?

УОТКИНС. Не только я, но и любой судья не поверит в вашу версию про попытку кражи из магазина.

ТЕЙТ. Кстати, одна из пуль разбила окно в доме Мэлоунов как раз на уровне головы.

УОТКИНС. Вот видите, какой интересный поворот. Мистер Харрингтон, за что вы хотели убить Рэя Мэлоуна?

ХАРРИНГТОН. Я?! Убить?! Рэя Мэлоуна?! Да вы думайте, что говорите?!

УОТКИНС. Об этом говорят факты – вы ему чуть голову не прострелили.

ХАРРИНГТОН. Не стрелял я в Мэлоуна! Слышите, не стрелял! Я стрелял в вора, который хотел убежать! А Мэлоун? Он мне сто лет не нужен!

ТЕЙТ. Харрингтон, а жена?

УОТКИНС. Чья жена? Вот с этого места, пожалуйста, поподробнее.

ТЕЙТ. Видите ли, мистер Уоткинс, несколько дней назад жена Рэя Мэлоуна пыталась украсть в магазине Харрингтона банку анчоусов.

УОТКИНС. О-очень интересно! Бдительный хозяин её, конечно же, застукал?

ХАРРИНГТОН. Ну и что, подумаешь, банка анчоусов!

УОТКИНС. Это вы сейчас так говорите, а тогда… Что было тогда, шериф Тейт?

ТЕЙТ. Что тогда было? Что и обычно в таких случаях: Харрингтон поднял шум, отобрал банку, стал угрожать.

УОТКИНС. О-очень интересно! Дальше.

ТЕЙТ. Скандал видела соседка Мэлоунов, рассказала Рэю, тот прибежал, начал заступаться за жену.

УОТКИНС. А Харрингтон?

ТЕЙТ. Харрингтон сказал, что заодно и с ним разберётся.

УОТКИНС. И мотив, и угроза жизни налицо! Видите, шериф Тейт, всё оказалось совсем не так, как вы себе представляли. Вам следовало арестовать не Дайсона, а хозяина магазина Харрингтона, и не за попытку кражи из сейфа, а за покушение на убийство!

ТЕЙТ и ХАРРИНГТОН (*хором*). Как?

УОТКИНС. Как, как? Да очень просто! После того, что вы сейчас наговорили, любой суд признает Харрингтона виновным. И вы тоже хороши, шериф Тейт! Это ведь из-за вашей халатности инцидент с банкой анчоусов перерос в гораздо более тяжкое преступление. Попытка кражи из магазина Харрингтона была вами задокументирована?

ТЕЙТ. Нет.

УОТКИНС. По какой причине?

ТЕЙТ. Ввиду её незначительности.

УОТКИНС. Какие меры вы приняли к миссис Мэлоун?

ТЕЙТ. Ограничился профилактической беседой.

УОТКИНС. Вы предупредили её об уголовной ответственности?

ТЕЙТ. Э-э… не совсем. Я сказал, чтобы больше не воровала, а если будет воровать, то чтоб не попадалась, а если попадалась, то только не на моей территории.

УОТКИНС. И это вы называете профилактической беседой?! Вы не приняли никаких мер к миссис Мэлоун, задержали невиновного, к тому же раненого, человека и морили его в камере голодом, в то время как настоящий преступник Харрингтон, в нетрезвом виде устроивший стрельбу на улице и покушавшийся на убийство Рэя Мэлоуна, оказался в роли потерпевшего. Да вас, шериф, самого надо привлекать к ответственности!

ТЕЙТ. Я всё понял.

ХАРРИНГТОН. Вас послушать, господин адвокат, так все вокруг виновны, кроме этого типа (*показывает на Дайсона*), которого я подстрелил.

УОТКИНС. Так оно и есть.

ХАРРИНГТОН. Если Дайсон не виноват, то что он делал возле моего магазина в три часа ночи?

УОТКИНС. А это мы сейчас у него и спросим. Мистер Дайсон, вы закончили приём пищи?

ДАЙСОН (*вытирает губы, довольно*). Да! Теперь совсем другое дело!

ТЕЙТ. Откуда он только взялся на мою голову! Пусть расскажет свою версию случившегося.

УОТКИНС. Мистер Дайсон, мы вас внимательно слушаем.

ДАЙСОН. Я занимаюсь продажей обуви. Приехал вчера с целью изучить спрос на местном рынке, и остановился в гостинице. Около полуночи лёг спать, долго ворочался, уснуть так и не смог, поэтому решил прогуляться. Поскольку здесь я впервые, то гуляя по ночному городу, я вскоре заблудился, и никак не мог найти путь к гостинице. Улицы в это время были пусты, спросить дорогу было не у кого, и я продолжал искать нужный мне маршрут самостоятельно. Прошло уже довольно много времени, а я никак не мог выйти к гостинице. Вдруг на улицу с криками выскочил неизвестный мужчина и принялся стрелять. Я испугался и начал убегать, но убежать далеко не смог, так как пуля попала мне в ногу, и я упал. Он (*показывает на Харрингтона*) подбежал ко мне и стал обвинять в какой-то краже, о которой я не имею ни малейшего представления. При этом от него сильно разило спиртным. Потом приехал шериф с помощником (*показывает на Тейта и Билла*), меня привезли сюда, перебинтовали ногу и посадили в камеру.

ХАРРИНГТОН. Врёт он всё!

ТЕЙТ. И я ему не верю!

УОТКИНС. Господа, господа, я прекрасно понимаю ваши чувства, но верю-не верю – это не юридические понятия. Вину Дайсона надо доказать, а доказательств против него, как вы сами видите, нет, и любой судья вынесет ему приговор: невиновен! А вот вам, шериф Тейт, если дело дойдёт до суда, учитывая все рассмотренные выше обстоятельства, явно не поздоровится.

ТЕЙТ. А дверь?

УОТКИНС. Какая дверь?

ТЕЙТ. Дверь в магазин Харрингтона? Она ведь была вскрыта. Кто это сделал, если не Дайсон? Ведь кроме него поблизости никого не было.

УОТКИНС. Вскрытая дверь в магазин ни о чём не говорит. Её мог взломать сам хозяин.

ХАРРИНГТОН (*недоумённо*). Я?!

УОТКИНС. Да, вы, мистер Харрингтон. Это вполне могло быть частью вашего плана по убийству Рэя Мэлоуна… Дайсон имеет все основания подать на вас обоих в суд за причинённый ему физический и моральный ущерб.

ТЕЙТ. Что же делать, мистер Уоткинс?

УОТКИНС. Я в вашем городе всего на один день, и мне всё равно, что у вас здесь творится. Я мог бы закрыть глаза на это происшествие.

ТЕЙТ и ХАРРИНГТОН (*хором*). Как?

УОТКИНС. Есть один вариант.

ТЕЙТ и ХАРРИНГТОН (*хором*). Какой?

УОТКИНС. Мистер Харрингтон, подумайте хорошенько, может быть вы были сильно пьяны, и ничего не помните?

ХАРРИНГТОН. Да, сэр, благодарю вас за совет: я был сильно пьян и ничего не помню.

УОТКИНС. И вы готовы написать письменное заявление, что претензий к моему подзащитному не имеете?

ХАРРИНГТОН. Готов… дать… немедленно!

УОТКИНС. Тогда, берите ручку и пишите. (*Харрингтон хватает со стола ручку и принимается торопливо писать.*) А мы, с вашего позволения, шериф Тейт, пойдём.

ТЕЙТ. Да, да, конечно, мистер Уоткинс и вы мистер Дайсон, не смею вас больше задерживать.

УОТКИНС. Мы пошли… а принести извинения, шериф Тейт?

ТЕЙТ. Да, да, конечно, мистер Уоткинс, приношу вам свои глубочайшие извинения, что оторвал вас от более важных дел, и вам, мистер Дайсон, за незаконное задержание!

УОТКИНС. Мистер Дайсон, вы принимаете извинения шерифа Тейта?

ДАЙСОН. На первый раз прощаю. Тем более, рана у меня действительно пустяковая.

УОТКИНС. Мы с моим подзащитным принимаем ваши извинения, шериф Тейт, и никаких претензий не имеем.

ТЕЙТ. Благодарю, благодарю вас, сэр! И огромное вам спасибо за науку, мистер Уоткинс! Произошедший случай выявил недостатки в нашей работе, и мы их намерены искоренить!

УОТКИНС. Изучайте внимательно ваше новое «Руководство…» (*показывает на брошюру в руке Тейта*) и старательно применяйте его на практике.

ТЕЙТ. Непременно, сэр! Мы тут в своём захолустье будем стараться не отставать от новейших достижений в области раскрытия преступлений и идти в ногу со временем (*показывает на «Руководство…»*)!

УОТКИНС. Желаю вам, шериф Тейт, успехов в борьбе с преступностью!

ТЕЙТ. Спасибо! Огромное спасибо, сэр!

УОТКИНС. Не за что!

*Уоткинс и Дайсон выходят из полицейского участка.*

УОТКИНС (*зрителям*). В три часа ночи, когда Харрингтон полез в шкаф за пистолетом и уронил ящик, полный разного хлама, который со страшным шумом рассыпался по полу, мы с Дайсоном стояли у сейфа. Я мигом смылся, а мой напарник, вместо того чтобы последовать моему примеру, как последний болван, принялся собирать инструменты, которые потом всё равно пришлось бросить. Я уже скрылся за углом, когда хозяин магазина начал стрелять. И, кстати, Дайсону крупно повезло, что Харрингтон был пьян, и попал ему только в ногу, а не в… более уязвимое место.

ДАЙСОН (*зрителям*). Мы с Фрэдом, гастролируя по стране с… не вполне законными целями, останавливались в гостиницах, и выдавали себя за честных граждан. Я каждый раз придумывал себе разные профессии, а Фрэд всегда прикидывался адвокатом, и вот, это оказалось весьма кстати. (*Уоткинсу*) Фрэд, а может профессия адвоката и есть твоё настоящее призвание?

УОТКИНС. Вне всякого сомнения! Я ведь учился в университете на юридическом факультете… один семестр. Знаешь, напарник, когда уже всё позади, я должен честно признаться, что вытащить тебя было о-очень непросто! Если б не действенная помощь со стороны…

ДАЙСОН (*перебивает*). Меня? Я ведь классно тебе подыграл, согласись?

УОТКИНС. Нет, не твоя.

ДАЙСОН. Хозяина магазина Харрингтона?

УОТКИНС. Не угадал.

ДАЙСОН. Шерифа с помощником?

УОТКИНС. Опять мимо.

ДАЙСОН. Тогда, кого?

УОТКИНС. Составителей «Руководства по борьбе с преступностью»! Если б не они со своим «Руководством…», гнить бы тебе в тюряге ближайшие пять лет. Надо обязательно выпить за их здоровье.

ДАЙСОН. Так давай выпьем, а заодно как следует отметим моё счастливое освобождение!

УОТКИНС. Ты угощаешь?

ДАЙСОН. Ну, естественно, господин адвокат, я теперь ваш должник!

УОТКИНС. Я думаю, хозяин магазина одобрил бы такое решение.

ДАЙСОН. Как он сказал: «расслабился после трудного дня»?

УОТКИНС. А потом «снял нервное напряжение».

ДАЙСОН. Пошли?

УОТКИНС. Пошли. Ты будешь расслабляться.

ДАЙСОН. А ты снимать напряжение.

*Смеются, уходят*.

***ЗАНАВЕС***