ПРОВАЛ

комедия

Алкесандр Эрлих

+79643640514

alexander-erhrilch@rambler.ru

2025

Бодрой пружинистой походкой входит Лаптев - упитанный, гладенький розовощёкий деловитый лысоватый пупс средних лет с портфелем подмышкой. Спускается аванс-сцене - к провалу, озабоченно взглядывает вниз.

ЛАПТЕВ

О-хо-хонюшки-хо-хо…

Дудкин, щупленький доходяга без возраста, натужно втаскивает за собою огромную тачку с надписью "Щебень".

ЛАПТЕВ

Ну, давай, шевели поршнями, Дудкин, еле тащишься, едрить твою налево!

ДУДКИН

Да-да… Ужо…

ЛАПТЕВ

Ужо!.. Деревня…

(вздохнув)

Да… Вот, моя деревня, вот мой дом родной…

Дудкин ставит тачку.

ДУДКИН

(кряхтя)

"Твой дом - тюрьма, привыкай…"

ЛАПТЕВ

Дудкин, вечно у тебя такие пассажи, что хоть стой, хоть падай.

Дудкин, морщась от боли, разгибается в спине.

ДУДКИН

Это у нас в детстве сосед, каторжанин со стажем, так любил говаривать. Ох, и мудрый был дед.

ЛАПТЕВ

Это каторжанин-то мудрый?

ДУДКИН

В самый аккурат. При трёх государях за одно и то же в кандалы себя отдать - дураку такое не по чину.

(глянув в провал, присвистывает)

Ого, Евграфыч! Как же енто? Новёхонькая ж дорога-то, совсем неезженная…

ЛАПТЕВ

Не свисти, Дудкин. Грошей не будет.

ДУДКИН

Хех, грошей… Да откуда им взяться-то! У меня в карманАх дырень поглыбче ентой будет.

(плюёт в провал, прислушивается)

О! А дырень-то тож не с лохань!

ЛАПТЕВ

Дырень… Дырень будет у тебя в заднице, если мы вовремя не управимся…

ДУДКИН

А чой-то, сразу у меня-то!

ЛАПТЕВ

Ну, не у меня же! И это, дурень, не дырень. Это…

ДУДКИН

Чаво?

ЛАПТЕВ

Чаво-чаво… Провал, вот, "чаво".

ДУДКИН

Полный?

Дудкин издаёт придурковатый смешок, Лаптев с раздражением взглядывает на него.

ДУДКИН

… Ну, дык, типа, так говорять - "полный провал", кады провал полный, значить…

ЛАПТЕВ

Ты идиот?

ДУДКИН

А чё, сразу, идиёт? Чуть что, сразу идиёт. Ну, и дела!..

Дудкин возмущённо присвистывает.

ЛАПТЕВ

Ты у меня, Дудкин, досвистишься! А-ну, шевели поршнями.

Дудкин берётся за тачку, подкатывает ближе к провалу.

ДУДКИН

(бурча под нос)

Поршнями-поршнями… У меня один поршень, не чета барским, да и тот не про енту работёнку…

ЛАПТЕВ

Чего?

ДУДКИН

НичОго, и лука мешок…

ЛАПТЕВ

Поговори мне ещё!

Дудкин берёт заступ начинает засыпать провал. Лаптев же вынимает из портфеля огромный бутерброд и ест, бережливо собирая крошки с одежды и закидывая их в рот.

ДУДКИН

… У меня тако чуйство, что кидаю в пропасть.

ЛАПТЕВ

Не трынди, работай.

Дудкин продолжает кидать щебень. Лаптев вынимает из портфеля закупоренную газеткой бутылочку молока, откупоривает, пьёт.

ДУДКИН

(горячо)

А чё, еслив ента дырень, то есть, ентот провал - и впрямь бездонный.

ЛАПТЕВ

(жуя)

Бездонные у тебя лень и придурь, Дудкин. А у любой ямки есть донышко. Давай-давай, наяривай…

Дудкин трудится. Лаптев, допив молоко, заботливо прячем пустую бутылочку в портфель, вытаскивает из него большой носовой платок, расшитый "вензелями", утирает лицо.

ДУДКИН

Нарядная тряпица, Евграфыч. Больша така…

ЛАПТЕВ

Это не тряпица, а носовой платок. Ой, дубина…

ДУДКИН

Да-а… В таку портянку сморкать - не пересморкать. Соплей не напасёшьси. Ну, кто добро жрёть, тот добро и срё… сморкаетси.

Дудкин, зажав большим пальцем одну ноздрю, смачно - "выстреливает" сопли в сторону. Лаптев, увидев это, сдерживает рвотный позыв и качает головой.

ЛАПТЕВ

… Я им освежаюсь, пень ты неотёсанный. В приличном обществе приличные люди не сморкаются - даже в платки, не говоря уж о…

Лаптев с гадливостью изображает сморкающегося Дудкина.

ДУДКИН

Что ж, это они - всё в себе держуть, болезные? Так ведь и до греха недалече - лопнуть они рано или поздно да весь ихний ненаглядный свет позабрызгають. Ой, Евграфыч, а можа, они и в сортир не ходють?

ЛАПТЕВ

Как это?

ДУДКИН

А вот, так - как ангелы небесные…

(останавливается)

Фу, ну, кажись, усё. Подчистую.

Лаптев подходит к тачке, недоверчиво неё заглядывает.

ДУДКИН

Пуста коробушка.

ЛАПТЕВ

Вижу, не без глаз.

ДУДКИН

Вся щебЕнь ушла в дырень.

Дудкин вновь издаёт идиотический смешок.

ЛАПТЕВ

(раздражённо)

ЩебЕнь… Стихоблуд… бормотушного разлива…

Лаптев подходит к провалу, взглядывает в него, "чешет репу". Дудкин индиффирентно вынимает из-за пазухи шкалик, откупоривает, отхёбывает.

ЛАПТЕВ

Дудкин, ты в конец охренел?

ДУДКИН

Чё?

ЛАПТЕВ

Он ещё спрашивает "чё", паскудец! Пить на работе!

ДУДКИН

Кака така работа, Евграфыч?

Дудкин, глянув на солнце, раскрывает перед собой правую ладонь, делая её как бы плоскостью, ставит на неё вертикально указательный палец левой руки и определяет время по таким импровизированным солнечным часам.

ДУДКИН

… О, всё верно, ужо семнадцать, ноль одна… не, даже ноль две. Так что, моя каторга на сегодня кончена - подчистую, кандалы в сторону. Могу усосаться хоть в зю-зю.

ЛАПТЕВ

В зю-зю?! Нет, у меня слов нет! Скоро царь-батюшка со всей инспекцией заявится - дорогу принимать, а у нас…

ДУДКИН

Что ж, пущай едуть. Хлеб-соль, как говорится…

Дудкин громко икает.

ЛАПТЕВ

… а у нас эта дырень, то есть, этот провал - как чирей на заднице!

ДУДКИН

Это нонсес, Евграфыч, покуда, чирей - есть выпуклось, а тута - полнейшая…

(вновь икает)

… пардон, вогнутость.

ЛАПТЕВ

Да за эту вогнутость нас так вогнут, вернее, нагнут, что…

Лаптев хочет ещё что-то сказать, но лишь беспомощно взмахивает руками. Дудкин отхлёбывает из шкалика.

ДУДКИН

(глубокомысленно)

Да - херовато. И чё делать будем?

ЛАПТЕВ

(в сердцах)

Что делать, что делать… Снимать штаны и бегать.

ДУДКИН

Типа, мы нудисты-марафонцы?..

(вновь икает)

Прошу пардона…

ЛАПТЕВ

Дудкин, ты и впрямь олигофрен?

ДУДКИН

Ну ты загнул, Евграфыч! Impossibile est!

ЛАПТЕВ

Чего?..

ДУДКИН

Это, говорю, невозможно. Какой же я тебе олигофренд? У меня среди ентих олигархов - тьфу их, да растереть - ни одного френда, во те хрест во всё пузо!

ЛАПТЕВ

Чего?..

ДУДКИН

Я ими брезгаю.

Дудкин вновь отпивает из шкалика.

ЛАПТЕВ

Олигофрен, а не олигофренд, дубина ты стоеросовая…

ДУДКИН

Стоеросовая - означает растущая стоймя. А еслив же дубина растёть, то выходить, она живая, а значить, что она покамест и не дубина вовсе, а самое что ни на есть древо - живое и цветущее…

ЛАПТЕВ

Всё, кончай философию рассусоливать, Гоголь хренов!

ДУДКИН

(поправляет)

Гегель. Гоголь писал сказочки…

ЛАПТЕВ

Дудкин!

ДУДКИН

А Дудкин ничего не пишет. Дудкин пьёт…

ЛАПТЕВ

Да замолчи ж, ты, наконец!..

Хмыкнув с достоинством лондонского бездомного, Дудкин примащивается у тачки и начинает с расстановкой варганить самокрутку.

ЛАПТЕВ

Что ж придумать-то, а?..

ДУДКИН

А ты - стометровку. Голышом…

(хихикнув, икает)

Ой… Молчу-молчу…

Лаптев прохаживается вдоль провала, вглядывается в него.

ЛАПТЕВ

Черно как в… аду…

(плюет в провал, слушает, вздыхает)

… Точно не с лохань… Что ж делать-то, а…

Лаптев взглядывает на Дудкина - тому не до ерунды, он языком слюнявит бумажку самокрутки.

ЛАПТЕВ

Дудкин, ты что, язык проглотил? Скажи хоть что-нибудь, придумай, дурья твоя голова, не то ведь…

ДУДКИН

Я, ваше благородие, труженик заступа и кайла. И натирать себе мозоль в мозгу мне не по чину, а стало быть в убыток.

ЛАПТЕВ

А мне, значит, в прибыток!

ДУДКИН

Твои-то гроши моих поувесистей будуть.

ЛАПТЕВ

Ты мои гроши-то не считай!

ДУДКИН

Да где уж там их сосчитаешь! Никакой арихметики не хватит!.. Молчу-молчу…

Небольшая пауза.

ЛАПТЕВ

… Может, рядом деревенька какая есть, а, Дудкин? Хоть самая завалящая? Может, кого позвать в помощь?

ДУДКИН

Места туточки сплошь паршивые, безлюдные. А еслив кого и встретишь, то уж лучше бы медведя, чем человека - больше шансов выжить.

ЛАПТЕВ

Ну, вдруг, борочек какой сосновый сыщется, а? Песочку бы немножно, камешков…

ДУДКИН

Песочку! Да ты поднатужься малость, барин. Авось, да и посыплется…

ЛАПТЕВ

Дудкин!

ДУДКИН

Болото, говорю, кругом. Куда глаз ни кинь, одна топь - вёрст этак на тридцать, а то, поди, и на все полста!

Дудкин со смаком закуривает, с наслаждением вдыхает и выдыхает дым.

ЛАПТЕВ

Беда… Ой, беда… Царь-батюшка вот-вот припрётся, то есть, я хотел, конечно, сказать, пожалует, а у нас тут…

(замирает)

… Ох, кажется, уж и топот копыт… Или чудится?..

Дудкин прислушивается.

ЛАПТЕВ

Ну?..

ДУДКИН

… Точно, топочуть… У того бесёнка - что с краю, - кажись, подкова разболталась.

ЛАПТЕВ

Чего?

ДУДКИН

Да говорю, припрётся, не один, поди.

ЛАПТЕВ

Ясен пень, не один - карет тридцать, а то и все полста кровопийц!..

(спохватывается)

Ой…

ДУДКИН

Ну, всё, твой дом - тюрьма, привыкай!..

ЛАПТЕВ

Я не то хотел сказать…

ДУДКИН

Не то… Слово что пук - вылетит, обратно не втянешь!.. Да не бзди, Евграфыч. Я ж - могила.

ЛАПТЕВ

Могила… Коли не поспеем, нам с тобой обоим - могила…

ДУДКИН

Не. Только тебе, ваше благородие.

ЛАПТЕВ

А тебе, думаешь, индульгенция выйдет?

ДУДКИН

Я-то в ней, родимой - в могилушке - усю жизть. На самом донышке, как полагается, ниже некуды. Ужо пообвыкси. И ты пообвыкнешься.

ЛАПТЕВ

Не хочу я обвыкаться!

ДУДКИН

Да кто ж тебя горемычного спросит!

ЛАПТЕВ

Нет! Мне никак нельзя! У меня - семья, детки, ипотека государева…

ДУДКИН

Ну… Вот, и благодарствуй Господу всемилостивому, Евграфыч - усё, отмучилси, страдалец. Ляжешь ты со мной сюды рядышком и…

ЛАПТЕВ

Чего?..

ДУДКИН

По-товарищески - в могилку. В тесноте, да не в обиде, как издревле у нас юродивые балакают…

ЛАПТЕВ

(слабо)

… Да какие к лешему мы с тобой товарищи…

ДУДКИН

Но ты, чай, не храпишь?..

ЛАПТЕВ

(лепечет)

Марфушка не жаловалась…

(спохватывается)

Дудкин! Какая к херам собачьим могилка! Валяйся ты в ней сам, я на твои квадратные, то есть, на кубические аршины не претендую, у меня своих аршинов!..

ДУДКИН

Дык, мои-то аршины на погосте для безродных-бесплемённых, стало быть, дармовые…

ЛАПТЕВ

Да хоть с приплатой! Всё, молчи, не хочу тебя слушать!

ДУДКИН

Хозяин-барин…

Дудкин вновь смачно затягивается, с наслаждением выпускает дым. Лаптев нервно ходит туда-сюда, обмахиваясь портфелем.

ЛАПТЕВ

Что ж они, бояре-паршивцы, раньше-то об этой дырени не сообщили… Ироды проклятые…Ой, беда… Что же делать-то… Думай, Евграфыч, думай, родненький - одна надёжа на себя… Ведь должен же быть какой-то выход…

ДУДКИН

(протяжно)

Должон.

ЛАПТЕВ

Должен! Деревня…

(себе)

Ты можешь, ты всё можешь…

ДУДКИН

(протяжно)

Могёшь.

ЛАПТЕВ

Могу!.. И всегда мог…

ДУДКИН

Мог, Лаптев, мог, век мне квасу не пивать! Ещё с того времечка мог.

ЛАПТЕВ

С какого, с того?

ДУДКИН

С того самого. С сопливо-голожопого. Со школярского.

Лаптев останавливается.

ЛАПТЕВ

Ах, вон, оно что…

ДУДКИН

Мастак ты был, Лапоть, всегда - и выкрутиться, и втереться, и подтереть, и подмахнуть, и лизнуть кому надо.

ЛАПТЕВ

Ты, это… Языком чеши, да не греши…

ДУДКИН

И сейчас лизнёшь, не пропадёшь.

Лаптев пытается выдавить из себя какое-то подобие возмущения, но наталкивается на невозмутимость Дудкина.

ЛАПТЕВ

(неожиданно)

… А и лизну! Лизну, да не пропаду! Вот, так, да! В отличие от сирых-убогих, я человек серьёзный, у меня…

ДУДКИН

Да-да, знамо дело, у тебя Марфуша, семеро по лавкам, ыпотека…

ЛАПТЕВ

Да - Марфуша! Да - семеро по лавкам, восьмая лапочка на подходе и…

ДУДКИН

Проздравляю.

ЛАПТЕВ

Спасибо.

ДУДКИН

Рад старатьси, барин.

ЛАПТЕВ

… и ипотека, не то, что у всяких там завистников!

ДУДКИН

Ой, да чему тут завидовать-то…

ЛАПТЕВ

Да всему! Думаешь, не знаю? Знаю, Дудкин, знаю! Ты мне ещё с самой гимназии завидуешь.

ДУДКИН

Я? Тебе?

ЛАПТЕВ

Ты! Мне! Всем моим успехам, а их было, ой, немало.

ДУДКИН

Чой-то головушку ошибло!.. Ах, и впрямь! Ты ж у нас был и любимчик Авдотьи Никишны, и староста, и ахтивист, и макулатуры-то больше всех сдавал, и грамоты-то у тебя были, и рыло-то твоё на доске почёту висело, не слезаючи…

ЛАПТЕВ

Не слезая!

ДУДКИН

Как и в нашей шарашке нонче!

ЛАПТЕВ

Нынче!

ДУДКИН

И стишки-то пописывал - паршивые: "сердце-дверца", "кровь-любовь", тьфу…

ЛАПТЕВ

Ну, куда уж нам до "щебЕнь - в дырень!". Но мои-то - паршивые, не паршивые - а легли, куда нужно - как положено!

ДУДКИН

Ну-ну.

ЛАПТЕВ

В самое яблочко воткнулись! В отличие от тех, кто пролетел мимо - как

(передразнивая говор Дудкина)

хфанера над Парижом.

Повисает тяжёлая пауза. Дудкин вперивается тяжёлым взглядом в Лаптева, и его ладонь механически ложится на торчащую из тачки рукоять кайла.

С кайлом у руке, Дудкин вплотную подходит к Лаптеву.

ДУДКИН

Слушай, Лапоть, мы тут ночне совсем одни-одинёшеньки. И нихто тебя, такого распрекрасного, окромя меня, не слышить, и по головке не погладють, и грамоту не всучать. И у нас одна дырень на двоих… И прикопають нас за неё, знамо дело, дуплетом и как по батюшке не спросють. Только мне супротив тебя, со всеми твоими ыпотеками и… прочим - на всё это - тьфу, да растереть, понял?!

Дудкин только сейчас - по заворожённому взгляду остолбенелого Лаптева - замечает кайло в своей руке.

Дудкин возвращается к тачке, кладёт в неё кайло. Вновь извлекает из-за пазухи начатый шкалик, откупоривает, делает хороший глоток. Потом подходит к провалу, садится, свесив в него ноги.

ЛАПТЕВ

… Сердца в тебе нет, Дудкин. Только человек без сердца ничего не боится.

ДУДКИН

Сердце у меня на месте. Да поболе твоего, ваше благородие. Оттого и рёбра распираеть - наружу болезное проситси. Я бы, можа, хоть таперича - как тот щебЕнь - в енту дырень сиганул, и поминай, как звали…

ЛАПТЕВ

Дудкин…

ДУДКИН

Ты чой-то, Лапоть, за меня переживать удумал? Не греши…

ЛАПТЕВ

Ну, так… Живой человек же, вроде…

ДУДКИН

(усмехнувшись)

То-то и оно, что "вроде"… Да не бзди, Лапоть, никуды я не прыгну. Это я так - треплюсь по слабости минутной… Пустое…

(вновь отпивает)

Конец нам с тобой, Лапоть… Это ж надо, сызмальства тебя тошнило, и на тебе - подыхать вместе… Чудны твои дела, Господи…

Лаптев, в смирении отчаяния, приближается к провалу, опускается рядом с Дудкиным, вопрошающе смотрит на шкалик.

Дудкин протягивает Лаптеву шкалик, тот берёт, отпивает и, почувствовав послевкусие спиртного, замирает, удивлённый.

ЛАПТЕВ

… Хороший самогон…

ДУДКИН

Недурственный.

Дудкин забирает шкалик.

ЛАПТЕВ

Спасибо…

ДУДКИН

На здоровье. Вернее уж, на упокой души.

Лаптев дико взглядывает на Дудкина.

ДУДКИН

У тебя есть тост покрасивше?

Лаптев вздыхает, вглядывается в провал.

ЛАПТЕВ

Дудкин… Тебе совсем не страшно?

ДУДКИН

Страшно, не страшно - какая к херам разница.

ЛАПТЕВ

Неужели, так вот - и всё?

ДУДКИН

Хорошо бы, еслив так… Раз и усё… Но "так" у нас с тобой не будеть… Вытащуть нас на лобное место и четвертують - прилюдно - шоб остальным не повадно…

ЛАПТЕВ

Обязательно четвертуют?

ДУДКИН

Не, не обязательно. Сперва вырвуть ноздри, это уж как заведено, опосля колесують, а ужо потом…

ЛАПТЕВ

Молчи! Пожалуйста…

ЛАПТЕВ

А потом, что останется - на кол насодють.

Лаптев хватает шкалик из рук Дудкина, отпивает и вновь замирает от послевкусия, смотрит на шкалик.

ЛАПТЕВ

Какой… знакомый вкус… Ты у кого самогон берёшь?

ДУДКИН

У ключницы.

ЛАПТЕВ

А-а-а… Никогда у неё не покупал, у меня Марфуша сама делает - волшебный…

Лаптев вновь смотрит на шкалик, принюхивается к его горлышку. Дудкин забирает у него шкалик.

ЛАПТЕВ

Как думаешь, нам с домашними проститься позволят?

ДУДКИН

Не знаю.

ЛАПТЕВ

Говорят, перед смертью у людей, мол, вся их жизнь перед глазами пролетает - как видение… Как думаешь, это правда?

ДУДКИН

(угрюмо)

Проверишь…

ЛАПТЕВ

А ты?

ДУДКИН

А мне-то шо проверять?..

ЛАПТЕВ

… Послушай… Неужели у тебя и впрямь было всё так плохо? Неужели не было ничего такого, что захочется вспомнить перед…

ДУДКИН

А тебе-то шо?

ЛАПТЕВ

Ничего… Мы ж вроде не чужие люди…

ДУДКИН

(хмыкнув)

Не чужие…

ЛАПТЕВ

Это сейчас мы живём… каждый в своей скорлупке, что ли… Всё куда-то бежим, всё чего-то ждём… Ждём, что вот-вот, за очередным поворотом, откроется нам что-то такое…

И все мысли наши, вся жизнь - где-то завтра… Что смотришь?.. Думаешь, врёт Лаптев? Прибедняется? Нет, друг ты мой Дудкин. Нет. Как говорится, свой хер в чужих руках завсегда толще кажется, а на самом деле… У всех у нас, в итоге, общий знаменатель…

Дудкин с тяжёлым взглядом вперивается в Лаптева.

ДУДКИН

… А ведь, твоя правда, Лапоть - как есть не чужие мы с тобой, век мне квасу не пивать…

Дудкин "вонзает" в себя глоток из шкалика. Пауза.

ДУДКИН

Было, Лапоть… И у меня было.

ЛАПТЕВ

Это хорошо.

ДУДКИН

И не раз…

ЛАПТЕВ

Здорово…

ДУДКИН

… а целых семь. Даже восемь.

ЛАПТЕВ

Восемь?..

ДУДКИН

Восемь.

ЛАПТЕВ

Восемь - чего?

ДУДКИН

Раз.

ЛАПТЕВ

Это… много…

ДУДКИН

Немало.

С Лаптевым происходит нечто странное - он подымается, отходит от Дудкина, медленно прохаживается, периодически поглядывает на него.

ДУДКИН

Что, Лапоть, тебе ужо и государева немилость побоку?

ЛАПТЕВ

Не понимаю…

ДУДКИН

Да неужель?

ЛАПТЕВ

Не понимаю.

ДУДКИН

Понимаешь.

ЛАПТЕВ

Нет…

Дудкин подымается, подходит к Лаптеву.

ДУДКИН

Глянь-ка в мои глаза… Глянь… Что ты в них видишь?

ЛАПТЕВ

Я вижу… что ты пьян, Дудкин.

ДУДКИН

Не прикидывайся лаптем… Ну?

ЛАПТЕВ

Отстань от меня.

ДУДКИН

(ядовито)

Ты видишь. Ты всё видишь. И всегда видел, только…

ЛАПТЕВ

(кричит)

Что тебе от меня надо!..

Лаптев отстраняется от Дудкина, оказывается у провала. Дудкин хватает его за рукав.

ДУДКИН

Эй, ты чего!

ЛАПТЕВ

Зачем ты меня мучаешь? Зачем? Что я тебе сделал?… Это… Это жестоко… Жестоко…

Лаптев, вдруг зайдясь рыданиями, бессильно опускается на землю.

ДУДКИН

Ты, это… извиняй, Евграфыч… Это всё водка…

Большая пауза.

ЛАПТЕВ

… Нет, Дудкин, ты не дурак… Ты - сволочь. Породистая. Генетическая…

ДУДКИН

Зря ты так, Евграфыч… Я ж… Я помочь хотел…

ЛАПТЕВ

Помочь?!…

ДУДКИН

Ну, дык, еслив у тебя "там"…

ЛАПТЕВ

Что - у меня?!

ДУДКИН

Не всё в порядке…

ЛАПТЕВ

У меня? У меня - всё в порядке. В полном! Всем бы такого порядку!

ДУДКИН

Ну, как сказать…

ЛАПТЕВ

У меня всё есть!

 ДУДКИН

Кто ж спорит.

ЛАПТЕВ

Я счастливый человек!

ДУДКИН

Вопрос философский.

ЛАПТЕВ

А ты!.. Ты!.. Ты неудачник и бездельник!.. Чёртов семяразбрызгиваетель…

Лаптев вновь рыдает, размазывает сопли и слёзы.

ЛАПТЕВ

Марфуша… Марфуша… Ну, почему именно с ним?.. Почему?.. Нет…

Вынув носовой платок, Лаптев сочно в него высмаркивается.

ДУДКИН

Ну, вот, в аккурат - в вензеля… Хороша была тряпица…

ЛАПТЕВ

Ты мне мстил, скотина… Мстил… Все семь раз - мстил… Теперь - уже восемь… Мстил за то, что она выбрала не тебя…

ДУДКИН

Зря ты так, Евграфыч… Зря… Я ж - от всего сердца… Ты же знаешь, что я ещё с гимназии её… того… люблю…

ЛАПТЕВ

(горестно)

Не-е-ет…

ДУДКИН

Да, Лапоть. Да. Ведь, ента штуковина - сердце-то… Ему не прикажешь, кого любить, аль не любить… Оно само кому хошь прикажеть…

ЛАПТЕВ

А я вот своему могу приказать! И приказываю регулярно - любить одну её. Суку…

Лаптев вновь "уходит в сопли-слёзы".

ДУДКИН

Чудно, Евграфыч… Ты… енто… как… инопланетянин, али робот какой, ей, богу!.. Как так можно-то сердцу приказать?

ЛАПТЕВ

А вот так… Легко и просто. Человек - настоящий, а не мартышка разодетая - завсегда своё сердце усмирить не только может, но и должен.

 ДУДКИН

Прямо-таки должон?

ЛАПТЕВ

Должен!

ДУДКИН

Никому человек ничего не должон. Человек живёт сердцем и ему подчиняетси, иначе - истукан он бессердечный, а не человек.

ЛАПТЕВ

Сердце - есть насос для перекачки крови!

ДУДКИН

Что-то твой насос сейчас больно шибко качает, того и гляди лопнешь. Ну-ка, попробуй ему приказать поутихнуть. Давай-давай, приказывай… Ну? Хера с два! Приказчик…

Пауза.

ЛАПТЕВ

Давно вы с ней?

ДУДКИН

Всегда.

ЛАПТЕВ

Как это - всегда?

ДУДКИН

С самой гимназии. И не прекращали.

ЛАПТЕВ

А как же… Почему она тогда… за меня вышла?

ДУДКИН

Неправильно ты вопросу ставишь, барин. Нужно спрашивать не "почему", а "зачем".

ЛАПТЕВ

Ну, и зачем?

ДУДКИН

А за тем, что сердца у тебя нет - в смысле, человеческого. Ты надёжный. Перспехтивный. Всегда будешь где-то висеть - на почетном месте, то бишь. С тобой голодать не придётси. Ты удобный.

Лаптев поражён до глубины души.

ЛАПТЕВ

Удобный?..

ДУДКИН

А что ты хотел?.. Баба - она башку-то себе всякой дурью не забиваеть: "Насос сердце, али не насос?". Ей вся эта хрень до фени!.. Ей рожать надо, кормить, одевать, заботиться… И хорошо, ежели у ей, как говорится, все яйца в одной корзинке. А еслив нет? Что тады?.. То-то и оно… Вот, сам посуди, что я мог бы ей дать?.. Да и всем семерым? Особенно, восьмому… Что? У меня ж из всего имущества - заступ да кайло, а из домашней скотины - лишь клопы да тараканы…

И у всех моих - до седьмого колена взад - та же херня, видать, на роду написано… А у тебя, у всех ваших - всё как положено, все - по лавкам… Ты с детства умел жить, а я… Вот, значить, и трудимси ради жизни на земле - кто как умееть…

ЛАПТЕВ

Как же так-то, Марфушка…

ДУДКИН

Общее дело делаем, Евграфыч… Ты - серебряным рублём, а я…

ЛАПТЕВ

А ты, зачит - кривым поршнЁм?! Тебе, значит, им туды-сюды елозить, а я - за амортизацию втулки плати?!

ДУДКИН

Ты это сейчас о Марфушке так?

ЛАПТЕВ

О ней, о ней, членоголовый! Как хочу, так и выражаюсь - Марфа моя!..

ДУДКИН

Ну, это - как сказать…

ЛАПТЕВ

А никак не сказать! Ты пустое место, Дудкин! Полный ноль! А ноль говорить не может - нечем!

ДУДКИН

Ноль ничего не воспроизводить, Лапоть. Так, кто из нас ноль? И мы - такие как я - мы всегда выживем. Согнёмси, но не сломаемси. В нас плюнуть - мы утрёмси, утрёмси и вас пе-ре-жи-вём!

ЛАПТЕВ

От тебя несёт подворотней…

ДУДКИН

Да, ты прав! Несёть. Ещё как несёть, и именно подворотней! У меня от её запаху стоить!..

ЛАПТЕВ

Сука!..

Лаптёв бросается на Дудкина, хватает того за грудки.

Вдруг земля начинает дрожать. Лаптев отпускает Дудкина, они оба, отпрянув от провала на безопасное расстояние, пытаются устоять на ногах.

ЛАПТЕВ

Этого не может быть. У нас не бывает землетрясений.

ДУДКИН

Тогда проснись.

ЛАПТЕВ

У нас болото, Дудкин, - стоячее. А болото трястись не может. Может лишь пускать пузыри.

ДУДКИН

Но ведь трясётся же! А можеть, не такое уж оно и болото, а, Лапоть? Можеть, есть-таки чему трястись?!

ЛАПТЕВ

Дудкин, ты это сейчас о чём?

Происходит ещё один - самый мощный - толчок, который бросает обоих наземь.

Дудкин и Лаптев подымаются, отряхиваются. Дукин осторожно приближается к провалу.

ДУДКИН

Лапоть, кажись, провал стал как-то пошире…

Лаптев тоже подходит к провалу.

ЛАПТЕВ

Едрить твою налево…

ДУДКИН

И направо, и по самой серёдочке… Ой, а шо, еслив…

ЛАПТЕВ

Если что?

ДУДКИН

Еслив упырь-батюшка… да вместе со всеми его прихлебалами…

ЛАПТЕВ

Ты это полегче…

ДУДКИН

… да на полном-то ходу - прямо в самую пи…

ЛАПТЕВ

Ой…

ДУДКИН

Ведь наши-то баре-начальники ему доложить не успеють, да и не посмеють, что тут у нас… провал…

ЛАПТЕВ

Да это уже не провал, Дудкин… Это полная пи…

ДУДКИН

Твоя правда. И вот, он родненький, душечка наша, да со всеми ентими его кровопий… другами сердешными, да в эту "три целых, четырнадцать сотых", да с головою…

ЛАПТЕВ

Аминь…

Оба внезапно замирают, осознав, что только что прозвучало.

ДУДКИН

Не ссы, Лапоть. Я - могила…

А можеть, мы… того самого - подсобим трошки?

Дудкин и Лаптев несколько мгновений пристально смотрят друг на друга, потом - на провал.

И вдруг, словно по команде, хватают - Дудкин кайло, а Лаптев заступ - и начинают расширять провал.

Начав умеренно, с сосредоточенными и даже отстранёнными выражениями лиц, оба постепенно входят в мальчишеский задор, переходящий в бунтовщическое остервенение.

Усердно трудясь и подбадривая друг друга безумными взглядами, Лаптев и Дудкин, наконец, выбиваются из сил и уставшие ложатся на спины на краю провала.

ЛАПТЕВ

… Знаешь, Дудкин, я ещё никогда не херачил с таким удовольствием.

ДУДКИН

Я тоже… Только бы сробило…

ЛАПТЕВ

Сработает… Сработает.

ДУДКИН

Опасаюсь я, Лапоть, а вдруг, маловата дырдочка. Вдруг, все эти золотожопые в неё не войдуть…

ЛАПТЕВ

Войдут. Дырень-то подти и впрямь бездонная…

ДУДКИН

Боюсь, нет такой дырени на землице нашей грешной, чтоб вместить всю енту нечисть…

ЛАПТЕВ

А на других?

ДУДКИН

Чаво, на других?

ЛАПТЕВ

На других землях, думаешь, есть?

ДУДКИН

Да всё одно. Везде, Лапоть, всё одно… Енто токмо особливо вумные вбили себе в башку, что где-то может быть иначе - в аллюзиях, горемычные плавают, як в дерьме.

ЛАПТЕВ

В иллюзиях.

ДУДКИН

И в их - тоже.

(варганит самокрутку)

Я вот мальцом ещё частенько бывало лупоглазил на карту мира, она у нас дома на видном месте висела, и всё удивлялся - какой он разноцветный, ентот наш мир, туды его в качель! Помнишь, енти карты? Политические, стало быть, назывались.

ЛАПТЕВ

Да… Были ещё эти, как их… Климатические! А ещё…

ДУДКИН

Да херова гора их была! Политические, климатические, почвенные, геологические…

ЛАПТЕВ

Тектонические…

ДУДКИН

Природных зон…

ЛАПТЕВ

Карты народов мира!

ДУДКИН

И все сплошь красивые, разноцветные, всё-то в них было учтено - и где сколько белых-чёрных-жёлтых-левых-правых-тучных-тощих, и где горы выше, где воды больше, где сколько залежей железа-кремния-вольфрама и сам чёрт не разберёт чаво ещё, да вот токмо одной карты нам с тобой в школе не додали, сволочи… На которой виднёхонько было бы, где и сколько в человеках дерьма… И сдаётся мне, друг ты мой Лапоть, шо нарисуй кто-то таку карту, была бы она сплошь ядрёно-коричневой - так, с редкими поносными проплешинами… И вот несётся наш, покрытый нашим же дерьмом, булыжник в бескрайнем и безразличном к нашим страданиям пространстве-времени хер знает куды и хер знает зачем…

ЛАПТЕВ

Может, не всё так плохо?..

Вдруг земля снова начинает дрожать, и раздаётся мощный звук трескающейся земной коры. Лаптев и Дудкин вскакивают.

ЛАПТЕВ

Дудкин, что это?

ДУДКИН

Енто… Енто…

ЛАПТЕВ

Дудкин, земля колется - надвое!

Раздаётся ещё один, ещё более мощный звук разлома, а следом за ним и третий - самый мощный. Потом всё стихает.

ЛАПТЕВ

Вот это теперь дырень…

ДУДКИН

В такую - точно все упыри зараз, век квасу не пивать…

ЛАПТЕВ

Да-а-а…

ДУДКИН

Едрить твою налево, вон, оно что…

ЛАПТЕВ

Что, Дудкин?

ДУДКИН

В душевном деле даже наш бездушный булыжник, наша землица пособляеть. Видать, тяжко стало ей, родненькой… Совсем невмоготу…

Дудкин срывает с себя шапку, бросает её оземь.

ДУДКИН

Эх, вашу мать! Эва оно как!Ну, дела!…

Дудкин, воодушевлённый, вынимает из-за пазухи уже почти пустой шкалик, взглядывает на его оставшееся содержимое, взбалтывает бутылку, собирается уж было выпить, но останавливается, протягивает шкалик Лаптеву.

ДУДКИН

За свободу.

(Лаптев медлит)

Не ссы, Лапоть…

Лаптев берёт шкалик, делает глоток.

ЛАПТЕВ

Добрый самогон… Марфушин?

ДУДКИН

Марфушин.

Дудкин забирает у Лаптева шкалик, залпом допивает остатки.

ДУДКИН

Ну, что… Осталось только ждать.

Оба присаживаются. Ждут, передавая друг другу самокрутку. Звучит - сперва издалека, потом всё ближе-ближе - вступление романса "Очи чёрные".

Дудкин и Лаптев поют романс на два голоса.

ДУДКИН И ЛАПТЕВ

Очи чёрныя, очи страстныя,

Очи жгучия и прекрасныя!

Какъ люблю я вас, как боюсь я вас!

Знать, увидел васъ я в недобрый час!

Ох, недаромъ вы глубины темней!

Вижу траур в вас по душе моей,

Вижу пламя в вас я победное:

Сожжено на нёмъ сердце бѣдное.

Часто снились мне в полуночной тьме

Очи чёрные непокорные;

Как проснуся я, ночь кругом темна.

И здесь некому пожалеть меня.

Но не грустен я, не печален я,

Утешительна мнѣ судьба моя:

Всё, что лучшего в жизни Бог далъ нам,

В жертву отдал я огневым глазам!

Доносится омерзительный нарастающий звук.

ЛАПТЕВ

Едут… Едут… Едут! Дудкин, они едут!

ДУДКИН

(хищно)

Точно - едуть!

ЛАПТЕВ

Едут… Едут…

(вдруг иным тоном)

Но они же… они все сейчас…

ДУДКИН

Обязательно.

ЛАПТЕВ

Господи, что же я творю-то… Нет. Нет… Так нельзя. Я так не могу… Не могу… Надо что-то сделать… Надо… Может, досочку какую постелить…

Лаптев начинает размахивать руками, предупреждая об опасности.

ЛАПТЕВ

Сюда нельзя! Стойте! Стойте! Тут дырень! Провал! Стойте…

Дудкин сзади заключает Лаптева в объятья и зажимает ему рот ладонью. Лаптев ещё что-то некоторое время мычит и пытается вырваться.

ДУДКИН

Угомонись же! Угомонись! Подумай, лапотная ты душа, хоть раз в своей чёртовой жизни не о себе - по-настоящему не о себе, а… о семерых по лавкам. И особливо - о восьмом…

Лаптев прекращает попытки вырваться, стихает. Дудкин убирает ладонь с губ Лаптева, но продолжает его держать в объятьях.

ЛАПТЕВ

… Мне страшно, Ваня…

ДУДКИН

Не ссы, Петро… Не ссы… Оправишься опосля - сверху…

Омерзительный надвигающий звук доходит до своего апогея.

Лаптев с силой зажмуривается. Яростный, безумный взгляд Дудкина устремлён вперёд…

ЗАНАВЕС