Сергей Пустынский

**Наедине с психами**

Трагикомедия в одном акте

действующие лица:

Мария Сергеевна – **врач**

Петр Петрович – **пациент**

**Анечка** – администратор

**Константин** – бывший муж

*Место действия* – *кабинет психотерапевта, большой письменный стол, на нем ноутбук, журналы, рукописи, дипломы в рамочках на стене, два кресла, кушетка, книжный шкаф, большое окно, из которого можно видеть пол-Москвы. Открывается дверь, девушка заглядывает в кабинет.*

**Анечка**. Мария Сергеевна, к вам пациент, который на 11 записан, запускать?

**Врач**. Давай, зови и … (*смотрит на монитор компьютера*) на 12 у нас записана Софья Петровна, которая постоянно все забывает. Позвони ей, напомни, что у нее сегодня сеанс.

**Анечка**. Конечно, позвоню, но она все равно опоздает.

*В комнату, улыбаясь, заходит хорошо одетый, представительный седоватый мужчина лет 50, и, не говоря ни слова, подходит к стене с дипломами, внимательно смотрит на них пару минут.*

**Пациент**. И что, они все настоящие? Потрясающе! Может быть, вы еще и лауреат Нобелевской премии по медицине? А знаете, я не удивлюсь, если это так, совсем не удивлюсь. Как же мне повезло! И когда же вы успели все эти дипломы заполучить. ( *переводит свой взгляд на доктора*) На вид вам не так много лет, более того, я бы сказал, что вы даже весьма привлекательны и совсем не похожи на книжного червя…

*Врач симпатична , стройная женщина лет 35-40, терпеливо слушает, даже не пытаясь прервать монолог мужчины, на ее лице нельзя заметить никаких эмоций, кроме снисходительной полуулыбки. Одновременно она начинает быстро стучать по клавишам, лежащего на ее столе ноутбука.*

**Пациент.** Я вижу, вы уже заполняете историю болезни или как там у вас это называется? Прямо сходу так, ни слова не говоря, вот это класс! Сразу меня раскусили и давай строчить, как из пулемета, я даже боюсь себе вообразить, что ждет меня дальше…

*Мария Сергеевна, наконец, отрывается от компьютера, и приветливо улыбается.*

**Врач**. Добрый день. Вы, кажется, уже изучили мои дипломы, и мы можем начать? Садитесь, пожалуйста. (О*на указывает на кресло*) Меня зовут Мария Сергеевна, а вас, если не ошибаюсь, – она смотрит в ноутбук, – Петр Петрович.

*Пациент какое-то время молча смотрит на врача, но потом с видимой неохотой садится, и, закинув ногу на ногу, откидывается на спинку кресла.*

**Пациент**. И вам не болеть. Все правильно, меня так и зовут, причем уже давно. Друзья меня кличут Петрович, но их уже на белом свете осталось немного, и мне было бы приятно, если бы и вы обращались ко мне, так сказать, по-дружески.

**Врач**. Как вам угодно. (*Пристально смотрит на него*) Что вас привело ко мне, рекомендации ваших друзей или что-то еще?

*Петр Петрович отрицательно махает головой.*

**Пациент**. Что-то еще! Точнее, желание моих детей то ли помочь мне, то ли сделать мир лучше, то ли и то и другое.

**Врач**. Вы это о чем?

**Пациент**. Они неожиданно подарили мне на день рождения сертификат на три посещения, как они выразились, самого *модного* психотерапевта в Москве. Я так полагаю, это вы и сесть.

**Врач**. Какие у вас заботливые дети! Хочется пожелать им здоровья.

**Пациент**. Согласен, только им не плохо было бы предупредить меня заранее, а то получается, что они как бы этим подарком намекают на определенные ментальные проблемы у родителя. Мне даже стало немного обидно…

**Врач**. Простите, но я не психиатр, который лечит сумасшедших, а психотерапевт, а это совсем другое.

**Пациент**. Возможно, вам тут видней, кто от чего лечит. Но, в любом случае, я не совсем понимаю, зачем тут нахожусь, и, признаюсь вам по секрету, категорически не хотел сюда идти. Мне совершенно не нравится, когда кто-то копается в моей голове без *моего* на то согласия. Я собирался лишь выразить вам свое почтение, как раньше говорили в приличном обществе, и тут же покинуть сие опасное место. Но сейчас я уже не столь категоричен…

**Врач**. И что же случилось?

**Пациент**. Сам не понимаю. То ли ваши многочисленные дипломы заставили меня задуматься, точнее одуматься, то ли …(*Петр Петрович уставился в потолок*) …понял, что не готов пренебречь общением со столь приятной и образованной дамой, как вы. Я даже не прочь был бы продлить его …

 **Врач**. Простите, но это вряд ли получится. Сеанс длится ровно 50 минут, и мы должны уложиться в эти сроки.

**Пациент**. Очень жаль. Очень жаль…

**Врач**. К сожалению, вы у меня не один.

**Пациент**. Понимаю, нынче много желающих найти, таким образом, душевную гармонию и спокойствие, но, в любом случае, сейчас я весь к вашим услугам. Делайте со мной, что хотите, я все вытерплю. Боли я не боюсь…

**Врач**. Успокойтесь, пожалуйста, пытать электрическим током вас тут никто не собирается. Мы проведем лишь обычную профилактическую беседу.

**Пациент**. И чему же она будет посвящена?

**Врач**. А вы не догадывайтесь? Это странно…Ваши дети…(*роется в бумагах на столе*) у них появились подозрения, что вы впадаете в депрессию и у вас появились определенные суицидальные намерения. А посему, Петр Петрович, вы нуждаетесь в психологической поддержке…

*Петр Петрович скептически улыбается, разводи руками и хихикает.*

**Пациент.** Ну, рассмешили меня, честное слово, сильно рассмешили. (*Улыбка сменяется серьезным выражением лица*). А вот насчет депрессии, так это возможно, вполне возможно. Под старость жизнь такая гадость, – сказал Александр Сергеевич Пушкин устами Евгения Онегина. И что на это вы можете возразить?

**Врач.** Простите, но это не более чем литературная метафора, мне так кажется!

**Пациент**. О чем вы? Какая метафора? Это самая что ни на есть исконная или, проще говоря, сермяжная правда! Особенно, если рядом нет никого, кто мог бы разделить с тобой все горести угасания жизни и внутри, да и снаружи… Но, увы!

 **Врач**. И что так, неужели никого не нашлось, кто бы мог скрасить последние годы? И где же законная супруга и мать ваших детей, которые так заботятся о вашем душевном здоровье?

**Пациент**. К сожалению уже несколько лет, как окончательно покинула нас, и обитает теперь в настоящем раю. Как я ей завидую. Замечательная была женщина, хотя мы часто ссорились, но теперь вспоминаешь только хорошее.

**Врач**. В каком раю, она что…?

**Пациент**. Нет, что вы, жива-живёхонька, всех нас еще переживет. На Бали теперь обитает, райское, знаете, местечко. Йогой там занимается и других учит всяким там духовным практикам.

**Врач**. И вы что больше не общаетесь?

**Пациент**. К сожалению, наши пути разошлись, и, похоже, уже навсегда.

**Врач**. А вы что, могли бы уже найти…

**Пациент**. Мог бы, и находил, и не раз, и не два, но, все не то! Видимо, у меня слишком завышенные ожидания. Вот если бы такая умная и привлекательная женщина как вы, например, согласилась бы составить мне компанию, это бы сразу повысило мою самооценку и дало бы положительный импульс…

**Врач**. Странно, очень странно. Вы вроде еще не старый и даже интересный на вид мужчина и – на тебе! А ведь по статистике количество пожилых и не очень женщин намного превосходит…(*пациент прерывает ее)*

**Пациент**. Простите, но подобная статистика меня не очень интересует, как и такого рода женщины. Скажите лучше, что вы думаете по поводу того, что в России мужчины заканчивают жизнь самоубийством в пять раз чаще представительниц слабого пола. И в мире в целом примерно такая же картина.

**Врач**. Наверное, женщины более терпеливы, а мужчины хотят все и сразу. А потом дети должны заботиться о стариках. А у нас, зачастую, все наоборот...

**Пациент**. Тут вы очень точно заметили. Но проблема отцов и детей как была актуальна в 19-м веке, так остается весьма острой и теперь. Правда, нынешние Базаровы уже не те – измельчал народ.

**Врач.** Мне так не кажется. Встречаются такие экземпляры, что дух захватывает!

**Пациент**. Мне что-то не встречались.

**Врач**. Вы какой-то невезучий!

**Пациент**. Бывает, но зато не у всех есть такие сердобольные дети, которые дарят свои старикам сертификаты на посещение столь привлекательных психотерапевтов.

**Врач**. (*Заботливо*) Вам тут в кресле комфортно, а то, если хотите, можете пересесть на кушетку?

*Петр Петрович встает с кресла и ложится на кушетку.*

**Пациент**. Да, пожалуй, тут комфортнее общаться с вами, намного комфортнее…

**Врач**. Многие пожилые люди нуждаются в психологической поддержке, но не могут ее получить. А вы можете, но ведете себя как капризный ребенок… Вы всегда такой или только сегодня?

**Пациент**. Не знаю, по-всякому бывает. А что характер у меня не простой, признаю, тут вы правы.

**Врач.** Хорошо, что вы хотя бы способны критически взглянуть на себя со стороны. Это дано далеко не всем!

**Пациент**. Пока еще способен. С чем с чем, а с головой у меня все в порядке, а вот с мотивацией к продолжению земной юдоли, не очень. Скучно становится и чем дальше, тем хуже. Зачем тянуть время, когда и так понятно, чем все закончится… Чуть раньше, чуть позже – какая разница!

**Врач**. Но куда спешить? И зачем, не понимаю!

**Пациент**. Сознательный выбор – это лучше, чем полагаться на волю случая. Меня всегда восхищали самураи. Чуть что не так – и сразу делают себе харакири. Вот это настоящие мужчины! И потом все от моего ухода только выиграют.

**Врач**. Вы о чем? Кто эти все?

**Пациент**. Все – это все: мои дети освободятся от лишних хлопот, хотя я и так стараюсь не перегружать их своими проблемами. А еще им достанется моя квартира, дача, сбережения и прочие приятные штучки. Государство тоже вздохнет с облечением, поскольку не надо будет платить мне пенсию. Не бог весть, какая экономия, но все равно приятно. Всем от моего ухода на тот свет будет только польза, и я, как истинный патриот, и к тому же человек ответственный, должен помочь свое родине…

**Врач.** Вы это всерьез?

**Пациент**. Конечно, если все пожилые люди, особенно в развитых странах, где пенсии о-го-го какие, не нам чета, проявят сознательность, мировая экономика это сразу почувствует. Сбросит балласт и понесется на всех парусах вперед. А то ведь продолжительность жизни в мире только растет, а пенсионных накоплений на всех уже не хватает, и с каждым годом положение становится все более и более тяжелым. И если ты ответственный гражданин – прояви сознательность…

**Врач**. Странное, однако, у вас представление о сознательности. Вы хоть в бога верите, в церковь ходите? Там ведь такие мысли не поощряются!

**Пациент.** Знаю, знаю, но, увы! И, хотя я, скорее, агностик, чем классический атеист, но, в данном случае, это не имеет значения. Я думаю, вы понимаете?

**Врач**. Нет, не понимаю.

**Пациент.** Атеисты считаю любую *религию* неким предрассудком и даже злом, и борются с этим злом, а я просто соседствую с ней, и как вежливый сосед, здороваюсь по утрам, но на этом наше общение заканчивается. Религия и все, что с ней связано – сами по себе, а я сам по себе.

**Врач**. Удобная позиция, вроде как наблюдателя, что ли?

**Пациент.** Да, да, примерно так. Я никого не пытаюсь убедить в своей правоте, и в том, что только я знаю, где есть правда и что нужно делать. Я просто живу, как считаю нужным. А ведь как у нас в стране нынче всякие болваны, которых развелось немерено, любят учить других, как им жить, что слушать, куда ходить, что смотреть, каким идолам поклоняться…Как они все достали!

**Врач.** А вы не обращайте внимания…

**Пациент.** Я пытаюсь, но не всегда получается. А потом добровольный уход из жизни молодых людей, у которых еще вся жизнь впереди – вот это трагедия и общество должно всячески этому противодействовать. А старики – это уходящая натура, туда им и дорога.

*Мария Сергеевна встает и подходит к окну.*

**Врач**. Посмотрите, как хорошо на улице, какой вид открывается, на храм Христа Спасителя, к примеру, а вас почему-то тянет в холодное безмолвие, вечною темноту. Неужели все так плохо?

*Пациент встает с кушетки и тоже подходит к окну.*

**Пациент.** Согласен, хорошее местечко вы выбрали для своего офиса. И вид отличный, и до Кремля совсем близко. А близость к власти не только греет душу, но и вселяет определенную уверенность в завтрашнем дне.

**Врач**. Тут вы отчасти правы. С уверенностью в завтрашнем дне у меня все более-менее в порядке. Хотя проблем тоже хватает, если честно. Но у кого их нет…

**Пациент**. ( *Не обращая внимания на ее слова*) Но только это все мишура, красивая обертка, а когда остаешься наедине с самим собой понимаешь, что твое время ушло, причем безвозвратно.

**Врач**. С чего вы это взяли?

**Пациент**. К примеру, я в молодые годы часто отдыхал в Крыму, в поселке Коктебель, который тогда назывался Планерское. Вы там бывали?

**Врач**. Да приходилось.

**Пациент**. Тогда вы меня поймете. (*Петр Петрович возвращается на кушетку.)* Приезжал туда обычно в мае или сентябре. Там была особая атмосфера, которая формировалась вокруг дома творчества писателей и стихов Волошина, Цветаевой, Мандельштама, которые здесь жили, отдыхали и творили. И публика тут собиралась самая изысканная и образованная. Но потом стало можно ездить за границу, и контингент отдыхающих постепенно менялся, причем не в лучшую сторону.

**Врач**. Это что, камень в мой огород?

*Мария Сергеевна садится в кресло рядом с кушеткой.*

**Пациент**. Как вы могли такое подумать. Так вот, не был я там лет 20, и заехал на пару дней в прошлом году. И не узнал любимого места. Раньше по вечерам на набережной пели барды, и молодые поэты читали слои стихи, а сейчас все пространство заполнили торговые палатки и низкопробные кабаки, с их кабацкими песнями. Похоже, ту чудесную атмосферу, которая царила там, в прежние времена, уже никогда не вернуть. Она ушла, причем безвозвратно. И так мне стало грустно, что захотелось тут же забраться на вулкан Кара-Даг и броситься вниз в его огнедышащее жерло…

**Врач**. Вы шутите? Этот вулкан давно потух, а на дворе, если вы помните, 21 век и все вокруг меняется. Не только Коктебель и его окрестности…

 **Пациент.** Согласен! Вот только не в ту сторону, куда хотелось бы. Да и нынешние политические реалии в нашем дорогом отечестве мне лично, мягко говоря, не внушаю особого оптимизма. Я, не хочу наблюдать, как наша страна уверенно мчится, как гоголевская тройка-птица, на Восток и может вскоре навсегда заплутать в бескрайних монгольских степях, откуда еще никто не возвращался…

**Врач**. Ладно уж, не сгущайте краски, не все так плохо!

**Пациент**. Не знаю, не знаю...

**Врач**. Так вы еще ко всему прочему оппозиционер… ностальгируете по советскому прошлому?

**Пациент**. Упаси бог, я, скорее скептик, который относится ко всему с определенной дозой критицизма. (*Петр Петрович замолкает, как бы вспоминая что-то*) И тогда было много запретов, а я за свободное общество.

**Врач**. Давайте не будем углубляться в эту скользкую тему, в наши непростые времена лучше помалкивать о своих политических предпочтениях.

**Пациент**. Согласен, черт подери, осторожность тут точно не помешает.

 **Врач.** Вот видите, хотя бы тут мы свами пришли к консенсусу. Надеюсь, и по остальным вопросам повестки дня, мы тоже сможем сблизить наши позиции.

**Пациент**. Например?

**Врач.** Ну, может вам просто нужно сменить климат и ваша депрессия пройдет? Поехать к теплому морю. На тот же Бали. У вас есть такая возможность?

**Пациент.** На Бали не хочу, там слишком жарко, а в другие места с хорошим климатом меня не зовут. Да и что мне там одному делать?

**Врач**. Ну не знаю даже, чем вам тут можно помочь?

**Пациент**. Вот-вот, ничем. Хотя признаю, количество солнечных дней в году очень влияет на психику индивида. Так в северных странах – самый большой процент суицидов, и понятно почему – климат дурной.

**Врач**. А у нас – что не так?

**Пациент.** У нас бедность толкает и отсутствие полноценного секса. Это для многих мужчин на первом месте, я вам скажу. В Германии пожилым мужчинам, вроде меня. выдают бесплатно раз в месяц упаковку Виагры … Вот это – забота о людях. Тут мысли о суициде сразу уходят на второй план.

**Врач**. Похоже, вы, Петр Петрович, просто сексуально озабоченный тип. Вроде как, в вашем возрасте пора остепениться и подумать…

 **Пациент**. (*С улыбкой*) О вечном, о душе? Так я и так каждый день думаю о том, что меня ждет там, за красной чертой, когда я ее пересеку… Но и дурные мысли все равно лезут в голову, при чем без всякого на то моего согласия.

**Врач.** Плотские соблазны – это всегда грех. И лучше всего отвлечься от них молитвой. Святые отцы рекомендуют молитву об избавление от искушений. Могу скачать в интернете и сбросить вам на мобильник. Впрочем, что я говорю, вы же …

**Пациент**. ( *С подчеркнутой иронией*) Вот-вот, какая вы забывчивая! Впрочем, не вы одна. Многие красивые женщины страдают этим недугом…

**Врач**. (*Не обращая внимания на его последнюю реплику*) Ну да, нереализованные эротические фантазии приводят к депрессии. Это наука давно доказала. Может быть, тут, как раз, и зарыт корень ваших проблем?

**Пациент**. (*Саркастически*) В самую точку, в самую точку. Вижу, что грязные идейки старика Фрейда оказались и вам небезразличны. Его психоанализ такая коварная штука, если всерьез задуматься. Впрочем – молчу, тут мяч на вашей стороне.

**Врач.** Да уж лучше помолчите. Зачем рассуждать о том, в чем ничего не понимаете.

**Пациент**. Признаюсь и сдаюсь…( *Картинно поднимает руки*) Но, кажется, еще Ларошфуко сказал, что старики любят давать хорошие советы только потому, что уже не способны подавать плохие примеры. Вот тут я категорически не согласен с великим мыслителем эпохи Просвещения. Многие из них способны, еще как способны…

**Врач**. (*Насмешливо*) Вы это о себе?

**Пациент.** И о себе тоже, но что я по сравнению с другими значимыми фигурами? Так, ничтожная пылинка. Возьмите только …

**Врач**. (*Испугано*) Стоп, стоп, мы же договорились! Хотите подвести меня под монастырь?

**Пациент**. Простите, не удержался. А насчет монастыря, вы не правы. Только там, в наши неспокойные времена, такая привлекательная женщина, как вы, может обрести душевную гармонию. А то, небось, страстишки тоже временами овладевают вашим сознанием?

**Врач**. С кем не бывает…

**Пациент**. Тот же Фрейд говорил, что чем совершеннее человек снаружи, тем сильнее страсти, которые раздирают его изнутри. Или к вам это не относится?

**Врач**. *( С вызовом*) А вы как думаете?

**Пациент**. Не знаю, не знаю. Впрочем, вы, кажется, замужем, судя по обручальному кольцу на вашей руке?

**Врач**. Давайте не будем касаться моей личной жизни, у меня с этим все в порядке. Это у вас проблемы…

**Пациент**. (*Перебивает ее*) Ой ли-ой ли, так все хорошо?

**Врач**. Да, уверяю вас, Петр Петрович, а вы что, неужели завидуете? Не хорошо это, не по-христиански…

**Пациент.** ( *Не обращая внимания на ее слова*) И детки, наверное, есть, пара очаровательных девочек-двойняшек. Я угадал?

**Врач.** (*Испугано*) Откуда вы знаете, вы, что следили за мной?

**Пациент**. Ну что вы, обижаете…Просто краем глаза, случайно, заметил на вашем столе фото, а там – вы и две девочки. И все. Что наводит на определенные размышления. Например: куда пропал отец семейства?

**Врач**. (*Раздраженно*) Простите, но это не ваше дело.

**Пациент**. Разумеется, разумеется, но все же хочется знать, в чем причина такого положения дел?

**Врач**. Зачем вам это знать, не понимаю?

**Пациент**. Не поверите, но я начинаю чувствовать что-то такое…, (*Он замолк явно не находя подходящих слов*), от общения с вами, а как сказал один известный философ: встреча двух личностей подобна контакту двух химических веществ – если есть хоть  малейшая реакция, изменяются оба элемента.

**Врач.** И что, вы все же почувствовали какие-то изменения в своей голове, наша беседа вам помогла выбраться из депрессии?

**Пациент.** Несомненно, мое время и деньги моих родственников были потрачены не зря, и я даже готов продолжить наше общение. А потом – ваш голос, в нем есть что-то колдовское… ( *Петр Петрович замолкает и не отрываясь смотрит на врача*) А колдовству, знаете ли, стоит только начаться и пошло-поехало, остановить это чудо уже не получится…

**Врач**. Вы это серьезно?

**Пациент**. Разумеется. Тут на ум даже приходят поэтические строки:

Порой по улице бредешь

Нахлынет вдруг невесть откуда

И по спине пройдет, как дрожь

Бессмысленная жажда чуда.

**Врач**. ( *Немного смущенно*) Это вы сами сочинили или …

**Пациент**. Вы мне льстите, Мария Сергеевна. Я не поэт, это написал Арсений Тарковский, но я не раз, и не два испытал подобное. С вами такое случалось?

**Врач**. (*Задумчиво)* Да бывало, еще как бывало, но давно, сейчас уже и не вспомнишь …

**Пациент.** А у меня это случилось прямо здесь и сейчас!

**Врач**. Это хорошо, значит, вы выходите постепенно из состояния подавленности и некой индифферентности. Но это только начало, самое начало. И надо продолжить наши сеансы.

**Пациент**. Согласен, но тут требуется определенное продвижение вперед с обеих сторон.

**Врач**. Вы о чем?

**Пациент**. Мы могли бы в заключение нашего, так сказать, первого сеанса взяться за руки, закрыть глаза, и немного посидеть молча. И пофантазировать… Просто пофантазировать, а на следующем сеансе мы расскажем друг другу, до чего додумались. Как вам такая идея?

**Врач.** Вы имеете в виду … эротические фантазии? (*задумчиво*) Не знаю даже, мне кажется – это довольно сомнительная идея, но если поможет…?

**Пациент**. Я надеюсь, очень надеюсь, что именно так и будет и наши фантазии хотя бы немного пересекутся. И обещаю – никому об этом!

**Врач**. Разумеется, разумеется. (*тяжело вздыхает*) Хорошо, давайте попробуем, но мне кажется, вы сами не знаете, чего хотите.

**Пациент**. Тут вы не правы, в данном случае я знаю, чего хочу, вы понимаете, о чем я? Но думаю, что вы не в восторге от этой идеи. …

**Врач**. Это еще мягко сказано. Вы меня начинаете пугать, может быть, вам надо было не ко мне, а в Кащенко обратиться?

**Пациент**. Ну, это уже перебор, мои фантазии, если вы хотите знать, так далеко не заходят, что меня нужно было непременно упаковать в психушку.

**Врач**. Простите, кажется, я погорячилась. Но вы тоже должны меня понять, в моем кабинете уже столько *психов* побывало, что уже не знаешь от кого чего ждать…

**Пациент**. Понимаю, еще как понимаю: постоянное общение с людьми, имеющими разного рода ментальные проблемы, не могло не сказаться и на вашем психическом здоровье, вы тоже не железная. Но давайте попробуем …

*Они садятся в кресла напротив друг друга, берутся за руки и, закрыв глаза, неподвижно сидят пару минут в полной тишине. Неожиданно из приемной раздаются громкие голоса, крики и шум падающей мебели. Дверь в кабинет распахивается и на пороге появляется мужчина средних лет в светлом спортивном костюме и кроссовках, и Анечка, которая безуспешно пытается помешать ему войти в комнату. Увидев, держащихся за руки Марию Сергеевну и Петра Петровича, они на время замирают, после чего незнакомец истерично и очень громко кричит:*

**Бывший**. Я так и знал, я так и знал. Прямо на рабочем месте, всякий стыд отброшен, как не нужная вещь! Ну, продолжайте, чего вы остановились. Может, вам перейти на кушетку, там удобней будет заниматься этим. Как ты докатилась до такого, и с кем, с каким-то старым пнем, помоложе найти не могла? А ведь мы же еще пока мужи жена! Формально, во всяком случае.

**Врач.** Константин, хватит паясничать! Не надоело изображать из себя ревнивого Отелло? Ты же должен был находиться в клинике еще как минимум неделю. Ты что, сбежал оттуда? (*внимательно смотрит на него*) Ну, разумеется, судя по твоему костюму. И что мне с тобой делать?

*Тем временем, бывший муж вырывается из объятий администратора, подходит к кушетке и ложится на нее.*

**Анечка**. Мария Сергеевна, может быть мне позвонить в полицию?

**Врач**. Какая полиция, тут санитары нужны. Но пока обойдемся без них. Иди к себе, все будет хорошо. Я разберусь…

*Анна выходит из кабинета. Петр Петрович, вначале смотревший на разыгравшуюся перед ним сцену с недоумением, начинает громко хохотать.*

**Пациент.** У врача психотерапевта муж – псих. Ну, это прямо как сапожник без сапог. Ха-ха-ха. Простите меня, пожалуйста, Мария Сергеевна, не удержался. Вам моя помощь нужна, надеюсь, он не буйный?

**Врач.** Спасибо, как-нибудь справлюсь сама. Не в первой. Но, боюсь, нам придется прервать наш сеанс и продолжить в следующий раз.

**Бывший.** А я – против, категорически против. Продолжайте, а я посмотрю. Переходите к следующему этапу, на меня не обращайте внимания, как будто в комнате никого нет. Вообразите, что вы одни и готовы отдаться свои желаниям, самым сокровенным желаниям…

**Врач**. Прекрати эту комедию немедленно, а то я попрошу Анну вызвать охрану снизу, что бы тебя вывели из здания.

*Константин встает с кушетки , подходит к ним, и достает из-за пояса револьвер.*

**Бывший**. Никого не надо звать, иначе всем будет плохо: сначала я пристрелю Анну, а потом и вас. ( *угрожающе*) Понятно? Вам все понятно?

**Врач**. ( *Испуганно*) Костя, откуда у тебя пистолет? Ты окончательно сошел с ума?

**Бывший**. Какая разница откуда. Ты меня достала, поняла? Будите делать то, что я вам скажу, останетесь живы… Нет – тогда пеняйте на себя. Тебя, мужик, как зовут?

**Пациент**. Петр Петрович, весь к вашим услугам. Вы только не горячитесь, молодой человек, зачем махать оружием, оно ведь и выстрелить может, случайно. Кому от этого лучше будет?

**Бывший.** Молодец, ай, молодец, Петрович. Видна еще старая советская закалка. Типа, власть всегда права. А сегодня я тут ваша власть. Понятно вам?

*Подходит к окну и начинает задергивать шторы.*

**Врач**. Что ты делаешь? Зачем?

**Бывший**. Чтобы ты не смущалась – в полутьме как-то более комфортно будет заниматься *этим*, чем при свете дня. Создаю вам, так сказать, интимную обстановку. Давай раздевайся, дорогая. А пока ты будешь снимать одежду, я расскажу твоему партнеру, ну или …, твоему пациенту одну историю, которую раньше никому не рассказывал. Тебе, в том числе. Но кажется сейчас самое для этого подходящее и время и место. Ты догадываешься, о чем я хочу рассказать?

**Врач**. Понятия не имею. Что ты вообще задумал? Зачем нам надо раздеваться?

**Бывший.** Потому, что я так решил. Вы сейчас разденетесь и начнете изображать из себя двух одуревших от страсти кроликов, а я в это время расскажу вам одну интересную историю. Думаю, тебе понравится и то, и другое…

**Пациент**. Мария Сергеевна, делайте, что он говорит. Я вижу, ваш муженек настроен серьезно, и что он настоящий псих. Я хоть и не врач, но знаю, что таких ребят лучше не сердить.

**Врач**. (*Удивленно*) Какой вы, однако, покладистый!

 **Пациент**.( *Не обращая внимания на ее реплику*) А потом, что в этом такого? Быстренько перепихнемся и …, и разбежимся по своим делам. Как говорится: и волки целы, и овцы сыты. А заодно послушаем, что хочет поведать нам ваш благоверный. Мне сдается, это что-то из области грязного белья, которое ваш Костик хочет зачем-то прилюдно пополоскать…

**Врач**. И вы туда же. Или вы шутите, уважаемый Петр Петрович? Но у нас сегодня вроде как не 1-е апреля. Что значит перепихнемся по-быстрому? ( *С негодованием)* Ладно у Кости крыша поехала, но вы-то еще совсем недавно уверяли меня, что у вас-то с головой все в порядке. Однако теперь я начинаю в этом серьезно сомневаться. И я уж точно не собираюсь с вами пихаться ни быстро, ни медленно.

**Пациент**. А зря, совершенно зря. Простите меня великодушно, но вы не похожи на одну из тех героических дам, которые ради своих убеждений или нерушимой гордыни шли на плаху или всходили на костер. Этот ваш бывший или еще действующий муж сказал, что пристрелит всех нас, если мы не будем делать, что он хочет. А он почему-то захотел, и так настойчиво захотел, что бы мы занялись, как бы это аккуратно выразиться, совокуплением. Зачем ему это – не знаю, но если ему так хочется, почему бы не сделать человеку приятное.

*Петр Петрович снимает с себя верхнюю одежду и остается в трусах и майке. Мария Сергеевна смотрит на него с недоумением, но подумав немного, тоже начинает раздеваться..*

**Бывший.** И сразу без раскачки за дело. Начинайте, я жду…

**Пациент**. Мои извинения, но боюсь под дулом пистолета, я просто не смогу осуществить этот акт. Сами понимаете, Константин! (*Он поворачивается к бывшему*) Я человек не молодой и все такое… Так что если вам уж так приперло посмотреть на секс с участием вашей супруги, придется отправить Анечку в аптеку. А мы пока послушаем, что вы тут хотели нам поведать такого интригующего из вашего прошлого.

**Бывший**. Причем тут аптека?

**Пациент**. Вы меня удивляете, честное слово. Какой же вы, однако, наивный. В аптеке продают стимулирующие сексуальную активность препараты, а также презервативы. Хорошие презервативы, с усиками, например. Без этих двух компонентов, у нас с Марией Сергеевной, боюсь, ничего не получится. А, кроме того, таблетки эти действует не сразу, придется немного подождать. Ну, в общем, запасайтесь терпением.

**Бывший**. (*Раздраженно крутит пистолетом перед лицом Петра Петровича*) Обойдетесь без усиков и прочих интимных принадлежностей. И не злите меня оба, быстренько раздевайтесь и ложитесь на кушетку. (*Щелкает затвором*) Считаю до десяти или начинаю стрелять. Раз, два…

**Пациент**. Хорошо, хорошо, только не волнуйтесь. Мы уже практически готовы. Но вы обещали рассказать нам что-то интересное и, как я понимаю, как-то связанное с этим вот вашим странным поведением.

*Константин садится в кресло своей супруги и молча наблюдает , как раздеваются Петр Петрович и Мария Сергеевна. Раздевшись до нижнего белья, они молча садятся на кушетку рядом друг с другом, держа руки на коленях.*

**Пациент.**( *Тихо шепчет ей на ухо*) Не волнуйся, Мэри, все будет хорошо. Надеюсь, скоро эта комедия закончится. Потерпите немного. Кстати, от чего лечится ваш бывший, от шизофрении?

**Врач**. (*Совсем* *тихо*) Нет, всего лишь от игромании.

**Пациент**. Тогда мне понятно, чего он хочет.

*Она смотрит на него с удивлением, но ничего не отвечает.*

**Бывший**. Дорогая, расскажи своему приятелю, что случилось в нашу первую брачную ночь, и с кем ты тогда занималась сексом? Кого я неожиданно обнаружил в нашей постели, когда проснулся среди ночи?

**Врач**. И кого же ты там обнаружил? Мне самой интересно знать. Ты, вроде как, тогда немного перебрал, и это еще очень мягко сказано, и был ни на что не способен, а теперь спустя 10 лет тебя мучают угрызения совести по этому поводу. Ну, ты и мудак!

**Бывший**. Зачем нецензурно выражаться, держи себя в руках. Я хоть и выпил тогда лишнего, но что-то в моей памяти все же отложилось. До сих пор я молчал, поскольку не хотел ставить тебя в неудобное положение. Да и в темноте лица его не рассмотрел, но сам факт супружеской измены был, причем в самой извращенной форме, и отрицать это бесполезно. А тебе лучше покаяться и попросить прощения.

**Врач**. А тебе все это не приснилось, дорогой? Пить надо меньше.

**Бывший**. Нет, не приснилось мне это. И этот запах, его ни с чем не спутаешь…

**Врач**. Ты о чем, какой запах?

**Бывший**. Запах чужой семенной жидкости. Это была такая душевная травма, от которой не оправился до сих пор!

**Пациент**. (*Глубокомысленно)* Да интересная история и момент для ее обнародования выбран подходящий.

**Бывший**. (*Пафосно*) Еще бы, сейчас или никогда!

**Пациент**. Я так понимаю, Константин, что вы сейчас находитесь в процессе развода и таким нетривиальным способом образом решили усилить свои переговорные позиции, как говорят профессиональные. Что же, вы привели веский аргумент в свою пользу, но интуиция мне подсказывает, что у вашего оппонента, в лице нашего уважаемого доктора, есть свой взгляд на события десятилетней давности.

**Доктор**. ( *Обращаясь к бывшему,* *кипит от негодования*) Костя, ты идиот, или претворяешься? Никак не пойму – зачем ты выдумал эту чушь? Какой еще секс в первую брачную ночь? Да мы спали втроем, потому что спальных мест не хватало, а ты был тогда ни на что не способен. Потому с нами спала моя подруга Зоя, которую ты прекрасно знаешь, а под утро она ушла. А насчет особого запаха, так это ты мог кончить во сне от возбуждения. С тобой это и потом не раз случалось.

**Бывший**. ( *Не обращая внимания на ее слова*) Значит это была твоя подруга Зоя, эта дылда с лошадиным лицом? Бывшая спортсменка, кажется. Тогда это еще более отвратительно, чем я даже мог себе представить. (*Он вскочил на ноги и забегал по кабинету, театрально хватаясь за голову)* И с этой женщиной я прожил 10 лет. Как ты могла *так* осквернить наше супружеское ложе?

**Доктор.** Костя, прости, а весь этот балаган ты затеял для чего?

*Константин продолжает бегать по кабинету, не обращая внимания ни на кого.*

**Пациент**. Я догадываюсь для чего. Врываясь сюда, ваш супруг прекрасно знал, что вы принимаете мужчину, и, размахивая своим пистолетом, он хотел заставить нас раздеться, что бы затем в кабинет вошел кто-то, например, (*Петр Петрович задумался*) …частный детектив, которого он нанял для слежки за вами, и зафиксировал супружескую измену. Ну, а кроме того, нарушение этических норм врача. Не так ли Костик? И где-то поблизости от вашего офиса сейчас ошивается этот самый детектив, и в любую секунду он может сюда ворваться.

**Врач**. ( *Удивленно*) Константин, это правда?

**Бывший**. А ты что думала! Как говорится: глаз за глаз, зуб за зуб …

**Врач**. Ну, ты и скотина. Мало того, что много лет спускал все наши деньги в казино, так еще и решил устроить эту дурацкую провокацию. Теперь я сижу тут полуголая и слушаю твой бред. И не понятно, как теперь разруливать все это?

**Пациент**. Разрешите, так сказать, вставить свои пять копеек. Я понимаю, что вы не смогли поделить при бракоразводном процессе некие материальные активы, а ваш супруг руководствуется старым, как мир, девизом – цель оправдывает средства – таким незамысловатым образом он решил перетянуть весы правосудия на свою сторону. Но мне сдается, что вы Константин просчитались. Сильно просчитались.

**Бывший**. И вы туда же! А ведь могли бы проявить мужскую солидарность и понять, как это тяжело и горько нести все эти проклятые десять лет клеймо подкаблучника, видеть, как все друзья с жалостью смотрят на тебя. Но как только я попытался вырваться из этого ада, получил пыльным мешком по голове. И по заслугам, и по заслугам…

**Пациент.** Вот тут я не могу не согласиться с вами. Получить по заслугам вам все же придется.

**Бывший**. Замолчите, а то я…

**Пациент**. (*Не обращая внимания на его слова)* Похоже, вы не знали, что кабинет вашей супруги оборудован видеокамерами, которые, я полагаю, записала ваши угрозы убить меня, Анну и Марию Сергеевну, а это статья 119 УК РФ, до двух лет лишения свободы. И это только за угрозы, не говоря обо всем остальном. А еще вам светит статья о принуждении к сексу, насильственному сексу, и незаконное владение оружием. А это еще, как минимум, три года набегает. И того выходит пять годков. В колонии общего режима. Довольны? Как говорится, получите и распишитесь! Можете уже звонить своему адвокату, если он у вас есть.

**Врач**. Зачем вы ему сказали? Он теперь убьет нас всех…

**Пациент**. Не убьет, он может быть подлец, или даже игроман, но точно не сумасшедший. К тому же у меня есть серьезные подозрения, что его пистолет не настоящий, а не китайская бутафория, хотя и выглядит он не плохо. И потом, у Константина есть шанс покаяться, и я думаю, вы его простите. Зачем вам сажать в тюрьму отца ваших детей, хоть и непутевого…

**Врач**. Его убить мало, я бы своими руками…

**Бывший**. ( *Подавленно*) Дорогая, ты, как всегда, права. Я, действительно, неудачник. У меня, наверное, на лбу это написано. Все мои проекты закончились ничем: и бизнесмен из меня не получился, и книги мои никто читать не хотел, и игрок я оказался никудышный. И тут ничего не получилось, хотя как хорошо все, вроде, было задумано…

**Пациент**. (*Глубокомысленно*) Если бы все, что мы задумали, воплощалось бы в жизнь, мы бы жили в другой стране, я полагаю.

**Бывший**. ( *Протягивает пистолет Петру Петровичу*) Возьмите его от греха подальше. Он мне уже не нужен. Но пистолет настоящий и обойма полная. Может вам пригодится?

*Петр Петрович берет пистолет, проверяет обойму и с удивлением констатирует:*

**Пациент**. Действительно, настоящий. И мог ведь пристрелить нас, черт подери. А вы, Константин, возвращайтесь в свою лечебницу, и молите бога, что бы ваша уже бывшая супруга не подала на тебя в суд. Давай бегом, и забери с собой своего детектива. А то он, бедняга, уже заждался там в коридоре.

**Бывший**. ( *Выбегает из кабинета, бормоча на ходу*) Простите меня, пожалуйста, я больше не буду…

**Пациент**. Можете одеваться, Мария Сергеевна, спектакль окончен.

*Петр Петрович вертит в руке пистолет. Затем достает носовой платок и тщательно протирает его рукоятку.*

**Врач**. Что вы задумали?

**Пациент**. Ничего криминального, клянусь. У вас есть целлофановый пакет? Вот и отлично. (*Кладет пистолет в пакет и завязывает его*) Лучше перестраховаться и поскорее избавится от оружия. Мало ли где оно могло засветиться раньше…( *засовывает его в карман*) Выброшу по дороге домой.

**Врач**. Вы всегда такой осторожный?

**Пациент**. Жизнь научила кое-чему. Мне, конечно, жаль, что не удалось с вами заняться сексом, но надеюсь, не в последний раз видимся. Хотя, на самом деле, чего откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня. Тем более, вы уже почти разделись…

**Врач**. ( *С недоумением*) Вы это о чем?

**Пациент**. Разумеется, о продолжение сеанса психотерапии. Вы же прекрасно понимаете, что на самом деле, могло бы мне помочь надолго, если не навсегда, избавится от приступов депрессии? Ну, ну…догадались?

**Врач**. Опять эти гнусные намеки?

**Пациент**. Почему гнусные? Если бы мы были с вами лицами одного пола, тогда конечно… Ну я, к счастью, не по этой части. А так – это естественное желание с моей стороны и …некое великодушие с вашей стороны, не более того. А еще, таким образом, вы могли бы выразить определенную благодарность мне, за то, что я практически спас кое-кого от больших неприятностей. Мне кажется, это того стоит.

**Врач.** Каких это неприятностей?

**Пациент**. Не прикидывайтесь, вы все прекрасно понимаете! Во-первых, я угомонил вашего Костика, и теперь он будет как шелковый в ходе вашего бракоразводного процесса. А во вторых, я никому ничего не скажу про видеокамеры в вашем кабинете, поскольку их установка - это *грубейшее* нарушение врачебной этики и одним только отзывом лицензии вы тут не отделаетесь.

**Врач**. А откуда вы узнали по них, про камеры?

**Пациент.** Разглядывая ваши дипломы. За одним из них я сразу обнаружил камеру. А еще одна, как я понял, вмонтирована в книжный шкаф. И заметьте, я не спрашиваю вас – зачем вы это сделали. Я лишь констатирую сам факт, не более того.

**Врач**. ( *Удивленно*) Вы что, из этих, … из силовиков?

**Пациент**. Упаси бог, о чем вы! Просто детективных сериалов насмотрелся, там много чего полезного можно подчерпнуть, если быть внимательным. Так что теперь, я когда прихожу в незнакомое место, сразу проверяю комнату на скрытые камеры…

**Врач**. Да…Мало того, что вы такой же, по сути, псих, как и мой бывший, так вы еще и шантажист.

**Пациент**. Вы меня обижаете, честное слово. Какая черная неблагодарность! (*Петр Петрович демонстративно хватается за голову*) Я же не деньги у вас вымогаю, как ваш благоверный, а лишь хочу сделать вам приятное, поскольку вы мне глубоко небезразличны.

**Врач**. А статья за секс по принуждению, не боитесь, что я могу …

**Пациент**. Нет, зачем вам нужен скандал. Ведь тогда придется рассказать предысторию и про вашего муженька. И все остальное…А ваша репутация слишком дорого стоит, что бы все потерять из-за такого пустяка…

**Врач**. Репутацией я, конечно, дорожу, но и это, совсем не пустяк.

**Пациент**. (*Не обращая внимания на ее реплику*) К тому же я постараюсь вас не разочаровать…

**Врач**. А как же Виагра? Сами ведь говорили, что без нее никак!

**Пациент**. Обижаете, со мной еще не все так плохо, поверьте.

**Врач**. А что же вы тогда Косте жаловались и требовали отправить несчастную Анну в аптеку?

**Пациент**. Обычная уловка, так сказать, военная хитрость. Ну а потом хотел просто выиграть время и помочь вам выпутаться из щекотливой ситуации.

**Врач**. Сначала помогли, а потом…( *Выдержав значительную паузу*) Хорошо, но только если рассматривать это, как продолжение лечебного процесса. Я врач – вы пациент, и не более того. Но все равно, черт подери, остаются этические моменты…

**Пациент**. Разумеется, я понимаю вашу обеспокоенность. Но это, слава богу, касается только нас с вами. And I will be mute as fish! Или, проще говоря, буду нем как рыба. Trust me!

 **Врач**. Ну, вы и фрукт! Никогда бы не подумала. Это не про вас случайно сказали: в тихом омуте черти водятся?

**Пациент**. Может быть, но где вы видите копыта и хвост? А какой черт без этих непременных атрибутов. Может быть, мне снять трусы, что бы вы убедились…?

**Врач**. Обойдемся сегодня без стриптиза. И нам уже пора одеваться, а то Анечка может заглянуть, и боюсь, будет шокирована увиденным.

**Пациент**. Согласен! Мы можем продолжить наши сеансы в другом месте. Раз в неделю, к примеру, в отеле Марриот, тут совсем близко. Десять сеансов, вас устроят?

**Врач**.( *Нервно одеваясь*) Вы с ума сошли. Я не собираюсь становиться вашей наложницей, или как там это сейчас называется. Четыре максимум. И то много…

**Пациент**. Восемь и обещаю, вы не пожалеете.

**Врач**. Шесть – это мое последнее слово…

*Они почти синхронно начинают одеваться. В этот момент открывается дверь и на пороге кабинета появляется Анна . Из за ее спины выглядывает немолодая, полная дама, одетая в дорогой, но безвкусный брючный костюм. Они с удивлением смотрят как Мария Сергеевна и Петр Петрович поспешно одеваются, сидя рядом на кушетке*

**Анечка**. Мария Сергеевна, тут Софья Васильевна пришла даже раньше, чем обычно…Ей подождать?

**Врач**. Да нет, зови. Через минуту буду готова. Чего уж тут… *( Тихо шепчет ему на ухо*) Всегда опаздывала, а именно сегодня пришла вовремя. Я начинаю верить в то, что карма существует…

**Пациент**. Или Бог, который все видит и за всеми нами следит. Вот он точно знает, кто был с вами в постели десять лет назад, в первую брачную ночь…

**Врач**. Еще одно слово, и вы пожалеете, что родились на этом свете!

**Пациент**. Я жалею только об одном, что тогда, той ночью, меня не было рядом…( *видя ее гневное лицо*) Молчу, молчу, но поверьте, так хорошо, как сейчас, я давно себя не чувствовал, и это после первого же сеанса…

**Доктор**. (*Саркастически*) Надеюсь, после последующих сеансов вам станет еще лучше. Я уж постараюсь…

Гаснет свет, тихо играет музыка и слышны звуки, напоминающие шелест прибоя и звучит песня:

*Как молоды мы были*

*Как искренне любили*

*Как верили в любовь*