Вадим Фёдоров, 2025

+7 926 966-67-06

E-mail: iz@rossia.love

www.vadimfedorov.eu

**МЕТОД БЛИЗНЕЦОВ**

*Водевиль в 11 эпизодах*

**Действующие лица**

ВАДИМ ЗОТОВ, худощавый мошенник, 25 лет.

ВАСЯ АЛИБАБАЕВ, упитанный мошенник, 25 лет.

БАБУЛЬКА, женщина в чёрном за 70.

БАНКИР ЗАДУНАЙСКИЙ, респектабельный мужчина за 50.

КАТЕРИНА, девушка с горящими глазами, 25 лет.

ВОВА, бывший блатной, 60 лет.

ИННОЧКА, блондинка, 25 лет.

КОНСТАНТИН СИВАКОВ, человек в камуфляже, 40–60 лет.

ГРУЗЧИКИ, двое мужчин в спецовках.

**ЭПИЗОД ПЕРВЫЙ**

*Подвальное помещение. Посередине – разбитый диван, стулья и стол, на котором стоит компьютер. На стене висит икона. Полумрак. Вадим зажигает свечи. Внезапно включается свет. Музыка смолкает.*

ВАДИМ. Ура! Свет дали. *(Бросается к столу, включает компьютер. Пока тот загружается, продолжает нервно зажигать свечи. Потом опять подсаживается к компьютеру. Кричит.)* А-а-а! Да что же это такое?! А-а-а! Всё, всё, что нажито нечестным трудом, всё прахом! Не-е-ет! И сайт. Его-то за что?

*В подвал заходит Вася в одежде монаха с огромным плакатом, на который нанесены QR-код и надпись* – *«Пожертвования на строительство Монастыря Святых Вадима и Василия».*

ВАСЯ. Что? Что, опять?

ВАДИМ. Не опять, а снова. Счёт заблокирован. Денег мы не увидим.

ВАСЯ. То есть я целый день ходил по электричкам, улицам, площадям, и всё зря? А чего ты частями не вывел деньги?

ВАДИМ. Как? Как я могу вывести деньги частями, если мне нечем было выводить? Электричество периодически отрубают. Опять этот сосед со своим майнингом весь склад без света оставил. Сволочь! Надо открывать новую фирму и счёт в банке.

ВАСЯ. Да побойся Бога! *(Крестится на икону.)* У нас на районе уже ни одного бомжа не осталось, который бы для нас фирму открыл. Да и банков тоже.

ВАДИМ. И чё теперь делать? Хорошая же тема была, денежная – собирать деньги на несуществующий монастырь имени нас. Он мне сегодня ночью приснился, монастырь наш. Красивый такой, из красного кирпича. И монашки все молодые, улыбались мне, хихикали. Жалко, что во сне. Может, работать пойдём? На нормальную работу.

ВАСЯ. Куда? На завод? Всю жизнь батрачить на кого-то? Нет. Мы с тобой мошенники, а «мошенники» – это звучит гордо. Авантюристы мы. Авантюристами живём, ими и помрём. Так что выкинь эту идею про нормальную работу из головы. Мы тут столько заработаем, что ни на одном заводе не получишь за всю жизнь. Кстати, у тебя пожрать есть чего?

ВАДИМ. Нету пожрать, Вася, нету. Что заработали, всё на открытие фирм-однодневок пустили да на открытие счетов, которые нам тут же закрывают. Заколдованный круг какой-то.

ВАСЯ. Ничего, Вадик, прорвёмся. Надо просто тему менять. Монастырей в России много стало. Население не справляется с благотворительностью. Надо менять тему и прорываться. Прорвёмся же?

ВАДИМ. Конечно прорвёмся, Вася. Ты, главное, про еду не думай, и прорвёмся.

ВАСЯ. Я про еду не думаю, просто ты мне о ней постоянно напоминаешь. Кстати, может, есть всё-таки чего-нибудь?

*Вадим достаёт из ящика стола пакетик и даёт его Василию. Тот сразу же всё съедает.*

ВАДИМ. Держи, друг. От себя последнее отрываю.

ВАСЯ. А что это?

ВАДИМ. Орешки.

ВАСЯ. А мяса нету?

ВАДИМ. Нет, мяса нету. Зато это орешки со вкусом бекона.

ВАСЯ. Правда?

ВАДИМ. Правда. Ты что, не почувствовал?

ВАСЯ. Нет.

ВАДИМ. Закрой глаза. Включи своё проклятое воображение и представь, что это орешки со вкусом бекона. Включил?

ВАСЯ. Включил.

ВАДИМ. И чё? Есть вкус бекона?

ВАСЯ. Есть. Да, я чувствую этот бекон. С дымком, на можжевёловых ветках. Молодой поросёнок – сало с боков, замоченное в солёном растворе с перцем, тимьяном и розмарином.

ВАДИМ. Стоп! Стоять!

ВАСЯ. Стою.

ВАДИМ. Садись.

ВАСЯ. Прокурор посадит.

ВАДИМ. Да ну тебя с твоими блатными шуточками! Присаживайся.

*Василий садится на стул.*

ВАДИМ. А теперь сосредоточься и придумай, что нам делать дальше, потому что я тоже кушать хочу. Включи воображение и думай, Вася, думай.

ВАСЯ. А орешков больше нет?

ВАДИМ. Нет. Не думай об орешках. Думай о нашей новой авантюрной схеме, о том, как денег добыть. Много денег. Мно-о-ого.

ВАСЯ. Придумал!

ВАДИМ. Чё, так быстро?

ВАСЯ. А чего тут рассусоливать? Смотри, сейчас деньги в основном подают на больных детишек и на церковь. С детишками мы пробовали, нас чуть не убили. С церковью тоже никак, банки счета закрывают. А куда сейчас население деньги в основном несёт, помимо детей и церкви?

ВАДИМ. Куда?

ВАСЯ. На специальную военную операцию, на войну. На каждом углу – благотворительные фонды и сбор средств. А у кого денег нет, те сети плетут и свечки плавят.

ВАДИМ. У нас этих свечек – вон всё соседнее помещение под потолок забито.

ВАСЯ. Это не те свечки, это церковные, а нужны окопные.

ВАДИМ. Погоди. Ну вот состряпаем мы фонд помощи воинам имени святых Вадима и Василия, и что? Та же петрушка начнётся: только потекут денежки, а банк – раз! – и счёт прикроет. Они там озверели все, по любому чиху счета блокируют.

ВАСЯ. А мы не будем деньги собирать.

ВАДИМ. Не будем?

ВАСЯ. Не будем.

ВАДИМ. А чего мы будем собирать?

ВАСЯ. Мы будем принимать от населения квадрокоптеры – беспилотные летательные аппараты. Сокращённо БПЛА.

ВАДИМ. И? Будет у нас два склада: один со свечками, второй с квадрокоптерами.

ВАСЯ. Нет, мы эти беспилотники продадим другим благотворительным организациям. За наличные.

ВАДИМ. А купят?

ВАСЯ. Купят. Скинем цену на десять процентов – как миленькие купят. И учти: хороший беспилотник стоит от трёх сотен и выше.

ВАДИМ. Вася, ты гений!

ВАСЯ. Я знаю.

ВАДИМ. Так. Я буду сайт делать и по социалкам спамиться, а ты садись печать мастерить. И с утра можно начинать обработку патриотически настроенного населения.

ВАСЯ. Как фонд назовём?

ВАДИМ. Фонд помощи отдельного добровольческого корпуса имени святых Вадима и Василия.

ВАСЯ. Кибернетического корпуса. И давай без наших имён. Скромность украшает человека.

ВАДИМ. Хорошо. Фонд помощи отдельного добровольческого кибернетического корпуса.

ВАСЯ. Звучит.

ВАДИМ. Звучит.

ВАСЯ. Тогда вперёд, в светлое будущее! Нас ждут горы золота и бекона!

ВАДИМ. Ура!

ВАДИМ И ВАСЯ.

Летит шарик в колесе рулетки.

Мечемся как звери в этой, в клетке.

Жизнь, это крысиные бега,

А нам такая жизнь не нужна.

У нас в карманах нету ни шиша,

Но не беда, нет, не беда.

Ведь на плечах у нас есть голова,

Ох, не спроста, нет, не спроста.

Летит шарик в колесе рулетки.

Мечемся как звери в этой, в клетке.

Жизнь, это крысиные бега,

А нам такая жизнь не нужна.

Мы вам придумаем историю любую

И сто процентов выдавим слезу.

Когда начнём вам врать напропалую

Вы отдадите денежку свою.

Летит шарик в колесе рулетки.

Мечемся как звери в этой, в клетке.

Жизнь, это крысиные бега,

А нам такая жизнь не нужна.

Работать на заводе очень скучно

И за прилавком время проводить.

Мы провернём гешефт благополучно

И будем петь и бабками сорить.

Летит шарик в колесе рулетки.

Мечемся как звери в этой, в клетке.

Жизнь, это крысиные бега,

А нам такая жизнь не нужна.

*Вадим садится за стол к компьютеру. Василий убегает. Свет медленно гаснет.*

**ЭПИЗОД ВТОРОЙ**

*То же подвальное помещение. В углу на вешалке висит монашеская одежда. Рядом, на плакате, под QR-кодом видна новая надпись: «Фонд помощи отдельного добровольческого кибернетического корпуса». Вадим* – *в камуфляже. Входит Вася, одетый точно так же.*

ВАСЯ. Только что звонил какой-то хмырь. Сказал, что привезёт партию квадрокоптеров – каких-то «мувриков» или «смувриков», или «мавриков». Короче, самых классных, которые есть.

ВАДИМ. «Мавик 3». Хороший аппарат. Три сотни стоит. Ну, может, чуть меньше. Я сейчас в интернете гляну сколько.

ВАСЯ. Да ты шо? Вот здорово! За двести пятьдесят продадим. Гулять будем. На нашем сайте по продаже «мавиков» есть заявки?

ВАДИМ. Полно. У меня уже целая база желающих принести нам свои денежки.

ВАСЯ. Отлично! Я себе ботинки куплю, а то эти уже совсем дырявые.

ВАДИМ. А я мышку и клавиатуру поменяю.

ВАСЯ. Заживём!

ВАДИМ. Заживё-ё-ём.

*В помещение входит Бабулька.*

БАБУЛЬКА. Здравствуйте! Вот вы где! Еле-еле вас нашла.

ВАДИМ. Здравствуйте!

ВАСЯ. А вы к кому, бабушка?

БАБУЛЬКА. Я вам квадрокоптер принесла. По объявлению. Смотрю, адрес склада рядом, вот я и пришла.

ВАСЯ. Ну, показывайте ваш квадрокоптер.

ВАДИМ. Проходите, садитесь.

*Бабулька садится на стул, выкладывает на стол небольшую коробочку. Вадим начинает её раскрывать. Гостья встаёт, обходит кругом Василия.*

ВАСЯ. Чего?

БАБУЛЬКА. Так я тебя знаю, милок. Ты же это... ты же монах. Ты деньги собирал на монастырь. Собрали?

ВАСЯ. Чего собрали?

БАБУЛЬКА. Деньги.

ВАСЯ. Какие деньги?

ВАДИМ. Бабушка, вы его, наверное, с кем-то спутали.

БАБУЛЬКА. Не спутала. Я хоть и старая, но из ума не выжила. Вот и одежда его висит. Вон, монашеская. И плакат. А не, это другой плакат. Но одежда его.

ВАСЯ. Это не моя одежда.

ВАДИМ. Не твоя?

БАБУЛЬКА. А чья?

ВАСЯ. Брата моего. Брат у меня есть, близнец.

ВАДИМ. Да?

БАБУЛЬКА. Близнец?

ВАСЯ. Да, близнец.

БАБУЛЬКА. И где твой брат-близнец?

ВАСЯ. Где?

БАБУЛЬКА. Вот я и спрашиваю: где? Одежда вон висит, а брата нет.

ВАСЯ. Так это... уехал он.

БАБУЛЬКА. Куда уехал?

ВАСЯ. На войну он уехал, сестра. Говорит, не могу оставаться в монастыре, пока идут боевые действия. Не могу, говорит. Мол, кусок мяса в горло не лезет. Снял вот рясу и уехал.

БАБУЛЬКА. А так можно?

ВАСЯ. Так нужно. Так многие монахи поступают.

БАБУЛЬКА. А тебя как зовут?

ВАСЯ. Василий.

ВАДИМ. Да уж. Вася.

БАБУЛЬКА. Погоди, так твоего брата-близнеца тоже Василием звали. У вас что, имена одинаковые?

ВАСЯ. Да. В этом-то вся и трагедия, в этом-то и весь сыр-бор. Вся наша жизнь наперекосяк. Родители у нас с приветом были: взяли и назвали детей одинаковыми именами. По приколу. Близнецов однояйцевых – одинаковыми именами.

ВАДИМ. Ни фига себе!

БАБУЛЬКА. Боже мой! Вот изверги!

ВАСЯ. Да. А мы с моим любимым братиком всю жизнь мучаемся. Вот Вася из-за этого и подался в монахи, а теперь вот воевать ушёл. Увижу ли я его когда-нибудь?

БАБУЛЬКА. Да ты не переживай так, не плачь. Всё будет хорошо, всё будет нормально. Я пойду. Вот, что смогла, на пенсию купила. Пойду, соседкам расскажу. Вот жизнь-то истории подбрасывает, а? Ни в каком сериале такого не придумают. Надо же, близнецов Василиями назвать. *(Разворачивается и идёт к выходу.)*

ВАСЯ. Иди, бабушка, иди. Это вам, в одиночестве рождённым, хорошо живётся, а вот нам, тройняшкам...

*Бабулька останавливается.*

ВАДИМ. Да твою ж за ногу!

БАБУЛЬКА. Каким тройняшкам? Вас же двое братьев. Двое же?

ВАСЯ. Двое.

БАБУЛЬКА. А почему тогда тройняшки-то?

ВАДИМ. Почему?

ВАСЯ. Да потому что в яйце было три младенца: два брата и сестра.

ВАДИМ. Фуф.

БАБУЛЬКА. Ой, мамочки. Сестра?

ВАСЯ. Сестра. И знаешь, бабушка, как наши родители назвали мою горячо любимую сестру?

БАБУЛЬКА. Как?

ВАСЯ. А догадайся.

БАБУЛЬКА. Ой. Неужто?..

ВАСЯ. Да. Эти не совсем нормальные люди назвали её Василисой.

ВАДИМ. Да.

БАБУЛЬКА. Василисой.

ВАСЯ. Так, гражданочка. Что-то я расчувствовался и открыл первому встречному тайны нашей семьи. Извините за откровенность. И большое спасибо за ваш дар, за этот квадрокоптер, который ещё послужит, а также за способность сопереживать. Спасибо! А теперь не могли бы вы нас оставить одних с коллегой?

ВАДИМ. Да, спасибо за беспилотник!

БАБУЛЬКА. Вам спасибо! Какая у вас тяжёлая работа! А вот у меня внучка институт окончила. Можно я её к вам пришлю помогать? Она такая энергичная. Специалист по логистике. Вот. Прислать?

ВАДИМ. Симпатичная?

БАБУЛЬКА. Нормальная. Вы же тут не жениться с ней будете, а полезное дело делать. А то вон у вас сёстры, братья – и все с одинаковыми именами.

ВАСЯ. Мы обдумаем ваше предложение, бабушка. Обдумаем и сообщим. Спасибо!

ВАДИМ. Большое вам спасибо!

БАБУЛЬКА. Ну я пошла. Всего хорошего! До свидания!

*Она уходит.*

ВАСЯ. Ну и что нам принесла эта любительница сериалов?

ВАДИМ. Да туфта. Для детского сада вертолётик.

ВАСЯ. А сколько он стоит?

ВАДИМ. Долларов сто, не больше. Но его на фронт не продашь. Он максимум телефон поднять может, и то вряд ли. *(Запускает квадрокоптер. Тот летает, потом падает.)* Зарядить аккумулятор надо. Щас зарядится, и полетаем.

*В помещение врывается Бабулька.*

БАБУЛЬКА. Сынки, извините ради бога. Я забыла, а сестру как зовут-то?

ВАСЯ. Василиса.

ВАДИМ. А мою – Анфиса.

БАБУЛЬКА. Ой, у тебя тоже сестра-близнец?

ВАСЯ. Нет. У него брат-близнец.

БАБУЛЬКА. А зовут так же?

ВАСЯ. Нет, зовут его по-другому, но он тоже монах.

ВАДИМ. Вася, прекращай.

БАБУЛЬКА. Точно! Я вас обоих в электричке видела, в рясах. Вы шли и говорили что-то про монастырь.

ВАСЯ. Это не мы были.

ВАДИМ. Не мы.

БАБУЛЬКА. Понимаю.

ВАСЯ. Это были наши братья-близнецы, наши копии. Но они монахи, в отличие от нас.

ВАДИМ. Да.

БАБУЛЬКА. Вот дела-а-а. Вот же бывает такое-е-е. А этот, второй монах, он тоже на фронт ушёл?

ВАСЯ. Да, тоже. Призыв тогда такой был, монашеский. Вот наши братья и ушли воевать. А мы пока в тылу, помогаем им.

ВАДИМ. Бабушка, вы идите, идите. Всё будет хорошо.

БАБУЛЬКА. Да, я пошла. Извините, сынки. Ну надо же!

*Она, причитая, уходит.*

ВАСЯ. Всё, если она ещё раз вернётся, я скажу, что... Я не знаю, что скажу. У меня уже мыслей нет по поводу братьев.

ВАДИМ. Зря ты над ней так. Старый человек.

ВАСЯ. Зато будет о чём с соседками поговорить. Мы ей никакого вреда не нанесли. Наоборот, эмоциями накачали. Да и сами повеселились.

**ЭПИЗОД ТРЕТИЙ**

*В помещение заходит Банкир. Он в чёрных очках.*

ВАСЯ. Добрый день!

ВАДИМ. Здравствуйте!

БАНКИР. Это я вам звонил. По поводу этих... беспилотников.

ВАСЯ. Да-да, вы по адресу.

ВАДИМ. Проходите.

БАНКИР. Я тогда дам команду, чтобы сгружали?

ВАСЯ. А много их у вас?

ВАДИМ. Пять? Десять?

БАНКИР. Сто коробок. Только что из Эмиратов. Все доки в порядке: растаможка и прочее. Сюда заносить?

ВАСЯ. В соседнее помещение, где свечки.

ВАДИМ. А что не влезет, сюда.

БАНКИР. Я сейчас распоряжусь. Покажете?

ВАСЯ. Да, конечно. Пойдёмте.

*Банкир и Вася выходят. Вадим начинает бегать по помещению.*

ВАДИМ. Сто? Сто «мавиков»! Сто! Так. Их цена – минимум двести пятьдесят. Минимум! Если быстро все сбагрить за наличные, за двести, это сколько же получается? Сколько это будет? Чёрт! Сто умножить на двести тысяч... Сколько это будет? Сто умножить на двести... Раньше же в голове мог посчитать, а тут что-то... *(Садится к компьютеру.)* Вот. Двадцать миллионов рублей. Двадцать, блин, миллионов. За неделю. Офигеть! А-а-а!

*В помещение заходят Банкир, Василий и рабочие. В руках у всех, кроме Банкира, коробки. Он держит лишь папку с документами. Рабочие на протяжении разговора приносят ещё коробки.*

БАНКИР. Вот. Тут все документы – гарантийные талоны, сертификаты. В общем, всё.

ВАСЯ. Спасибо вам большое!

ВАДИМ. Может, чай или кофе? Присаживайтесь.

БАНКИР. Кофе, пожалуй. Латте.

ВАСЯ. Вадик, у нас есть кофе?

ВАДИМ. Нет. Мы его выпили на прошлой неделе.

БАНКИР. Ничего страшного.

ВАСЯ. А чай есть?

ВАДИМ. Чай я допил сегодня.

БАНКИР. Да бог с ними, с этими условностями. Друзья, у меня к вам будет одна просьба.

ВАСЯ. Всё, что попросите. Всё, буквально всё.

ВАДИМ. Слушаем вас внимательно.

БАНКИР. Пожалуйста, нигде не упоминайте моё имя. Вообще нигде. Просто анонимный благотворитель сделал свою анонимную благотворительную акцию и подарил анонимные квадрокоптеры. Ключевое слово тут – «анонимный».

ВАСЯ. Да.

ВАДИМ. Я понял. Аноним подарил сто драгоценных квадрокоптеров.

БАНКИР. Спасибо за понимание! Я надеюсь, что моя фамилия нигде не прозвучит в связи с этой акцией. *(Встаёт.)*

ВАСЯ. Не прозвучит. Просто аноним.

ВАДИМ. А какая у вас фамилия?

БАНКИР *(садится и снимает очки)*. А вы разве меня не узнали?

ВАСЯ. Нет.

ВАДИМ. Нет.

БАНКИР. Я Задунайский. Банкир.

ВАСЯ. А-а-а. Я-то смотрю, лицо знакомое.

ВАДИМ. Это тот Задунайский, который в Бухаре на белом верблюде голый катался?

БАНКИР. Да, это я.

ВАСЯ. Мы никому ничего не скажем. Да, точно. Верблюд. Бухара. Ещё это... пьяный дебош в «Кунцево Плаза». И ещё что-то.

ВАДИМ. А почему такая таинственность? Аноним и прочее.

БАНКИР. Знаете, друзья, тут такое дело... В общем, я вращаюсь сами понимаете в каких кругах.

ВАСЯ. В каких?

ВАДИМ. В высоких.

БАНКИР. Ну да, в среде либералов и демократов. И у нас как бы не принято проявлять вот такие вот патриотические порывы. Грубо говоря, меня просто не поймут. Моё окружение не поймёт.

ВАСЯ. Мы поймём.

ВАДИМ. То есть голым на белом верблюде – это они поймут, а вот сто «мавиков» – нет?

БАНКИР. Абсолютно верно. Вести себя как идиот и жить как последний... ну понятно, как кто, – это нормально. А вот сделать что-то хорошее для других или для страны – это считается западло.

ВАДИМ. Ну так, может, на фиг таких друзей?

БАНКИР. Не могу на фиг. У этих друзей все их деньги в моём банке. Грубо говоря, я живу за их счёт.

Москва сити, Москва сити.

Снисхождения не ждите.

Тут на завтрак фуа-гра

Вид на Кремль из окна.

Идёт война, идёт война,

Сметая всё в труху.

Идёт беда и не одна,

Но есть в нашей стране страна

И имя ей Москва.

Москва сити, Москва сити.

Снисхождения не ждите.

Тут на завтрак фуа-гра

Вид на Кремль из окна.

А на войне как на войне.

Москва не весь народ.

Куёт за МКАДом в тишине

Победу наш народ,

Куёт, куёт, куёт.

Москва сити, Москва сити.

Снисхождения не ждите.

Тут на завтрак фуа-гра

Вид на Кремль из окна.

ВАДИМ. Ну мы то вообще то не за МКАДом. Мы, так сказать, в пределах.

БАНКИР. Да это я для усиления эффекта. Ну вы же тут в подвале не Москва сити.

ВАСЯ. Ну да. Не Сити ни разу. Мы никому ничего не скажем, не переживайте.

ВАДИМ. Да мы с вашими друзьями и не пересекаемся. Разные срезы общества, так сказать.

БАНКИР. Спасибо большое! Я знал, что на вас можно положиться.

ВАСЯ. У меня только один вопрос. Личного характера. Можно?

БАНКИР. Спрашивайте. *(Встаёт.)*

ВАСЯ. Вот вы когда на верблюде катались, он же двугорбый был?

БАНКИР. Да, двугорбый.

ВАСЯ. И вы голый были?

БАНКИР. Ну, не совсем. На мне носки были надеты. Точнее, один носок. На правой ноге. А что за вопрос-то?

ВАСЯ. Да мне интересно: вам там, во время поездки между горбами, ничего не натёрло? Всё-таки шерсть, а вы голый.

БАНКИР. Да я не помню ничего, я бухой был. Но вроде нормально всё, нигде не болело. Потом стыдно было, и посадить хотели, но обошлось. Зато привлёк в наш банк инвесторов из Средней Азии.

ВАСЯ. Спасибо за ответ! Очень интересно и познавательно.

ВАДИМ. Спасибо за ваш вклад в общее дело!

*В помещение входят рабочие и Катерина. Банкир надевает очки. Катерина рассматривает коробки.*

РАБОЧИЙ. Всё разгрузили.

КАТЕРИНА. Ой, какие у вас симпатичные грузчики!

БАНКИР. Тогда мы уезжаем. Спасибо! Приятно было познакомиться!

ВАСЯ. И нам было приятно!

ВАДИМ. А мне-то как приятно! Я так рад этой встрече, что завтра же куплю кофейный аппарат и сахар.

БАНКИР. До свидания!

*Банкир и рабочие уходят.*

**ЭПИЗОД ЧЕТВЁРТЫЙ**

ВАСЯ. Девушка, а вы разве не с ними?

КАТЕРИНА. Нет. Меня бабушка к вам послала. Скажите, а вот этот мужчина в очках – это случайно не Задунайский? Тот самый скандально известный банкир.

ВАДИМ. Да.

ВАСЯ. Нет.

КАТЕРИНА. А конкретнее?

ВАДИМ. Нет.

ВАСЯ. Да.

КАТЕРИНА. Что вы тут дурака валяете! Это Задунайский или нет?

ВАСЯ. И да и нет.

КАТЕРИНА. Это как это?

ВАСЯ. Дело в том, что вот сейчас у нас был не сам Задунайский. Не этот прожигатель жизни, про которого все говорят.

КАТЕРИНА. А кто же это был?

ВАДИМ. Да. Кто?

ВАСЯ. Это был его... брат-близнец.

ВАДИМ. Да.

КАТЕРИНА. Да вы что! У этого ненормального есть брат?

ВАДИМ. Уже есть.

ВАСЯ. Да, у банкира Задунайского есть брат-близнец. И, в отличие от брата, этот Задунайский – очень порядочный человек. Очень! Тот Задунайский – кутила и хулиган, а этот мягкий, воспитанный и скромный. Вот в благотворительности участвует.

КАТЕРИНА. Здорово! Вот что значит два брата. Один за наших, а второй против наших.

ВАДИМ. Такова жизнь. А мы было подумали, что вы вместе с Задунайским приехали, точнее, с его братом.

ВАСЯ. Да. Вы прям такая появились вместе с рабочими, и я подумал... мы подумали.

КАТЕРИНА. Я не с рабочими. Меня бабушка прислала. Я чисто с деловым предложением. У меня есть месяц свободного времени, и я могу и хочу его посвятить вам. Вы такие молодцы! Такое дело организовали! А я займусь складским учётом, бумажной работой. Могу кофе сварить.

ВАДИМ. У нас нет кофе.

ВАСЯ. Мы его выпили.

КАТЕРИНА. А я как знала, с собой принесла. Давайте я вам налью. Есть кружки?

*Вадим ставит на стол кружки. Катерина достаёт термос и наливает кофе, затем вынимает из пакета бутерброды.*

ВАДИМ. Бутерброды.

ВАСЯ. О боже, этот запах. Это прелестно!

КАТЕРИНА. Это буженина. Бутерброды бабушка делала, а я – кофе. Бабушка сказала, что вы тут, в подвале, сидите голодные, холодные и что вас мало осталось. Было четверо, а двое на фронт ушли.

ВАДИМ. Четверо?

ВАСЯ. Да. Брат мой, монах, ушёл. Совсем ушёл. И у Вадика брат – монах. А можно ещё бутер?

КАТЕРИНА. Да, берите. Я не хочу, я уже обедала. Ничего, что я тут укусила немножко?

ВАСЯ. Ничего, я не брезгливый.

КАТЕРИНА. Вы молодцы. Вы такие красивые душой люди, как раньше были.

ВАДИМ. Да, мы такие.

ВАСЯ. Вы тоже очень красивая, очень симпатичная. И бутерброды у вас красивые.

КАТЕРИНА. Ну не смущайте меня, не надо. А вот это всё – квадрокоптеры? Я просто о них слышала, но не видела наяву. Только по телевизору.

ВАДИМ. Да сейчас покажем. У нас один собран, и уже батарея зарядилась.

ВАСЯ. Вадик у нас – компьютерный гений, а я руководитель нашего предприятия. Меня Василий зовут.

КАТЕРИНА. Очень приятно! Катерина.

*Она жмёт руку Василию. Вадим запускает летательный аппарат. В помещение входят Вова и Инночка. Они смотрят на парящий квадрокоптер.*

**ЭПИЗОД ПЯТЫЙ**

ВОВА. Физкульт-привет неплательщикам!

ИННОЧКА. Здравствуйте!

ВАДИМ. Здравствуйте!

ВАСЯ. Добрый день!

КАТЕРИНА. Здравствуйте! Проходите. Кофе будете? Вы благотворители?

ИННОЧКА. А чё ты сразу обзываешься?

КАТЕРИНА. Я не обзываюсь.

ВОВА. Инночка, тихо. Ну, в какой-то мере я благотворитель. Пацаны, вы аренду уже второй месяц не платите. Мне чего, на счётчик вас ставить?

ИННОЧКА. Вова, давай не в моём присутствии.

ВАДИМ. Мы заплатим. Буквально на днях.

ВАСЯ. Да, заплатим. Вы присаживайтесь. В ногах правды нет.

КАТЕРИНА. Да вы что! Какая аренда? Люди благотворительностью занимаются, им есть нечего. Я вот бутерброды с кофе им принесла. Вы посмотрите на них. Они недоедают.

ВОВА. Ага, особенно Вася. Прям схуднул весь.

ИННОЧКА. Не выражайся в моём присутствии.

ВАСЯ. Это у меня наследственное. У нас в семье все полные были.

КАТЕРИНА. Да не в наследственности дело. Ребята же не просто так вам не платят. Они благотворительностью занимаются. Откуда у них деньги на аренду?

ВОВА. Какой, на фиг, благотворительностью? Вы тут вон вертолётиками развлекаетесь. Что, детство в жопе играет?

ИННОЧКА. Вова, я последний раз прошу: выбирай выражения.

ВОВА. Не учи меня жить, родная. *(Далее обращается к Вадиму.)* Да посади ты эту хрень на землю! Отвлекает от разговора.

ВАДИМ. Не могу. Кнопка заела.

ВАСЯ. Сейчас остановим. *(Сбивает и накрывает квадрокоптер монашеской рясой.)*

КАТЕРИНА. Вообще-то, это не игрушки. Эти беспилотники очень нужны на фронте. Вот. Всё, что тут лежит, всё пойдёт на фронт. И с этих игрушек, как вы выражаетесь, на врага будут сбрасываться гранаты и бомбы.

ВОВА. Да, мне бы такие игрушки в девяностые... Я бы свою войну по-любому у правобережных выиграл бы.

Девяностые года,

Это вам не ерунда,

Это память на века,

Не забуду никогда.

А тут влюбился как дурак

И сразу слеп стал и ослаб.

В душе смятенье и бардак.

Как хорошо я жил без баб.

Девяностые года,

Это вам не ерунда,

Это память на века,

Не забуду никогда.

Я на всё согласен с ней.

Забил на бизнес и друзей,

Забыл про возраст и врачей

И от неё хочу детей.

Девяностые года,

Это всё же ерунда,

В жизни главное жена,

Не забудьте никогда.

ИННОЧКА. Вова, не надо про девяностые, а то у тебя опять давление поднимется.

ВОВА. Не поднимется.

ИННОЧКА. Ну ты расстроишься, напьёшься, и оно всё равно поднимется.

ВАДИМ. Может, кофе?

ИННОЧКА. Я вам говорю, давление у человека. Что вы со своим кофе?

ВАДИМ. Извините.

ВАСЯ. Мы заплатим потом. Просто сейчас – вообще голяк. Вы, главное, не волнуйтесь.

КАТЕРИНА. Да, вы не волнуйтесь.

ВОВА. Да я не из-за денег волнуюсь. Я из-за них никогда не волновался. Я вообще по другому вопросу зашёл.

ИННОЧКА. Я не виновата.

ВОВА. Да погоди ты!

ИННОЧКА. А что случилось?

ВОВА. Я вон к компьютерному гению зашёл. Ребята вы ушлые. Может, посоветуете что. Дело у меня тут.

ИННОЧКА. Я не виновата.

ВАДИМ. Я с удовольствием помогу, чем могу. В чём проблема?

ВОВА. Да вот супруга ко мне год назад пристала – собственное дело решила организовать, типа чтобы от меня не зависеть. В общем, линия по супер-пупер-целебному крему. Заводик косметический ей захотелось.

ИННОЧКА. Ты всё неправильно рассказываешь.

ВОВА. Да блин! Ну рассказывай сама.

ИННОЧКА. В общем, у меня есть подруга, с которой мы вместе в институте повышения квалификации учились. Она сама на Сахалине живёт. И вот она сказала, что тюлений жир очень полезный для кожи, то есть удивительное косметическое средство. Делает кожу мягкой и шелковистой. Не имеет аналогов в мире.

ВАДИМ. А я тут при чём?

ВОВА. Да не при чём. Я закупил две тонны этого тюленьего жира. Расфасовал по баночкам. Дизайнер нам баночки дизайнил. Этикетки. Сами баночки из стеклокерамики. Баночки для жира из стеклокерамики. Она не горит, не бьётся, баночка. В общем, вложился по полной. От души. И вот когда первая партия была готова, только тогда решил попробовать, что за хрень мы продавать будем.

ИННОЧКА. Это неправильный жир. Они нам вместо тюленьего моржовый подсунули.

ВАДИМ. Так в чём проблема-то?

ВОВА. Да воняет он. И за сто баксов эту баночку никто покупать не хочет. И за границу не сбагришь. Закрыты границы. Вот и стоят у меня в соседнем с вами помещении двадцать тысяч баночек с этим жиром. Стоят и воняют.

*Вася берёт баночку, нюхает и отворачивается. Даёт понюхать Вадиму. Тот начинает чихать и выходит из помещения. Катерина садится за компьютер.*

ИННОЧКА. Я пробовала. Кожа стала мягкой и бархатистой.

ВОВА. Ага, а потом всё бельё в спальне пришлось выкинуть и халат шёлковый, твой любимый.

ВАСЯ. Мы что-нибудь придумаем.

КАТЕРИНА. А чего тут придумывать? Вот. Жир морских млекопитающих можно использовать в виде горючего или для освещения.

ИННОЧКА. Я и говорю, что полезная штука у нас получилась.

ВАСЯ. А как его использовать?

КАТЕРИНА. Ну вы даёте! Окопные свечи из него можно сделать. Смотрите, и баночки по форме удобные, и жир внутри уже есть. Осталось только купить пеньковой верёвки и соорудить из неё фитили.

ВОВА. Я больше ни копейки на этот праздник косметологии не дам. Из принципа. Никакой пеньковой верёвки.

*Вадим возвращается.*

ВАДИМ. Так чем мы можем вам помочь?

ВАСЯ. Фитили нужны для окопных свечей.

КАТЕРИНА. Да. Или верёвка пеньковая. Из неё можно сделать.

ВАДИМ. Так это... у нас полная комната церковных свечек. В каждой свечке есть фитиль.

ВАСЯ. Блин, ты гений!

КАТЕРИНА. А откуда у вас столько свечек?

ВАДИМ. Да тут один благотворитель свечками дал. Налоговая его свечной заводик закрыла. Он остатки нам и сбагрил, на монастырь.

ВОВА. А чего вы жалуетесь, что у вас денег нет? Продали бы свечки и расплатились бы.

ВАСЯ. Да? А кому мы их продадим?

ВОВА. Да в любую церковь за полцены бы отнесли, и всё, или населению онлайн продали бы.

ВАСЯ. Да щас! В церкви свои свечки есть, с чужими приходить нельзя. У них там свой «госплан» и своя отчётность. Мы с нашими свечками не вписались в их мир.

КАТЕРИНА. Да и неправильно это – продавать то, что вам дали бесплатно. Это не по-божески.

ВОВА. А хватит ваших фитилей для наших свечек?

ВАДИМ. Хватит.

ВАСЯ. Но это надо будет парочку людей взять, чтобы они вот этим делом занимались. С одной стороны, ничего сложного, а с другой, муторное дело.

КАТЕРИНА. Да мы сами этим и займёмся.

ИННОЧКА. Вот, Вова, решение проблемы.

ВОВА. А навар с этих свечек будет какой-то? Или тоже благотворительность?

ВАДИМ. Ну, надо подумать.

ВАСЯ. Это как считать.

КАТЕРИНА. Не будет никакого навара. Эти свечки пойдут нашим бойцам в блиндажи. Бесплатно. Зато мы освободим ваш склад от ненужного товара, тоже бесплатно.

ВОВА. Я подумаю.

ИННОЧКА. Володя, я считаю, что ребята придумали идеальное решение. Всем будет хорошо. У тебя всё равно денег много. Миллионом больше, миллионом меньше. Вон на аренде и отобьёшь.

ВОВА. Я подумаю. Вы пока мне сделайте сотню-другую баночек со свечками. Посмотрю на это чудо электрификации и приму решение.

ИННОЧКА. Вова, ты прелесть! Я тебя обожаю!

ВАДИМ. Да, конечно, мы всё сделаем.

ВАСЯ. Всё будет в лучшем виде.

КАТЕРИНА. Я спрошу пару знакомых девочек. Думаю, они нам на первых порах помогут. А потом кинем клич, и прибежит народ. Народ у нас отзывчивый. Свой временный свечной заводик на вашем складе забабахаем.

ИННОЧКА. Я его уговорю. До свидания!

ВАДИМ. До свидания!

ВАСЯ. До свидания!

КАТЕРИНА. Вы молодцы: и вы, Инна, и вы, Владимир. Молодцы! До свидания!

ВОВА. Покедова! Я подумаю.

*Вова и Инночка уходят.*

**ЭПИЗОД ШЕСТОЙ**

ВАДИМ. Уф, пронесло.

ВАСЯ. Если мы с тюленьим жиром ему поможем, то он нам долг простит. У него денег, как у дурака махорки.

КАТЕРИНА. Конечно поможем. Ребята, а у вас сколько этих свечек?

ВАДИМ. Много.

ВАСЯ. Очень много. Для двух тонн тюленьего жира фитилей хватит и даже останется.

КАТЕРИНА. Что значит много? Вы вообще, что ли, складской учёт не ведёте? Это же материальные ценности.

ВАДИМ. Материальные. Только их не продать и даже не раздать. У церкви на свечки – монополия, как выяснилось.

КАТЕРИНА. Всё равно учёт должен быть. Я сейчас домой за телефоном, ноутом и тетрадкой сбегаю, это быстро, а потом всё перепишу. Хорошо?

ВАДИМ. Хорошо. Беги, Катя, беги.

КАТЕРИНА. Я быстро. *(Убегает.)*

*Раздаётся телефонный звонок. Вадим снимает трубку.*

ВАДИМ. Да, Алтуфьевское. Да, первый корпус. Там дверь – и в неё. Склад номер шесть. Ждём. *(Вешает трубку.)*

ВАСЯ. А я вот не понял: мы её что, в наш коллектив приняли?

ВАДИМ. А чего? Симпатичная девчонка.

ВАСЯ. Что же ты такой влюбчивый? Ладно, пусть нам учёт сделает.

ВАДИМ. Блин, забыли на этого... на майнера пожаловаться, который электричество у всех ворует.

ВАСЯ. Да тут все чего-то воруют. Такая страна. Вор на воре сидит и вором погоняет. Вот наш арендатор, откуда у него такие бабульки?

ВАДИМ. Откуда?

ВАСЯ. Он в девяностые бандитом был – правой рукой одного вора в законе. Вора потом пристрелили, да и всю банду или постреляли, или посадили. А вот Вова как-то остался на плаву, и у него теперь склады, магазины и косметический бренд.

ВАДИМ. И жена-красавица.

ВАСЯ. Ну, во-первых, она не в моём вкусе, а во-вторых, ты на чужих жён не заглядывайся, особенно на бандитских.

ВАДИМ. Так он же уже не бандит. Он из бывших бандитов.

ВАСЯ. Запомни, Вадик, бывших бандитов не бывает, как и бывших милиционеров.

ВАДИМ. Ты прям сегодня кладезь мудрости.

ВАСЯ. Да, я талантливый человек. И скромный, что примечательно. Давай квадрокоптер погоняем?

ВАДИМ. А давай.

*Друзья поднимают квадрокоптер в воздух и с упоением гоняются за ним.*

**ЭПИЗОД СЕДЬМОЙ**

*Открывается дверь и входит Константин с раздутым портфелем.*

КОНСТАНТИН. Добрый день! Меня зовут Константин Сиваков.

Стремишься и бьёшься

Как рыба об лёд.

Чуть-чуть усмехнёшься

И сново вперёд.

И сново вперёд

На месяц, на год.

В туман или вьюгу

Ты рвёшься повсюду

Вперёд.

Все козыри биты,

Забыт родной дом,

Все дамы забыты,

Вперёд напролом.

И сново вперёд

На месяц, на год.

В туман или вьюгу

Ты рвёшься повсюду

Вперёд.

Но вот вам беда,

Ты недавно узнал -

Кругла вся земля.

Ты по кругу шагал.

И сново вперёд

На месяц, на год.

В туман или вьюгу

Ты рвёшься повсюду,

Ты рвёшься по кругу

Вперёд.

ВАСЯ. Здрасьте!

ВАДИМ. Добрый вечер!

КОНСТАНТИН. Я по поводу квадрокоптеров. Сколько у вас их?

ВАСЯ. А сколько надо?

КОНСТАНТИН. Вы писали, что сто штук. Я все сто заберу.

ВАСЯ. Да. Но вы в курсе наших условий?

ВАДИМ. Я всё написал товарищу.

КОНСТАНТИН. Только вы писали про «мавики», а у вас тут чёрт-те что летает. Хотя вижу коробки. Можно?

ВАСЯ. Нужно. У нас всё по-честному.

ВАДИМ. Берите любую коробку, вскрывайте. Вот документация на аппараты.

*Константин берёт одну коробку, кладёт её на стол. Вадим приносит папку с документами. Гость смотрит бумаги. Жулики отходят в сторону.*

ВАСЯ. Ты ему какую цену зарядил?

ВАДИМ. Две сотни за коптер.

ВАСЯ. Не дёшево?

ВАДИМ. Зато сразу всё возьмёт – все сто. И я писал, что оплата наличными. Смотри, у него с собой портфель, пухлый.

ВАСЯ. Вижу. Двадцать лямов – это сорок пачек. Не, не влезут сорок пачек пятитысячных в такой портфель.

ВАДИМ. А мне кажется, что влезут.

ВАСЯ. Когда кажется, креститься надо.

*Оба крестятся на икону. Константин распаковывает одну из коробок и начинает смотреть аппарат. В это время в помещение входит Катерина.*

КАТЕРИНА. Я встретила Вову и Инночку. Они сказали, что если вы из их косметического тюленьего жира сделаете окопные свечки, то за аренду не надо будет платить. Инночка – просто прелесть. Они мне ключи от склада с жиром оставили. Ой!

ВАДИМ. Катерина, давайте об этом потом. К нам вот товарищ приехал по делу. Про свечки потом.

КОНСТАНТИН. А у вас и окопные свечки есть?

ВАСЯ. Нету, но будут позже. Договоримся.

КАТЕРИНА. Конечно будут. Они уже практически готовые. Нам надо только фитиля из церковных свечек вынуть и в окопные поставить.

КОНСТАНТИН. Ну вообще то в окопных свечках фитиль из картона делают. Из церковных не подойдёт. Но картона я вам могу привести сколько захочешь.

КАТЕРИНА. Ой, а я не знала. Привезите картона.

КОНСТАНТИН. Гофрированного.

КАТЕРИНА. Да какого скажете.

ВАДИМ. Катя, потом.

КОНСТАНТИН. Какая у вас симпатичная работница! Меня Костя зовут. Можно просто Костик. А вас?

КАТЕРИНА. А меня – Катерина. Можно просто Катя.

КОНСТАНТИН. Очень приятно!

ВАСЯ. А меня – Вася.

КАТЕРИНА. Я знаю. Всё. Молчу, молчу. Я подожду, когда Костя заберёт беспилотники, и начну остатки переписывать.

ВАДИМ. Хорошо. Константин, отойдём в сторонку.

*Константин, Вадим и Василий отходят в сторону. Катерина садится за стол и прислушивается к их разговору.*

КОНСТАНТИН. Мы у вас все коптеры заберём. Все. Просто у меня сейчас денег только на двадцать есть.

ВАСЯ. Кхе-кхе. Давайте вначале погрузим, а потом поговорим. Я думаю, мы договоримся. Отдадим вам всю партию.

КАТЕРИНА. А про какие деньги вы говорите?

ВАДИМ. Да ни про какие. Катерина, если уж вы так хотите помочь, то идите и посчитайте свечки.

КАТЕРИНА. Погодите, свечки никуда не убегут. О каких деньгах речь идёт?

ВАДИМ. Да ни о каких.

КОНСТАНТИН. Ну, деньги за коптеры. Или я что-то неправильно понял?

ВАСЯ. Всё вы правильно поняли. Не обращайте на девушку внимания.

КАТЕРИНА. Да какие деньги за коптеры? Эти коптеры Задунайский бесплатно привёз. Вы же не будете их продавать?

ВАДИМ. Конечно нет.

КОНСТАНТИН. Это тот самый Задунайский? Который на верблюде?

ВАСЯ. Нет, это его брат-близнец.

КАТЕРИНА. Да, это его брат – полная противоположность своему брату-банкиру. Вы представляете, какая шутка природы? Один брат – негодяй, а второй, я не побоюсь этого слова, – святой человек.

*Вадим и Василий поворачиваются к иконе и крестятся.*

КОНСТАНТИН. Я что-то вообще ничего не понимаю.

ВАСЯ. А что тут понимать? Мы вот вас первый раз видим. Откуда мы знаем, что вы не возьмёте сейчас наши коптеры безвозмездно, то есть даром, и не продадите их потом втридорога?

КАТЕРИНА. Да как вам не стыдно! Ведь видно же, что Константин – приличный человек. Он не похож на жулика.

ВАДИМ. А я похож на жулика?

КОНСТАНТИН. Нет.

ВАСЯ. Я тоже не похож на жулика. И что, теперь доверять всем подряд? Время сейчас суровое. Каждый норовит обмануть.

КАТЕРИНА. Да подождите, нельзя же так!

ВАДИМ. Можно.

КАТЕРИНА.

Неправда, что правда бывает у каждого разной.

Неправда, что можно соврать ради счастья других.

Ведь именно ложь называется подлой и грязной.

Ложь очень ценна среди дел воровских.

Вертится, крутится наша земля,

Время течёт, пролетают мгновенья.

Вечный вопрос о победе добра

Очень волнует моё поколенье.

Неправда, что люди хотят только денег,

Что власти хотят и крутой Кадиллак.

Что каждый второй на планете мошенник,

А кто не мошенник, тот просто дурак.

Вертится, крутится наша земля,

Время течёт, пролетают мгновенья.

Вечный вопрос о победе добра

Очень волнует моё поколенье.

Да, много считает, что их не коснётся

И есть у любого скелеты в шкафу.

Но если придётся со злом побороться

Мы встанем рядами в сплочённом строю.

Вертится, крутится наша земля,

Время течёт, пролетают мгновенья.

Вечный вопрос о победе добра

Очень волнует моё поколенье.

Я верю, я верю в людей, хоть убейте.

В их честность, в мораль, в благородство души.

Их больше намного, хоть верьте - не верьте.

Их больше, чем тех, кто на службе у лжи.

Вертится, крутится наша земля,

Время течёт, пролетают мгновенья.

Вечный вопрос о победе добра

Очень волнует моё поколенье.

КОНСТАНТИН. Вообще-то, ребята правы. Я могу предоставить свидетельство о регистрации некоммерческого предприятия. У нас есть страница во «ВКонтакте» и на «Рутубе». Мы уже более двух лет работаем.

ВАСЯ. Ха!

ВАДИМ. Да я вам могу с десяток некоммерческих предприятий открыть. Без проблем! А про «ВКонтакте» вообще смешно!

ВАСЯ. Да, он может.

КАТЕРИНА. Ну ребята, ну зачем обязательно залог брать? Может, как-то по-другому можно?

КОНСТАНТИН. Слушайте, если хотите, давайте я одного из вас с собой возьму – чуть ли не до линии фронта. Сами убедитесь, что у нас всё честно, что коптеры идут по назначению. У кого из вас есть водительское удостоверение?

ВАСЯ. Меня лишили.

ВАДИМ. У меня есть: А,В и С.

КОНСТАНТИН. Вот и отлично! Поехали с нами. За два дня справимся.

КАТЕРИНА. Хорошая идея. А можно и я с вами?

КОНСТАНТИН. Нельзя.

ВАСЯ. Мы с коллегой должны посоветоваться.

КАТЕРИНА. Да, мы должны посоветоваться.

ВАСЯ. Мы вдвоём. Сейчас пошепчемся и решим.

КАТЕРИНА. Да, они посоветуются. Костя, я думаю, всё будет в порядке. И свечки мы вам потом дадим, из тюленьего жира. Он, правда, пахнет не очень, но зато горит о-го-го.

ВАДИМ *(обращаясь к Василию)*. Ну пойдём, пошепчемся.

*Жулики отходят в сторону. Катерина с Константином садятся за стол и начинают изучать документы.*

ВАДИМ. Вот принёс чёрт эту Катю! Все карты нам смешала.

ВАСЯ. Да ладно тебе. Очень симпатичная девушка. С придурью, правда, но все девушки такие. Нормальных нет. Точнее, есть, но это уже не девушки, а монстры.

ВАДИМ. Ну ты опять про своё! Сейчас не про девушек разговор. Чего делать будем?

ВАСЯ. Ну а что тут делать? Езжай с этим полувоенным. Там уже скажешь, что за партию Задунайскому нужны деньги, что он у брата украл и теперь может сесть в тюрьму, если не вернёт растрату.

ВАДИМ. Да ну, бред какой-то, тем более у Задунайского нет брата. Не прокатит.

ВАСЯ. Ну придумаешь что-нибудь. Главное – импровизируй, как я. Я бы сам поехал, но прав нет. Одни обязанности.

ВАДИМ. Ладно, уговорил. Ты постарайся эту Катю сбагрить куда-нибудь.

ВАСЯ. Тяжело будет, но постараюсь.

ВАДИМ. Вась, я серьёзно. Тут такие деньги из рук уходят.

ВАСЯ. Вадик, жить надо смеясь, легко надо жить, не думая о деньгах и прочих прелестях жизни.

ВАДИМ. Хорошо. Я вернусь, и мы поговорим о прелестях жизни. Что-то наши авантюрные планы никак не реализуются.

ВАСЯ. Всё будет хорошо. *(Далее говорит громко.)* Итак, дамы и господа, с Константином едет наш компьютерный гений и руководитель творческих проектов Вадим Зотов.

КАТЕРИНА. Ой, как я ему завидую.

ВАДИМ. Костя, у вас что за машина? Влезут «мавики»?

КОНСТАНТИН. У меня грузовичок. Как знал. Сейчас загрузимся, заедем ко мне, и можно в путь отправляться.

ВАСЯ. Ну вот и отлично. Вадик, возьми у товарища копию паспорта.

ВАДИМ. Да, возьму.

КОНСТАНТИН. Всё будет нормально, мужики. Не переживайте.

ВАСЯ. Так. А теперь каждый берёт по коробочке и несёт в грузовичок.

КАТЕРИНА. А мне что делать?

ВАДИМ. А вы, гражданка, идёте в соседнее помещение и пересчитываете свечки. Вот ключи и тетрадь с ручкой.

КАТЕРИНА. Все свечки пересчитать?

ВАДИМ. Все. Я вернусь – проверю. И не дай бог хоть одна свечка неучтённой останется.

*Мужчины берут по коробке и выходят со склада. Свет медленно гаснет.*

**ЭПИЗОД ВОСЬМОЙ**

*Склад. На двух столах стоят кастрюли. Над ними поднимается пар. Бабулька ходит с веником и подметает пол. Появляется Вадим в камуфляже.*

ГОЛОС. Прошло три месяца.

БАБУЛЬКА.

Когда сгорит дотла

Подлунный мир земли,

Когда взорвут себя

Учёные умы

Всё превратится в пыль,

В радиоактивный прах.

Сгорит в степи ковыль,

Вскипит вода в морях.

Утихнет без людей

Сожжённая земля

И мир слепых теней

Не будет знать следа.

Но верю, что и тьму

Пробьёт зарёй восток.

Сквозь чёрную золу

Появится листок.

Родится мир цветов

Среди пустых полей,

Не зная ни врагов,

Ни алачных людей.

ВАДИМ. Добрый день!

БАБУЛЬКА. Здравствуйте! Вы к кому, гражданин?

ВАДИМ. К Василию. Он же тут должен быть?

БАБУЛЬКА. А по какому поводу?

ВАДИМ. Родственник я его. Чего за вопросы дурацкие? Вы сами-то кто?

БАБУЛЬКА. А я тебя признала. Ты же этот... монах.

ВАДИМ. Кто?

БАБУЛЬКА. Брат этого, который тут за компьютером сидел. Вадим, по-моему.

ВАДИМ. Ну, допустим.

БАБУЛЬКА. С фронта?

ВАДИМ. Почти.

БАБУЛЬКА. Точно. Монах. Тот Вадим, который за компом, он похудее был. Кстати, я вам рясы постирала. Дома лежат. Сейчас принесу твою. Она меньшего размера.

ВАДИМ. Сы-па-си-бо. А чего вы тут варите?

БАБУЛЬКА. Да свечки окопные делаем. Поглядишь?

ВАДИМ. Погляжу. Только я Васе звонил, он сказал, что вроде весь жир переплавили и больше не осталось.

БАБУЛЬКА. Всё правильно. Тюлений жир переплавили, а парафин от свечек остался. Сейчас вот из парафина окопные варим.

ВАДИМ. Понятно.

БАБУЛЬКА. Или давай я выключу. Василий Николаевич сейчас подойдёт. У него приём онлайн.

ВАДИМ. Какой приём? Кого он принимает?

БАБУЛЬКА. Я же говорю, приём онлайн. Ладно, я побегу. Ты тут ничего не трогай. Хорошо?

ВАДИМ. Хорошо.

БАБУЛЬКА. Всё. Ушла.

*Бабулька уходит. Вадим прохаживается по помещению.*

ВАДИМ. Да, а Василий Николаевич мне не всё по телефону рассказывал, получается. Я думал, он тут развернулся с его-то языком и фантазиями, а на сцене всё та же бабка, которая в близнецах запуталась.

**ЭПИЗОД ДЕВЯТЫЙ**

Входит Василий. Мужчины обнимаются.

ВАДИМ. Привет, привет, Василий Николаевич!

ВАСЯ. А ты чего не сказал, что приезжаешь? Я бы тебя встретил. Садись, сейчас чаю сделаю.

ВАДИМ. Прокурор посадит.

ВАСЯ. Да опять ты со своими шуточками. Присаживайся. А что, на складе никого не было, когда ты пришёл?

ВАДИМ. Бабулька была. За монаха меня приняла.

ВАСЯ. А, Наталья Ивановна. Любительница порядка и справедливости. Мы её пытались выгнать. Ни в какую! Придёт, порядок наведёт, политинформацию нам расскажет. Она по ночам Соловьёва слушает, а днём нам его пересказывает.

ВАДИМ. Весело у вас тут. А чего ты о себе во множественном числе?

ВАСЯ. Ну, я же тут не один. С Катей мы.

ВАДИМ. Хех. А я думаю, что ты мне по телефону про неё ничего не рассказываешь?

ВАСЯ. Да у нас разговоры-то урывками были: «как дела?», «привет», «пока».

ВАДИМ. Ты, брат, так и жениться на ней надумаешь. А? Чего?

ВАСЯ. Да мы это... мы уже.

ВАДИМ. Чего уже?

ВАСЯ. Поженились.

ВАДИМ. Офигеть! Я буквально вчера вот в эту дверь вышел, а они за моей спиной уже – раз! – и ячейку общества создали. Ну вы даёте!

ВАСЯ. Ну, влюбился я.

ВАДИМ. Да ты во всех подряд влюбляешься, кто мимо ни пройдёт. Стоило тебя одного оставить, так ты не только влюбился, но и женился.

ВАСЯ. Так получилось. У нас всё серьёзно. И давай без подколов.

ВАДИМ. Хорошо, не буду.

ВАСЯ. Ты расскажи, чего ты тут? Какими судьбами? Как снег на голову. Вроде ты там в каком-то учебном центре работал.

ВАДИМ. Ну а чего рассказывать? Пока ехали, я с Костей разговорился. Сначала, как договаривались, я ему про Задунайского втирал, а потом он меня стал расспрашивать. Как узнал, что я в детстве в соревнованиях по компьютерным играм участвовал, так загорелся весь. Говорит: «У нас сто беспилотников, а пилотов – пара человек». В общем, уговорил меня остаться, ребят поучить. Ну я и остался. У нас там учебный отряд. Я главный специалист, меня все уважают.

ВАСЯ. А сейчас чего приехал?

ВАДИМ. Дык это... Костик опять-таки надоумил. Он не только патриот, он ещё и умный мужик. Говорит: «Чего тебе бесплатно народ учить? Езжай, оформляйся на контракт в Минобороны – и опять к нам. Будешь делать то же самое, но только за деньги».

ВАСЯ. Серьёзно?

ВАДИМ. Ага. В Москве пять лямов за первый год службы дают. Представляешь? Пять лямов за то, что я буду в воздушный бой играть.

ВАСЯ. Сбылась твоя мечта – много денег сразу и любимое дело. И тебя за это не посадят.

ВАДИМ. Типа того. А ты тут чем занимаешься? Бабулька... Как её? Наталья Ивановна про какую-то онлайн встречу говорила.

ВАСЯ. Да я тут окончил экспресс-курсы и стал психологом.

ВАДИМ. Кем?

ВАСЯ. Психологом.

ВАДИМ. Ты серьёзно?

ВАСЯ. Абсолютно. По идее, занимаюсь тем же любимым делом.

ВАДИМ. Ты же говорил, что мы прирождённые мошенники, авантюристы, циники и эти... Забыл кто.

ВАСЯ. Вадик, работы мошенника и психолога во многом похожи, только мошенник лишает людей денег, а психолог – страха. Ведь и там и там главное – понять человека.

ВАДИМ. И ты их понимаешь, людей? Я вот больше компьютеры понимаю, чем человеков. Люди, они непонятные.

ВАСЯ. Да, понимаю. У меня даже есть свой метод.

ВАДИМ. Серьёзно?

ВАСЯ. Да. Метод близнецов.

ВАДИМ. Да ладно! Метод близнецов? Это как?

ВАСЯ. Всё очень просто. Я говорю человеку: «Представь, что у тебя есть брат-близнец. Вот один в один». То есть мы с пациентом делаем его виртуальную версию, но более совершенную. Без тех недостатков, которые имеются у оригинала. И пациент неосознанно, а часто и сознательно, начинает стараться соответствовать своей лучшей копии. И ты знаешь, это работает.

ВАДИМ. Да уж. Одно дело – монахи, Задунайский, а тут прям научная база подогнана.

ВАСЯ. Кстати, приезжал недавно Задунайский. Рассказывал, что по Москве поползли слухи про его брата-близнеца, который его компрометирует. Спрашивал, не разболтали ли мы кому-то о его благотворительности, потом дал денег и уехал кутить.

ВАДИМ. Ага, так последняя партия беспилотников была от него?

ВАСЯ. От него, родимого.

ВАДИМ. Хороший мужик. Жалко, богатый.

ВАСЯ. Да уж. А эту помнишь, Инночку? Жену нашего арендатора? Она с этими свечками сначала носилась. Потом сколотила группу музыкантов и поэтов, назвала её «Агитбригада» и ездит теперь по госпиталям, даёт концерты.

ВАДИМ. Ничего себе!

ВАСЯ. Ага. Её матерные частушки про хохлов пользуются безумным успехом. Вова пытался её как-то утихомирить, он же её ревнует страшно, но в итоге плюнул и ездит с ней по всем концертам. Хотя возраст у него уже не тот, не концертный, но ради молодой жены чего не сделаешь.

ВАДИМ. Да. Ещё что новенького?

ВАСЯ. О, Катюша пришла.

**ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ**

Входит Катерина.

КАТЕРИНА. Здравствуйте! Ой, да это же Вадим!

ВАСЯ. Собственной персоной.

Катерина обнимает Вадима. Отходит в сторонку.

КАТЕРИНА. У меня новость.

ВАСЯ. Какая?

ВАДИМ. Да я в курсе, что вы поженились.

КАТЕРИНА. Нет, не про женитьбу, про другое. Только это личное.

ВАСЯ. Можешь при Вадиме говорить. Он мне как брат. У нас даже отчества одинаковые. Он Николаич, и я Николаич.

ВАДИМ. Ага, как два брата-близнеца.

ВАСЯ. Да ладно тебе. Катюша, что случилось? Хорошая новость-то?

КАТЕРИНА. Хорошая.

ВАСЯ. Тогда говори.

КАТЕРИНА. У нас будет ребёнок.

ВАДИМ. У нас? А я тут при чём?

КАТЕРИНА. У нас с Васей.

ВАДИМ. А-а-а. Туплю.

ВАСЯ. У меня... у нас ребёнок? Вот это да! Вот это здорово! Как неожиданно!

ВАДИМ. Неожиданно?

ВАСЯ. Ну, я как-то не ожидал. Но это здорово. *(Осторожно обнимает Катю, становится перед ней на колени и гладит живот.)*

КАТЕРИНА. Вадик, прекрати подкалывать. Я шла по улице и пела. Народ оглядывался.

ВАДИМ. Да я от зависти. Я буквально только вчера вышел в эту дверь, а вы тут и пожениться успели, и детей завести. В следующий раз войду, тут уже внуки будут бегать.

ВАСЯ. Наш ребёнок. Боже мой, как здорово!

КАТЕРИНА. Наш, Вася, наш.

ВАДИМ. Ладно, пойду я в военкомат, а вы наслаждайтесь вашим счастьем.

КАТЕРИНА. А почему в военкомат?

ВАСЯ. Вадим контракт с Минобороны подписывает. Воевать будет.

КАТЕРИНА. Ой, Вадик, ты молодец! А тебе не страшно? Там же убить могут.

ВАДИМ. Да чего там бояться? Смерти бояться – на фронт не ходить. Да и я же инструктором иду. Буду молодёжь обучать работе с дронами.

ВАСЯ. Да.

ВАДИМ. И самое главное, пять лямов за первый год дают. Плюс зарплата приличная.

ВАСЯ. Это решающий аргумент, конечно же.

КАТЕРИНА. Вася.

ВАДИМ. Всё. Я побежал. Заболтался тут с вами. Вечером увидимся.

ВАСЯ. Обязательно. Я тебе адрес скину эсэмэской.

ВАДИМ. Так ты ещё и переехал?

ВАСЯ. Я не успел тебе сказать. Ты сам постоянно вне зоны. А позвонишь, минута разговора, и всё, ты куда-то спешишь.

ВАДИМ. Я спешу жить. Чао, бамбины!

Вадим уходит.

**ЭПИЗОД ОДИННАДЦАТЫЙ**

Катерина садится на стул. Вася наливает чай, подаёт ей.

ВАСЯ. Он совсем другим приехал, совсем другим. И то, что он на контракт пошёл, это на него совсем не похоже. Я думал, он только азарт любит, деньги.

КАТЕРИНА. Ну а что? Зарплата у него хорошая будет, сам слышал, и делу послужит. Он же там не с автоматом бегать будет, а бойцов учить.

ВАСЯ. Ну да, ты побольше Вадика слушай. Это ещё тот сказочник. Я с Константином Валентиновичем разговаривал. Учить-то он ребят учит, только экзамены у них в боевой обстановке проходят.

КАТЕРИНА. Всё с ним будет хорошо. У тебя замечательный друг. А мы... мы помолимся за него.

ВАСЯ. Обязательно.

КАТЕРИНА. Всё-таки вы, мужчины, такие обманщики, такие вруны и авантюристы. Вот жить не можете, чтобы что-то не наврать.

ВАСЯ. Я тебе не вру. Я тебе всю правду всегда говорю, ты же знаешь. Я перед тобой, как голый всё равно.

*Свет гаснет.*

ВАСЯ. Я убью этого криптомайнера! Вот реально поймаю и убью! Опять свет вырубило.

КАТЕРИНА. Вася, не волнуйся. Я уже привыкла и не пугаюсь.

*Зажигается свеча. Василий ставит несколько свечей на столе и одну около иконы.*

ВАСЯ. Я не волнуюсь, всё нормально.

КАТЕРИНА. Василёчек, я давно хотела спросить. А вот эта икона, она у вас очень старинная и очень красивая. Откуда на складе такая красота?

ВАСЯ. Это... это... это подарок.

КАТЕРИНА. Здорово. А от кого?

ВАСЯ. О, Катюша, это интересная история, но она очень длинная и запутанная. Я тебе её потом расскажу. Тебе сейчас волноваться нельзя.

(Занавес)

ВАСЯ И ВАДИМ.

Мы рассказали вам историю простую
Про то, что этот мир не чёрно-бел
И каждый свою жизнь пусть разрисует.
Лишь только бы потом не пожалел.

Есть люди разные, есть ангелы, есть черти,
Блаженные, глупцы и подлецы.
Среди людской безумной круговерти
У каждого из них есть близнецы.

Последний вор с пропитою душою
Родную мать готов сейчас продать.
Но встреча с близнецом, с самим собою
Поможет кое-что ему понять.

Понять, что кроме лжи бывает
Взаимопомощь, выручка, добро
И твой близнец всё это уже знает,
Вам повстречаться надо бы давно.

Души свою вторую половину
Ты встреть, ты встреть своё второе я.
Среди людей, глядя кому-то в спину,
Окликни, вдруг узнав в нём близнеца.

Мы рассказали вам историю про метод.
Пускай она наивна и проста.
Вы вспоминайте нас и метод этот,
Не забывайте метод близнеца.