Пинчук Николай Рудольфович

В ГОСТЯХ

 У МАРИНЫ

Драма в 2-х актах

Действующие лица:

Марина

 Михаил

Лизонька

Катенька

Игнатий Игнатьевич

Эдик

Акт I

Стол, четыре стула. На столе чайный прибор на четыре персоны. А также сахарница, хлеб,

масло, нож √ в общем, все необходимое для чаепития, кроме варенья. За столом сидят Марина и

Михаил. Марина плачет, Михаил держится с мужественной суровостью.

Михаил: Ты┘ это┘ того┘ перестань. Слезами горю не поможешь. (прислушивается в

ожидании ответа, но слышит лишь тихое рыдание) Слышишь меня? (тишина) Или не слышишь?

(снова тихий плач) Не поможешь, говорю, горю слезами┘ А┘ (слабо машет рукой, берет одну из

чашек, наливает себе чай, кладет сахар √ две ложки, зачерпывает было третью, но, передумав,

высыпает обратно в сахарницу; размешивает то, что в чашке, не особо стараясь делать это без

звона)

Марина: (поднимает лицо) Тебе хлеб маслом намазать?

Михаил: (мотает головой)Не хочу что-то. А варенья у нас не осталось?

Марина: Нет, варенье кончилось. (снова закрывает лицо и плачет)

Михаил мажет маслом кусок хлеба, съедает его, допивает чай и встает.

Марина: (прекращает плакать, смотрит на Михаила) Уже уходишь?

Михаил: Да, пора.

Марина: Когда вернешься?

Михаил: Не знаю. Если шеф совещания не назначит, то сразу. А если назначит √ сама

понимаешь┘

Марина: Может, отпросишься? Все-таки у нас такое горе┘

Михаил: Постараюсь. (уходит влево, там, за кулисами, берет портфель, возвращается,

пересекает сцену и скрывается справа)

Марина вытирает глаза и пьет чай. Входит Игнатий Игнатьевич √ в пижаме, тапочках и с

газетой в руках.

Игнатий Игнатьевич: Доброе утро, Марина Афанасьевна! Вышел за почтой, гляжу √ а у вас

дверь открыта┘

Марина: Здравствуйте, Игнатий Игнатьевич. Это, наверно, Михаил забыл закрыть.

Игнатий Игнатьевич: А я уж подумал, не случилось ли чего┘ (и, не дожидаясь ответа

Марины, показывает ей газету) Вот, полюбуйтесь: Хусейн заявил, что не собирается уходить из

Кувейта!

Марина: (озабоченно) И что же теперь будет?

Игнатий Игнатьевич: (авторитетно) Известно, что √ война! (подсаживается к столу) Вы

меня чаем угостите?

Марина: Конечно, конечно! (наливает гостю чай и ненароком проливает на газету) Ой,

газетку вашу!..

Игнатий Игнатьевич: Пустяки, она все равно за девяностый год. (комкает газету и

отправляет ее под стол)

Марина: Вам хлеб маслом намазать?

Игнатий Игнатьевич: Нет, что-то не хочется. (тут же берет кусок хлеба и мажет его

маслом)

Марина: (подперев голову руками, смотрит, как Игнатий Игнатьевич наворачивает) А у нас

горе┘

Игнатий Игнатьевич: (с набитым ртом) Ммм! Чай у вас замечательный, Марина

Афанасьевна!

Марина: (польщена) По бабушкиному рецепту завариваю!

Весело щебеча, входят (справа же) Лизонька и Катенька.

Лизонька: Привет, Маринка!

Катенька: Привет, лапочка! Ты чего двери настежь распахнула?

Лизонька: Кого ждала, признавайся сразу!

Марина: (смеется) Вас, кого же еще!

Катенька: (недоверчиво) Нас?

Лизонька: Или Игнатия Игнатьевича?

Катенька: Ай да Маринка! Что, муж √ в Тверь, а жена √ в дверь?

Марина: (смеется) Вот язвы! Да Игнатий Игнатьевич буквально перед вами зашел!

Игнатий Игнатьевич: (спешит оправдаться) Я просто так, чисто по-соседски!

Лизонька: (подмигивает Катеньке) Ладно-ладно!

Катенька: (подмигивает Марине) Знаем-знаем!

Марина: (подмигивает Игнатию Игнатьевичу) Ой, девочки, сдаемся! Застукали вы нас!

Умоляю, мужу ничего не говорите!

Лизонька: Да что ты, как можно! Мы же, как-никак, подруги тебе!

Катенька: Мы все понимаем: Михаил целыми днями на работе, тебе одиноко, а Игнатий

Игнатьевич мужчина видных, положительный┘

Игнатий Игнатьевич: (смят и подавлен) Я, Марина Афанасьевна, пойду, пожалуй┘ Мне еще

Бобика выгуливать, да и канарейки некормлены┘ (встает и, спотыкаясь, поспешно ретируется)

Женщины смеются.

Марина: Да садитесь же вы, наконец! Сейчас чай будем пить. (Лизонька и Катенька садятся

за стол, наливают себе чай) Вам по бутерброду с маслом сделать?

Лизонька: Нет, что ты!

Катенька: Мы на диете!

Берут по куску хлеба, мажут маслом и едят.

Лизонька: Ну, что нового?

Марина: Да вот, представьте себе: Хусейн заявил, что не собирается уходить из Кувейта.

Катенька: (давится куском) И что же теперь будет?

Марина: (важно) Вестимо, что √ война!

Лизонька: (с негодованием) Вот мужики, они все такие!

Входит Эдик.

Эдик: (весело) Кто тут на мужиков поклеп возводит?

Все: О, Эдик! Привет!

Эдик: Привет-привет! (садится к столу) Так какие у вас ко мне претензии?

Катенька: У нас не к тебе претензии, у нас к мужикам претензии.

Эдик: (наигранно обижается) А я кто по-вашему √ не мужик, что ли?

Лизонька: Ты не мужик, ты наш Эдик.

Марина: Да не слушай ты их, они сегодня с утра такие заведенные! Чай пить будешь?

Эдик: Только без масла √ я его терпеть не могу.

Марина наливает Эдику чай. Тот берет ложечку для сахара, поигрывает ею. Роняет и лезет

за ней под стол. Там обнарудивает газету, поднимает, читает.

Эдик: Ого! Ничего себе, какая наглость! (всем) Вы представляете, Хусейн заявил, что не

собирается уходить из Кувейта!

Все в шоке.

Катенька: И что же теперь будет?

Эдик: Война, не иначе. Впрочем, может, и пронесет. (смотрит номер газеты) Тем более, что

газетка-то аж за девяностый год. (отправляет ее обратно под стол, берет хлеб, мажет маслом, ест)

Входит Игнатий Игнатьевич в строгом костюме. Все встают и почтительно его

приветствуют.

Игнатий Игнатьевич: (придирчиво оглядывает присутствующих) Здравствуйте. Опять

чаепитие на работе устроили? Сколько можно говорить!

Марина: (торопливо) Это┘ это так, легкий завтрак┘ мы уже закончили, сейчас я уберу!

(быстро убирает все со стола, смахивает на пол крошки)

Игнатий Игнатьевич: Лиза!

Лизонька: Да, Игнатий Игнатьевич?

Игнатий Игнатьевич: До обеда пересчитай все вчерашние сметы! Что-то у тебя там не

сошлось┘

Лизонька: Пересчитаю, Игнатий Игнатьевич!

Игнатий Игантьевич: Катя! А ты займись-ка сегодня графиком вывоза готовой продукции!

Катенька: Хорошо, Игнатий Игнатьевич!

Игнатий Игнатьевич: Эдуард! Отчет по твоей командировке долго ждать прикажешь?

Эдик: Сейчас закончу и принесу!

Игнатий Игнатьевич: Марина! Главного инженера ко мне, срочно! (уходит налево, "к себе в

кабинет")

Марина уходит вправо, через секунду возвращается с Михаилом.

Михаил: (на ходу, деловито) Сердито?

Марина: Да, что-то сегодня не в духе. (приглядывется к Михаилу) А с вами что, Михаил

Григорьевич? На вас лица нет┘

Михаил: (вздыхает) Да горе у меня┘

Марина: (участливо) что случилось?

Михаил: (скорбно отмахивается) А, ладно┘ (скрывается слева)

Некоторое время все сидят и работают. Входят Игнатий Игнатьевич и Михаил.

Игнатий Игнатьевич: Я понимаю ваше состояние, Михаил Григорьевич, но сегодня придется

задержаться. Очень важное совещание.

Михаил: (с постным выражением лица) Да-да, конечно┘ (уходит вправо)

Игнатий Игнатьевич: Эдуард! Ну, где там твой отчет?

Эдик: Сейчас, один момент! (что-то спешно дописывает) Все, готово!

Игнатий Игнатьевич: Пойдем, посмотрим.

Эдик собирает со стола свои бумаги и уходит вместе с начальником (влево). Девушки еще

какое-то время работают молча, заетм Лизонька бросает ручку и откидывается на спинку стула.

Лизонька: Уф, сколько можно! От этих цифр голова кгругом идет! (лезет в свою сумочку,

достает оттуда вязание) шДевочки, смотрите, какой рисунок я вчера нащла!

Подруги с инетересом разглядывают рукоделие.

Марина: Здорово! А как это делается?

Лизонька: А вот┘ (показывает и объясняет)

Входит Михаил с короной (можно картонной, нарочито бутафорской) на голове.

Михаил: (себе) О! Три девицы под окном вяжут. Но не вечерком. (остается поодаль, его не

замечают)

Катенька: (с нехорошей завистью)

Эка Лиза мастерица!

Может целый день трудиться┘

Лизонька: Не пристало мне гордиться,

Но была бы я царица √

Я б на целый свет одна

Наткала бы полотна!

Катенька: (фыркает)

Вот разумная девица!

Нет, быля бы я царица √

Я б на весь крещенный мир

Приготовила бы пир!

Марина: (мечтательно-нежно)

Кабы я была царица

Перестала б быть девица

И для батюшки-царя

Родила богатыря!

Едва заслышав эти слова, Михаил бросается к столу. Девицы вскакивают.

Лизонька: Царь!

Катенька: Батюшка!

Михаил: (опускается на одно колено перед Мариной)

Гой ты, крансая девица!

Будь одна моя царица!

Марина: (стыдливо опускает глаза) Я, право, не знаю √ удобно ли сразу так?..

Михаил: (нетерпеливо) Удобно, удобно! (встает, берет Марину за руку и собирается

уходить)

Катенька: Ваше Величество! А как же мы?

Михаил: (пренебрекдительно отмахивается) А, будь одна из вас ткачихой, а другая √

поварихой! (уходит с Мариной)

Катенька и Лизонька, пребывая в некоторой прострации, садятся.

Катенька: (с глухой угрозой в голосе) Ну, спасибо тебе, царь-батюшка. За доброту твою, за

ласку √ спасибо!

Лизонька: (злобно) А Маринка-то какова! Стерва, всю жизнь нам исковеркала!

Катенька: (осененная страшной идеей) слушай, милая! Она нам жисть-житуху испохабила, а

мы неужто безответными останемся? Али не отомстим?

Лизонька: Ух, как ты права, товарка! Только как ей теперь отомстить?

Катенька: Порчу на нее напустить!

Лизонька: Это дело! А ты умеешь?

Катенька: Умею! Меня на днях сватья баба Бабариха научила. Кукла нужна. Есть?

Лизонька: Есть! Сейчас принесу! (убегает)

Катенька: (ей вдогонку) И несколько булавок захвати!

Пока Лизонька бегает, Катенька отодвигает стол, располагается на полу перед оным и

чертит какие-то магические знаки. Вбегает Лизонька.

Лизонька: Вот булавки, а вот кукла.

Катенька: (берет булавки и кивает на куклу) Раздевай!

Лизонька раздевает куклу, а Катенька, зажав булавки в кулаке, плюет в него и что-то шепчет.

Когда кукла раздета, Катенька берет ее и начинает втыкать в нее булавки.

Катенька: Протыкаю утробу вражины моей кровной, змеи подколодной, твари ненавистной,

чтоб ей пусто было, чтоб ей шасть раз гикнуться, да трижды перекрякнуться┘

Лизонька: (злорадно) Погоди, царь-батюшка, родит она тебе неведому зверушку┘

Входят Игнатий Игнатьевич и Эдик, оба в коротких штанишках.

Эдик: (дергает Игнатия Игнатьевича за рукав) Смотри, смотри, - девчонки!

Игнатий Игнатьевич: (ковыряет в носу) Ну и что?

Эдик: Пойдем, посмотрим, что они там делают!

Игнатий Игнатьевич: Да ну их! Я пысать хочу!

Эдик: Потом попысаешь. Пойдем! 9подходит к девочкам и дергает Катеньку за косу)

Катенька: (ревет) Дурааак! Я все маме расскажу!

Эдик: Ну и рассказывай!

Лизонька: Мама у нее врач, она тебе укол как сделает!

Эдик: (слегка напуган, пытается примириться) А во что это вы тут играете?

Катенька: Не твое свинячье дело!

Лизонька: В нос картошка залетела! Э! (показывает язык)

Эдик: Сами вы дуры такие!

Игнатий Игнатьевич, который все это время мялся и жался, вдруг обмякает и начинает

реветь. Из-под штанишек у него течет.

Игнатий Игнатьевич: Ма-мааа! (уходит враскорячку)

Лизонька и Катенька: (торжествующе) Обоссался, обоссался!

Эдик: Ах, вы так на моего друга!.. (толкает Лизоньку)

Лизонька: (падает и ревет) Мама!!!

Вбегает Марина, кидается к Лизоньке.

Марина: Доченька, родненькая, что случилось?

Лизонька: Меня пацан бьет!

Марина: (гневно) Какой еще пацан?!

Катенька: (указывает на Эдика) Тетя Марина, этот!

Марина: Ах ты негодяй! (хватает Эдика за ухо)

Эдик: (пытаясь вырваться, орет благим матом) Папкааа!

Вбегает Михаил.

Михаил: В чем дело, гражданочка? Немедленно отпустите ухо моего сына! Что вы себе

позволяете?!

Марина: (не выпуская уха Эдика) Ах, это ваш сын! Очень приятно! Воспитали садиста! Вы

только посмотрите, что он сделал с моей дочерью!

Михаил: Что же он сделал с вашей дочерью?

Марина: (не вполне уверенно) Он┘ ее┘ избил!

В то время Катенька подсовывает Марине испорченную куклу. Та, увидев. В каком состоянии

игрушка, хватает ее и возмущенно потрясает ею перед носом Михаила.

Марина: А что он сделал с куклой! Вы только посмотрите: навтыкал каких-то булавок,

испортил дорогую вещь!

Катенька: Теперь платить будете!

Михаил: (Катеньке) Тебя не спрашивают, пойди погуляй! (Марине) Вот что, гражданочка,

давайте не будем скандалить на улице. Отпустите ухо моего сына и пойдемте к нам┘ или к вам

домой, разберемся в спокойной обстановке.

Марина: (наконец-то отпускает Эдика) Что же, пойдемте!

Вчетвером уходят. Катенька, оставшись одна, как ни в чем ни бывало, ставит на место стол,

наводит на столе порядок. Входит Игнатий Игнатьевич в строгом костюме.

Игнатий Игнатьевич: Что, все уже на обед ушли?

Катенька: Да.

Игнатий Игнатьевич: А ты почему не идешь?

Катенька: Сейчас, приберу и пойду.

Игнатий Игнатьевич: Там заодно скажи завстоловой, чтобы мне в кабинет прислали, как

всегда.

Катенька: Хорошо, Игнатий Игнатьевич!

Уходят. Игнатий Игнатьевич √ влево, Катенька √ вправо.

АктII

Входят Катенька, Лизонька и Марина.

Лизонька: Опять сегодня в столовой только хлеб с маслом!

Катенька: Уже тошнит от него!

Марина: Ох, девочки, то ли еще будет!

Рассаживаются по своим местам.

Катенька: (берет со стола вязание, протягивает Лизоньке) Лизонька, возьми свое вязание, а

то забудешь┘

Лизонька: Ах, да! Спасибо. (берет рукоделие, прячет в сумочку) Мариночка! Помоги мне,

пожалуйста, просчитать, а то Игнатий сейчас придет и мне шею намылит┘

Марина: Давай поглядим. Что тут у тебя не сходится?

Лизонька: Да вот┘

Марина: Хм┘ (что-то высчитывает) Так, а должно получиться сколько?

Лизонька: Сто пятьдесят миллионов рублей.

Марина: Хм┘ (думает) А, ну что же ты! Это ведь нельзя складывать, это разные величины! А

вот так (пишет) смотри, все сходится!

Лизонька: Ой, точно! Мариночка, лапочка, спасибо! (целует Марину) Не знаю, что бы без тебя

делала! Ведь Игнатий меня. Как пит дать, сегодня спросит┘

Входит Эдик.

Эдик: Привет, сосиски!

Катенька: Привет-привет! С кем это ты вчера на дискотеке топтался?

Эдик: А, из старой школы подруга. Ничего мочалочка, да?

Входит Игнатий Игнатьевич. Все встают.

Игнатий Игнатьевич: Здравствуйте, садитесь. Марина, кого сегодня нет в классе?

Марина: Миши Иванова нет, а остальные все на месте.

Игнатий Игнатьевич: Ах, дай! (делает скорбное выражение лица) Ребята, Михаила сегодня

не будет, у них в семье горе. Скажите своим родителям, завтра надо будет сдать┘ кто сколько

сможет. (минута молчания) Ну, ладно, начнем урок. Лиза! Домашнюю работу сделала?

Лизонька: Сделала.

Игнатий Игнатьевич: Показывай. Сколько получилось?

Лизонька: Сто пятьдесят миллионов рублей.

Игнатий Игнатьевич: Хм, правильно. Ну-ка, посмотрим само решение. (берет тетрадь) А

начиркала-то, начиркала! (возвращает тетрадь) Садись, четыре. За грязь оценка на бал ниже.

(Эдику) Молодой человек!

Эдик: Да-с?

Игнатий Игнатьевич: (робко) Там, под столом, возле вас, газетка моя┘ я утром забыл.

Эдик: (поднимает газету) Эта, что ли?

Игнатий Игнатьевич: Да, да, эта.

Эдик: Ну-ка, ну-ка┘ (разглядывает газету) Двадцать первая квартира. Точно, ваша!

Получите! (отдает газету)

Игнатий Игнатьевич: Премного вам благодарен. (берет газету, собирается уходить)

Катенька: Игнатий Игнатьевич! А вы только за газеткой зашли?

Игнатий Игнатьевич: Не понимаю?..

Катенька: (игриво) Да ладно вам, Игнатий Игнатьевич! Вы не стесняйтесь! Мы сейчас уйдем и

оставим вас с Мариной наедине┘

Игнатий Игнатьевич: (измученно) Марина Афанасьевна, хоть вы скажите им, что я без задней

мысли, чисто по-соседски┘

Марина: Ну все. Девочки, хватит!

Игнатий Игнатьевич уходит.

Марина: (смотрит на часы) Что-то Михаила долго нет. Не иначе, шеф совещание назначил.

Лизонька: (тоже глядит на часы) Ого! Нам, пожалуй, пора!

Гости начинают собираться.

Катенька: Мариночка, душечка, спасибо тебе за все, мы так чудно провели время! (целует

Марину)

Марина: Да было бы, за что благодарить! Заходите еще как-нибудь.

Лизонька: Непременно зайдем! (целует Марину) Эдик, ты на машине?

Эдик: Так точно-с!

Лизонька: Довезешь нас?

Эдик: А-бзательно! Доставлю в лучшем виде-с! (дурашливо кланяется Марине) До свиданьица!

Марина: Счастливо!

Гости уходят. Марина, мурлыкая под нос, расставляет все на столе так. Как это стояло в

самом начале.

Входит Михаил. Он явно чем-то потрясен.

Марина: Миша! Ну, наконец-то! Уже все остыло┘ (осекается, видя состояние Михаила)

Миша, что случилось?

Михаил: Марина┘ Марина, только спокойно┘ только спокойно┘

Марина: (беспокоится уже всерьез) Что случилось? Говори, не тяни! Говори, я должна знать,

не жалей меня!

Михаил: Марина, Марина, успокойся! Где у тебя валерьянка? Налей себе┘

Марина: Ах! (вдруг замирает, пораженная страшной догадкой) Миша┘ Неужели?..

Михаил: Да.

Марина медленно опускается на стул, закрывает лицо руками и плачет. Михаил с каменным

лицом садится рядом.

Михаил: Ты┘ это┘ того┘ перестань. Слезами горю не поможешь┘ Не поможешь, говорю,

горю слезами┘ Слышишь?

Занавес.

Владивосток,

25 ноября 1990 года.

2ноября 1995 года (новая редакция).

2