**Сергей Попов**

 **Прошла любовь. Завяли помидоры**

 **Современная комедия**

*Действие первое*

*Действующие лица:*

*Он – Петр Иванович Войнов, мужчина средних лет, врач-хирург*

*Она – Валентина Ивановна Петрова, его жена, лет на пятнадцать его моложе, тоже врач*

*Теща – Екатерина Ивановна, чуть постарше зятя, вдова*

*Внучка – Катя, учится в выпускном классе в школе*

*Павел Иванович – вдовец, тайный поклонник тещи*

*Действие происходит в обычной трехкомнатной квартире. Наши дни.*

 **Явление первое**

*Он сидит за столом, что-то смотрит в мониторе компьютера. Она ходит кругами около стола, говорит и постоянно жестикулирует руками.*

Она (*с возмущением*). Нет, так больше продолжаться не может! Мне это начинает порядком не нравиться! Просто всё надоело!

Он. Что тебе не нравится дорогая? (*не отрываясь от компьютера*).

Она. Да, всё. С моей мамой просто невозможно стало жить. Она везде сует в нос в не свои дела. И зачем мы только согласились жить вместе. Ведь есть же у неё квартира, хорошая, однокомнатная, в благоустроенном доме. Живи и радуйся, так ей дескать надо постоянно видеть любимую свою внучку, дескать ни дня не может без неё прожить.

Он (*с удивлением*). Так вот в чем вопрос? Давай её обратно переселим в собственную квартиру. Да, она в принципе давно к нам уже переехала. Только сейчас пропадает неизвестно где. Со своим Павлом Ивановичем? А перевезти, делов-то. Собрали вещи в чемодан, да и транспортировали окончательно, а внучку бабушка может видеть хоть каждый день, если только та сама пожелает. Ну, что-то я не видел особой любви между ними. Постоянно грызутся из-за любого пустяка.

Она (*с раздражением*). Вот именно, что грызутся, она всё хочет свою внучку учить, а та не больно её слушается. И как ты собираешься переселить мою драгоценную маму? Думаешь она хочет отсюда переезжать?

Он. Как раз и не думаю (*отрывается от компьютера*). В последнее время она стала часто нас по утрам будить.

Она (*смеется*). А ты, что не понял? Ей же интересно увидеть, чем мы с тобой в спальне занимаемся!

Он. И чего здесь интересного, как будто у нее не было собственных детей, и она не знает каким это образом дети получаются.

Она. Вот в этом и причина. Моя мама считает себя еще молодой и как-то раз мне сказала, что не я с тобой должна жить, а она. Так и сказала. «Ты, Валя не достойна жить с ним, - то есть с тобой, - и на твоем месте должна быть я!»

Он. Ого! Куда тещу потащило! Она, что в своем уме или может её снова отправить на лечение в психиатрическую больницу.

Она. Во- первых мы сами не можем её отправить, а только по ее согласию. Во- вторых, это пока только угрозы и ничего серьезного. Я сама определю, когда её в больницу потребуется везти.

Он. А как же ты тогда сумела поместить её в психушку. Вроде бы она особенно и не соглашалась. Ты её с психозом туда определила.

Она. С психозом, с психозом (*раздраженно*). Я ей тогда сказала, что если свои нервы не подлечит, то я её никогда к себе на квартиру не возьму, потому, что боюсь за свою дочку и надо, чтобы ей выдали справку, что она не проявляет агрессии и с ней можно будет оставлять внучку. Поэтому она и согласилась лечь в больницу.

Он. Так вот почему теща в больнице оказалась и как я понимаю лечение прошло успешно.

Она. Еще, как успешно. Ведь она грозилась, что если я её к себе не возьму, то она выбросится с шестого этажа. И ты знаешь, Петр, я поверила, что она сможет выброситься. Поэтому и придумала эту психушку, благо у подруги работает отец там и он помог ее устроить на десять дней лечиться.

Он. Ну, дела! Я об этом даже не знал. Всё держите в тайне. Собралось вас тут три особы женского пола и заговоры строите.

Она. Да, ничего мы не строим. Она, же всё-таки мать мне!

Он. Ага. Теща! Родная мать – жены! Я слышал, что ты, иногда её тещей тоже называешь.

Она. Да, я это так, уж когда достанет! Это же она меня с первым мужем развела.

Он. Это отец твоей дочки? И, что она сделала?

Она. Да, всё тоже, что и у нас с тобой в квартире происходит. Постоянно совала свой нос в чужие дела и каждое утро подсматривала, что мы с моим Мишкой в кровати делаем. Повторяется всё та же история.

Он. Прогноз, скажем так неблагоприятный. А, что у нее своего мужа не было рядом.

Она. Да, был, у папы к тому времени уже было три инфаркта, это чисто заслуга маменькина. Довела своего мужика до гроба. Умер совсем молодым. Ему было, как тебе, столько же лет, под пятьдесят.

Он. Перспектива безрадостная. Анамнез жизни, как говорится, неблагоприятный. Как бы она на меня свои кровавые сети не распустила.

Она. Да, на тебе, где сядешь, там и слезешь! Она, вроде бы тебя уважает, хирург всё-таки. Жизни людей спасаешь. Наверное, думает, что когда ей потребуется операция, то ты её спасешь…

Он. Конечно, спасу, если потребуется, но если она доведет наши отношения до того состояния, что у тебя были с прежним мужем, то зарежу без наркоза.

Она. Это только ты здесь так говоришь, а профессия не позволит тебе сделать плохое человеку. Вон я слышала, что ты одного бандита спас от смерти, прооперировал после тяжелого ранения.

Он. Откуда, ты это знаешь? Я тебе кажется ничего не говорил. Да и не бандит он вообще-то, говорят, что авторитет. Я видел сколько мужиков толкалось в приемном покое, как говорят бандитской наружности. Они привезли его в бессознательном состоянии и было не до того, чтобы их рассматривать. Деньги пытались мне всучить, но я отказался от денег и сказал, что спасти их товарища, очень проблематично и лучше денег не давать, пока пациент не выздоровеет.

Она. И ты деньги не взял?

Он. Вот и не взял. Ты, мне не веришь?

Она. Да, верю, верю. Тут соседи рассказали, видели, что к нам два здоровенных бугая в дверь звонили, с большими свертками в руках.

Он (*с интересом*). И, что? Кто их в квартиру пустил?

Она. Как, кто, да теща. Она вначале дверь открыла, а как увидела их, то хотела обратно закрыть, но те вежливо с ней поздоровались и сказали, что принесли свертки для Петра Ивановича.

Он. Она бы вначале, хоть в глазок посмотрела, а то и на самом деле напорется на настоящих бандитов. Так те и здороваться не будут. По башке стукнут и ищи их потом. Они еще, что-то сказали?

Она. Сказали, что ты знаешь от кого подарки.

Он. Я ему, Северу, говорил, что ничего мне от них не нужно. Пускай вначале выздоровеет. Это примета плохая, брать раньше времени презенты. Так, нет же пошли в обход, через тещу. А, что вы ничего мне не сказали, а я-то думал откуда у нас появилась икра и черная, и красная, семга, копчености, дорогие вина, коньяк.

Она. Теще бандюганы сказали, чтобы ничего тебе не говорили, вот она и выдумала легенду, что по дешевке, ей подруга продала, какие-то продукты, с истекшим сроком годности.

Он. А больше мне ничего не передавали? (*посмотрел выразительно на жену*)

Она. (*В замешательстве*). Передали, но мы тот пакет даже не открывали. Он скотчем перетянут.

Он. Так этот пакет здесь?

Она. Так, где же ему быть? Вон в шкафу лежит. Принести?

Он. Будь добра принеси, если уж мне его передали и сказали, чтобы мне ничего не говорили.

*Жена вышла в другую комнату и вскоре вернулась с пакетом в руках. Муж в это время встал из-за стола и стал нервно ходить по комнате.*

Он. Что не открывали пакет?

Она. Нет, ведь мы знаем, как ты относишься к подаркам. Решили немного подождать.

Он. Ну возьми ножницы и вскрой упаковку. Да, вот они на столе лежат.

*Валентина стала аккуратно разрезать бумагу и вскоре на стол посыпались аккуратные пачки долларов. Петр смотрел на эту кучку денег и начал машинально их пересчитывать.*

Он. Да, здесь ровно десять пачек. И не сложно подсчитать, это сто тысяч долларов.

Она. Можно целую квартиру на эти деньги купить. Как раз для дочери.

Он. Так, пока эти деньги спрячь и не вздумай их трогать. Пока больной не выпишется из больницы, нечего и думать эти деньги расходовать. Его только из реанимации перевели, и то, что он живой остался, это просто чудо. Пуля прошла всего в сантиметре от сердца, еще немного и вряд ли кто бы его спас. И главное, ничего теще не говори, а то она разболтает среди соседей.

Она. Неужели ты думаешь, что она совсем дура. Думаю, что сообразит, говорить об этом не стоит! Но она, наверное, догадалась, что в пакете лежит.

Он. Догадалась, не догадалась, это её дело. Деньги бандитские и чувствую я, что они нам всю жизнь испортят.

Она. Чтобы деньги жизнь испортили? Вон икру почти всю съели и даже не подавились, и не тошнило даже. Хорошо пошла под коньяк. Так деньги мы есть не собираемся, и я думаю нас не стошнит. Ты, же сам говоришь, что твоего бандита выписали из реанимации и у него дела пошли на поправку.

Он. Понимаешь, здесь надо думать о будущем. Я помог одному авторитету, спас его от смерти и теперь по их понятиям должен всех спасать, а это не всегда возможно. Не всегда хирург может спасти, а отвечать придется по их понятиям. Ты, что сериалы не смотрела? Там неугодных врачей в качестве свидетелей могут и убить. Так, что и деньги не понадобятся.

Она. Не надо о грустном. Ты хирург известный во всех кругах, а теперь будешь в криминальном мире своего рода знаменитость. Да, хватит уже об этом говорить. Сами на себя страхи нагоняем. Думаю, что всё будет в лучшем виде. Надо тебе только ближе познакомиться с этим самым авторитетом. Хорошо бы его к нам в гости пригласить и выразить благодарность за материальную помощь.

Он. Хороша материальная помощь. Думаешь он пойдет?

Она. Если хорошо попросишь, то придет. Ты же его ангел-спаситель. Вот представь, что тебя в это время не было в больнице, кто бы ему операцию сделал?

Он. Это точно. Кузьмич в отпуске, завотделением на курсах, а молодежь наша еще неопытная. И не всё могло окончиться так удачно. Ну, ладно об этом говорить. Лучше деньги припрячь. Положи их в сейф. Недаром мы секретный сейф установили, что сами порой открыть не можем. Да, чтобы теща ничего не знала.

*В коридоре послышался шум, кто-то громко разговаривал.*

 **Явление второе**

*В комнате те же. Входят Теща с Павлом Ивановичем*

Он (*с досадой*). Как говорят не буди лихо. Теща пришла видно со своим Павлом Ивановичем. Она за него случайно замуж не собирается?

Она (*пожимает плечам*и). Мама может и собирается, вот только этот хмырь не очень торопится. Дочка в Америке, квартиру он сдаёт в аренду, жену свою похоронил и быстро пристроился к маменьке. Та ему помогает собирать за аренду деньги с квартирантов, да на сберкнижку складывает. А сейчас он кажется и живет в её однокомнатной квартире. А, что выгодно. Не надо за квартиру платить.

Он (*усмехаясь*). Выходят, что они прелюбодействуют? Развратничают?

Она (*с наигранным возмущением*). Маму не тронь. Взрослая тетенька. Ей всё можно. Может они и поженятся. Он вдовец, она вдова. Тогда и от нас отстанет, меньше внимания будет обращать.

Он. Так тещин хахаль вроде бы собирался переезжать на постоянное место жительства в Америку?

Она. Хотеть, то он хотел, но, что-то с его документами задержка произошла. Пока не дают вид на жительство.

Он. Так он может несколько лет держать свою ненаглядную Екатерину Ивановну в подвешенном состоянии. Не всем в Америке жить разрешают.

Она. Дадут вид на жительство. Ведь дочка давно в Америке живет. А как же отца к дочери не пустить?

*В комнате показалась сияющая от счастья теща, за ней угрюмо шел её хахаль, Павел Иванович. Было видно, что он прихрамывает и не в настроении, да и лицо перекосила гримаса боли.*

Он (*наигранно*). Здравствуйте, Екатерина Ивановна. Как ваша прогулка? Сколько километров прошли? План своей тренировки выполнили?

Теща (*с раздражением, моментально переменила маску лица*). Выполнили, выполнили, вон Павлуша от усердия на ровном месте ногу подвернул. Зять, ты же хирург, посмотри, что там у него?

Павел Иванович. Да, что там смотреть! Растяжение простое.

Теща. Если простое, то, что хромаешь, снимай брюки, покажи доктору колено.

*Павел Иванович сел на диван и расстегнул брюки и стал их стаскивать с нездоровой миной на лице.*

Павел Иванович. Ох, дела наши тяжкие, что же меня так угораздило. Неужели связку порвал, как-то неровно ступил.

Он. Сейчас посмотрим. (*подошел к Павлу Ивановичу и стал смотреть, как тот с трудом стаскивает с себя брюки. Присев на корточки стал смотреть колено и щупать его*). Здесь больно? А здесь? Так немного согните? Боль есть? И отек нехороший появился. Как бы перелома не было?

Павел Иванович (*с досадой*). Какой еще перелом? Мне через неделю улетать к дочери надо.

Он (*ухмыляясь*). Значит не полетите, хотите инвалидом на всю жизнь остаться?

Павел Иванович. Конечно. Не хочу. Что надо делать?

Он. Завтра ко мне в больницу. Рентген сделаем на всякий случай, чтобы не пропустить перелом. У стар…, э в пенсионном возрасте у людей встречаются часто такие проблемы. Неправильно ногу поставил, вроде бы легко оступился, и на тебе перелом, (*стал дальше разминать колено, вертеть во все стороны*), нет, вроде бы перелома нет, но всё равно проверим. Знаете, где я работаю?

Павел Иванович (*посмотрел вопросительно на Катерину*). Найду, с Катериной сходим, она в больнице была.

Он (*взглянув на часы*). Ну, так утром, часам к девяти, подходите, позвоните мне по телефону, и я спущусь и устрою вас куда надо.

Павел Иванович. Спасибо большое, я вас потом отблагодарю.

Теща (*вмешивается в разговор*). Нечего его благодарить, он обязан нас смотреть бесплатно, ведь родственник всё же…

Он (*с раздражением*). Никому я ничего не обязан. Просто посмотрю и помогу.

Теща (*в сторону*). Вон бандитские рожи пускай благодарят, а с нас простых людей брать нечего (*и обращаясь к Петру ласково*). Ты уж Петенька, помоги Павлуше встать на ноги. Может его ногу чем-то перевязать?

Он. Несите эластичный бинт. Я сейчас коленный сустав перебинтую, легче будет.

Теща. Валентина, принеси быстрее бинт. Зятек ногу перебинтует Павлуше.

Она (*возмущается*). А пожалуйста уже и говорить не надо? Сейчас принесу (*удаляется в другую комнату*).

*В комнате возникла непривычная пауза. Павел Иванович вначале пытался брюки одеть, потом снова снял. Теща ходила по комнате и было видно по ней, что её, что-то раздражает, но ничего не говорит. Выжидает. Скоро появляется Валентина с бинтом в руках.*

Теща. Тебя дочка за смертью посылать, как вы там своих больных лечите? За это время можно и копыта отбросить.

Она (*язвительно*). Слава Богу, что у нас не козлы с баранами лечатся и копыта не отбрасывают.

Теща. Поговори тут мне еще. Слово ей не скажи. Лучше за своей дочкой следи. Совсем от рук отбилась. Кстати, где она у вас? Уже вечер. Почему дома нет?

Она. К подруге пошла. Они там готовятся к какому – то конкурсу.

Теща. Знаю (*протяжно с усмешкой*) я эти конкурсы. Глядишь и в подоле принесет!

Она. Мама, ну сколько раз тебе говорить, чтобы не думала о своей внучке плохо. Зачем, ты всё одно и тоже повторяешь.

Теща. А я не хочу, чтобы моя внучка, как ее непутевая дочка была матерью-одиночкой! Мне вон, хватило вас троих без мужа поднять. Сколько я всего натерпелась (*и вдруг стала переходить на стоны и всхлипывания*). Одной пришлось вас на ноги поднимать.

Она. Лучше надо было к отцу относиться. Как будто его не было, когда твои детки родились.

Теща. Был, да, что толку. Вечно на работе пропадал, всё изобретал какие-то важные заказы от государства. Вот себе инфаркт и заработал. Меньше надо было к этой суке, Любке, бегать!

Она. Да, что ты его к соседке нашей постоянно ревнуешь. Папани уже пять лет нет в живых, а ты всё на него наговариваешь. Пора бы уже и простить, если, что и было.

Теща. Ты, лучше за своим Петей смотри, а матери нечего указывать! Правда, Павлуша?

*Павлуша сидел на диване, скорчившись от боли и старался немного двигать ногой. Было видно, что все эти разговоры про мужа Екатерины его мало интересовали. Петр закончил бинтовать колено и попросил Павла Ивановича привстать. Тот с недоверием посмотрел на доктора, но приподнялся и его лицо озарила улыбка.*

Павел Иванович. Смотри-ка, колено и не болит! Вот здорово!

Он. У вас скорее растяжение коленных связок, может и порыв небольшой, но завтра рентген сделаем и точно всё скажем.

Теща (ласково). Что Павлуша легче стало? Ну, тогда давай-ка потихоньку пойдем ко мне домой, на другую квартиру. Там ляжешь отдохнешь, а я пока, что-нибудь из еды приготовлю.

*Сказала и осеклась. Поняла, что проговорилась о том, что ее Павлуша живет у нее, о чем она раньше тщательно скрывала. И вдруг увидела, что её дочка смотрит на неё с усмешкой.*

Теща. Что скалишься? А, что? Имею право. Вы вон уже по третьему разу женились-разводились, а, я, что лысая?

Она. Да, делай всё, что ты считаешь нужным! Это твоя жизнь и поступай как хочешь.

*Екатерина Ивановна с Павлушей уходят из квартиры. Петр снова открывает компьютер и старается там, что-то найти. Валентина ходит кругами по комнате и не знает, чем ей заняться.*

Она (*с досадой*). Ну и мать у меня, и тут нашла повод к чему придраться!

Он. Это ты, о чем?

Она. Да, укорила нас, что мы по три раза женились и разводились.

Он. Да, не обращай ты на неё внимания. Выйдет замуж, может уедет жить в Америку. Нам же легче будет.

Она. Ты думаешь, что её Павлуша такой уж дурак? Он и держится за неё потому, что ему выгодно. Ну, кто будет за его квартирой смотреть, да собирать деньги за аренду? Нема таких дураков, чтобы каждый день ходить и с жильцов деньги вытрясать!

Он (*как бы размышляя*). А ты знаешь, я что-то последний месяц этих жильцов не вижу в квартире.

Она (*удивляясь*). А куда они подевались? Я вроде бы их недавно видела, хотя это было больше месяца назад.

Он. Да, съехали. Видать хитрожопый Павлуша продал квартиру и ждет удобного случая, чтобы слинять со своей исторической родины.

Она. Думаешь моя мамаша не знает?

Он. Скорее всего нет. Он ей ничего не говорит. Уедет сам потихоньку, а потом его ищи-свищи в этой Америке.

Она (*задумалась*). Да, не может быть, хотя он сам сказал, что через неделю ему надо в Америку лететь к дочери.

Он. Вот и улетит, и оставит твою маму, мою тещу ни с чем.

Она. Надо её спросить, а может подсказать, а то она и на самом деле ничего не знает, а замуж собралась.

Он. Ничего не говори, а то сама будешь виновата в разрушении счастья своей мамы. Лучше молчи и делай вид, что ничего не знаешь. Она видишь от счастья светится и думает, что уедет со своим Павлушей, а он еще тот фрукт.

Она. Что он тот еще фрукт, я знаю. Работал на какой-то кафедре в медицинском институте, но не клинической, что он там делал я толком и не знаю. Такая мужская серая мышка. Видела, что он постоянно спортом занимается, всё бегал, ходил тут вокруг дома, вот и мою мать соблазнил пешими прогулками. Она с роду никогда на улицу с моим покойным отцом не ходила, предпочитала дома сидеть, а тут увлеклась ходьбой, вот и доходила до кровати со своим ненаглядным.

Он. Да, хватит ей завидовать. Пошли с тобой на улицу, прогуляемся перед сном.

Она. Еще чего? Я на работе так устала, что не до ходьбы. Сколько сегодня вызовов было. Надо шагомер купить и узнать сколько я километров в день прохожу.

Он. Купи. А лучше попроси у Павла Ивановича. У него они наверняка есть. Уедет в Америку там будет расстояние милями измерять.

Она (*посмотрела на часы*). Нет, давай лучше дома посидим и дочку дождемся. Что-то и вправду её давно нет? И эта теща, то есть мама не накаркала бы, про этот подол.

Он. Ну, ты дочку думаю просветила. Как ей надо себя вести в подобных случаях?

Она. Что ты понимаешь под подобными случаями?

Он. Как, что? Секс примитивный. От которого дети рождаются.

Она. На эту тему я давно с ней разговариваю. Вон уже скоро восемнадцать лет, кровь с молоком. Грудь больше моей стала. Попой так и вертит.

Он. Вот и я о том же. Презервативы ей в сумочку положи или таблетки там какие.

Она. Ты думаешь, что надо?

Он. А ты забыла во сколько лет родила? Тебе видно мама никаких лекций о сексуальном воспитании не читала?

Она. Какие там лекции. Она только и подолом мне грозила, а сама троих родила, и я подозреваю, что она и по сей день не знает от чего дети, появляются.

Он. Ветром надувает.

Она (*прислушивается*). Слышишь дверь входная хлопнула. Дочурка вернулась.

 **Явление 3**

 *В коридоре слышится шум и вскоре на пороге комнаты появляется возбужденная девушка, которой никак нельзя дать семнадцати лет, выглядит она значительно старше. Петр с интересом посмотрел на ее, как будто в первый раз, хмыкнул себе под нос и продолжал заниматься с компьютером.*

Катя. Здравствуйте, родители! Не соскучились ли по мне? А вот и я!

Она. Где тебя так долго носило? Ведь поздно уже. Завтра же в школу идти рано утром.

Катя. А чего бояться. Меня до дома проводили.

Она. Кто проводил? Ведь ты сказала, что у подруги была. К какому-то конкурсу готовились.

Катя (*в замешательстве*). Ну, да, у подруги была, можешь ей позвонить. Но не одна же я там была. Был один парень с нашей школы. Вот он меня и проводил.

Она. Понятно (*в сторону Петра*). Как бы не была права наша мамаша. (*Обращаясь к дочери*). Не забывай дочка, что у тебя выпускной класс, надо получить хороший аттестат, а иначе будет трудно поступить в институт.

Катя (*со смехом*). Я это не забываю. Только об этом и думаю. А, что это вы с подозрением на меня так смотрите? Видно опять бабуся вам про меня всякие гадости наговорила? Эта бабушка-корябушка только и несет всякую ересь!

Она (*с неподдельным возмущением*). С чего это ты взяла? И почему вдруг она стала бабушкой-корябушкой?

Катя. А как только бабушка у нас побывает, то обязательно вас настроит против меня.

Она. Никто против тебя нас не настраивает. Не выдумывай!

Катя. А я и не выдумываю, просто знаю, она, наверное, опять про подол вспоминала? Сама видно забыла, как дети появляются, вот и бесится.

Она. Давай закончим этот разговор. Я тебя прошу не ругайся с нашей бабушкой. Она может, скоро уедет отсюда, ну нельзя так со взрослыми разговаривать!

Катя. Куда это еще она уедет? Со своим Павлушей? Больно ему надо с ней тащиться в Америку. Он там себе получше найдет женщину, если уже не нашел. Могу спорить, что никуда наша корябушка не уедет.

Она (*примирительно*). Ладно, я прошу тебя будь вежливой со старшими, она же всё-таки мне мать, а ты моя дочка…

Он (*оторвался от компьютера*). Девушки, хватит спорить, давайте лучше чай попьем, если уж гулять никуда не идем. Вот уедет бабушка, так вы еще скучать по ней будете.

*Мать с дочкой удивленно посмотрели на него. По ним было видно, что скучать они не будут.*

Катя. Обязательно заскучаем. Письма даже будем друг другу писать и вести оживленную переписку.

Она. Ну, ладно пойдемте лучше чаю попьем. Я там пирожные купила, да совсем забыла про них.

Он. С вами похудеешь. Сейчас наедимся и потом будем всю ночь ворочаться.

Она. Да, немного я купила, так, что поправляться нечего. Что-то мама не звонит. Придет она сюда ночевать или нет? Сама свой секрет раскрыла, что у нее Павлуша проживает. А где ему еще жить? Не в своей же квартире, там арендаторы живут.

Катя (*запихивая пирожное в рот*). Никто там не живет. Съехали уже давно с квартиры. Туда, я видела часто, какие-то люди, чуть ли не каждый день ходят. Такое чувство, что квартиру смотрят для покупки.

Он (*утвердительно*). Выходит, что и вправду квартира продается, если только уже не продали. Так бы Павел Иванович вряд ли через неделю собрался уезжать.

Катя. Будем надеяться, что заберет к себе свою невесту в Америку.

*Сели молча пить чай. Катя первая закончила чаепитие и пожелав родителям доброй ночи ушла в свою комнату. Взрослые продолжали распивать чаи.*

Она. Моя дочка просто ненавидит свою бабушку.

Он. А, что её навидеть. Ты забыла сколько она крови нам попортила, пока у нас были букетно-конфетные отношения. Что она вытворяла?

Она. Да, помню, как она вокруг твоей машины бегала и стучала по ней кастрюлей, где-то немного помяла капот.

Он. Впечатление было неприятное, если не сказать хреновое. И, что она с кастрюлей по улице ходила?

Она. Это она к соседке шла за капустой, а тут кто-то ей сообщил, что в квартире моего брата мы находимся. Вот она и ринулась защищать меня, дочурку родимую.

Он. Та еще защитница. Моей бывшей жене позвонила, хотя мы с ней давно уже и не жили, так делили жилплощадь на двоих. Видно её зацепило, что никакого эффекта от её новости на неё не произвело, вот она с кастрюлей и прибежала нападать на меня, … или защищаться. Сейчас не разберешь. И, что она так взъелась, ни разу не видела меня, чем я ей так насолил? Или она так со всеми знакомится.

Она (*качая головой*). Отец наш умер, она осталась одна, никого рядом нет, меня никуда от себя не отпускала, всё следила за мной. Какая-то патологическая ревность у неё приключилась.

Он (*еле сдерживая смех*). Так пора и успокоиться. А помнишь, когда мы с тобой переехали в отдельную квартиру, то она тебя выследила, пошла за тобой, ворвалась в квартиру. На этот раз со сковородкой. Ой, сейчас вспомню, так и не знаю, смеяться мне или плакать. Я её в квартиру не пускаю, теща орет на весь подъезд, соседи выбежали из соседних квартир. Никто ничего понять не может. Думали, что убивают кого-то. А дом-то престижный, люди воспитанные живут, а тут такая шаболда заявилась и как на рынке орёт.

Она. Хватит мою маму обзывать. Сами мы хороши. Бросили одну старушку в квартире, ей не с кем поругаться, вот она на мне зло и возмещала. Братики разъехались, в столицу умотали. Раньше она ихним первым женам настроение портила.

Он (*смеясь*). Так она и там сумела наследить?

Она. Сумела. Довела их браки до развода, что они и сами не рады были, что жили первое время с ней в одной квартире. Ничего не поделаешь, такой уж у неё характер. Насрать всем и не дать подтереться.

Он. Да, дела. Ты мне это раньше ничего и не говорила.

Она. А ты и не спрашивал. Мог бы поинтересоваться. Она же тогда в тебя сковородкой запустила, когда успокоилась, и мы завели её в комнату. Ты пошел на кухню, вроде бы обо всем поговорили, объяснились, она достает из пакета сковородку, да как запустит тебе вслед. Еще переживала, что не попала. «Вот. Чёрт. Промазала», - я еще помню её слова.

Он. Я тогда пошел на кухню обработать царапины на лице. И как она умудрилась меня исцарапать?

Она. Так мы с тобой держали оборону двери, и она умудрилась тебе раз царапнуть.

Он. Да, так сильно, что потом на работе пришлось говорить, что по пьяни, на даче упал в малину. Надо мной всё отделение смеялось. Правда, никто не поверил. Видно уже знали про наши с тобой отношения. Кто-то успел рассказать.

Она. В нашей медицинской среде ничего не утаишь. Все про всё знают. Уже сколько лет прошло. А теща всё никак не успокоится.

Он. Такой уж характер. Павел Иванович уедет, совсем с ума сойдет, когда узнает, что он просто бросил.

Она. А вдруг заберет? Мали ли чего в жизни бывает.

Он. И ты этому веришь?

Она. Приходится верить. Пойдем лучше спать. А то у нас с тобой сегодня вечер воспоминаний. Завтра же на работу. Опять эти больные. Когда они кончатся?

Он. Никогда. Завтра у нас операционный день. Не опоздал бы Павлуша на прием. А то я уйду на операцию и меня никто оттуда уже не выпустит.

*Супруги ушли в свою спальню. В квартире воцарилась тишина.*

 **Явление четвертое**

*Прошло две недели после описанных выше событий. В комнате за столом сидят трое. Он, она и теща. Празднично накрыт стол: шампанское, фужеры, разнообразная закуска, фрукты.*

Теща (грустная). Что-то мой Павлуша давно о себе ничего не сообщает. Как продал квартиру, и сразу же уехал. Я ему оказалась не нужна. Попользовался моей слабостью и сгинул.

*Петр с Валей переглянулись между собой.*

Теща (*продолжает с надрывом*). А я-то думала, что заберет он меня к себе в свою Америку. А вон как вышло. При прощании сказал, что пока у них нет условий для совместного со мной проживания. Это как же так нет. У дочери целый дом, в два этажа. Что нельзя нигде поставить лишнюю кровать. То же мне бояре. Я как дура три года за аренду деньги собирала, ходила с ним и в дождь и слякоть и в мороз по улицам, здоровье поправляла, скандинавскую ходьбу осваивала, а он так поступил. «Нет условий для проживания», - передразнила она голосом Павлуши. У меня в однокомнатной квартире были все условия для проживания, а у него нет, вот же сволочь.

Она. Мама, да ты успокойся. Он тебе еще напишет, или позвонит. Что ты раньше времени начала переживать. Ведь сказал, что подыскивает себе и тебе квартирку рядом с домом дочери. Так, что подожди немного.

Теща (*в гневе*). Подыскивает он себе американскую бабу вместе с квартирой. Тот еще хлюст.

*Петр делает вид, что это его совсем не касается, разливает шампанское по фужерам, наливает больше тещи, по ней уже видно, что она порядком опьянела, рядом под столом находятся еще пустые бутылки. Вынужденное веселье продолжается. Теща продолжает уже ругаться.*

Теща. И как это я ему поверила! Вот же сукин сын! Заматросил и бросил! Ничего нет святого для него. Я его можно сказать любила (*опрокинула очередной фужер, икнула*), а он так поступил.

Она. Так вы три года с ним отношения налаживали.

Теща. Молчи неверная дочь. Посмотрю, как с тобой еще обойдется этот новый муж (*погрозила Петру кулаком*). Ты еще с ним натерпишься горя.

Он. А я-то здесь причем?

Она (*обращаясь к матери*). Ты уже натерпелась? Что-то вас мама сильно развезло. Хватит пить. Никуда от тебя Павлуша не денется.

Теща (*с надеждой*). Ты этому веришь? Не обманет?

Она. Не обманет. Лучше иди спать. Не хватало, чтобы моя дочка тебя увидела в таком состоянии.

Теща. Нашла чем пугать. Устроили здесь бардак, а теперь мать родную укоряете. Может это счастье моё.

*Дочь с трудом подымает мать со своего места и отводит в её комнату. Во время этого путешествия, Екатерина Ивановна оглядывается и показывает кулак Петру. Тот с недоумением смотрит на тещу. Наконец они скрылись за дверью.*

Он (*рассуждает вслух*). Наконец-то, угомонилась. Хоть бы до утра не вставала и не шастала всю ночь по квартире. А где опять Катя? Что-то она припозднилась.

 *Из тещиной комнаты показывается жена Валя.*

Она. С трудом уложила. Хотела звонить прямо в Америку, а потом выяснилось, что Павлуша ей телефон не оставил. Сказал, что позвонит позже. Что-то мне не верится.

Он. Да, брось, ты за мать свою переживать! Если Павел Иванович не окончательный подлец, то позвонит обязательно. Другое дело, что он скажет ей при разговоре. Обнадежит или полностью развеет её надежды.

Она (*в раздумье*). Вот то-то и оно. Если она от нас не съедет, то не даст нам никакого житья. Всю злость будет на нас вымещать. Сейчас вроде бы все отношения между нами нормализовались, а достаточно с её стороны хоть небольшого неудовольствия, то тогда всё пропало. Опять начнет ко всему прикапываться и просто не даст нам житья.

Он. Это уж точно. Вот тогда точно к нам в кровать будет стараться залезть. Да, трудно женщине в таком возрасте без мужчины остаться. Она всё еще думает, что молодая и здоровая, а посмотришь, пора и угомониться.

Она. Выходит, что и тебе скоро придется угомониться?

Он. А куда от физиологии уйдешь? Вон у женщин и к сорока годам может климакс наступить, а они всё считают себя продолжателями рода человеческого. Природа сама решила, что хватит попой вилять, да мужиков менять каждый месяц.

Она. Выходит, что после климакса и жизнь закончилась?

Он. Ну, почему закончилась? Есть и другие способы для приятного времяпрепровождения. Только женщина всё не может понять, что пора и заканчивать свою сексуальную активность и вести более размеренный образ жизни. Вот и намазывает на себя тонны косметики, чтобы сохранить свою былую привлекательность. А кому это надо? Природу не обманешь. Как там у вас в женских журналах пишут? (*вспоминает и цитирует*) «Сейчас, когда у вас наступила менопауза, то появилась долгожданная возможность спокойно предаваться половой жизни, не боясь, что вы можете забеременеть»! Дожилась женщина до того момента, что может ничего не бояться, как будто раньше, чего-то там боялась. Просто неохота ей заниматься этим самым пресловутым сексом, но надо себя утвердить, что еще мила и обворожительна и кому-то еще нравится! А уж если грубо сказать, то уже больше по привычке ноги раздвигает, чем по своему желанию.

Она. Выходит, что женщина после сорока уже больше никому не нужна? А как же счастливые браки в зрелом возрасте? Что врут все?

Он. Да, особенно и не врут, но много чего не договаривают. Думаешь твоей теще нужен этот Павел Иванович для сексуальной жизни? Просто она боится остаться одной и никому не нужной. Вот она и цепляется за любую возможность продлить период ухаживания и платонической любви.

Она. Тебя послушаешь, так и жить не хочется. Выходит, что и я скоро буду никому не нужна?

Он. Почему не нужна. Пока мне нужна, но в скором времени наступит период охлаждения. Я даже знаю, когда он наступит.

Она. И когда? Сроки назвать сможешь?

Он. Смогу. Вот когда ты со своей подушкой будешь уходить в другую комнату, чтобы посмотреть полюбившийся сериал по телевизору и там же засыпать, вот тогда и наступит точное время охлаждения для исполнения супружеского долга. Ну и словосочетание придумали: супружеский долг! Фу! Какая гадость! Ты еще с подушкой не собираешься уходить в другую комнату?

Она. Пока не собираюсь. Да и не хочется. В нашей четырехкомнатной квартире, сейчас просто некуда идти. Все наши комнатенки заняты.

Он. Вот-вот. А в ближайшем времени, если даже и будут комнаты заняты, всё равно уйдешь (*посмотрел с усмешкой на жену*) смотреть интересный сериал.

Она. Можно и по другой причине уйти из супружеской спальни…

Он. Хочешь я угадаю по какой причине?

Она. Ну, угадай!

Он. Когда появится третий, любовник или любовница. Я угадал? Всё-таки мы ветераны семейного счастья и совместного проживания. Уже с тремя законными партнерами поочередно пытаемся обрести идиллию в семейных отношениях.

Она. Здесь я возможно с тобой и соглашусь, но с небольшими оговорками. С первым мужем меня моя родная мама развела, а вот со вторым мужем в дело вмешался любовник, то есть ты.
Он. Надо же! Я стал любовником!

Она. А кем же еще? Трахателем, половым партнером, этим ёб…., это не литературное слово, здесь нельзя говорить.

Он. И, что тебя привлекло в этом половом партнере, то есть во мне?

Она. Необычность любовных ощущений.

Он. То есть голый секс?

Она. Как раз и нет. Секс, конечно играет роль во взаимоотношениях, но он не на первом месте, где-то посередине.

Он. Выходит, что я у тебя середнячок?

Она (*восторженно, с гордостью*). Нет. В этом отношении ты у меня на первом месте, в профессиональном плане, как врач.

Он. А в сексуальном плане я середнячок.

Она. Петя, ну хватит эту скользкую тему обсуждать. Давай лучше переменим разговор.

Он. Давай (*засмеялся)*, я готов.

Она. А, что это ты рассмеялся?

Он. Да вспомнил один анекдот (*Валя внимательно приготовилась слушать*). Собралась компания мужчин и начали говорить о работе. Вот один из них и говорит: «Мужики, ну хватит всё о работе, да работе! Давайте лучше поговорим о блядях!» Все хором: «Давайте, давайте!» И один спрашивает у другого: «Как поживает ваша супруга?»

Она. Всё, что ли? А где смеяться? По-вашему, так все женщины на букву «Б».

Он. Ну допустим не все, но всё равно часто встречаются.

Она. У вас только одно на уме…

Он. А у вас будто всё другое.

Она. А у нас другое (*посмотрела на часы*). Чего-то нашей дочки нет, куда она сегодня умотала?

Он. У нее появился новый воздыхатель. Днюет и ночует под окнами. Так, что не волнуйся, она под надежной охраной. Не пропадет. Доставят до дверей квартиры.

Она. А ты его видел?

Он. С высоты шестого этажа. Он на асфальте написал метровыми буквами: «Катя я тебя люблю!» Я бы не обратил внимание, да, твоя мама показала: «Смотри вон Катькин ухажер на асфальте мелом пишет». Я бы сроду и не посмотрел.

Она. Что и сейчас эта надпись на асфальте имеется?

Он. Конечно. Кто её будет стирать? Можешь сама посмотреть, правда сейчас ночь из окна не увидишь, хотя там двор освещается.

*Валентина пошла смотреть в окно. Долго, что-то высматривала, но видно ничего не увидела. Вернулась к мужу.*

Она. Плохо видно. Днем посмотрю. Вон, что-любовь-то делает. Так где же моя дочь? (*повторно посмотрела на часы*). Пора бы уже быть дома.

*В коридоре послышался шум открываемой двери и в комнате появилась Катерина. Она была явно, чем-то расстроена. Сухо поздоровалась и ушла в свою комнату, предварительно окинув пренебрежительным взглядом стол с закусками.*

Она. Доча, у тебя всё нормально в школе? Ты ужинать не будешь?

Катя. Спасибо, мама, я сыта. У меня в школе всё нормально. А кто это за стенкой храпит (*прислушалась к звукам, доносящимся из другой комнаты*). Опять наша корябушка напилась?

Она. Не надо так говорить про бабушку. Она расстроена, что ей никто из Америки не звонит.

Катя. И не позвонит. Я же говорила.(*стала напевать*) «Ромашки спрятались, поникли лютики. Завяли помидоры!»

Она. Ну не будь такой злой, дочка.

Катя. А я и не злая. Просто констатирую факты. (*пропела*) «Как уехал, мой любимый…» Ладно, спокойной ночи малыши. Я спать. Завтра же в школу (*в сторону*). Будь она неладна!

 **Явление пятое**

 *Глубокая ночь. Та же квартира. Все спят. Вдруг в комнате бабушки послышался тихий телефонный звонок. Несколько секунд звенела телефонная трель, а потом всё стихло. Раздался женский крик. Из комнаты выбегает теща.*

Теща (*в ночной сорочке*). Вставайте все! Павлуша позвонил! Он сказал, что через три месяца снимет нужное жилье и приглашает меня к себе жить.

*Из комнат появляются заспанные Он, Она и в последнюю очередь выходит Катя. Все в жутком недоумении и недовольны.*

Она (*протирает глаза*). Мама, ты, что раскричалась и всех разбудила?

Теща. Так-радость-то какая, дочка. Мне мой Павлуша позвонил.

Она. А он не понимает, что у нас глубокая ночь и все нормальные люди спят.

Теща (*с издевкой*). Так-то нормальные, вы к ним не относитесь. Нет, чтобы за мать порадоваться, что она наконец-то добилась женского счастья.

Катя (*с раздражением*). А, что тогда орать посередине ночи. Закройтесь одеялом и кричите сколько душе угодно, но только тихо.

Теща. Помолчи мне тут. Язык распустила. Малая, чтобы взрослых обсуждать.

Она. Но и вправду, мама, что вы всех среди ночи на ноги подняли?

Теща. Так, Павлуша позвонил. Радость-то какая!

Он (*с угрюмым выражением на лице*). Мы не возражаем, что это для вас радость, но можно было и утром нам сообщить об этом. Сейчас до утра не уснешь, вы то можете спать, сколько вам угодно. А нам-то работать надо.

Теща (*со злорадством*). Знаю, как вы там работаете. Только взятки и берете. Не стыда, ни совести. Еще меня укоряете.

Она. Никто тебя мама не укоряет. Но в три часа ночи желательно бурно свою радость не выражать. Мы рады, что тебе позвонил Павлуша и очень будем рады, когда вы сможете уехать в Америку и жить со своим любимым!

Теща. Так вы меня еще и выгоняете. Надоела я вам. Вот уеду и будете по мне скучать.

Катя (*в сторону*). Много чести. Прям соскучились по корябушке.

Она (*обращаясь в сторону дочери*). Ты, бы уже лучше дочка помолчала, а то услышит.

Теща. О чем это вы там переговариваетесь? Опять секреты появились?

Она. Да, нет думаем, как опять заснуть или лучше пылесос включить и начать производить уборку в доме. Вот мы с дочкой и советуемся и думаем, разбудит ли пылесос наших соседей на этаже.

Теща. У вас, что с головой не в порядке? Кто же ночью квартиру убирает?

Она. А кто же ночью кричит и будит всех в квартире?

Теща (*безапелляционно*). Мне можно. Я на пенсии. А в нашей стране всем пенсионерам почет и уважение.

Он (*тихо*). Если только доживут до пенсии.

Теща. Опять зять гадость очередную сказал. Взяточник несчастный.

Она. Ну, мама, хватит об этом ночью говорить. Кстати последнюю взятку, ты сама, мама от бандитов взяла. Петр о ней даже не знал. Выходит, что ты взяточница и тебя приведут к ответу. Те же самые бандиты, если, что случится с их вожаком, или как его авторитетом!

Теща (*слегка перепугавшись*). Ничего я не брала. Вы на меня наговариваете.

Она. Ну, как не брала. Соседи даже говорили, что тебе два больших свертка принесли и ты спокойно их взяла. Так, что свидетели есть и ты будешь во всем виновата.

Он. Ну, хватит, Валя маму свою пугать посреди ночи. Давайте лучше попробуем уснуть. Ведь завтра, то есть сегодня на работу надо идти. У меня операционный день. Надо хоть немного выспаться.

*Теща еще походила по комнате, бормоча себе под нос, что в этом доме никто не может пожалеть старушку-мать и записали во взяточницы, хотя она в жизни ни у кого и копейки не взяла лишней. Первой ушла спать Катя, потом он и она, а теща всё еще гремела на кухне посудой и убирала со стола остатки ужина. Наконец и теща угомонилась и в квартире установилась тишина. Все спали.*

 **Явление шестое**

 *Прошло три месяца. Та же квартира. За столом сидят Он, Она, Теща. Обедают. Дочери нет.*

Она. Мама, какие известия от Павлуши? Звонил ли он тебе? Когда обещал сделать для тебя вызов?

Теща. Ну, ты и язва дочка, знаешь, что мне он больше не звонил. В последний раз позвонил месяц назад и сказал, что квартиру рядом с дочкой невозможно снять, а в другом районе города он не хочет. Вот уже третий месяц там живет и не может найти подходящего жилища. Как-то даже странно.

Он. А вы ему скажите, что будете пополам платить за квартиру. Может у него просто денег не хватает? А так ему будет легче платить за аренду квартиры.

Теща. Еще чего, он меня приглашает к себе жить и хочет, чтобы я за себя платила?

Она. Ну, так все в Америке живут. У них даже дети отдельно живут от родителей. Как только исполняется сыну или дочери шестнадцать лет, то сразу же отселяют от себя, и те вынуждены снимать отдельную квартиру. Считается, что так быстрее привыкнут к самостоятельности. Ты же видела в тех же телесериалах, что к детям приезжают родители и останавливаются в гостинице.

Теща. Точно видела. У детей дом большой, а старики-родители живут в гостинице.

Она. Ну, вот, так, что когда позвонит, то предложи ему платить половину стоимости квартиры.

Теща. Так у меня всё равно столько и денег не будет.

Она. А, ты мама, главное предложи, и потом сама увидишь, и заодно спроси сколько нужно в долларах платить за жильё.

Теща (*в раздумье*). Вот же страна Америка. Живут не по-человечески.

Он. Как раз по-человечески. Дети не сидят на шее родителей, а стараются заработать деньги сами.

Теща. А как же они платят за учебу? Ведь у них обучение платное во всех учебных заведениях.

Он. Платное, оно платное, но есть возможности снизить оплату за учебу. Допустим ты занимаешься спортом и выступаешь за свой университет, или помогаешь профессору-лектору в подготовке к лекции, или занимаешься благотворительностью за счет своего личного времени. Всё это учитывается и даже платят небольшую стипендию. Ну, например, захотел сын или дочь иметь машину, то родители ставят условие, чтобы ребенок имел определенную сумму, а другую покроют родители. Вот поэтому у них часто можно увидеть, что дети миллионеров работают на заправочных станциях, официантами в кафе, ресторанах, помогают инвалидам и прочее.

Теща (*с раздражением*). То-то вы своей дочери помогаете. Она у вас целыми днями дурака валяет или с дураком валяется. Или лежит в кровати, или в интернете торчит круглосуточно. Лишний раз за собой посуду не уберет и не вымоет.

Она. Ну, что ты опять ко внучке прицепилась. Надо ей чаще говорить, она и будет делать. Ну, такая у нас молодежь. Конечно, она отличается от западной. Но нам и не надо, чтобы они полностью походили на американских школьников.

Теща (*ворчит*). Хоть бы пол в своей комнате мыла, а то мне всё приходится за вами убирать. Вот уеду в Америку, грязью зарастете.

Она. Не зарастем, мама. Слава Богу, что ты нас воспитала в прилежании к труду (*в эту минуту раздался телефонный звонок в тещиной комнате*).

Теща. Это, что у меня звонит?

Она. У тебя, у тебя. Видно Павлуша услышал твои мольбы и звонит.

*Теща соскочила с места и бросилась в свою комнату. Там она пробыла несколько минут и вернулась с телефоном довольная. Дочка смотрела на неё и пытался понять с какими новостями она сейчас с ними поделится. Зять продолжал есть и как будто совсем не обращал внимание на всё происходящее.*

Она. Ну, что мама? Павлуша звонил?

Теща (*с гордостью*). Да, он звонил и сказал, что никак не может найти подходящей квартиры в том же районе, где проживает дочка.

Она. Ну, что вы за тот район вцепились. Купите велосипеды и будете ездить к дочери из другого района. Ходить бестолку не будете. А так, хоть с пользой.

Он (*тихо в сторону*). Если только дочка пригласит. Она еще не знает толком, кого ее папаша присмотрел себе в жены.

Она. А ты мама предложила ему, что будешь платить половину стоимости за квартиру?

Теща. Сказала…

Она. Ну и, что Павлуша, как отреагировал?

Теща. Мне кажется, что он даже обрадовался.

Она. Значит скоро вам и квартиру найдет. Думаю, что он через несколько дней позвонит и скажет, что ему подвернулось хорошее жилье и недалеко от дочери. Да, кстати, мама, а у тебя заграничный паспорт есть? Ты, мне помнится еще при живом отце один раз ездили в Болгарию.

Теща. Но у нас паспорта после поездки отобрали и больше я его не видела.

Она. А как ты тогда собираешься в Америку ехать? Паспорт нужен обязательно.

Теща. И, что его долго делать?

Он. Да, нет, но время потребуется. Надо сфотографироваться, потом выстоять очередь в ОВИРе, там снимут еще биометрическую информацию, отпечатки пальцев, заплатить за паспорт и только потом скажут, когда приходить за паспортом. Потом надо с приглашением ехать в американское консульство. В нашем городе его нет. Там должны открыть гостевую визу и только после этого можно будет брать билеты на самолет. И вперед!

Теща. И сколько времени мне потребуется для всего этого оформления.

Он. Ну месяца два, может три. Всё зависит от документов и загруженности работы консульства. Здесь много причин. Но у меня есть знакомые в нашем ОВИРе. Я вам помогу в оформлении паспорта, ну, а дальше зависит от вашего Павла Ивановича. Быстро он вышлет приглашение или нет.

Она. Мама, ты должна еще учитывать, что не всем открывают визу в Америку. Часто и прямым родственникам визы не дают и отказывают.

Теща. Это как же не дают? Ну, ты зять, надеюсь мне поможешь?

Он. К сожалению, здесь я бессилен. В консульстве у меня знакомых нет. Там они руководствуются своими соображениями. Надо там скромно себя вести, ни с кем не спорить, ждать своей очереди. Если визу откроют, то надо будет заплатить определенную сумму.

Теща. Еще и деньги платить? Вот ворюги!

Она. Мама, ты только там в консульстве не возмущайся, а иначе визы могут не дать.

Теща. А я думала, что бесплатно, и здесь наживаются на простых гражданах. Ни стыда, ни совести!

Он. У американцев свои законы. Также и в других посольствах свои требования к визам.

Теща. А без визы нельзя? Я слышала, что в некоторые страны виза не нужна.

Он. К сожалению, в Америку виза требуется, а иначе много желающих будет туда уехать.

Теща. На хрен им туда ехать?

Она. Ну ты же мама едешь, вот и другие люди тоже едут.

Теща. Я другое дело. Семью хочу создать. Образцовую и правильную, не то, что ваша.

Она. А чем тебе мама, наша семья не нравится? Мы живем в законном браке, воспитываем дочь, оба работаем, не тунеядствуем. Может быть у нас еще и ребенок будет.

Теща. Вы бы лучше свою дочь воспитывали. Прежде чем других детей заводить!

Она. А вот ты мама даже в браке не состоишь со своим Павлушей. Чего это он тебя замуж не берет. Ведь сколько лет вы общаетесь?

Теща. Три года. Мы может проверяем свои чувства.

Она. Я думаю, что давно уже проверили. Если бы были расписаны, то давно бы уже и визу получила и в Америку уехала. Видно сама не хочешь.

Теща. Хочу и уеду. И вас спрашивать не буду.

Он. Вы, когда мама собираетесь за паспортом идти?

Теща. А, что мне и самой в твой ОВИР надо идти?

Он. Во-первых, он не мой, а во-вторых личное присутствие обязательно. С меня же не будут отпечатки пальцев снимать. Вам же паспорт нужен, а не мне. Да, кстати он у меня есть.

Теща. Ну спасибо, что не отказали.

*Конец первого действия*

 *Занавес*

 **Действие второе**

 **Явление первое**

 *Прошло шесть месяцев. Та же квартира. За столом сидят Он, Она и теща. Празднуют день рождения тещи. Дочки нет.*

Она (*встала из-за стола*). Мама, разреши тебя поздравить с днем рождения и пожелать тебе здоровья, счастья в личной жизни и исполнения всех твоих желаний.

Теща (*недовольная*). Паспорт уже не могу получить шесть месяцев. Вот моё желание. Какой, ты к черту зять? Не можешь ни с кем договориться.

Он (*уже безразлично отвечает*). Я уже не рад, Екатерина Ивановна, что решил вам помочь. Вам уже сколько раз приглашали в ОВИР. Ждали вас там, очередь сдвигали, а вы приходите только в то время, когда вам удобно, а не когда назначают. Это же государственное учреждение. Там всё по записи. Ведь к врачам на прием вы стараетесь точно прийти в назначенное время.

Теща. К вам хапугам-врачам попробуй не приди в назначенное время, вообще не попадешь на прием.

Он. Ну, вот и хапуги. Попробуй с вами поговори. Да, кстати, ваш Павлуша квартиру нашел и выслал приглашение? Паспорт вы скоро получите, с чем поедете в консульство?

Теща. Квартиру он не нашел. А без неё трудно выслать приглашение. Надо конкретный адрес, где я буду проживать.

Она (*ехидно*). А, что же его дочка не хочет вам выслать приглашение? Вы же говорили, что у них свой дом.

Теща (*раздраженно*). Да, какой там дом! Снимают лачугу, а сама в больнице работает санитаркой. «Утки» из-под больных выносит, да на горшок садит. Здоровьем её Бог не обидел, девка здоровая, любого может поднять на руки и до туалета донести. Она как узнала, что её папаша собирается жениться, так сразу всю тактику поведения переменила. Ей нужны были деньги, что папаша ей присылал за сдачу квартиры в аренду. А лишний рот, то есть я ей совсем не нужен. Да и мужа у нее никакого нет. Так случайные связи, спит с кем попало со всякими желтыми и коричневыми. Нормального американца найти не может. Как я поняла меня там совсем не ждут. А как отец квартиру продал, так стала усиленно приглашать его. Решила купить домик себе на его деньги.

Она. Так вот в чем дело. Ну и прохвост же твой Павел Иванович!

Теща. То-то и оно. Там дочка верховодит. Оказывается, она не имеет никакой специальности и вот недавно устроилась санитаркой в госпиталь и то после окончания каких-то курсов.

Она. Как же она в Америку попала? Я думала, что она замуж за американца вышла.

Теща. Да, нелегально приехала и как-то умудрилась прожить десять лет, в полицию ни разу не попала, а потом ей дали вид на жительство. Я это недавно узнала, Павел Иванович рассказал. Естественно она не могла дать никакого мне приглашения. Это сейчас всё изменилось и видно я стала не нужна.

Он. Ну, паспорт вам, всё равно надо получить. Так на всякий случай.

Теща (*подозрительно смотрит на зятя*). Что-то ты зятек насильно меня уговариваешь уехать отсюда.

Он (*разводит руками*). Так вы сами просили мне помочь в получении паспорта.

Она. Мама перестань ссориться, ты сама просила Петю помочь тебе. Ты, что забыла?

Теща (*зарыдала*). Ничего я не просила. Это вы меня насильно решили отправить.

Она. Ну, мама, ты даешь! То замуж собиралась, а теперь мы виноваты, что тебя в Америку отправляем. Ведь ты сама хотела жить со своим Павлушей!

Теща (*моментально перестала рыдать*). Лучше ничего не говори мне про этого Павлушу-гавнюшу. Я ему больше не верю. Вот ты, дочка со своим муженьком, тоже будь осторожней. Обманет он тебя. Как пить дать обманет! (*в сторону*). Если уже не обманул.

Он. С какой стати я должен свою жену обманывать?

Теща. Так предыдущих жен обманул, и с моей кровиночкой также поступишь.

Он. Но у моей супруги тоже было два мужа. Я, что ли их обманул? Валя сама сделала выбор. Никто её не обманывал. Ой, кажется горит на кухне (*встал и пошел на кухню*).

Теща (*как только зять ушел*). Сама говоришь сделала выбор? А с кем ты по квартирам бегала и трахалась при живых мужьях?

Она (*удивленно*). Это ты про кого мама?

Теща (*с напором*). Да, про тебя! Корчишь из себя невинность, а сама изменяла мужьям налево и направо.

Она. Ты про Петра говоришь?

Теща (*с завистью*). До Петра у тебя было сколько угодно любовников, я что ли тебе в постель их подкладывала. Сама находила. И твоего первого мужа не я из дома выгнала. Он сам узнал про твои похождения. Молча собрался и ушел. А мать виновата! Не дала жить, понимаешь, ли. А при втором муже с кем ты стала изменять?

Она. И с кем?

Теща. Со своим ненаглядным Петром. С тобой он трахался! Кобель ненасытный. Ишь чего задумали, в рабочее время блудили. Второго мужа еще не бросила, с третьим начала. Хоть расписались. Не думала я, что ты на это решишься. А сейчас? Что ты из себя строишь недотрогу, девочку не целованную. Опять нашла хахаля при живом муже? Или старые чувства проснулись? Или новых нашла?

Она. Мама, но ты тоже с Павлушей не то по улицам ходила? Ведь он у тебя постоянно жил на квартире. Не на полу же спал. Диван там большой, двое спокойно могли разместиться.

Теща (*твердо, не требуя возражений*). Не сметь мать обсуждать. Мне можно и всё.

Она (*с негодованием*). А почему мне нельзя с Петром? Тем более, что мы расписаны и пора о прошлом забыть.

Теща. Давай, давай! Скоро он узнает о твоих изменах и пошлет куда-нибудь подальше.

Она. Не узнает. Я очень осторожна теперь стала.

Теща (*истерически смеется*). Что уже забыла, как вы своим нынешним мужем презервативы нашли в его старой съемной квартире, но это было до того момента, когда он еще не переехал к нам. Тогда, ты на меня все стрелки перевела, что дескать я их разбросала под кроватью, когда развлекалась с кем-то. Только не подумала, зачем мне нужно было предохраняться? Я уже не в детородном возрасте.

Она. Мама, откуда ты это узнала?

Теща. Да, твой Петр поинтересовался, зачем я эти резинки по всей квартире разбросала? Что доченька? Будущий муж на симпозиум уехал на неделю, а его верная супруга уже с другим хахалем кувыркается. Так, что доченька помолчала бы немного. Радуйся, что твоя мать тебя прикрывает, но если, что, то я всё расскажу твоему Петру. Еще про таблетки расскажу, которые ты принимала в его отсутствие против беременности. Презервативов стало не хватать?

Она (*с удивлением*). Это какие еще таблетки? Ты знаешь, что мне нельзя их принимать.

Теща. Тогда, кто их принимал? (*осеклась*) Мама, ты родная! Да неужели твоя дочурка их употребляет? Во семейка! Одна блядует, другая таблетки принимает! А бабушка во всем виновата.

Она (*примирительно*). Ладно, мама хватит, не будем портить друг другу настроение. Я ничего не имею против твоего Павлуши, а ты ничего не будешь рассказывать моему Петру.

Теща (*усмехаясь*). Что струсила? И этот тебя бросит. Как с такой б… можно жить? И в кого, ты уродилась?

Она. Мне только и хочется сказать, что в тебя, мама.

*Во время этой перепалки дочери с матерью Петр гремел на кухне посудой, доставал горячее из духовки. Вернувшись он увидел, что дочь с матерью как враги друг на друга смотрят.*

Он. Ну, вот, чуть горячее не сгорело в духовке. Вовремя я его вытащил. (*стал ставить большую посудину на стол*). Освободите место. Давайте закончим все споры. Ведь сегодня же день рождения и давайте лучше выпьем за здоровье нашей именинницы.

Она. Я поддерживаю. Мама тебе чего налить?

Теща. Лучше коньяка, быстрее напьюсь, чтобы не видеть ваши счастливые рожи (*сплюнула в сторону*).

Она. Ну, что ты так, мама. С днем рождения! Давай, чокнемся.
Теща. Сами вы чокнутые. Моего Павлушу обидели, вот он и не хочет меня к себе забирать.

Он. Ну, шарманка закрутилась в другую сторону. Теперь уже и мы виноваты.

Она. Ты, что мама? В чем мы виноваты? Что мы плохого для твоего Павлуши сделали. Да, мы его толком и не видели.

Теща (*обиженно закусив губу*). Вели бы себя нормально, то он никуда бы не уехал. Вы во всем виноваты. И отец твой во всем виноват.

Она. А папа в чем виноват? Его уже больше пяти лет нет с нами.

Он. Ну, я чувствую разговор принимает другой оборот и больше я ни слова не скажу, а то меня обвинят, что я неправильно воспитываю твою дочь, веду аморальный образ жизни. Взяточник и скандалист (*встает и уходит в спальню*).

*За столом остались двое: мать и дочь. Было видно, что они люто ненавидят друг друга, но пытаются изменить свои отношения. Раздался звонок в прихожей.*

Теща. Кого это ночью сюда тянет?

Она. Пойду открою (*встает и уходит в коридор. Оттуда раздаются громкие голоса и вскоре появляются в комнате женщина средних лет, а с ней рядом её толстый маленького роста муж*).

**Явление второе**

 *Квартира. Всё те же персонажи. Входят соседка Люба и её муж Николай. В руках у последнего букет цветов.*

Соседка. Добрый вечер! Вот решили тебя Катя поздравить с днем рождения (*оборачивается к м*ужу). Коля давай сюда цветы.

*Из-за спины соседки выплывает низенький толстячок с улыбкой на лице и протягивает букет цветов жене. Та, расправила букет и вручила его Катерине.*

Соседка. Вот, соседушка, прими от всего сердца. С днем рождения! Счастья тебе, здоровья, удачи и семейного благополучия.

Теща. Давненько, ты Любаша к нам не заглядывала, как мой муж умер. Так и забыла меня, вдову несчастную (*приняла букет и пошла ставить его в вазу, предварительно наполнив её водой*).

Соседка. Так, ты Катя одиночеством я слышала не страдаешь. Видели тебя с каким-то импозантным старичком, толком не разглядели. Кто это?

Теща (*в сторону, с улыбкой на лице*). Молчала бы сучка. Сама к моему Анатолию бегала, пока я на работе была. (*И радостно вслух*). Так это же наш бывший сосед с первого этажа, вдовец, у него жена три года назад умерла. В Америку уехал, к дочери. Обещал и меня взять с собой. Квартиру ищет для нашего совместного проживания.

Сосед. Так, это Павел Иванович был. Не узнал его, прифрантился, а то раньше ходил, как голь перекатная, ну в общем обычный наш родной пенсионер.

Теща. Какая он тебе голь перекатная, Николай. Ты, лучше за собой посмотри. Ладно проходите к столу, коль пришли. Куда уж вас девать, не выгонять же. Всё-таки столько лет вместе живем.

Соседка. Давно живем, вы нам как родные стали (*не замечает все колкости от тещи*). А где зять ваш, на операции?

Теща. Дома он, только, что вышел из-за стола, поставил горячее и ушел к себе в спальню. Сейчас позову (*зовет Петра*). А, что это он тебе понадобился соседушка? Видно опять проконсультировать надо?

Соседка. Давно не виделись и проконсультироваться надо. У моего Николая, что-то с ногами. Избегался весь. Ночью спать не может. Хочет совета спросить.

*Из комнаты появляется Петр с недовольным выражением на лице. Увидев соседей делает попытку улыбнуться и здоровается с ними.*

Он. Здорово соседи! Проходите, садитесь за стол. Сейчас налью и выпьем за здоровье нашей именинницы. Чего это вы так поздно к нам заявились. Мы уже и расходиться собрались.

Соседка. Да, Николая на работе задержали. Ведь без него всё производство встанет. Незаменимый он у меня. Вот и с ногами у него не понятно, что.

Он. С работой я вам ничего помочь не смогу. А вот ноги посмотрю.

Теща. Ты, Николай, когда с работы пришел. Ноги помыл?

Соседка. Помыл. Помыл, даже носки сменил (*дочь строго посмотрела на мать*).

Теща. Да шучу я, что грустить, ведь день рождения у меня.

Соседка (*с ехидцей*). Часом не юбилей?

Теща. Юбилей в прошлом году был, как будто не знаешь. Мы его не справляли. Ты, что в старухи меня определяешь?

Соседка. Да, что ты Катюша? Какая ты старуха? Ты еще ребенка родить сможешь?

Теща (*с издевкой*). Вот еще одна меня родить заставляет (*смотрит на дочь*). У нас просто здесь инкубатор по рождению детей (*помолчала и добавила*) с предохранением. Скоро вся квартира огласится звонкими детскими голосами.

*Зять пошел за посудой на кухню, а гости тем временем рассаживались за столом. Было видно, что им не терпится выпить.*

Он (*вернулся с тарелками и фужерами*). Сейчас мы с вами выпьем! Что наливать? Сосед! Коньяк предпочитаешь?

Сосед. Давай коньяк.

Соседка. А мне шампанского.

Он. А вам мама, что?

Теща. Давай коньяка. Хочу напиться (*объяснила она соседке удивленно смотревшую на неё)*. Имею право. Взрослая. Детородная женщина.

*Зять произнес в очередной раз «С днем рождения». Все молча выпили. Закусили.*

Он (*Открыл посуду с горячим*). Накладывайте гости жаркое. Немного подгорело, но я вовремя успел плиту выключить.

Соседка. У вас, что единственный мужик в доме, так еще и готовит? Вкусно (*пробует еду*). Вот, что значит мастер на все руки. И людей спасает от смерти и готовить умеет. Коля, что сидишь, показывай Петру, что там у тебя с ногами.

Теща (*с издевкой*). Он, что у тебя здесь штаны снимет?

Соседка. Нет. Только штанину подымет.

*Зять наклонился к Николаю, что-то стал у него осматривать, щупать, потом задал ему несколько вопросов, типа: «давно ли у вас»? «ночью болит?» и ушел в ванную мыть руки.*

Соседка. Ну, что муженек. Ноги пора ампутировать?

Сосед. Типун тебе на язык, что болтаешь!

*Вернулся зять. Вытирает руки о полотенце.*

Он. Варикоз у тебя сосед, вены наружные воспалены. Надо лечиться. Завтра с утра приди ко мне, я тебя устрою к специалисту по венам. Видно на работе постоянно на ногах?

Сосед. Присесть некогда.

Соседка. А ты, что не специалист?

Он. Я по внутренним органам, а здесь нужен флеболог.

Соседка. Понятно. Сколько вас там врачей развелось.

Теща. Ты кроме гинеколога и врачей больше не знаешь?

Соседка. Как это не знаю, стоматолог, терапевт, хирург.

Теща. А флебулога не знаешь. Плати деньги за консультацию на дому. Или на завтра деньги приготовь. Эти хапуги – врачи бесплатно ничего не делают.

Он. Да бросьте вы Екатерина Ивановна пугать их. Для вас всё будет бесплатно. Давайте лучше поздравим еще раз нашу именинницу и пожелаем ей здоровья *на* долгие годы.

*Теща (*снисходительно). Ну, поздравьте, коль не шутите. Я всегда рада вам в моем доме (*процедила сквозь зубы*).

*Гостям налили в фужеры. Они дружно подняли их и выпили. Николай аж крякнул от удовольствия и стал быстро поглощать пищу.*

Теща. Сосед, тебя, что дома жена не кормит? Ей некогда едой заниматься? Как ты, бедняга проголодался. Кушай. Кушай, Коля!

Сосед. Только не говори, что к празднику зарежем.

Теща. Не говори глупости, сосед. Ты знаешь, что я к тебе всегда хорошо относилась (*ласково посмотрела на Николая. Люба перехватила взгляд и толкнула под столом своего мужа. Тот как ни в чем не бывало сидел и закусывал, но было понятно, что у них с Катериной была когда-то интрижка, а может и большее)*.

Он. Ну, давайте, гости дорогие еще выпьем и давайте помянем безвременно ушедшего от нас Анатолия. Царствие ему небесное. Не чокаемся.

*Все дружно подняли фужеры и выпили. Загремели ножами и вилками. После небольшой паузы соседка спросила.*

Соседка. А где ваша дочь и внучка? Что-то её не видно. Ведь уже поздно.

Она. На факультативе. У них по вечерам в школе проходят занятия по подготовке в институт. Вот она и ходит почти каждый вечер заниматься.

Теща (*в сторону*). Таблетки хоть не забыла для занятий.

Она (*сидевшая рядом с матерью*). Мама, ну перестань, ну хватит, а то еще и вправду накаркаешь.

Теща (*злорадно*). А, что, вместо института в роддом думаете попасть? Не надо мать обижать.

Она. Ну, не надо при соседях. Это наши внутренние проблемы. Давай помолчим.

Соседка. Что это вы там шушукаетесь?

Теща. Да, вспомнили, что завтра надо на рынок сходить, продукты кончились.

Сосед. Это хорошее дело. А нам на завод мясо привозят из одного совхоза, так, что на рынок мы не ходим.

Теща. Купил бы нам по заводской цене, хоть раз, а то на консультации мы горазды, а как помочь соседям, то мы больные.

Сосед. Без проблем. Завтра закажу для вас десять килограммов мяса. Вам на месяц хватит. Когда надо, вы только скажите. И лучше бы, чтобы кто-нибудь из вас Петр или Валя прямо на машине к проходной завода подъехали. Я вас там и отоварю. А то у меня машина, что-то барахлит.

Она. Договорились. Вы мне на телефон позвоните, и я приеду.

Он. Ну, давайте еще раз выпьем за здоровье нашей мамы и бабушки…

Теща (*в сторону*). Вот сука еще раз бабушкой обозвал. Кобель проклятый.

*Все дружно выпили и было видно, что это последний тост и гостям нужно собираться домой.*

Соседка. Что-то мы засиделись у вас. Пора и честь знать. В любое время к нам заходите. Посидим, выпьем. Коля самогонки нагонит, помню он с Анатолием её часто пил.

Теща. А, что же вы сюда не принесли. Сейчас же и попробуем. Зажали?

Соседка. Да, как-то на день рождения со своей бутылкой неудобно идти.

Теща. Удобно, удобно, ты главное приноси, а мы разберёмся, что удобно, а, что нет.

Сосед. Для тебя Катя в любое время принесу (*в этот момент Люба злобно посмотрела на Николая, а тот и не заметил этого взгляда)*.

Теща (*подхватила*). И желательно, чтобы дома никого не было, чтобы не смущать всех (*и с издевкой взглянула на Любу*).

 *Соседи вышли из квартиры. В доме установилась непривычная тишина.*

Он. Ну, пора и спать ложиться. Жена, ты готова.

Она. Сейчас посуду уберу и лягу.

Теща. Вы свою дочь, там случайно не потеряли? Позвоните подруге на факультатив. Пускай домой быстрее идет (*был слышен смешок*).

 **Явление третье**

 *Ночь. В квартире все спят. Из комнаты тещи доносится мощное похрапывание. Открывается входная дверь. В комнату входит дочка Катя. За ней крадется молодой человек.*

Катя. Тихо, ты тут, Лешка. Спят все. Обувь сними и с ней в руках иди за мной.

Леха (*шепотом*). Никого не разбудим?

Катя. Да, родственники все спят. Слышишь бабушка храпит. Сейчас тихонько разденемся и ляжем, тебе всё равно сейчас никуда не уехать. Автобусы не ходят. В общагу не пустят. У меня побудешь до утра, но, чтобы никаких там штучек. Рано утром, потихоньку уйдешь. Дай Бог, чтобы никто не проснулся.

Леха. А, где ложиться? (*оглядывает комнату*)

Катя. Да, вот тут рядом ложись, но, чтобы никаких проявлений страсти. Это тебе не общага. Не дай бог, кто-то проснется. Всё, молчи.

*В квартире всё затихает. Все спят. Наступает раннее утро. Первыми проснулись он и она.*

Он (*потягиваясь*). Ты не заметила, во сколько твоя дочка пришла?

Она (*зевает*). Заметила. Около двух часов ночи. И где только шляется? Хитрая. Знала, что у бабушки день рождения, поэтому специально подгадала время на концерт популярной рок-группы в одном из клубов. А там концерт начинается поздно. Я и не стала ничего теще говорить, чтобы ее лишний раз не расстраивать.

Он. А не рано ли ей по клубам ходить. Школьниц туда пускают?

Она. Да. кто её за школьницу примет? Вон, девица, прямо на выданье. Как она мне рассказывала, что с подругами туда пошла. Я всё проконтролировала.

Он. Может пора её будить, не проспит на занятия?

Она. Нет, у них сегодня первой пары какой-то нет и сказали приходить позже. Она будильник сама ставит. В этом плане она девушка ответственная.

Он. Сейчас в школе всё стало также, как в институте.

Она. Оптимизируют образование. Может скоро и в школу не надо будет ходить. Будут учить дистанционно.

Он. Ну, да, объявят какой-нибудь карантин и будут по смартфону общаться. Сейчас большие возможности появились. Бабушке нашей никуда не надо идти? У неё всё нормально?

Она. Лучше не бывает. Слышишь храп раздается? Значит всё нормально. Пенсионерка.

*Садятся за стол. Завтракают. Каждый погружен в свои мысли.*

Он. Вчера они с соседкой. Чуть не подрались.

Она. Эта давняя история. Маманя считает, что Любаша совратила моего покойного отца, а сама соблазнила Николая.

Он. Ну и семейки у вас. А, что правда это было?

Она. Может и правда. Я в их дела не вмешиваюсь. Пускай сами разбираются. Сейчас уже не интересно, что там у них произошло. Чего только в молодости не бывает.

Он. Ну, соседка может, хоть кого соблазнить, глазенками так и зыркает.

Она. Да и Коля её не промах! Хоть и маленький, а тот еще ходок. Когда один оставался я раз видела, как к нему какая-то женщина заходила. Любаша тогда в санатории была, как говорили в одном кинофильме «Органы движения лечила».

Он (*рассмеялся*). Видать вылечила.

Она. Вылечила (спохватывается). Чего это мы с тобой расселись, пора ехать на работу. Опять закрутилась врачебная жизнь. Не забудь к тебе сегодня Николай придет. Прими его как подобает.

Он. Помню, помню. Надо соседу помочь. Видно операцию ему придется делать.

*Супруги оделись. Поцеловались в коридоре и вышли из квартиры. Наступила предутренняя тишина. Их комнаты тещи по-прежнему раздавался храп. В этот момент из комнаты Кати вышел на цыпочках молодой человек. За ним выглядывала Катя.*

Леха. Ух, кажется пронесло. Твои родители ушли. Я всё думал, что заглянут в комнату, а там практически и спрятаться негде.

Катя. Ты, давай, одевай туфли и бегом из квартиры.

*В этот момент открывается дверь из спальни бабушки и на пороге появляется она в заспанном и потрепанном виде. Увидев молодого человека, она не поверила, протерла глаза и обомлела.*

Теща. А это кто такой? Откуда взялось это молодое существо?

Катя (*не растерялась*). Ко мне заходил школьный товарищ утром. Просил передать ему задание. Он отсутствовал в школе неделю. Вот и пропустил все контрольные работы.

Теща. А чего это он с обувью в руках стоит? Босиком, что ли пришел?

Катя. В прихожей снял. Он, что должен обутым по квартире ходить? Он и снял обувь, чтобы шум не производить. Ты же спала бабушка?

Теща (*с недоверием*). А, что родители уже ушли?

Катя. Ушли перед приходом Лешки, он их не застал. Я дальше пойду досыпать, у меня сегодня первых уроков нет. Ну, ты давай, иди (*подталкивает приятеля к дверям*). На уроках встретимся.

*Алексей прощается с Катей, кивает головой в сторону тещи и уходит за дверь. Теща стоит в недоумении и размышляет.*

Теща. А сколько сейчас времени, Катя?

Катя. Около восьми часов утра. А тебе –то зачем время знать. Ты же на пенсии.

Теща. Какие-то странные посещения твоих одноклассников по утрам (*уходит в свою комнату*).

Катя (*в сторону*). Хорошо, что не спалились. Вовремя Лёшка ушел, а то бы скандала было на весь дом (*уходит к себе*).

 **Явление четвертое**

 *Та же квартира. За столом сидят он и она. Теща отсутствует. Готовятся ужинать.*

Она. Ну, как рабочий день прошел? Сосед приходил к тебе?

Он. Приходил, приходил. У него серьезное заболевание. Надо оперировать. И чем быстрее, тем лучше. Как он еще вообще работает. Варикоз страшный. Я ему сказал, что тромб может в любое время оторваться.

Она. Ну и как, Николай отреагировал?

Он. Не поверил. Говорит, что вы больно много наговариваете и деньги хотите заработать.

Она. Ну, а ты, что?

Он. Сказал, что никаких денег с него не возьмём, а прооперируем его за счет больницы.

Она. Лучше бы сказал по системе обязательного медицинского страхования. Это звучит более солидно. А потом озвучь ему сколько стоит такая операция. Соседка будет век благодарной. Может перестанет подкалывать нашу тещу.

Он. Да, сложные у них отношения. Видно из-за этих взаимных измен друг с другом и не общаются близко.

Она. Раньше семьями дружили, пока эта Любаша не легла под моего папаню.

Он. Ты, говорила, что у них была небольшая интрижка.

Она. Для нас может и небольшая. А вот для них, целая трагедия разыгралась тут.

Он. А, ты мне случайно не изменяла, пока мы с тобой наши отношения налаживали.

Она (*с возмущением*). Да, как ты мог подумать, Петя. Я тебе верна до гроба. Поклясться могу.

Он (*с недоверием*). Ну клясться особо не надо, но только видел я как-то твою машину, а рядом с тобой на сидении, сидел мужчина, не нашей национальности, седой, может даже и старше меня.

Она (*уверенно*). Так это видно был коллега с моей работы, я его подвозила до работы.

Он. Да только вы ехали от работы, куда-то за город.

Она. И когда это было? Во сколько часов?

Он. Да недели две назад, в обед, я к тебе заезжал, но не застал. Надо было с тобой вопрос какой-то решить, а тебе на месте не оказалось.

Она. У нас тогда проводилась областная конференция и мы на правах хозяев встречали и провожали гостей. Может быть я кого-то и подвозила. Сейчас толком и не помню. Наш шеф просил помочь иногородним коллегам при встрече и проводах. Я тогда много кого развозила. Кого на вокзал, кого в гостиницу, ну, ты сам знаешь.

Он. Знаю, знаю. Сам не раз участвовал в таких конференциях и приходилось крутиться, как белка в колесе. (*Подумав)*. Это у тебя давно с ним?

Она. С кем еще, Петенька! О чем ты говоришь. Невинная поездка в машине, а ты уже, черт знает, что подумал.

Он. Не невинная. Твоя маманя, тут как-то раз по пьяни мне такого наговорила, что я даже и не знал верить или нет!

Она (*в сторону*). Эта старуха еще и не то может рассказать. (*обращаясь к мужу*). Ну и, что она тебе рассказала? Опять наплела своим вонючим языком.

Он. То, что у неё язык гадкий, я как говорится не понаслышке знаю, но в этот раз она открыто меня призывала, чтобы я оставил тебя и чем раньше, тем лучше.

Она (*с возмущением*). Это с какой стати? Решила другим жизнь испортить. Её замуж не берут и вряд ли когда возьмут, так она решила и дочке жизнь испортить!

Он. Не знаю, что она решила, но она такую отрицательную заботу о тебе проявила, что я просто удивился. С непроста всё это.

Она. Да, это легко объяснить. С Павлушей у нее ничего не получилось, и она просто завидует нашим отношениям. Она же понимает, что здесь ей жить не совсем удобно. Мешает твое присутствие, да еще и внучка не в грош её ставит. Буквально издевается над ней. Понимает, что ты будешь защищать меня от её гадостей, поэтому и плетет про меня всякие небылицы.

Он. Ну допустим, что не всё небылицы. Где-то может есть и правда. Я понимаю, что она хочет избавиться от меня, и чтобы я съехал с квартиры и тебя с собой забрал.

Она. И как это ты себе представляешь? Я с тобой уеду с квартиры. Дочка останется одна. Она на ней будет зло выплёскивать. Мне это надо?

Он. Это точно не надо. И не мне, ни тебе. Прямо безвыходная ситуация получается.

Она. Ты не забывай, что она может опять начать грозить, что выбросится из окна. Чем я её смогу остановить? Опять в психушку упрятать, так она туда больше не согласится лечь. Остается одно, смириться и ждать, когда вся эта проблема разрешится.

Он. Ну, тогда мне придется съехать с твоей квартиры. Если теща и дальше начнет мне при удобном случае на тебя наговаривать, то это не совсем и приятно слушать. А то, что она начнет вспоминать все шалости про тебя, я не сомневаюсь, это обязательно будет и мне откровенно надоест. Тут на работе постоянно стрессы получаешь. Не хватало, чтобы и дома всё продолжалось.

Она (*с надеждой в голосе*). Ну может всё образуется? Перетерпим пока. Вдруг всё наладится?

Он (*с уверенностью*). Нет. Ничего не наладится. Я еще думал, что уедет теща в свою Америку, так никто не будет на мозги нам капать, а сейчас, по всей видимости поездка откладывается на неопределенное время, а скорее всего и вовсе не состоится, и ждать счастливого разрешения всех проблем, вряд ли получится. Лучше, не раздувая конфликт, пока он не вошел в терминальную стадию, мне пока съехать с квартиры, а уж там будет понятно, к чему всё это приведет. Если уедет теща, то я сразу вернусь, а если нет. (*подумал*) На нет и суда нет!

Она. Вижу, что ты уже давно решил съехать с квартиры. Я может быть при такой ситуации тоже постаралась от всего этого отгородиться. Осталось только найти хорошую съемную квартиру и…

Он. Скорее всего надо решить так. Думаю, тебе будет лучше меня навещать, чем мне к тебе приезжать.

Она. Ну это, само собой разумеется. Завтра начну тебе и мне квартиру подыскивать.

*Он и она еще посидели несколько минут за столом, потом поднялись и ушли в свою спальню.*

 **Явление пятое**

 *Прошло три месяца. Съемная однокомнатная квартира. Из обстановки только большая кровать и телевизор. В углу стоит старый шкаф. Она приходит к нему на квартиру.*

Она. Привет, Петя! Как дела? Что нового? Вот решила тебя навестить. Всё не было времени. Работы много, да с мамой одни неприятности.

Он. Привет. Привет. Проходи, раздевайся. Как у вас там дела? А я незадолго до тебя с работы пришел, сейчас мы с тобой ужинать будем. Я тут кое, что приготовил.

Она. Ты, сам готовишь? (*удивилась*). И как получается?

Он. А как не получится, все-таки в общаге пять лет прожил, всему научился. Не нанимать же мне кухарку, чтобы она обеды мне готовила. Да, я и так целыми сутками в больнице. Стал заведующим отделением. Мне еще дали вести студенческие группы, а профессор предложил написать кандидатскую диссертацию по одной методике, по которой мы делаем операции.

Она. Поздравляю. Думаю, что у тебя всё получится. Времени и вправду это много занимает. Ну, ты мужик хваткий и ума у тебя хватает.

Он. Как там дочка твоя, скоро же аттестат ей получать и куда собирается поступать? Есть тяга к чему-нибудь?

Она. У ней одна тяга, ты знаешь к чему. Хоть бы поступила в университет, а там, что хочет, то и делает. Юристом хочет стать.

Он. Врачом не собирается? По нашим стопам?

Она. Да, что ты, она о медицине и слышать не хочет. Живой пример наш у неё перед глазами. Понимает, что из себя представляет работа врача. Ни денег, ни славы, одна нервотрёпка, а больше ничего. Да и больные повадились жалобы писать по поводу и без повода. Как будто от этого лечение улучшится. Ну не тебе это объяснять.

Он. Как там поживает моя драгоценнейшая теща? Вызов ей прислали?

Она. Ага, прислали, догнали и еще раз прислали. Павел Иванович оказался сволочью настоящей. Всё кормил мою мамашу сказками и обещаниями о совместном житье в Америке, а потом резко прекратил кормежку. Теперь выяснилось, что дочка нашла ему одинокую женщину-эмигрантку, с собственным домом, так он к ней переметнулся.

Он. И как мать отреагировала? Плакала?

Она. Если бы только плакала, она буквально рыдала и визжала после того, как ей позвонила его дочка и сказала, что у его отца есть теперь законная жена и он не собирается больше ни на ком жениться.

Он. А он случайно с ней давно имеет близкие отношения?

Она. Подозреваю, что он просто водил нашу тещу за нос. Ему надо было, чтобы кто-то за квартирой смотрел и аренду собирал, а как только квартиру продал, то в услугах моей мамы больше не стал нуждаться. Типичный «альфонс».

Он. Выходит, что с переездом тещи всё закончилось и мне уже никогда не вернуться в вашу квартиры.

Она. Петя, ну в чем я виновата, если так всё получилось. Видно не судьба мне с тобой жить.

Он. Так переезжай ко мне. Как-нибудь поместимся здесь. Правда, ты в последнее время не часто меня радовала своим присутствием. То я на дежурстве, то ты занята, то матери плохо. Всегда находились уважительные причины, чтобы ко мне не приехать.

Она. Но не виновата я, что так всё получилось. Я сейчас не могу и дочку одну оставить с тещей, её бабушкой, и мать не могу одну бросить. Она сейчас в таком состоянии, что я первое время думала, что она наложит на себя руки.

Он. Женщины такого типа, как моя теща, никогда жизнь самоубийством не кончают. Они только грозятся, а сами свои планы решают успешно. Ведь она про меня уже и не вспоминает?

Она. Сказать по правде нет! Ты для неё не существуешь. Мне кажется, что она так рада твоему отсутствию.

Он. Еще бы! Она же всё раньше говорила, что это я должен с ней жить, а не ты, и если вспомнить слова великого драматурга: «Так не доставайся ты никому!» Вот и выполнила свой мерзкий план. Сейчас, наверное, говорит, что ты, доченька еще найдешь себе хорошего мужика! Ну, что нашла?

Она (*смутившись*). С чего это ты взял? Никого я не нашла. Кто тебе такое сказал?

Он. Да, добрые люди подсказали, что у тебя завелся один гражданин нерусской национальности. Муж за порог, жена в блядство ударилась. Это всё тот же, кого я раз в машине видел?

Она. Признаюсь, тот. Ну, что мне прикажешь делать? Ты ушел от меня, что мне оставалось делать?

Он. Во-первых, я сам не ушел, и мы сами с тобой так решили, чтобы не обострять семейную обстановку. Я должен был временно переехать на съемную квартиру. Забыла, что ли? Во-вторых, ты обещала вместе со мной жить, но тут совсем ничего не заладилось. Первые недели вроде бы и ходила часто. А потом работа, некогда с любовником время проводить. Да еще больные, ты сейчас много частного приема ведешь?

Она (*отстраненно*). Да, хватает. Куда уж без них. Дочку надо учить, деньги понадобятся.

Он. А я смотрю на тебя и всё больше прихожу к мнению, что ты со мной сошлась только из-за денег. И всё началось с малого. Вначале шубу тебе купил, потом деньги дал на квартиру для своей любимой тещи, потом научил на свою голову водить тебя машину, потом и саму машину купил. А когда у меня не стало возможности тебе деньги давать, столько, сколько ты хочешь, ты сразу же поменяла свое отношение ко мне.

Она (*с надрывом*). Так я же любила тебя. Ты вспомни.

Он. Может и любила. И я не сомневаюсь это было время, когда моя будущая теща за мной с кастрюлей гонялась и сковородкой в меня кидалась. Потом видно эта любовь закончилась и превратилась в суровые семейные будни, со вспышками страсти, когда не удовлетворял тебя, кто-то там на стороне и ты требовала немедленного исполнения супружеского долга. И все эти доводы, что дескать теща самоубийством жизнь закончит, что дочку надо подымать на ноги, а ее надо больше удерживать от того, чтобы она меньше ноги раздвигала. У неё уже при нас в её комнате ночевал, кто-то. Я уж сделал вид, что ничего не слышал и не видел. Да и ты старалась мне подыграть, будто ничего не заметила. Одну тещу сумели обвести вокруг пальца, и то я больше чем уверен, и она догадалась об этом, о похождениях своей любимой «в кавычках» внучке. Да и попал я в святое семейство!

Она (*жестко*). Что ты предлагаешь? Я так поняла, что ты не собираешься ко мне вернуться?

Он. Боже упаси! Как это вернуться? В ту развратную квартиру. Нет, дорогая, пока еще женушка. Думаю, что хватит. Повеселились и будет. Думаю, что настало время нам разводиться. Подавай-ка, милая заявление на развод. Думаю, что к концу лета нас спокойно разведут. Делить, то нам нечего. Совместного ничего не нажили… Прошла любовь, завяли помидоры.

Она. Ты на этом настаиваешь? Ладно. Завтра же подам на развод.

*Валя стремительно бросилась к дверям, открыла и с шумом выбежала из квартиры.*

 **Явление шестое**

*Прошло еще три месяца. Сцена на улице, возле здания суда. Он ходит вокруг и видно, что ждет. Появляется она.*

Она (*запыхавшись*). Я не опоздала? Кое как на работе освободилась. Больные доконали. Ну, никакой личной жизни.

Он. Развод уже входит в личную жизнь? Давай. Идем быстрее. Меня уже спрашивали, где твоя половина?

Она. Ну, дай отдышаться. Подождут. Судья одна из моих пациенток.

Он. И моя тоже пациентка. Разводиться и то, по блату приходится. Везде нужны связи.

Она (*в сторону*). Лучше бы таких знакомых совсем не иметь! (*обращается к мужу*). Может, Петя не будем разводиться? Ну, что мы так заторопились. Да и причины особой нет, чтобы разводиться. Мало, что там было. Так это небольшая неприятность. Давай лучше пойдем… потрахаемся!

Он. Чего ты сказала? Ну, ты Валя даешь! Никак бросил тебя очередной воздыхатель и созерцатель твоих прекрасных женских форм?

Она. Никто меня не бросал, потому, что никого нет! Что ты на меня всё наговариваешь! Всё слухам веришь. Уже большой дяденька, чтобы каждую сволочь слушать. Из-за этих слухов нам и приходится разводиться.

Он. Вот еще про одну сволочь узнал. Думал, что она в Америке живет, а оказывается с тобой рядом.

Она. Это ты про кого?

Он. Да, про мамашу твою. Она же много про тебя рассказывала, про все твои похождения. Думаешь другим людям интересно знать, с кем ты там спишь? Все такие! Только одни это делают в открытую, а другие, как ты, например, всё скрывают и не выпячивают свои грязные пороки наружу. Нет, уж дорогая. Трахаться мы больше не будем. Решили разводиться, так уж давай. Нечего тень на плетень городить. Любовь прошла….

Она (*продолжила*). Завяли помидоры.

 *Входят в здание суда. Отсутствуют около минуты. Возвращаются. Видно, что у бывшей супруги плохое настроение.*

Она. Ну вот и всё!

Он. Да, что ты говоришь! Жизнь только начинается. (*Ехидно*). Ты еще молодая, встретишь нового мужа, обдерешь его, как липку и снова в поиске!

Она (*обиженно*). Ну, что ты Петр ерунду говоришь. Мне и так на душе плохо. Ведь я же все-таки по-настоящему тебя любила. Ну были у меня небольшие грешки, но не всё же так было серьезно. Может вернешься?

Он. В квартиру, где проживает одна сволочь? (*решительно*) Никогда! Ведь она теперь совсем не даст возможности нормально жить. Пускай она лучше с внучкой воюет!

Она. С той повоюешь. Она запросто свою бабушку посылает куда подальше. Так и говорит: «Не твоего ума дело». У меня такое чувство, что если они еще раз поругаются, то Катька может свою бабушку и ударить.

Он (*в раздумье*). Да неприятная перспектива. Дочка в университет поступила? Хватило ей баллов?

Она. Да зачислили её на платной основе. Мои братья подсуетились о своей племяннице. Обещали, что и за обучение будут платить.

Он (*делает вид, что спешит*). Ну, что давай прощаться. Когда еще свидимся.

*Она бросается ему на грудь, горячо обжимает и начинает плакать навзрыд.*

Он (*успокаивает и гладит*). Ну, чего ты так? Ты же сама хотела развода. Я же тебя не принуждал!

Она (*всхлипывая*). Знаю, что делаю неправильно и буду жалеть, но ничего с собой поделать не могу. Прощай, мой дорогой!

 *Медленно уходит. На миг обернулась, с новой силой зарыдала и скрылась за поворотом.*

 Занавес