Икрамова Малика

КАК СОСЕДИ ИВАНУ ЖИТЬ МЕШАЛИ

(сатирическая пьеса)

Иван

Тарас

Сэм

Джон

Томащ

Золтан

Ганс

Жюль

*Картина первая*

*На сцене – два разделенные забором хозяйства Ивана и Тараса. На стороне Тараса видна часть давно требующей побелки мазанки, на дворе бесхозно валяются различные сельскохозяйственные орудия. На стороне Ивана – видна часть крепкой деревянной избы, на переднем крае сцены – мельница. Иван возит туда на тачке мешки с зерном, в другие мешки засыпает помеленное зерно. На мешках надписи – Гансу, Золтану, Томашу и прочее. Лениво к забору подходит Тарас и, какое-то время наблюдает за работой Ивана, кусая время от времени от круга колбасы в руке.*

Тарас. Здорово, сосед!

Иван (*отрываясь о работы*). А, Тарас… И тебе дай Бог здоровья. А что это ты не в поле? Денек-то какой славный. Такой день – год кормит.

Тарас (*откусывая от колбасы, невнятно*). Была охота спину гнуть! Нет, дудки! Я свое поле Сэму в аренду сдал и теперь и в ус не дую. Живу – как птица вольная. Ни пахать, ни сеять не надо, а денежки (*бренчит монетами в кармане*) – вот они!

Иван. Ишь ты! Ловко…

Тарас. А то! Я – парень не промах! Гляди, да учись уму-разуму. Хочешь, я и за тебя Сэму словечко замолвлю? Будешь жить как у Христа за пазухой.

Иван. Нет, сосед. Спасибо за совет, а только – не по мне это. Землю эту мой отец пахал, а до него – дед и прадед. Как же я ее в чужие руки отдам? Нет уж! Я на своей земле сам хочу хозяином быть. Никому ее, родимую, не отдам. Кто к земле своей с любовью – тому она сторицей воздаст. Оно, конечно, Сэм - хозяин справный, богатый. А только поглядим еще через пару лет, у кого из нас хозяйство крепче будет. А тебе, Тарас, вот что скажу – чужую землю никто не жалеет. Сэм из нее три шкуры выжмет, и останется тебе опосля его аренды один солончак, на котором и полынь не растет.

Тарас. А, ну тебя! Брешешь все от зависти.

*Идет к своей хате. Иван, покачав головой, возвращается к работе. Тарас, зайдя в хату, из окна поглядывает на Ивана, говорит сам с собой.*

Тарас. Ах, черт сиволапый! Только все настроение испортил… (*Задумывается*). А ну, как он правду сказал? Сэм-то ведь и правда – все соки из земли выдоит. По три урожая за год снимает, живоглот! Видано ли дело? А уж чем он там поля посыпает – один Бог ведает. Поди и правда, загубит мне землю и бросит. А я-то как буду? Без платы за аренду и без земли? Вот беда… Вот беда… (*Хватается за голову*). А Иван-то, Иван! Уж он надо мной тогда потешится. Скажет – говорил тебе прежде, да ты не слушал. Вот и получай по заслугам, дурья башка. (*Стонет от горя*). Ну – нет! Пусть я сам без земли останусь, но и тебе, дружочек, не поздоровится. Уж я тебе удружу! Я тебя первого по миру без штанов пущу!

*Картина вторая*

*В доме Сэма. Внутри - роскошный интерьер. Сэм сидит, развалясь в кресле, ноги на столе, во рту – сигара, читает деловые сводки в газете. Робко приоткрывает дверь Тарас, заглядывает внутрь.*

Сэм (*заметив его, небрежно*). А, сосед… Есть проблемы?

Тарас (*неловко протискиваясь в комнату*). Я - это… Спросить хотел… Ты, вот, гляжу, порошок какой-то все в землю сыпешь… Это зачем же? И что это за порошок такой?

Сэм. А уж это –мое дело. Я в свой производственный процесс нос совать никому не позволю. Ишь, какой - все секреты ему открой! Это с какой же стати? Деньги ты за аренду получил (*достает из стола расписку и, помахав перед носом Тараса, снова запирает в стол*). Пока земля у меня – я на ней полный хозяин. Что хочу – то и ворочу. (*Достает договор, показывает пункт в нем*). Читал договор? (*Убирает договор в стол*). Вот то-то!

Тарас (*совсем оробев, мнется*). Да я – что? Я – ничего… Я ведь совсем по-другому делу пришел.

Сэм (*скучающе*). Ну?

Тарас. Сосед мой, Иван, совсем распоясался. Нынче похвалялся, что скоро тебя переплюнет и в бараний рог согнет.

Сэм (*смеясь презрительно*). Ванька-то? С пьяных глаз хвастает.

Тарас (*оживляясь, подходит ближе, доверительно*). То-то и есть, что – нет! То есть – ни в одном глазу! С утра до вечера на мельнице зерно молотит и соседям муку продает. Эх, и хороша ж у него мельница! Да с такой мельницей кто хошь в миг богатеем станет.

Сэм (*побледнев*). И много, говоришь, Иван муки соседям продает?

Тарас. Да на телегах возить не успевают! Больше него никто пшеницы не растит. Всю округу, считай, кормит.

Сэм (*яростно*). А моя мука – как же?

Тарас. Дак у тебя она вдвое дороже. Кто ее покупать станет, когда Иванова есть?

Сэм (*вскочив, начинает в бешенстве ходить по комнате туда-сюда*). Это надо прекратить! И немедленно! Я не потерплю конкурентов! (*Внезапно останавливается, пальцем показывает на Тараса*). Ты! Вот кто мне поможет!

Тарас (*струхнув*). Я?

Сэм. Вот именно! Это, приятель, в твоих интересах. Если мою муку не станут скупать соседи – за каким лешим мне твоя земля? И думать забудь об арендной плате. А работать ты уже отвык. Как без моих денежек жить станешь, а?

Тарас (*бухнувшись перед ним на колени*). Сосед, Христа ради, не оставь своими заботами… Все! Все сделаю, как скажешь.

Сэм. Ну, то-то! (*Вынимает из-под стола бутыль*). Вот, держи. Ночью, как стемнеет – плеснешь из нее на Иванову мельницу и подожжешь. В один момент от нее только пепел останется.

Тарас (*трясясь от страха*). А коли он меня увидит? Он ведь вече соберет. Засудят меня соседи на вече и тогда – пропал я…

Сэм. А это – нее твоя забота. На соседей я, если что, и надавить могу. (*Показывает кулак*). Вот они где у меня! Я их кредитами по самое горло опутал. Они против меня и пискнуть не смеют! Враз задушу! Сейчас я их, голубчиков, обзвоню, да и растолкую, как да что. Все с моего голоса на вече петь будут. Все! Ступай! И смотри – чтоб сегодня же все было сделано!

*Тарас, подхватив бутылку, на трясущихся ногах выходит от Сэма.*

*Картина третья*

*На фоне ночного неба во дворе Ивана горит мельница. Иван, в одной руке держа шапку, другой начинает звонить в висящий на дворе колокол. Тревожно и громко звучит набат. Позёвывая, неторопливо, во дворе появляются соседи Тараса – Джон, Томаш, Жюль и другие. За спинами соседей трусливо прячется Тарас.*

Джон. Ты чего, Иван, посреди ночи такой трезвон поднял? Не мог до утра подождать?

Иван (*возмущенно*). Али не видите, что мельница полыхает?

Томаш. Прискорбно, прискорбно… Однако, что ж мы тут можем поделать? Тушить ее смысла нет – один остов остался.

Иван. Это – факт! Погибла мельница… Как есть – погибла. Да с поджигателем не грех разобраться.

Ганс. Ну-ну-ну! Сразу уж – поджигатель? Мельница могла загореться от вполне естественных причин. Тут сперва разобраться надо, комиссию создать. Может, в нее молния ударила?

Иван. Да что ты говоришь, сосед? Какая молния? Уж дней десять, как дождя не было. Да и поджигателя я своими глазами видел – хотел поймать, да он от меня вывернулся. Вот, только и осталось в руках (*показывает шапку*). Узнаете, чья?

Жюль. Шапка, как шапка… Как по ней поджигателя опознать?

Иван. Да вы что – ослепли все? Тараса шапка! Он поджигатель и есть.

Золтан (*согласно кивая*). Так и есть. Тарасова шапка.

Сэм (*Золтану, шипя*). Ты бы, сосед, помолчал лучше. (*Ивану, громко*). Да если и так. А может, поджигатель ее у Тараса украл? Зачем же мы, соседи, напраслину на честного человека возводить станем?

Иван (*возмущенно*). Да что ж я, своего соседа не узнаю? Он поджигал, и шапка его.

 *Тарас выскакивает вперед. Видно, что его лицо и руки испачканы в золе.*

Тарас (*истерично*). Брешет он, братцы. Ей-Богу, брешет! А я здесь – ни при чем! Вот вам крест!

Томаш. Довольно странно! Как это ты сосед в такой кромешной тьме мог что-то разглядеть? Уж не навет ли это?

Иван. Да как тут не разглядишь, когда мельница что твой факел полыхает? Светлей, чем днем на дворе было.

Ганс. Я полагаю, соседи, тут прежде всего имеет место психологический фактор. В таком шоковом состоянии что хочешь привидеться может. Не будем строго судить Ивана, ведь он может заблуждаться вполне искренно.

Иван. Да что с вами, соседи?! Неужели же вы мне не верите?

Джон. Я считаю, что сейчас мы все обязаны воздержаться от скоропалительных выводов. Надо сперва детально во всем разобраться. Риск ошибки очень велик. Поддавшись эмоциям, мы рискуем поверить навету на достойного нашего соседа и безвинно возложить на него чужую вину.

*Сэм незаметно подталкивает Жюля и делает ему знак.*

Жюль (*горячо, возмущенно*). Я совершенно согласен с мнением моего уважаемого соседа Джона. Ведь что мы имеем: голословное обвинение соседом Иваном нашего дорогого соседа Тараса. Предъявленная нам шапка, якобы принадлежащая Тарасу, вполне может быть ложной уликой, призванной бросить тень на невинного соседа. Я бы, в первую очередь задумался, дорогие соседи: а кому, собственно, выгоден этот поджог? Мне кажется, это очевидно - Ивану! Разве это не похоже на хитроумную манипуляцию с его стороны с целью поднять нам всем цены на муку?

Томаш. А что? Верно говорит сосед Жюль. Мне это дело сразу показалось подозрительным. Ишь как он лихо все подстроил. Украл у соседа шапку, да и взвалил на него свои грязные делишки. Я призываю уважаемых соседей достойно наказать провокатора Ивана. Когда в мире происходят такие вещи, честные граждане не могут оставаться в стороне.

Иван (*растерянно*). Да что же это творится, люди добрые? Мельницу мою сожгли да меня же в том и обвиняете? Да вы поглядите на Тараса – ведь вон у него все руки в золе выпачканы. Каких вам еще доказательств надо?

Джон. Это все дешевая риторика. На других кивать дело не хитрое. Ты на свои руки погляди. Они у тебя и того чернее. А воспользоваться случайным совпадением для обвинения невинного человека лишь для того, чтоб от себя вину отвести – такое иезуитство, какого и на свете еще не было. Поэтому, дорогие соседи, я полагаю, будет справедливо, если мы с целью противостоять зловредным ухищрениям Ивана не станем больше закупать у него муку. Я думаю, это послужит ему достойным наказанием.

Золтан. А где же нам тогда муку закупать?

Ганс. Я думаю, всеми нами уважаемый сосед Сэм вполне сможет заменить нам бесчестного мукодела Ивана и закрыть все наши насущные нужды. Не правда ли, сосед Сэм?

Сэм (*вежливо кланяясь*). Почту за честь, дорогие соседи. Почту за честь. Всегда к вашим услугам!

Золтан. Вот так услуга! Втридорога платить? Да и мука у Ивана получше будет.

Джон (*шипя ему в ухо*). Ты что, сосед Золтан, против всего коллектива прешь? Ты смотри - мы тебя как муху раздавим…

Жюль (*оживленно*). Дорогие соседи! Давайте поблагодарим нашего замечательного соседа Сэма за его великодушное желание прийти нам на помощь в это тяжелое для нас время. Я со своей стороны всецело поддерживаю совершенно справедливое и гуманное предложение соседа Джона и категорически заявляю, что отныне не желаю иметь никаких дел с Иваном.

Ганс, Томаш, Тарас (*вместе*). И мы! И мы!

Джон. Позвольте, соседи, выразить вам признательность за вашу приверженность идеалам добра и справедливости. Желаю вам всем спокойной ночи и предлагаю разойтись.

*Все расходятся, желают друг другу доброй ночи и пожимают руки.*

Золтан (*задержавшись, тихо себе под нос*). Это вы как там сами себе хотите, а я всегда брал муку у Ивана, и дальше брать стану.

*Золтан делает Ивану ободряющий жест и тоже уходит. Иван, недоумевающий и растерянный, разводит бессильно руками.*

*Картина четвертая*

*Дом Сэма. Сэм, как и раньше, сидит, положив ноги на стол с сигарой во рту и просматривая газеты. Открывается дверь и уверенно входит Тарас.*

Тарас. Как поживаешь, сосед?

Сэм (*вынимая сигару*). Не жалуюсь. А ты зачем пожаловал? По делу или так - проведать по-соседски?

Тарас. Я к тебе, сосед, за деньгами.

Сэм. За какими еще деньгами? За аренду тебе уплачено полностью. Или забыл? Так вот тебе расписка. (*Лезет в стол за бумагой*).

Тарас (*махнув рукой*). На кой она мне? Я не про аренду. За мельницу рассчитаться бы. Я ведь, сосед, здоровьем и жизнью своими рисковал, чтобы тебе зерно твое сподручней продавать было. Ты, я гляжу, за него уже вдвое против прежнего с соседей берешь. Не худо бы и со мной барышами поделиться.

Сэм. За помощь тебе – спасибо. А про деньги меж нами разговора не было. Так что – извини, сосед.

Тарас. Ой, Сэм, гляди – прокидаешься. Без меня тебе с Иваном не сладить.

Сэм. Да что мне теперь Ванька? Небось, попритих, как без мельницы остался?

Тарас. Рано ты его со счетов списал. Ох, рано… Оно, конечно, новая его мельница сгорела. Так он на старой, что у него на задах стоит, теперь зерно мелет.

Сэм (*вскакивая и перегибаясь через стол*). Быть не может!

Тарас. Еще как может!

Сэм. Да если и так. Кто ее теперь у него купит? Сам слышал, что на вече решили.

Тарас. Находятся охотники. Вот Золтан, к примеру. Он у Ивана берет по-прежнему. А остальное Иван в дальние села отправляет. Там его муку охотно скупают. Да еще и соседям его ее потом вдвадорога толкают. Накладно соседям, конечно, выходит, да все ж дешевле, чем твою брать.

Сэм. Ах, мерзавец! Обошел меня! Ну, нет! Это так оставить нельзя. (*Задумывается*). Ты, Тарас, ко мне за деньгами пришел? Что ж! Я тебе заплачу. (*Достает из стола мешок с деньгами, Тарас тянет к ним руку, но Сэм отводит мешок от него в сторону*). Но сперва надо и эту мельницу у Ивана пожечь.

Тарас. Э, нет! Иван у той мельницы кобеля злющего посадил. Туда теперь и не суйся. Вмиг на куски порвет. А еще он на своей земле яму вырыл. Ручей запрудил и пруд из той ямы сделал. А в пруду – карпов выращивает и соседям продает.

Сэм. Как – соседям продает? Ведь они с ним дел торговых поклялись не иметь.

Тарас. Это они только по муке так решили. А насчет карпов уговора не было. Так что берут за милу душу. Да и то сказать – твоя форель худосочная супротив его карпа – тьфу!

Сэм (*схватившись за голову*). Что же это он, подлец со мной делает? Так ведь он меня скоро по миру пустит! Пруд этот уничтожить надо!

Тарас. А вот тут я тебе готов помочь. Цепь у кобеля короткая, до запруды не доходит. Так что, ежели хочешь, могу тебе удружить. По-соседски. (*Протягивает руку к мешку. Сэм, поколебавшись, отдает ему деньги*). Ну вот, это – другой разговор. Я слыхал, у тебя шашек тротиловых без счета? Вот и давай их мне. А уж я с ними пруд Иванов враз осушу.

*Сэм лезет в сейф, достает оттуда тротиловую шашку и отдает Тарасу. Тарас подмигивает Сэму, пожимает ему с заговорщицким видом руку.*

Тарас. Не сегодня – завтра жди добрых вестей, сосед.

*Уходит.*

*Картина пятая*

*Ранний рассвет. На дворе Ивана, залитом водой, там и сям валяются тушки карпов. Иван, держа в одной руке полушубок Тараса, другой энергично звонит в колокол, собирая вече. Неторопливо, нога за ногу, подтягиваются ко двору соседи.*

Томаш. Опять ты, Иван, всех соседей взбаламутил. Не мог до утра дождаться? Что за нужда у тебя?

Иван (*возмущенно*). А вы поглядите! (*Показывает на свой участок*).Прошлый раз мельницу пожгли, а теперь плотину взорвали!

Джон (*саркастично*). Уж сразу – и взорвали! А, по-моему, дорогие соседи, Иван просто пытается списать свои ошибки при строительстве запруды на внешние факторы.

Иван. Да что у вас всех – уши заложило? Не слыхали, как громыхнуло? Это – он (*указывает на Тараса)* шашкой динамитной запруду снес!

Тарас (*подбоченясь, выходит из-за спин соседей, его шаровары местами обгорели и выпачканы в порохе*). Ну – завел шарманку! Как что у него не так – так Тарас виноват! И как язык не отсохнет от вранья?

Ганс. Дорогой сосед Иван! Все знают, что между ближайшими соседями бывают случаи недопонимания и недоброжелательного отношения. Но то, в чем вы так безапелляционно и бездоказательно обвиняете соседа Тараса – это просто абсурдно! В это невозможно поверить!

Иван. Да вы на тулуп посмотрите! Чей он, а? Не признаете?

Золтан. Да как не признать? Тарасов тулуп, ясно.

Жюль. Даже если допустить абсолютно нелепую мысль, что это тулуп соседа Тараса, то я не вижу, каким образом это может служить поводом к его обвинению?

Иван. Да ведь я этот тулуп с него своими руками стащил, когда он с запруды бежал.

Томаш. Сосед Тарас, скажи нам, как на духу – верно ли нам Иван рассказывает?

Тарас. Ложь! Все ложь! От первого до последнего слова! Тулуп он мой предъявляет! Ишь, ловко! Да он сам его у меня со двора и стащил, когда я его просушить повесил.

Иван. Да вы на штаны его посмотрите – все в дырах от пороха!

Тарас. Не слушайте, его, соседи! Да, штаны у меня в дырах. А от чего? От жизни тяжелой! Вон нынче какие цены на муку! Того и гляди, совсем без штанов останешься!

Джон. Да тут все вилами на воде написано! Сосед Иван, зная наше бедственное положение, захотел вконец нас всех разорить – мало что, мука дорогая, так теперь и на рыбу цена взлетит. Да и где ее теперь брать?

Сэм. Дорогие соседи! Можете быть спокойны! Я с превеликой радостью откликнусь на вашу нужду и буду поставлять вам рыбу из своего хозяйства по сходным ценам.

Золтан (*себе под нос*). Знаем мы эти сходные цены…

Жюль (*угрожающе*). Вы что-то сказали, сосед Золтан? Глядите, у нас и на вас управа найдется.

Томаш. Мне кажется, уважаемые соседи, что мы и сейчас не вправе оставить безнаказанной эту очередную попытку Ивана дестабилизировать рынок. Я призываю вас сказать решительное «нет» гнусной выдаче Иваном самоподрыва его пруда за враждебные действия Тараса и отказаться от всяческой торговли с ним рыбой в дальнейшем. Надеюсь, возражений нет?

*Все согласно гудят. Золтан возмущенно разводит руками.*

Томаш. Я знал, соседи, что мы с вами выступим единым фронтом против грязных игр Ивана на фоне наших временных трудностей.

Ганс. Благодарю всех за беспристрастное и трезвое отношение к делу. Вопрос, как я вижу, решен положительно. Думаю, можно расходиться.

Иван. Да ведь вам, дуракам, хуже будет! (*Махнув рукой*). Э! Да что с вами говорить… Сэм вам всем головы задурил, ни мыслей своих, ни воли. Ровно как куклы бестолковые.

*Соседи (кроме Золтана) зажимают уши, собираются идти.*

Тарас. Эй! Постойте! А я-то как?! Соседи, дорогие, вы посмотрите, до чего меня довели коварство и алчность соседа Ивана (*показывает на свои рваные штаны*). Весь износился, тела прикрыть нечем. Вы бы помогли по-соседски, уделили от своих щедрот? За вас ведь терплю…

*Ганс, Жюль, Джон и Томаш молчат, мнутся. Золтан возмущенно вскидывает руки.*

Сэм (*пристально глядя на них*). Думаю, соседи, надо помочь. Согласны со мной?

*Ганс, Жюль, Джон и Томаш по-прежнему мнутся.*

Сэм (*угрожающе глядя на них*). Не слышу?

Джон (*робко*). Времена нынче больно тяжелые… У самих хозяйства беднеют.

Ганс. На муку одну только сколько денег уходит…

Томаш. Скотину нечем кормить. Под нож пускаем.

Жюль. А у меня батраки бунтуют.

Золтан (*бурчит*). А я вообще – против!

Сэм (*Золтану, тихо*). Ты мне поговори тут! (*Соседям, укоризненно*). Тяжелые времена, тяжелые… Не спорю. Но не о себе только думать надо. Есть те, кому и похуже приходится. Доброжелательность, справедливость, человеколюбие – вот наши общие ценности. А потому, соседи, давайте делиться. Прошу делать взносы.

*Соседи нехотя лезут за деньгами, по очереди подходят к Сэму и передают ему. Кроме Золтана, демонстративно засунувшего руки в карманы. Сэм протягивает к нему руку за деньгами, но Золтан достает из кармана «фигу» и вертит перед его лицом*.

Сэм (*Золтану, тихо*). Я с тобой еще отдельно разберусь. (*Тарасу*). Держи, Тарас, и знай – ты всегда можешь рассчитывать на помощь своих соседей. Будь уверен - в беде не оставим. (*Соседям*). Однако, надо бы и своим хозяйством заняться. Пойдемте, соседи.

*Соседи расходятся. Золтан на прощание поднимает в ободряющем жесте руку, сочувственно смотря на Ивана.*

Иван. Ну, соседи! Ну, утешили… Ведь хуже бандитов! Без ножа зарезали. И, главное дело - за что? Чем я вас обидел? Разве я вам муку да рыбу задорого продавал? Да вы таких цен нигде и не найдете больше. А теперь - что? У Сэма скупаете? Да он же вас как липку обдирает и на вашей нужде жиреет. Вы ведь теперь, чтоб прокормиться, все что было у вас ценного, Сэму в заклад отдали. Да что ж вы так взъелись-то на меня, что себя уморить готовы, лишь бы мне помешать? Ну, ничего. Не все коту масленица. И на вас управа найдется. Еще поглядим, кто – кого?

*Картина шестая*

*Дом Сэма. Сэм, сидит за столом, что-то высчитывая на счетах и записывая в гроссбухи. Открывается дверь и внутрь развязно вваливается Тарас.*

Тарас. Здорово, Сэм!

Сэм (*с неудовольствием*). Что-то ты зачастил, Тарас.

Тарас. А ты, я гляжу – не рад?

Сэм. Рад, рад. Да видишь – дел сколько? Головы поднять некогда.

Тарас. Все барыши свои подсчитываешь? Ну-ну… Ладно, пойду, коли не ко времени пришел. А то, было, хотел тебя новостями потешить.

*Тарас поворачивается уйти.*

Сэм (*поспешно*). Ну, для доброго соседа время всегда найдется. Садись, Тарас, рассказывай. Как там Ванька? Присмирел, небось?

Тарас (*развалясь на стуле*). Какое! Живет – не тужит. С соседями дальними дружит. Да и из ближних кое-кого привечает.

Сэм (*досадливо*). А, с Золтаном, небось, спелся. Эта овца паршивая у меня еще попляшет. Что он, все так же у Ивана муку берет?

Тарас. И муку, и карпа. Пруд-то Иван заново обустроил. Только к нему теперь не подобраться – и там кобеля злющего посадил.

Сэм (*хватается за сердце*). Ох, плохо мне… Ох, в глазах темно… Все ему, подлецу, нипочем…

Тарас. Ты погоди за сердце хвататься. Я тебе главного ещё не сказал. (*Наклоняется к Сэму поближе, понизив голос*). Он, Иван-то, вот какую штуку придумал. Пчел в лесу поймал, и у себя на дворе в домиках поселил.

Сэм (*потрясенно*). В каких таких домиках?

Тарас. А таких – навроде будки. Вот они там и живут, и мед туда сносят. Ему теперь, коли меду захочется, по лесам дупла искать не надо. Все под рукой. У него и соседи мед охотно берут да похваливают.

Сэм (*схватившись за голову*). Быть того не может! Диких пчел приручить и на себя работать заставить? Виданное ли дело? Тут не без колдовства! А что, если пчелы эти у него не простые? Что, ежели они и мед колдовской делают? А ежели он худое задумал? Ну, к примеру, соседей своих потравить? А? Это всему обществу угроза, получается. (*Решительно*). Нет! Это так оставлять нельзя! Беги, Тарас, звони в колокол. Пусть соседи на вече решат, что нам с Ванькой делать?

*Тарас, потирая руки и довольно хихикая, выбегает от Сэма. Вскоре раздается призывающий на вече звон.*

*Картина восьмая*

*Тревожно звучит набат. На сцене, перед забором Ивана, появляются недовольные соседи.*

Томаш. Да что ж это такое?!

Ганс. Безобразие!

Жюль. Ни днем, ни ночью покоя нет!

Джон. А, чтоб тебя!

Золтан (*тихо*). Знамо дело - опять Тарас набедокурил…

Иван. Никак, беда какая…

*Неожиданно для себя видят Сэма, трезвонящего в колокол.*

Джон (*удивленно*). Сосед Сэм?

Жюль. Ну и ну!

Иван. Вот те на!

Томаш. Глазам не верю! Сэм?! Ты?

Золтан (*бурчит себе под нос*). Ох, чует мое сердце – не к добру это… Не к добру…

Ганс. Зачем звал, сосед?

Сэм. Дражайшие соседи! Спасибо, что откликнулись на мой призыв. Поверьте, лишь дело чрезвычайной важности вынудило меня оторвать вас от ваших мирных дел. Угроза! Страшная угроза нависла над всеми нами!

Жюль. О, Боже, Сэм! На тебе лица нет!

Золтан (*себе под нос*). Да на нем его никогда и не было… Одна маска.

Ганс. Сосед Сэм, что случилось? Говори! Говори скорее!

Томаш. О, да… Неведение - хуже всего.

Тарас. Беда, соседи! Беда… Сэм – он зря трепать не станет.

Джон. К порядку! К порядку! Прекратите панику, соседи! Возьмите себя в руки! Мы должны проявить стойкость перед лицом опасности!

Иван. Да тихо вы все! Пусть уже скажет - из-за чего весь сыр-бор?

Сэм (*иронично поклонясь Ивану*). Именно это я и собирался сделать, сосед Иван. (*Соседям*). Любезные соседи! Давали ли вы себе труд задуматься – что за таинственные строения появились вдруг на дворе у Ивана?

Иван. У меня?!

Жюль. Какие строения? Где?

Сэм. Да вот же! (*Показывает на ульи*). Вот! Прямо перед вами!

Ганс (*всматриваясь*). Вот эти деревянные ящики? А что в них такого таинственного? Я, конечно, не эксперт, но, на мой обывательский взгляд, это вполне обычные ящики.

Томаш. Признаться, я тоже не вижу – что в них такого особенного?

 Золтан. Ящики как ящики. Подумаешь – невидаль!

Джон (*наставительно)*. Раз сосед Сэм говорит, что с ящиками не все так просто, как выглядит на первый взгляд, значит, так оно и есть. Я прав, сосед Сэм?

Тарас. Это они только с виду - ящики! А что там внутри?

Сэм. Вот! В этом-то и вся суть – что ВНУТРИ этих ящиков?

Джон. А в самом деле! Что там?

Жюль. Соседи! Мне кажется, в этих ящиках заключена какая-то ужасная тайна.

Томаш. Наверняка, что-то очень опасное!

Ганс. Да-да! В высшей степени опасное!

Иван. Да какая там тайна? У меня в них пчелы живут.

Сэм. Вы слышали?! Слышали, что сказал сосед Иван? Пчелы!

Золтан (*скептически*). Ну, слышали. Ну, пчелы живут. И что?

Сэм. Я поражаюсь вам, сосед Золтан! Дикие насекомые покидают просторную сень лесов и свои уютные дупла для того, чтобы поселиться в этих неуклюжих, нелепых ящиках, и вам это не кажется подозрительным? Вы не думаете, что к ним было применено какое-то зловещее заклятие?

Джон. Да-да-да! Тут наверняка замешана черная магия.

Тарас. Знамо дело – замешана! Я печенкой чую!

Жюль. Чудовищно! Черная магия – в наши дни! Это неслыханно!

Томаш. Невозможно!

Золтан (*тихо, сплюнув*). Тьфу ты! Хуже баб деревенских! Что ни соври – всему верят…

Ганс. Но – зачем? Зачем?!

Сэм. Зачем? Вы спрашиваете, сосед Ганс – зачем? Что ж, это именно тот вопрос, какой мы все должны были бы себе задать: зачем соседу Ивану эти пчелы?

Иван. Как это - зачем? Чтобы мед был.

Джон. Но для чего их было селить здесь, в этих ящиках?

Томаш. Да! Зачем?!

Иван. Да чтоб далеко не ходить. Раньше ведь – как? Захотелось меду – иди в лес, разыщи дупло, где пчелы живут, на дерево влезь да мед из дупла достань. Полдня бывало провозишься. А так все под рукой. (*Показывает на ульи*). И пчелам тут нравится, и мне хорошо.

Золтан. А что? Дельную штуку Иван придумал. Надо будет и у себя в хозяйстве такое завесть.

Сэм. Я бы на твоем месте не стал торопиться, Золтан. Что ты знаешь про этот мед? А вдруг, он опасен?

Иван (*обидевшись*). Ты, Сэм, ври, да не завирайся. Про мой мед никто слова худого не скажет. Вон, соседи, берут, да похваливают.

Сэм. Может, на вкус он и хорош, не спорю. Но кто поручится, что он безопасен? Ведь это не обычный, дикий мед. Это мед, сделанный заколдованными пчелами. А что, если он оказывает свое колдовское воздействие на тех, кто отважится его попробовать? Кто знает, не разрушает ли он их ум и волю, делая безвольными рабами Ивана?

Иван. Да ты, Сэм, видать, совсем рехнулся, коли тебе повсюду подвохи мерещатся? Или бес в тебя вселился, что ты ни себе, и никому вокруг спокойно вздохнуть не даешь?

Джон (*взволнованно*). Соседи, а ведь Сэм – прав! Я и то чувствую, что-то со мной не так в последнее время. Задумываться стал – а не дурак ли я, рыбу с пшеницей втридорога покупать, когда ее у Ивана задешево взять можно? Я-то думал, это я сам так думаю, а оно – воно что! Это, выходит, меня мед так думать-то заставлял…

Ганс. И я, и я, соседи, так думал! Сам себя стыдился, а думал. Ну, теперь-то мне понятно: это не я виноват. Все мед проклятый!

Жюль. Именно, именно, соседи! Все симптомы сходятся. Ведь и со мной все ровно так же было!

Томаш. Признаюсь, и меня терзали подобные сомнения. Но, слава Богу, сейчас-то ясно, откуда ноги растут.

Тарас. Да ведь так он, соседи, через неделю-другую, всю волю б у нас отнял и под себя подмял. Спасибо, Сэм нам глаза открыл.

Золтан (*закатывает глаза, тихо*). Вот чудаки, право слово. Какую басню Сэм не скормит – все проглотят.

Иван. Да опомнитесь, соседи! Сэм вас как детей малых дурит, а вы и рады! Поглядите на себя – сами пообносились, хозяйства обнищали, в полях недород. А все почему? Потому что ходите за Сэмом, как телки на привязи, и всем его небылицам верите. Не видите разве, что все его советы вам же боком выходят? Он на вас капиталы сколачивает, да над вами же и посмеивается. А вы все в рот ему смотрите и любую прихоть исполняете. Пора бы свои умом жить. Не маленькие.

Сэм (*соседям*). Соседи, это – ложь! Низкая ложь! Я ночей не сплю - только о вашем благе и пекусь.

Ганс (*вскипая*). Да не слушайте вы Ивана, соседи! Это он с досады, что все его планы раскрылись!

Жюль. Да сколько можно это терпеть? Ведь он нас своим медом едва не сгубил!

Джон. Неслыханное коварство! Мы должны дать отпор негодяю!

Томаш. Разбить эти ящики – и вся недолга!

Тарас. Ура! Круши, бей! Пчел не жалей!

Иван (*упирается руками в бока*). А ну-ка! Попробуйте, суньтесь!

Золтан. Э, нет… Я в таких делах не участник. Да и вам всем не советую. После пожалеете, да поздно будет. (*Уходит*).

Джон. Верните его! Эй! Кто там поближе? Хватайте предателя!

Ганс. Да пусть идет. Потом с ним сквитаемся.

Жюль. Он нам за все заплатит!

Томаш. Да черт с ним! Вот где главное зло! (*Указывает на ящики Ивана*). За мной, соседи! Поломаем их в щепы!

*Бросается вперед, соседи разом за ним. Иван раскидывает всю эту кучу-малу, наседающую на него, как собаки на медведя, но, в пылу битвы, Тарас прорывается за ограду, добирается до улья, хватает его и с силой швыряет об землю. В то же мгновение из разбитого улья появляются обозленные пчелы и бросаются жалить соседей. Вопя от боли и страха, они мечутся туда-сюда, ища спасения. Но пчелы настигают их везде. Наконец, не выдержав этой пытки, соседи убегают кто куда.*

Иван (*сердито, глядя на разбитый улей*). Что натворили, дурни? Зачем улей разбили? Зачем пчел потревожили? Они вас не трогали, и вы не троньте. Они хоть и маленькие да в обиду себя не дадут. Будет вам ужо впредь наука. (*Пчелам, ласково*). А вы, пчелки мои золотые, не серчайте. Хватит сердиться. (*Берет молоток, чинит покореженный улей*). Вот и починен ваш дом. Возвращайтесь. Живите мирно. Больше никто сюда и носа не сунет. Ну, а коли найдется такой смельчак, так мы на него всегда управу найдем.

*Конец*