**Сергей Водопьянов**

**ПЬЕСА**

**СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

**Современная бизнес-драма в двух действиях**

**2020 год**

**Содержание**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Страница** |
|  **ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ** | **4** |
|  Явление первое. СБОР. | 4 |
|  Явление второе. ДОКЛАД. | 7 |
|  Явление третье. ДЕБАТЫ. | 14 |
|  **ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ** | **36** |
|  Явление четвёртое. ПИСЬМО. | 36 |
|  Явление пятое. ТРИУМФ. | 38 |
|  Явление шестое. ФИНАЛ. | 40 |

**ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА**

**Рьянов Серафим Александрович**, генеральный директор.

**Власов Лев Борисович**, член Совета директоров, владелец ½ доли в капитале Компании, партнёр Быстрова.

**Быстров Никита Семёнович**, член Совета директоров, владелец ½ доли в капитале Компании, партнёр Власова.

**Духов Илья Денисович**, наёмный член Совета директоров, мелкий предприниматель.

**Блюберг Ян Маркович**, наёмный член Совета директоров, член Правления Банка.

**Лойко Степан Тарасович**, наёмный член Совета Директоров, Председатель Совета директоров, активный лидер украинской городской диаспоры.

Действие происходит в январе 2020 года в зале заседаний Совета директоров офисного центра Компании.

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

**Явление первое. СБОР.**

*Зал заседаний Совета директоров.*

*Часы на стене показывают половину седьмого вечера. В центре зала – большой круглый стол, вокруг которого расставлены шесть кожаных кресел. На столе стоит мини-флагшток из двух флагов: флаг России и флаг Компании, расставлены бутылочки с водой и шесть стаканов. У левой стены установлена небольшая офисная стойка с минибаром и тремя высокими табуретами. На центральной стене висит большая картина в красивой резной раме. На картине, стилизованной под известную скульптуру Мухиной «Рабочий и колхозница», изображены Партнёры, держащие в руках флаг Компании. Под картиной красивый плакат с надписью: «Наша миссия – сделать вас счастливыми».*

*Зал слабо освещён.*

*Справа из-за кулис выходит Быстров. В правой руке он держит небольшой портфель, левой на ходу включает свет. Подходит к столу, ставит портфель на одно из кресел, наливает полный стакан воды. В этот момент у него звонит мобильный телефон.*

БЫСТРОВ: Алло, Быстров на проводе! Нет, телефон у меня беспроводной. Обычный мобильный телефон. А кто это, собственно? А-а-а! Конечно, узнал! Простите, помехи какие-то! Заменю телефон, обязательно заменю! Да, я внимательно вас слушаю. А, это вы меня хотите послушать? Понял-понял. А что мне вам сказать? Про долг? Конечно, помню. Карточный долг – дело святое!

*В этот момент входит Духов. Быстров стоит к входу спиной, Духова не видит и продолжает разговор.*

БЫСТРОВ: Обязательно верну, об ином не может быть и речи! Но вы тоже меня поймите – тут такая сумма, что в один день не соберёшь! И за месяц не соберёшь! Я вам больше скажу: иной и за всю жизнь такой суммы не соберёт! Нет, что вы! Конечно, я не из таких! Да, я очень ценю свою жизнь! Нет, не нужно крайних мер! Я обязательно верну! Всё верну! До конца января? Но ведь осталась лишь неделя… Я предприму все меры, сделаю всё, чтобы успеть! Да, вы можете мне верить. Нет, до крайних мер не дойдёт, (в сторону прикрыв телефон рукой) надеюсь… Да, до свидания. Уфф-ф-ф!

*Быстров подходит к столу, устало опирается на него руками, затем берёт стакан и выпивает его залпом.*

ДУХОВ: Здравствуйте, Никита Семёнович!

БЫСТРОВ: А, Илья Денисович! Вы меня напугали, я думал, что ещё один... Добрый вечер!

ДУХОВ: Вы как будто не в себе… Что-то случилось?

БЫСТРОВ: Нет, что вы! С чего вы взяли такое?

ДУХОВ: Да вид у вас немного растерянный. И, признаться, я слышал часть разговора. У вас проблемы?

БЫСТРОВ: Нет у меня никаких проблем! И в любом случае – это мои дела, не вижу возможности для их обсуждения! И вообще я бы с удовольствием приступил к заседанию. Ненавижу ждать.

ДУХОВ: Ну ждать-то, положим, мало любителей – но время лишь без двадцати семь.

БЫСТРОВ: Да, кстати, Илья Денисович, я тут на днях вам звонить пытался, но безуспешно – ваш телефон был всегда отключён. Вопрос у меня к вам был…

ДУХОВ: Так я же номер сменил! Простите, вам ещё не успел сказать.

БЫСТРОВ: Опять? Мы с вами два года знакомы, а вы уже третий номер телефона меняете! Это что – новая мода такая?

ДУХОВ: Не мода. Так получилось...Тут такое дело… Вообще, можно сказать – вынужденный момент.

БЫСТРОВ: Расскажите, пока мы ожидаем остальных. Если это не секрет, конечно.

ДУХОВ: Не секрет, но история, так сказать, пикантная. Так что я вас попрошу…

БЫСТРОВ: Никому, можете быть уверены!

ДУХОВ: Недавно я познакомился с очень обаятельной девушкой. Очаровательная, приятная, общительная. Одним словом – ангел! А видели бы вы её глаза!

БЫСТРОВ: Ах, Духов! Всё как всегда! Любой ваш рассказ начинается с этих слов!

ДУХОВ: Сводил я её пару раз в ресторан, цветы подарил, прогулялись. Ничего особенного, поверьте! А на днях звонит она мне сама совершенно неожиданно и настойчиво просит о встрече. Ну, я бросаю все дела, еду. Встречаемся, а она, значит, мне выдаёт: Илья, мы с тобой уже целых две недели знакомы, а отношения наши как-будто неустроенные! Я ничего не понимаю, смотрю на неё и молчу. А она меня за руку нежно берёт и в глаза мне так заглядывает. А взгляд у неё в этот момент – моё сердце чуть не выпрыгнуло из груди! А она ко мне тянется и на самое ушко шепчет – дорогой, … купи мне … машину…

БЫСТРОВ: Ха! Вот прямо так?!

ДУХОВ: Именно! И руку мою как бы невзначай себе на грудь кладёт.

БЫСТРОВ: Вот так дела! А вы?

ДУХОВ: А что я? Говорю ей: что-ж, поедем к тебе, кофе выпьем, машину выберем… У меня как раз давно кофе не было!

БЫСТРОВ: Ну, молодец! А потом?

ДУХОВ: До утра мы машину выбирали. Я вам так скажу, Никита Семёнович, давно я так тщательно машину не выбирал!

БЫСТРОВ: Ну, вы даёте! Ха-ха! А телефон-то тут причём, не пойму?

ДУХОВ: Я как от неё поутру вышел, так сразу сим-карту и выкинул. Потом заехал и новую купил. Кстати, номерок запишите…

БЫСТРОВ: Ха-ха-ха! Жениться вам нужно, Илья Денисович! А то так и будете постоянно номера телефонов менять!

*Входят Лойко и Блюберг.*

ЛОЙКО: Добрый вечер, господа! Шумно у вас!

БЫСТРОВ: Здравствуйте! Вот Илья Денисович в красках рассказывает о женской меркантильности. Учит меня, можно так сказать, выстраивать взаимовыгодные отношения, ха-ха-ха!

БЛЮБЕРГ: Браво! О чём ещё могут разговаривать два члена Совета директоров перед важным заседанием? Конечно о женщинах!

БЫСТРОВ: О меркантильных, я вам замечу! Степан Тарасович, внесите в протокол, ха-ха-ха!

ЛОЙКО: Ох, молодёжь! Уж поверьте моему опыту, каждая женщина с мужчиной ровным счётом такая, какую он сам хочет видеть! Она лишь подстраивается по его желание, будто считывая его на подсознательном уровне.

ДУХОВ: Очень сомнительное утверждение!

ЛОЙКО: Можете не сомневаться! Но и всех женщин под одну гребенку – тоже совсем неверно!

БЫСТРОВ: А как по мне, так вы, Илья Денисович, правильно поступаете! Живите полной жизнью! Помрёте – будет что вспомнить!

ЛОЙКО: Господа, я извиняюсь, занимайте свои места. У нас сегодня большая повестка! Не будем терять время!

БЛЮБЕРГ: Однако, как же мы начнём, ведь Льва Борисовича нет?

БЫСТРОВ: Вечно он опаздывает! Есть ведь такие люди, они обожают, когда их ждут! Ненавижу эту его привычку! Давайте без него начинать.

ЛОЙКО (смотрит на часы): Ну как же без него… Давайте ещё минут десять подождём. У нас же есть традиция – максимальное опоздание – пятнадцать минут.

БЫСТРОВ: Ага, есть! Только пользуется этой традицией один и тот же человек! Я давно догадался, кто и для чего эту традицию завёл.

*Входит запыхавшийся Власов. На ходу снимает пальто и небрежно бросает его на спинку кресла.*

ВЛАСОВ: Друзья, прошу меня простить! Дурацкий день, всё наперекосяк: самолёт задержали, дорога от аэропорта – одна сплошная пробка, снег ещё этот летит…

БЫСТРОВ: Как всегда всё против вас, Лев Борисович…

ВЛАСОВ: Не ёрничайте, Никита Семёнович, обстоятельства порой бывают сильнее нас – это неизбежность! Сегодня я опоздал, завтра – вы опоздаете.

БЫСТРОВ: Нет, не так. Сегодня вы опоздали, завтра – опоздаете вы, а послезавтра опять мы вас подождём…

БЛЮБЕРГ: А вы откуда летели?

ВЛАСОВ: В Милан на выходные летали – жене спонадобилось слегка обновить гардероб. Так обновили, что пришлось на месте три чемодана дополнительно купить к тем двум, что у нас были. А потом этот чёртов снег. Аэропорт не принимал, ждали вылета три часа.

ЛОЙКО: Теперь, когда все в сборе, можем начинать.

*Играет музыка, все как по команде встают, выпрямляют спины и поют гимн Компании.*

Наша Компания нас собрала,

Нашей Компании честь и хвала!

Все силы ради цели отдадим,

Догоним конкурентов и будем впереди!

*Закончив петь, все рассаживаются по местам.*

ЛОЙКО (раскладывает на столе бумаги, открывает ежедневник): Коллеги, оглашаю повестку заседания. Вопрос первый – «Отчёт о результатах деятельности Компании в истекшем году». Докладчик – генеральный директор. Вопрос второй – «Цели Компании на наступивший год». Докладчики – председатель Совета директоров и генеральный директор. Вопрос третий – «Разное». Докладчики не определены. Прошу пригласить Серафима Александровича!

**Явление второе. ДОКЛАД.**

*Те же. Входит Рьянов.*

РЬЯНОВ: Здравствуйте, господа!

Подходит к каждому, жмёт руку, затем садится в кресло и кладёт на стол папку с документами.

ЛОЙКО: Серафим Александрович, на повестке заседания ваш вопрос об итогах хозяйственной деятельности Компании в ушедшем году. Это был ваш первый год в качестве генерального директора в нашей Компании, и нам всем не терпится узнать, насколько успешным он стал. Прошу вас!

РЬЯНОВ: Господа, прошедший год я оцениваю как весьма результативный! Нам удалось решить все поставленные задачи. Я могу с полной уверенностью заявить, что все запланированные показатели выполнены, а некоторые перевыполнены!

*Рьянов открывает папку, достает из неё пять подшивок документов и раздаёт всем членам Совета директоров.*

РЬЯНОВ: Господа, это мой отчёт. Из него вы можете более подробно узнать об итогах работы. Я не стану его полностью вам зачитывать, лишь коротко остановлюсь на основных аспектах…

БЛЮБЕРГ: Серафим Александрович, а ваш отчёт проверен службой внутреннего аудита?

РЬЯНОВ: Конечно, Ян Маркович, я знаком с порядками Компании – там на последнем листе соответствующая подпись и штампик.

БЛЮБЕРГ (в сторону): Мало ли… Кто вас знает, что у вас с математикой…

РЬЯНОВ: Считать я умею, господа. В школе даже интегралы с пределами изучал. Правда, в жизни приходилось сталкиваться в основном с беспределами…

БЛЮБЕРГ: Да, я вижу штампик, продолжайте.

РЬЯНОВ: Итак, валовый объём продаж выполнен на сто пять процентов.

ДУХОВ: Надо же! Как вам это удалось с таким бездарем во главе коммерческой службы?

ЛОЙКО: Илья Денисович, не перебивайте, пожалуйста! Все вопросы потом.

РЬЯНОВ: Себестоимость нам удалось снизить на два процента в сопоставимых ценах.

БЛЮБЕРГ: А вы уверены, что нет ошибки в расчётах?

ЛОЙКО: Ян Маркович, вы же убедились, что отчёт проверен!

БЛЮБЕРГ: Ой, я вас умоляю! Счётная Палата вон тоже проверяет-перепроверяет, только потом оказывается…

ЛОЙКО: Прекратите! Дайте закончить доклад! Серафим Александрович, продолжайте.

РЬЯНОВ: Рост средней заработной платы составил четыре процента.

ВЛАСОВ: А вот в этом я не вижу ничего хорошего!

ЛОЙКО: Коллеги, я вас очень прошу – давайте соблюдать регламент!

ВЛАСОВ: Нет уж, извините! Серафим Александрович, я что-то не припомню, чтобы мы ставили перед вами задачу повышения заработных плат?!

РЬЯНОВ: Этого удалось достичь путём незначительного сокращения персонала на отдельных участках, упрощения бизнес-процессов и перераспределения загрузки. А самое главное – мы уложились в плановый фонд оплаты труда, поэтому я не вижу поводов для беспокойства!

ВЛАСОВ: Хорошо, если это так. Но с этим нужно тщательнейшим образом разобраться.

РЬЯНОВ: А теперь основное, господа! Мы закончили год с прибылью! Пусть не гигантской, но прибылью! И это, я замечу, впервые за последние четыре года, каждый из которых Компания терпела убытки!

БЫСТРОВ: А вот это успех! Браво!

*Быстров вскакивает со стула, подходит к Рьянову, крепко жмёт ему руку.*

БЫСТРОВ: Серафим Александрович, я вас поздравляю! Хотя нет! Я всех вас поздравляю! (В сторону) А уж себя-то я как поздравляю!

ВЛАСОВ: Это действительно очень хорошая новость!

ДУХОВ: Друзья, а не напомнить ли вам, кто вам посоветовал господина Рьянова назначить генеральным директором?

ЛОЙКО: Конечно, вы в этом были правы, Илья Денисович! Это было верное решение. Хотя мы все немного сомневались, надо признать.

РЬЯНОВ: Господа, я вам признателен за эти слова и немало доволен тем фактом, что смог оправдать ваше доверие. Но, поверьте мне, в Компании ещё очень много проблем, которые предстоит решать. Впереди ещё очень много работы.

БЫСТРОВ: Вот именно – много работы! Поэтому, нужно не откладывая в долгий ящик определиться, как мы поступим с заработанной прибылью! Я предлагаю всю её распределить!

ВЛАСОВ (саркастически): Ага, и пропить! (В сторону) Что ещё можно было от него ожидать?!

БЫСТРОВ: Не нужно иронии, Лев Борисович, я, на минуточку, такой же партнер, как и вы! И я неспроста это предложил!

ВЛАСОВ: Надо понимать, вам опять деньги нужны?

ЛОЙКО: Коллеги, мы отклонились от темы…

БЫСТРОВ: А кому они не нужны? Может быть вам? Или вам? Кому?

ВЛАСОВ: Опять в карты проигрались?

ЛОЙКО: Я вас прошу…

БЫСТРОВ: Да какое вам дело?! Это не имеет никакого отношения…

ВЛАСОВ: Имеет! И самое прямое!

ЛОЙКО (встаёт): Коллеги, я вас прошу! Давайте придерживаться регламента! Мы обсудим этот вопрос чуть позднее. Сейчас у нас на повестке постановка задач на новый финансовый год.

БЫСТРОВ: Ладно, но решение обязательно необходимо сегодня принять!

ЛОЙКО: Серафим Александрович, мы подготовили для вас новые целевые показатели (протягивает Рьянову бумагу). Ознакомьтесь, пожалуйста, возможно у вас появятся вопросы или предложения.

РЬЯНОВ (пробегает взглядом текст): Я вижу, вы хотите, чтобы в текущем году мы существенно увеличили все основные показатели: выручка, прибыль…

ВЛАСОВ: Конечно! А как без этого? Я особенно рекомендую сосредоточить внимание на росте объёма продаж!

БЫСТРОВ: И прибыли!

ВЛАСОВ (вздыхая): И прибыли.

РЬЯНОВ: Естественно, господа, я всё понимаю. Я разделяю ваше стремление к росту Компании. И, признаться, был готов к тому, что задачи будут постоянно усложняться. Но и вы должны понимать, что просто так на пустом месте этого не произойдёт.

БЫСТРОВ: Конечно, не произойдёт – работать нужно!

РЬЯНОВ: Нужно! Нужно работать! Но не менее важно принимать грамотные решения по тому, как работать. Вот об этом я и хотел с вами поговорить.

БЛЮБЕРГ: Однако вы всерьёз считаете, что мы принимаем неграмотные решения?

РЬЯНОВ: Я этого не говорил.

БЛЮБЕРГ: Простите, но вы как-будто намекнули на это!

РЬЯНОВ: Ян Маркович, вам показалось.

ВЛАСОВ: Да какая разница: показалось – не показалось! Компания четыре года была в убытках! О каких грамотных решениях может быть речь?!

БЫСТРОВ: Так из этих четырёх лет два года директором были вы!

ВЛАСОВ: А ещё два – вы!

РЬЯНОВ: Господа, я подготовил программу. Если вы не против, я готов её вам представить.

ДУХОВ: Какую программу?

РЬЯНОВ: Программу действий, которая позволит заложить в Компании фундамент будущего роста.

БЛЮБЕРГ: Таки любопытно!

РЬЯНОВ: Давайте признаемся друг другу – положение Компании незавидное. И пусть краткосрочный успех не вводит вас в заблуждение. Он достигнут скорее вопреки, нежели благодаря! Да, многое удалось сделать, но в Компании много системных проблем! От того удастся ли их разрешить, зависит её будущее. Поэтому я вас, господа, призываю тщательнейшим образом отнестись к моим предложениям, хотя бы они даже и показались вам сомнительными!

БЫСТРОВ: Я что-то путаю, или вы пытаетесь нам выставлять условия?

РЬЯНОВ: Я никого не хочу обидеть, но учитывая всю сложность ситуации, можно и так сказать. Только это не я вам выставляю условия, а сама ситуация диктует нам необходимость кардинальных изменений!

*Рьянов делает паузу, давая возможность переварить сказанное. Наливает себе воды. Пока пьет, пытается наблюдать за членами Совета директоров. Видя, что они молчат, продолжает.*

РЬЯНОВ: Моя программа состоит из пяти пунктов. Это пять отдельных решений, не связанных друг с другом напрямую. Но они все крайне важны, поэтому я настаиваю на их принятии.

Итак, первое! Необходимо в кратчайшие сроки расторгнуть договор с нашим основным Поставщиком! Я прошу на это вашего одобрения.

ДУХОВ: Это ещё зачем?

РЬЯНОВ: Мой анализ показывает, что есть возможность существенной экономии на поставках в Компанию. Однако по непонятным причинам руководство Поставщика категорически не хочет идти на какие-либо уступки. В этой связи я провёл ряд переговоров с их конкурентами и с уверенностью вам заявляю – смена Поставщика позволит нам экономить на закупках от пяти до десяти процентов в год!

ДУХОВ: Сущий бред! Я отлично знаю рынок – это невозможно! Имейте совесть! А вообще в следующий раз, прежде чем делать подобные заявления, потрудитесь, пожалуйста, изучить вопрос более тщательно!

РЬЯНОВ: Если вы решили заниматься бизнесом – забудьте про совесть! Совесть – это удел неудачников! Это ширма, за которую очень удобно прятаться!

БЛЮБЕРГ (улыбаясь, в сторону): Это-таки сильный ход!

РЬЯНОВ: А если серьёзно, у меня имеются коммерческие предложения – готов вас с ними ознакомить! (и не дожидаясь ответа) Пункт номер два – выплата в полном объёме бонусов руководящему составу по итогам работы за прошедший год!

ВЛАСОВ: Каких ещё бонусов?

РЬЯНОВ: Показатели выполнены – коллектив ждёт обещанного вознаграждения.

ВЛАСОВ: На каком, позвольте полюбопытствовать, основании?

РЬЯНОВ: На основании приказа, подписанного вами. Номер сорок семь, если я не ошибаюсь…

БЫСТРОВ (в сторону): Выпустил приказ и сам про него не помнит!

ВЛАСОВ: Так этому приказу три года! Мы им ни разу не пользовались!

РЬЯНОВ: Всё верно, три года. Но он действующий, его никто не отменял. А не пользовались им по той причине, что ни разу до этого целевые показатели не выполнялись.

БЫСТРОВ: Ха, весёленькое сегодня собрание!

ВЛАСОВ: Перестаньте ёрничать!

*Быстров картинно поднимает вверх руки.*

ВЛАСОВ: Ну позвольте, давайте обсудим с вами ваше вознаграждение, Серафим Александрович. Я уверен, что коллеги меня поддержат. Но зачем всему руководящему составу? У них что, зарплаты маленькие? Или вы с ними не справитесь без бонусов-то? Мы с Никитой Семёновичем как-то справлялись!

РЬЯНОВ: Вот именно – как-то! Сейчас постараюсь объяснить.… Понимаете, даже корову можно заставить петь гимн. При определённых стараниях она и миссию выучит. Но молоко даст только после зелёного луга с сочной травой!

ЛОЙКО (в сторону): А ведь он прав…

РЬЯНОВ: Третий пункт – смена Банка партнёра. Причём смена срочная, немедленная!

БЛЮБЕРГ: Вы с ума сошли?!

РЬЯНОВ: Напротив! Ум мой ясен как никогда! Господа, мне, конечно же, известно о том, что у Компании заложено всё недвижимое имущество в Банке. Также я прекрасно осведомлён, что совсем скоро предстоит очень крупный транш, на который попросту нет средств. И именно в этой связи я провел переговоры с другими банками на предмет рефинансирования. И два из них ответили согласием. И они сделают это на выгодных для нас условиях. Мы не только получим удобный график погашения кредита, но и существенно сэкономим на процентах!

БЛЮБЕРГ: Это чушь! Ни один из банков не предложит более выгодных ставок! А вопросом реструктуризации долга занимаюсь я лично! Это прямое поручение Совета директоров, если вы вдруг не в курсе!

РЬЯНОВ: Ян Маркович, ни к чему продолжать этот спор. Я настоятельно рекомендую поменять Банк немедленно. Экономию на процентах гарантирую!

БЛЮБЕРГ (подчёркнуто устало): Как же прав был мой покойный папенька, когда говорил, что лучше всех в твоей работе разбирается тот, кто ни черта не понимает в своей!

*Говоря эти слова Блюберг дрожащими руками берёт бутылочку с водой и пьёт прямо из горла.*

РЬЯНОВ (не обращая внимания на последнюю реплику Блюберга): Четвёртый пункт – отмена поставок в Украину.

ЛОЙКО: Как в Украину? Почему в Украину? Что значит – отмена?

РЬЯНОВ: Бессмысленная трата времени и средств! Одни убытки!

ЛОЙКО: Этого не может быть!

РЬЯНОВ: Ну, вот судите сами. Средний процент рекламаций по нашим поставкам – один, максимум два. А по поставкам в эту страну – почти тридцать! Вечные неплатежи, задержки с подписанием документов и суды, суды, суды. Складывается впечатление, что наши украинские дилеры ждут от нас, что мы товар им будем поставлять бесплатно. Но что-то мне подсказывает, что и в этом случае они найдут способ нас потрясти! Я предлагаю заместить поставки в Украину поставками на Дальний Восток. Да, логистически это, безусловно, сложнее, но я уверен – мы от этого только выиграем!

ЛОЙКО: Но мы столько времени и сил потратили на организацию этих поставок…

БЫСТРОВ (улыбаясь): Не мы, а – вы.

РЬЯНОВ: Степан Тарасович, бизнес в Украине – это как бег по пастбищу: если в дерьмо не вляпаешься, так кнутом получишь!

ВЛАСОВ: А пятый пункт?

РЬЯНОВ: А теперь самое важное – необходимо ввести мораторий на любые выплаты в адрес акционеров, в том числе на распределение прибыли!

БЫСТРОВ: Что?! Как так? Какой мораторий?

РЬЯНОВ: В Компании категорическая нехватка оборотных средств! Иного выхода нет.

БЫСТРОВ: Скажите мне, что я сплю! (Дальше переходя на крик) Я чёртовых пять лет ждал, когда, наконец, эта Компания закончит год с прибылью, чтобы вот так самому принять решение и от неё отказаться! Пять лет! Вы меня слышите?

РЬЯНОВ (Быстрову. Очень осторожно, подбирая каждое слово): Я ещё хотел бы обратить ваше внимание на то, что у Компании висит непогашенный вами заём. Я очень извиняюсь, но было бы совсем неплохо, если бы вы… Если бы вы его вернули… Поверьте, это на благо Компании.

БЫСТРОВ: Чёрт побери! Кто-нибудь может мне объяснить, что тут происходит?! Кому я ещё что-то должен вернуть?!

ВЛАСОВ (как бы невзначай): Самый лучший способ не отдавать – не брать.

БЫСТРОВ (задыхаясь от нехватки воздуха): Да я… Да как вы сме…

ЛОЙКО (смахивая пот со лба): Уважаемые, я прошу вас всех… Нет я прошу нас всех успокоиться. Вот, Никита Семёнович, выпейте водички (протягивает Быстрову стакан).

БЫСТРОВ: Нет уж! Водичкой тут не решить!

*Быстров подходит к барной стойке, достает бутылку коньяка, наливает полный стакан и выпивает залпом.*

ЛОЙКО (Рьянову): Вы, если я правильно понимаю, закончили? Вот и хорошо. Тогда мы вас попросим нас оставить. Мы с коллегами должны всё хорошенько осмыслить. У вас ведь есть чем заняться?

РЬЯНОВ (вставая): У меня почта за неделю неразобранная: сначала командировка, потом – подготовка к Собранию…

ЛОЙКО: Вот и хорошо. А мы позднее вас пригласим.

**Явление третье. ДЕБАТЫ.**

*Лойко, Власов, Быстров, Духов, Блюберг.*

После ухода Рьянова члены Совета директоров встают со своих мест. Быстров удобно располагается у барной стойки со стаканом коньяка, Власов отвлекается на телефонный звонок жены, Блюберг и Духов стоят в паре метров от стола и что-то обсуждают. Лишь Лойко остаётся в своём кресле и проявляет сосредоточенность.

ЛОЙКО: Господа, я предлагаю продолжить.

*На его реплику никто не отвечает.*

ЛОЙКО: В нашей повестке появился незапланированный пункт. Давайте его обсудим – время уходит.

БЫСТРОВ: А что тут обсуждать? Прибыль всю к распределению, а с остальными предложениями я согласен.

ВЛАСОВ (прикрывая рукой мобильный телефон): Бонусы утверждать нельзя!

ЛОЙКО: Вот видите, у нас наметились разночтения. Прошу вас занять свои места. Продолжим заседание!

*Власов спешно заканчивает разговор по телефону и возвращается в своё кресло. Его примеру следуют Блюберг и Духов. Лишь Быстров остаётся на табурете.*

ЛОЙКО: Никита Семёнович, а вы?

БЫСТРОВ: Я здесь останусь. Забавно, знаете ли, иногда посмотреть со стороны. А бывает, что и полезно…

ЛОЙКО: Ну как изволите. Тогда предлагаю начать по порядку: смена основного Поставщика. Кто желает взять слово?

ДУХОВ: Я желаю! С постановкой вопроса не согласен в корне! Предложение глупое, а самое главное – вредное!

ВЛАСОВ: Не могли бы вы высказаться чуть конкретнее – всё-таки вопрос важный для всех нас.

ДУХОВ: Лев Борисович, куда уж конкретнее? Вспомните, пожалуйста, тот момент, когда вы с Никитой Семёновичем со мной познакомились. Вы оба тогда мне жаловались, что поставщики постоянно вас подводят: срывают поставки, не выдерживают сроков, не обеспечивают требуемого качества, работают исключительно по предоплате. Ведь так было?

ВЛАСОВ: Да, так было.

ДУХОВ: Вот именно! Вы попросили меня помочь в этом вопросе, взамен предложили должность в Совете директоров. Я очень тщательно проработал ваше поручение, и уже менее чем через год у Компании появился новый стабильный Поставщик. Я обращаю ваше особое внимание на то, что с того самого момента все проблемные вопросы по поставкам были закрыты! Ни разу не было срыва сроков! Ни разу не было проблем с качеством! Сейчас все закупки ведутся исключительно с последующей оплатой! И к чему сейчас опять поднимать эту тему, я не понимаю?

ВЛАСОВ (оправдательным тоном): Ну, идёт время, многое меняется…

ДУХОВ: Что меняется? Неужели вы хотите всё сломать и опять столкнуться со всеми старыми проблемами?

ВЛАСОВ: Нет, конечно, не хочу.

ДУХОВ: Вот я вам об этом и говорю! Зачем ломать то, что работает?!

БЛЮБЕРГ: Илья Денисович, так мне кажется, никто и не говорит, что нужно что-то ломать. Но по прошествии некоторого времени есть смысл что-то переоценить, так сказать, взглянуть свежим взглядом.

ДУХОВ (раздражённо): Что вы собрались переоценивать? Говорите прямо! Не испытывайте моё терпение! Моё терпение не терпит испытаний!

БЛЮБЕРГ: Ну, вы же сами слышали, что Серафим Александрович обещал существенную экономию. Сколько он говорил, пять-десять процентов, кажется? Если это перевести в живые деньги, сумма получится, мягко говоря, некислая!

ДУХОВ: Обещал? Ну-ну.. И вы ему верите? А мне – нет?

ЛОЙКО: Я с вами согласен, определённый риск в этом есть. Можно не получить выгоды, при этом потерять условия, по которым работаем сегодня.

ДУХОВ: Ну, наконец-то, трезвые рассуждения начались!

ЛОЙКО: Но уж больно заманчиво выглядит предложение Серафима Александровича…

ВЛАСОВ: Да ведь он сам сказал, что это не предложение, а настойчивое требование, почти что условие!

ДУХОВ: С каких это пор директор выставляет условия Совету директоров?! Не кажется ли вам, что это – перебор?

ВЛАСОВ: Мне тоже это не понравилось, но он был убедителен в том, что Компания в тяжёлом положении, и необходимы серьёзные перемены. Мы и сами с вами это знаем, что уж тут говорить…

ДУХОВ (саркастически): Ага, поменяем Поставщика, и сразу жизнь наладится! Вы и в это поверили?

ЛОЙКО: Илья Денисович, я вас понимаю. Вы выстроили систему работы по поставкам, выстроили, надо признать, неплохо. И теперь вам тяжело согласиться с тем, что нужно что-то переделывать. Но бизнес – такая штука… Тут нельзя жить вчерашним днём, тут перемены нужны постоянно. Иначе в один прекрасный день можно остаться ни с чем!

ДУХОВ: Поставщика менять нельзя! Точка!

БЫСТРОВ: Странно у вас, Илья Денисович, получается: женщин менять можно; телефоны – тоже можно; а Поставщика – нельзя?!

ДУХОВ: Никита Семёнович, я же вас просил! Вы мне обещали!

БЫСТРОВ: Но здесь же все свои, что вы так стесняетесь?

ДУХОВ: Это личное! И я попрошу вас не путать бизнес с личной жизнью!

БЫСТРОВ: Вы меня простите, но вы так сопротивляетесь, будто мы у вас что-то личное отнять хотим.

ДУХОВ: Я не сопротивляюсь, я пытаюсь не дать вам совершить ошибку, которая будет стоить очень дорого!

БЫСТРОВ: А может у вас какой-то другой интерес имеется?

ДУХОВ: Что значит – другой?

БЫСТРОВ: Ну, вот мысль меня посетила, будто вы сейчас не наши интересы защищаете…

ВЛАСОВ: Никита Семёнович, это вы о чём?

БЛЮБЕРГ: Да, о чём это вы?

БЫСТРОВ: Я тут полюбопытствовал и выяснил, что одним из учредителей нашего Поставщика является некая Преображенская Ирина Денисовна…

ВЛАСОВ: И что? Нам это всегда известно было.

БЫСТРОВ: А то, что в девичестве Ирина Денисовна носила фамилию … Духова!

БЛЮБЕРГ: Вот так расклад, однако!

ВЛАСОВ: Илья Денисович, это правда?

ДУХОВ: Да, это моя сестра! И что? Что это меняет? Да я никогда этого и не скрывал!

БЫСТРОВ: Но и не афишировали…

ДУХОВ: Она давно занимается бизнесом. И делает это весьма успешно. И в том, как умело были выстроены поставки в адрес Компании – её немалая заслуга!

БЫСТРОВ: То, что успешно, я уже понял, ха-ха-ха!

ДУХОВ: Никита Семёнович, будьте так любезны, обойдитесь без ваших подколочек, пожалуйста!

БЫСТРОВ: Теперь вам понятны слова Рьянова о том, что он обращался к Поставщику с просьбой снизить цены, и всегда получал отказ? Конечно, зачем снижать цены, ведь всё-равно купят! Так, Илья Денисович?

ДУХОВ: Это беспочвенное обвинение! Если у вас есть какие-то реальные доказательства – прошу их представить! Я не собираюсь терпеть эти намёки! Тем более, что никаких доказательств у вас попросту нет и быть не может!

БЫСТРОВ: А какие вам нужны доказательства?

ДУХОВ: Вы намекаете, что я в доле? Ведь так?

БЫСТРОВ: Остыньте, дорогой Илья Денисович! Я всего лишь призываю вас смотреть на ситуацию как члена Совета директоров Компании, а не как брата своей сестры-бизнесмена.

ЛОЙКО: Никита Семёнович, давайте мы действительно оставим эту тему. Я уверен, что Илья Денисович всегда защищает интересы Компании. А в этом вопросе он всего лишь отстаивает свою точку зрения, пусть она и расходится с нашей. Это его право как члена Совета директоров. Так, Илья Денисович?

ДУХОВ (раздражённо): Так!

ЛОЙКО: Кто-нибудь ещё желает высказаться по существу вопроса?

ВЛАСОВ: Давайте голосовать.

ЛОЙКО: Господа, прошу поднять руку тех, кто считает необходимым одобрить предложение генерального директора о смене поставщика!

*Быстров, Власов, Лойко, Блюберг поднимают руки.*

ЛОЙКО: Четыре. Кто против?

*Духов нехотя поднимает руку.*

ЛОЙКО: Один. Решение принято.

ДУХОВ: Раз так, я прошу внести в протокол, что я заранее отказываюсь от будущего исправления ситуации! Прошу это учесть!

ЛОЙКО: В таком случае я предлагаю перейти ко второму пункту: выплата бонусов руководящему составу.

ВЛАСОВ: Этот пункт мы пропустим.

ЛОЙКО: Как пропустим? Почему?

ВЛАСОВ: Компания в … (задумывается). Компания в … в незавидном положении. О бонусах не может быть и речи!

БЫСТРОВ: Это вы сейчас один за всех решили?

ВЛАСОВ: А у вас иное мнение?

БЫСТРОВ: А вас это удивляет? Я полагаю, что иное мнение не только у меня одного!

ВЛАСОВ: Ну что-ж, тогда я готов услышать от вас это «иное» мнение! Вещайте!

БЫСТРОВ: Нет, уважаемый Лев Борисович, это вы нам расскажите, какие у нас с вами причины не заплатить людям обещанное вознаграждение?

ВЛАСОВ: Я никому ничего не обещал! Может быть вы обещали? Если так, то и платите сами! У Компании на носу крупный платёж в Банк! Его нечем платить! Вы об этом помните, уважаемый Никита Семёнович? Или мне вам напомнить?

БЫСТРОВ: Вот что мне в вас всегда нравилось, многоуважаемый Лев Борисович, так это способность в нужный момент времени стать мозгом, памятью, а порой и совестью целого коллектива! Если кто-то что-то забыл – ничего страшного – Лев Борисович напомнит! Если кто-то что-то не понял – Лев Борисович пояснит! Ну а уж если кто-то сказал или, не дай Бог, сделал что-то не так – Лев Борисович обязательно укажет, укорит, пожурит, а может даже и простит, если смилостивиться, конечно!

ВЛАСОВ (саркастически хлопает в ладоши): Браво, Никита Семёнович! Хороший каламбур! Экспромт или готовились?

ЛОЙКО: Коллеги, может про бонусы?

ВЛАСОВ: Подождите, Степан Тарасович, мы ещё займ должны обсудить.

ЛОЙКО: Какой займ?

ВЛАСОВ: Который Никита Семёнович взял на три месяца три года назад.

БЫСТРОВ: Ну вот, что я вам говорил? Вот в этом вы весь, Лев Борисович! Вместо того, чтобы решать выплату бонусов, мы будем обсуждать займ Никиты Семёновича!

ВЛАСОВ: Вы чем кредит оплачивать собираетесь?

БЫСТРОВ: Да этого займа даже на оплату процентов не хватит, не то, что всего кредита!

ВЛАСОВ: А это неважно, на что его хватит. Вам же на что-то хватило?

БЫСТРОВ: А это не ваше дело!

ВЛАСОВ: Как это не наше? Деньги, я вам замечу, общие! Значит и моё дело тоже!

ЛОЙКО: Коллеги, я вас прошу, давайте вернёмся к нашему вопросу.

ДУХОВ: Разрешите мне высказаться по бонусам?

ЛОЙКО (с явным удовольствием): Да, конечно, пожалуйста!

ДУХОВ: Я считаю, что заплатить руководящему составу премиальные по итогам года – крайне важно! И вот почему. Этот год стал наконец-то прибыльным в череде последних убыточных лет. И немалая заслуга в этом ТОП-менеджеров в целом и Серафима Александровича в частности! Мы установили целевые показатели, и они выполнены все до единого! Невыплата бонусов в сложившейся ситуации станет сильнейшим демотивирующим фактором! Этого ни в коем случае нельзя допустить! Это моё мнение.

БЫСТРОВ: Коротко, чётко, по делу! Ни добавить, ни убавить.

ВЛАСОВ: Стоп! Остановитесь! Давайте по порядку, раз уж вы всерьёз решили обсуждать это. Для начала я напомню вам, а точнее – расскажу историю появления этого злосчастного приказа номер… Какой же у него номер? А чёрт с ним, не помню я номер.

БЛЮБЕРГ: Сорок семь.

ВЛАСОВ: Плевать! Так вот тогда три года назад сложилась весьма неприятная ситуация в Компании. С заказами было не ахти, премий из-за этого не было, персонал заметно приуныл. Вот я и подумал, что нужно как-то встряхнуть менеджмент, замотивировать, так сказать. И издал этот приказ. Я прекрасно понимал, что заложенные в него условия практически невыполнимы, но при этом будет хотя бы «высоко висящая морковка», к которой появится стремление тянуться.

БЫСТРОВ: Ну и как – тянулись?

ВЛАСОВ: Дайте мне договорить. А потом за ежедневной суетой я забыл этот приказ отменить.

БЫСТРОВ: То есть платить вы не планировали изначально?

ВЛАСОВ: Не то чтобы не планировал… Ну, понятное дело, если бы тогда достигли целевых показателей…

БЛЮБЕРГ (осторожно): Так сейчас-то достигли…

ВЛАСОВ: Ну как бы достигли…

БЫСТРОВ: Не «как бы», а очень даже достигли!

ВЛАСОВ: Но ведь ни я, ни вы, ни кто иной не говорили Рьянову о том, что коллектив может получить эти бонусы.

ЛОЙКО: А с другой стороны – существует в Компании действующая нормативная база, мы же с вами не должны про все приказы при приёме на работу рассказывать! Он сам позднее ознакомился и принял к сведению.

ВЛАСОВ (резким тоном): Ну, забыл я про этот приказ!

БЫСТРОВ: Вот логика – если о чём-то забыл, значит этого нет!

ВЛАСОВ: Вы что прицепились?! Вы хоть понимаете, кому платить предложено?

ЛОЙКО: Тут Серафим Александрович к своему отчёту список приложил.

ВЛАСОВ: Дайте его мне.

*Лойко передаёт Власову лист бумаги. Власов быстро пробегает его глазами.*

ВЛАСОВ: Ну, что я говорил?! Сами посудите – первый в списке коммерческий директор Плахов Антон. Вот за что ему бонусы платить? Я его ещё три года назад уволить собирался. Представляете, поехали мы с ним на профильную выставку. Договорились, что поскольку за один день её обойти невозможно, поделить пополам. Он по первому этажу идёт, а я – по второму. Вечером в определённое время встречаемся в назначенном месте. Я прождал его почти час. Этот умник на телефон не отвечал. Пошёл его искать. Нашёл пьяного в стельку на одном из стендов! Вы можете себе такое представить? Позорище!

ДУХОВ: Лев Борисович, я помню ту выставку. Он с потенциальными клиентами контакт выстраивал. Мы потом поставки в Тулу наладили. То есть он выполнял свою работу.

ВЛАСОВ: Я понимаю, что выстраивал. Я не понимаю, почему он меня не позвал?

БЫСТРОВ: Ха-ха-ха! Так вот в чём вопрос? Идите ко мне, Лев Борисович, я вам налью!

БЛЮБЕРГ: Лев Борисович, я дико извиняюсь, а какое отношение эта история имеет к выплате бонусов?

ВЛАСОВ: Самое непосредственное!

БЛЮБЕРГ: Я просто связи не уловил…

БЫСТРОВ: Ха, не только вы Ян Маркович!

ВЛАСОВ: Ну, вот вам ещё один пример. Второй в списке – финансовый директор Конев Георгий.

БЫСТРОВ: А с ним что не так?

ВЛАСОВ: Вы хоть знаете, сколько Компания в прошлом году налогов заплатила?

БЫСТРОВ: Не знаю и знать не собираюсь! Не моё это дело. В Компании для этого есть специально нанятые люди – это их работа!

ВЛАСОВ: Вот, так я и думал! А я ему всегда говорил – Гера, мы тебя взяли не для того, чтобы ты налоговый Кодекс чтил! Налоги платить – большого ума не надо.

БЫСТРОВ: То есть вы предлагаете налоги не платить?

ВЛАСОВ: В первую очередь, я предлагаю думать! В этой стране, чтобы налоги честно платить, нужно или на бюджете сидеть, или нефть качать, или быть на всю голову патриотом!

БЫСТРОВ: Какие ещё у вас есть претензии к руководящему составу?

ВЛАСОВ: Разные. Мне все перечислить?

БЫСТРОВ: Нет уж, увольте! Мне и так всё предельно ясно.

ДУХОВ: Так мы будем бонусы платить или нет?

ВЛАСОВ: У них и без бонусов зарплаты большие! Вы сами посмотрите вокруг – в стране безработица. Куда они денутся? Уйдут? Да, пожалуйста! Завтра у нас на пороге будет очередь из желающих занять их место. И им никакие бонусы не нужны будут!

ДУХОВ: Да уж. Про безработицу я с вами согласен! За безработицу нужно Александру II «спасибо» сказать. До него в России безработицы не было – большинство населения было трудоустроено с рождения…

БЛЮБЕРГ (Власову): Так, по-вашему, получается, что и Серафиму Александровичу бонусы платить не надо?

ВЛАСОВ (призадумавшись и выждав паузу): Не надо!

*Повисает небольшая пауза. Все сидят молча. Тишину прерывает Лойко.*

ЛОЙКО: Если все высказались, давайте голосовать. Поднимите руку, кто за выплату бонусов.

*Блюберг, Быстров, Лойко и Духов поднимают руки.*

ЛОЙКО: Четыре. Кто против?

*Власов поднимает руку.*

ЛОЙКО: Один. Итак, решение принято.

ВЛАСОВ: Это ваша ошибка! Вы ещё пожалеете об этом решении!

ЛОЙКО: Что ж тогда пункт три – смена Банка. Кто возьмёт слово?

ДУХОВ: Интересное предложение – кредит у нас огромный, обслуживание дорогое. Если действительно есть возможность сэкономить – почему этого не сделать?

БЛЮБЕРГ: Вы шутите, Илья Денисович?

ДУХОВ: Отнюдь!

ВЛАСОВ: Да, согласен, тема интересная, есть о чём подумать.

ЛОЙКО: Было бы неплохо расчёты сделать, чтобы понять о какой экономии может идти речь.

БЫСТРОВ: Вот пусть Ян Маркович и сделает – это по его части. (Обращаясь к Блюбергу) Сделаете?

БЛЮБЕРГ: Подождите! Остановитесь! Скажите мне, что это всё – розыгрыш!

ЛОЙКО: Почему вы так решили?

БЛЮБЕРГ: Потому что серьёзно об этом рассуждать нельзя! Вы, наверное, сговорились, чтобы надо мной посмеяться! Так?

ВЛАСОВ: Ян Маркович, мы, по-вашему, на шутов гороховых похожи? Мы с вами не в цирке! Мы серьёзные люди – решаем серьёзные вопросы.

БЛЮБЕРГ: Вы же все прекрасно осведомлены, что это невозможно! Ну я допускаю, что Рьянов не разобрался, не понял всех деталей. Но вы-то все прекрасно в курсе того, что за отношения у нас с Банком!

ВЛАСОВ: В курсе, конечно! Но лично я не понимаю, почему мы не можем это обсуждать.

БЛЮБЕРГ: Вы как себе это представляете? У нас всё недвижимое имущество заложено!

БЫСТРОВ: Вы правы, Ян Маркович, мы никак себе этого не представляем. И не должны представлять. Это вы нам расскажите, как это можно осуществить. Это – ваша зона ответственности.

БЛЮБЕРГ: Моя! Я и не отказываюсь! Я просто пытаюсь вас понять: вы одновременно ставите мне две противоречащие друг другу задачи!

ВЛАСОВ: Не нервничайте так, Ян Маркович!

БЛЮБЕРГ: Не могу я не нервничать в такой ситуации! Сначала вы говорите мне: Ян Маркович, помогите нам с получением крупного кредита в Банке – нам везде отказывают! Я берусь за вопрос и решаю его! Компания получает деньги, модернизирует мощности, развивается. Всё хорошо.

ВЛАСОВ: Так и было. И мы очень признательны вам за это!

БЛЮБЕРГ: Проходит относительно немного времени, и вы мне вновь говорите: Ян Маркович, дела идут не совсем так, как рассчитывали изначально – кредит платить тяжело. Помогите. Я опять использую все свои возможности, собираю Кредитный комитет Банка и меняю условия первоначального договора, улучшая их для Компании!

ВЛАСОВ: И это – правда! Спасибо, Ян Маркович!

БЛЮБЕРГ: Приближается дата крупного транша, вы вызываете меня и говорите: Ян Маркович, мы не сможем погасить этот транш вовремя. Помогите! Я опять начинаю заниматься этим вопросом. А теперь, когда до даты транша остаётся совсем немного времени, вы вдруг на полном серьёзе заявляете: а не сменить ли нам Банк!? Вы хоть понимаете, каково мне это слышать?!

ВЛАСОВ: Я вижу, как вы сейчас нервничаете, но, если честно, не совсем понимаю почему.

БЛЮБЕРГ: Лев Борисович, я – член Правления Банка! Вы это помните?

ВЛАСОВ: Помню. Я поэтому вас и пригласил и предложил должность в Совете директоров Компании! Нам очень нужен был человек с такими возможностями в банковской сфере!

БЛЮБЕРГ: Но вы обязаны понимать – как я в такой ситуации подставляюсь! Сначала я договариваюсь с партнёрами о выдаче крупного кредита, хотя все однозначно выступают против! Потом я прошу изменить график погашения кредита! Все опять – против! Они смотрят мне в глаза и спрашивают: Ян Маркович, а зачем нам его менять? Но я их переубеждаю! Они соглашаются. Затем вы ставите передо мной задачу сместить дату оплаты крупного транша. Я опять молчу и иду решать эту почти нерешаемую задачу! Вы даже не представляете, как на меня смотрят в Банке! Что они говорят за моей спиной!?

ДУХОВ: Что они говорят?

БЛЮБЕРГ: Да какая разница!? Ещё немного и меня обвинят в сговоре!

ВЛАСОВ: Мне кажется, вы слегка преувеличиваете, Ян Маркович.

БЛЮБЕРГ: А мне так не кажется! Но самое главное не в этом. Ладно, это я как-нибудь решу. Тем более что я этим занят вплотную. Так вы сейчас говорите: а давайте-ка перекредитуемся в другом банке!

БЫСТРОВ: Ну, так мы не говорили, не лукавьте! Мы всего-навсего спросили вас: насколько реально это сделать, и какой экономический эффект это может нам дать.

БЛЮБЕРГ: Какой, к чёрту, эффект?! Единственный эффект будет в том, что меня вышвырнут с позором из Банка! Вот какой вы получите эффект! Или вы этого добиваетесь? Может вы от меня таким образом избавиться решили? Если так – скажите прямо, я сам уйду!

ВЛАСОВ: Ну что вы, Ян Маркович! Это совершенно не так! Не для этого я вас приглашал. Вы успокойтесь, пожалуйста! Выпейте водички.

*Блюберг дрожащими руками наливает в стакан воды и жадно пьёт.*

БЛЮБЕРГ: Не хватало только, чтобы меня в сговоре обвинили! Это будет означать конец карьере!

БЫСТРОВ: Ян Маркович, вы сейчас так яростно отстаиваете свою позицию… Это, безусловно, понятно, всё, что вы говорите – не лишено логики и здравого смысла. Но! Вот вы нам скажите, где гарантии, что сроки транша будут перенесены? Вы уверены, что это случится?

БЛЮБЕРГ: Ни в чём нельзя быть уверенным абсолютно!

БЫСТРОВ: Вот видите, вы и сами не уверены…

БЛЮБЕРГ: Зато я уверен в том, что сделаю всё, чтобы это случилось! Я уже провёл все необходимые встречи и переговоры! Люди взяли паузу, чтобы подумать и принять окончательное решение. И у меня есть основания полагать, что оно будет положительным.

ВЛАСОВ: То есть платёж нам отсрочат?

БЛЮБЕРГ: Давайте немного подождём.

ЛОЙКО: А мне очень интересно, что будет, если вдруг (сплёвывает три раза) отсрочку нам не согласуют? Я понимаю, что вы со своей стороны делаете всё зависящее, но всё же…

ВЛАСОВ: Что будет? Что будет? Кранты нам, по-русски говоря…

БЛЮБЕРГ: Давайте думать о хорошем, не забивая голову дурными мыслями, откинем в сторону идиотские, простите, предположения. По-другому я это назвать не могу…

ЛОЙКО: Я с вами согласен, но хотелось бы понять…

ВЛАСОВ: Сейчас я специально для вас поясню. Если нам не согласуют перенос – это стопроцентно приведёт к просрочке оплаты. Просрочка, в свою очередь, станет для Банка поводом к осуществлению соответствующих действий…

ЛОЙКО: Каких?

ВЛАСОВ: Скорее всего, Банк выставит на торги заложенное имущество.

ЛОЙКО: А ведь у нас вся недвижимость заложена!

ВЛАСОВ: Об этом и речь!

ЛОЙКО: А что дальше?

ВЛАСОВ: А дальше из вырученных средств Банк погасит кредитные обязательства, проценты, пени, расходы, связанные с продажей и тому подобное. Иными словами для Компании – это банкротство, а для нас с Никитой Семёновичем – крах!

ЛОЙКО: Но ведь после продажи недвижимости и погашения обязательств должна остаться какая-то сумма?

ВЛАСОВ: Конечно, должна! Но – уверяю вас – не останется! В банках ребята стрелянные, они умеют всё сделать так, что мы им ещё и должны останемся!

ЛОЙКО: Сплюньте три раза!

БЫСТРОВ: Послушайте, хватит сопли по столу натирать – он и так уже блестит! Вам самим-то не надоело?

ВЛАСОВ: А что? Вполне вероятный сценарий!

БЫСТРОВ: С учётом того, что у нас есть Ян Маркович, я уверен, этого не произойдёт!

ЛОЙКО: Я тоже на это надеюсь.

ДУХОВ: Тогда получается, что попытка сменить банк, то есть перекредитование в другом банке – это своего рода перестраховка от возможного краха?

БЛЮБЕРГ (Всплеснув руками): Господи, ещё один…

ДУХОВ: А что вы так реагируете, Ян Маркович? Что я не так сказал? По сути, это может стать гарантией пролонгации обязательств Компании! Будет новый график погашения кредита, не так ли?

БЫСТРОВ: А ведь вы правы, Илья Денисович!

БЛЮБЕРГ: Да кто вас перекредитует?! Уймитесь уже, наконец!

ДУХОВ: А что вы так недооцениваете Компанию? Не забывайте, что в залог пойдёт ипотека большого имущественного комплекса! Это уже немало!

БЛЮБЕРГ: Всё, я устал с вами спорить! И больше скажу, мне это надоело! Делайте, что хотите – я отхожу в сторону!

ЛОЙКО: Господа, голосуем?

ВЛАСОВ (сухо): Давайте.

ЛОЙКО: Я прошу поднять руку тех, кто считает необходимым утвердить решение о смене Банка.

*Духов, Быстров, Власов и Лойко поднимают руки.*

ЛОЙКО: Четыре. Кто против?

*Блюберг поднимает руку.*

ЛОЙКО: Один. Решение принято. Так, какой у нас следующий вопрос?

ДУХОВ: Поставки в Украину, кажется.

ВЛАСОВ: Вот тут я полностью согласен с Рьяновым. Надо прекращать продавать продукцию в эту страну.

БЫСТРОВ: Поддерживаю.

БЛЮБЕРГ: А я изначально сомневался в целесообразности этих поставок. И даже говорил вам об этом.

ДУХОВ: А мне помнится, Ян Маркович, что голосовали вы совсем даже наоборот – то есть на голосовании вы поддержали идею сбыта продукции в Украину…

БЛЮБЕРГ: Ну и что, что голосовал? Все голосовали «за», вот и я проголосовал! Но на словах я эту идею не поддерживал. Вспоминайте, я тогда много аргументов приводил!

ВЛАСОВ: В этом весь Ян Маркович! Ха-ха-ха!

БЫСТРОВ: Ну ладно, если все думают одинаково – давайте голосовать, чего время попусту терять!

ВЛАСОВ: Давайте.

ЛОЙКО: Я прошу прощения, господа, а моё мнение по этому вопросу вам совсем не интересно?

ВЛАСОВ: Ой, Степан Тарасович, простите, мы про вас забыли… А вы разве против?

ЛОЙКО: Надеюсь, вы этому не сильно удивлены?

ВЛАСОВ: Да… То есть – нет… В общем, не знаю… Вы скажите, пожалуйста, сами, что вы считаете нужным…

ЛОЙКО: Скажу. Только прежде я вас спросить хочу: не кажется ли вам, господа, сегодняшний Совет директоров каким-то странным?

*Все переглядываются и молчат.*

ЛОЙКО: Я вот буквально сейчас вас слушаю и думаю, что мы как-то слишком легко что-ли отказываемся сегодня от всего, к чему шли, к чему стремились не один год. То есть мы все вместе строили что-то, а сегодня в один день – раз и всё рушим! Очень сомнительным выглядит сегодняшний Совет!

БЫСТРОВ: Странное замечание, Степан Тарасович, вроде всё как обычно.

ЛОЙКО: Всё, да не всё! Я вам, Никита Семёнович, и вам, Лев Борисович, напомнить один разговор хочу. Несколько лет назад вы пригласили Илью Денисовича, Яна Марковича и меня в Компанию. Предложили каждому из нас должность в Совете директоров и своё направление деятельности. Илья Денисович должен был организовать снабжение, Ян Маркович – кредит, а я – открыть новый рынок сбыта в Украине. Мы с этим согласились и вопросы свои решили. А теперь получается, что всё это – ненужно Компании. Но даже не это меня удивляет. Меня удивляет та лёгкость, с которой сегодня вы от всего этого отказываетесь. Раз – и нет ничего! А может через пять минут вы скажете: а зачем нам кормить трёх членов Совета директоров, от результата работы которых мы так легко можем отказаться? А зачем нам вообще такой Совет директоров нужен? Жили же как-то вдвоём…

Вот такие мысли мне на ум приходят, господа.

ВЛАСОВ: Ну, вы и загнули, Степан Тарасович!

БЫСТРОВ: Да уж! Это надо такое придумать!

ЛОЙКО: А ведь я ничего не придумывал – всё так и есть. Разве нет?

БЫСТРОВ: Степан Тарасович, идите ко мне – я вам коньячку плесну. Вижу, вам это полезно будет. Уж очень вы напряжённым выглядите.

ЛОЙКО: Спасибо, но я отказываюсь.

БЫСТРОВ: Эх, а зря. От хорошего коньячка ещё никто не помирал.

ЛОЙКО: Да я вроде и не собирался…

ВЛАСОВ: Степан Тарасович, простите, а напомните нам, пожалуйста, как лично вы проголосовали по вопросу смены Поставщика?

ЛОЙКО: Я проголосовал «за» смену Поставщика.

ВЛАСОВ: А по вопросу смены Банка?

ЛОЙКО: «За» смену Банка.

ВЛАСОВ: Тогда что вы от нас с Никитой Семёновичем хотите?

БЫСТРОВ: Да, Степан Тарасович, я тоже этого не понял… Может всё-таки коньячку?

ВЛАСОВ: Время требует перемен, и наша задача – чувствовать это и следовать в ногу со временем! Не так ли?

ЛОЙКО: Так-то оно так, но всё-равно на душе какой-то осадочек…

БЫСТРОВ: Бросьте вы это! Махните по стопочке, и давайте вернёмся к нашему вопросу.

ВЛАСОВ: Да, Степан Тарасович, пожалуйста, скажите нам своё мнение.

ЛОЙКО (тяжело вздыхая): Как скажете… Давайте про поставки на Украину. Рьянов, кажется, говорил, что они нецелесообразны? Так вот – это неправда! Это очень перспективный рынок для Компании! Этот рынок будет расти – это очевидно, и вместе с ним будут расти наши объёмы и прибыль! Поэтому считаю предположения Серафима Александровича неверными, выводы нелогичными, и в целом решение вредным для Компании. Мы не можем согласиться с отменой поставок в эту страну!

БЫСТРОВ: Степан Тарасович, но ведь вы слышали, что сказал Рьянов! Он объяснил, что наши украинские дилеры нам не платят, вместо этого выставляют нам рекламации, мы постоянно с ними судимся… К чему такой бизнес?

ЛОЙКО: Это всё слова, не более того. Нужны конкретные примеры, расчёты. Сказать можно всё, что душе угодно, трактовать как захочется…

ВЛАСОВ: Я расскажу конкретный пример, если позволите.

ЛОЙКО (пожимая плечами): Пожалуйста.

ВЛАСОВ: Когда я в последний раз был директором Компании, намечалась крупная сделка с одним из наших украинских дилеров. Они тогда выиграли какой-то крупный тендер и попросили у меня особые условия поставок.

Во-первых, они потребовали дополнительную скидку десять процентов. Во-вторых, попросили отсрочку платежа в пятьдесят дней. А в-третьих, отказались выдавать банковскую гарантию, сославшись на отсутствие времени на её оформление. Короче говоря, надавили они на меня знатно. Шантажировали тем, что возьмут продукцию наших конкурентов. Сделка получалась весьма неоднозначной. С одной стороны – заказ большой, с другой – заработок должен был составить жалкие пять процентов… Но с заказами тогда было не очень, и я согласился…

БЫСТРОВ: А я помню ту историю. Натерпелись мы тогда изрядно.

ВЛАСОВ: Так вот, товар мы поставили, прошли пятьдесят дней, но денег мы не получили. Зато получили претензию, в которой было сказано, что десять процентов от всей партии – брак. Мы предложили прислать наших специалистов, разобраться с ситуацией на месте, устранить недостатки. Но на наше обращение ответ так и не поступил. Как не поступили и деньги за товар. Мы прождали ещё месяц и направили претензию с требованием немедленной оплаты. На неё мы получили ответ, в котором сообщалось, что задержка с оплатой связана, в свою очередь, с неоплатой от заказчика.

Отчаявшись получить свои деньги, мы подали в суд. Суд мы выиграли, однако к тому времени нам стало известно, что наш дилер приказал долго жить. А ещё немного позднее выяснили, что заказчик произвёл оплату дилеру в строго установленный срок. Мы пытались решить вопрос с помощью нашей службы безопасности, но, к сожалению, в чужой стране она оказалась бессильна. Вот такой, Степан Тарасович, у нас бизнес получился…

ЛОЙКО: Это разовая история, такие случаются и в России. Совсем исключить вероятность кидка невозможно – это факт!

БЫСТРОВ: В том-то всё и дело, что не разовая! Когда директором был я, подобная история тоже имела место быть. Тогда, конечно, всё закончилось не так плачевно, но всё же…

ЛОЙКО: Вы слишком поздно тогда мне всё рассказали…

ВЛАСОВ: А что бы вы изменили?

ЛОЙКО: Ну, должны же быть какие-то варианты! Я слышал, что не так давно была создана межправительственная Комиссия по выстраиванию хозяйственных связей между странами. Можно туда обратиться. Я, пожалуй, так и сделаю.

ВЛАСОВ: Это ровным счётом ничего не изменит, уважаемый Степан Тарасович!

ЛОЙКО: Не согласен. При этой самой Комиссии создали Фонд развития бизнес-связей. Они очень заинтересованы в развитии совместных проектов! Можно было бы попросить Фонд взять на себя поручительство за исполнение сторонами условий договора. Мне кажется, это – отличная идея! Как вам?

ВЛАСОВ: Дорогой наш Степан Тарасович, любому даже начинающему предпринимателю известно, что Правительство заинтересовано в развитии бизнеса в такой же степени, как волк заинтересован в росте ягнёнка!

ЛОЙКО: Ну, не всё так плохо, Лев Борисович, я уверен в перспективах этого рынка для нас.

БЫСТРОВ: Слишком дорого нам обходится ожидание этих перспектив!

ВЛАСОВ: Вы не принимайте это так близко к сердцу. Ничего личного – только бизнес. Тем более вы можете сосредоточиться на новых направлениях. Вот, как Рьянов сказал, Дальний Восток, например! Занимайтесь! Огромная неосвоенная нами территория!

ЛОЙКО: Она не только нами не освоенная, замечу вам! Она – вообще не освоенная. Да и потом: где я и где Дальний Восток?! Вы же знаете о моих связях в диаспоре. Мои возможности – там!

ВЛАСОВ: Знаю. Но сегодня мы вынуждены принять такое решение. Возможно, когда-то позднее мы к пересмотру этого решения и вернёмся, но сейчас оно назрело, я считаю.

ЛОЙКО: Это очень-очень расстраивает меня…

БЫСТРОВ: Не отчаивайтесь, Степан Тарасович, никогда не надо отчаиваться! Вон в Пизе горе-строители сэкономили на фундаменте башни – а ведь куча денег в неё вложена была! И ничего – теперь почти семьсот лет показывают миру как диковинное чудо! Представляете, сколько они на этом своём «косяке» заработали?! Мало того, ещё во всемирное наследие «Юнеско» занесли! Вот с кого пример брать надо!

ЛОЙКО: Эх, вашими бы устами…

ВЛАСОВ: Давайте к голосованию переходить.

ЛОЙКО (вздыхая): Давайте. Кто за то, чтобы прекратить поставки на Украину?

*Быстров, Власов, Духов, Блюберг поднимают руки.*

ЛОЙКО: Четыре. Кто против?

*Сам Лойко поднимает руку.*

ЛОЙКО: Один (вздыхает). Решение принято. Переходим к предложению Рьянова не распределять полученную прибыль.

БЫСТРОВ: Вздор! Я не согласен! И вообще, какое отношение наёмный работник, пусть он и директор, имеет к распределению прибыли? Это – дело собственников бизнеса, а никак не его! Здесь он явно перегнул палку!

ДУХОВ (осторожно): Но он всего лишь предложил… Это нормально.

БЫСТРОВ: Пусть подобные предложения оставит при себе!

ВЛАСОВ: Не заводитесь, Никита Семёнович. Вы, похоже, с коньячком-то переусердствовали?

БЫСТРОВ: Оставьте ваши колкости при себе! Вы, как мой партнёр, должны понимать, что мне Компания как вывеска не нужна! Я собственник – и хочу получать деньги со своего бизнеса! И меня совершенно не устраивает, что мой генеральный директор советует мне отказаться от прибыли. И плевать на его аргументацию!

ЛОЙКО: Никита Семёнович, генеральный директор согласно Уставу Компании имеет право выступать с инициативами перед Советом директоров. А наше право – утверждать или не утверждать его предложения.

БЫСТРОВ: Не нужно мне здесь лекции по корпоративному праву устраивать! Мне деньги нужны, а не перечень прав и обязанностей!

ВЛАСОВ: Опять в карты проигрались?

БЫСТРОВ: А вот это – не ваше дело! Это моя личная жизнь, и я вас попрошу не совать в неё свой нос! Я понятно объяснил?

ВЛАСОВ: Предельно.

БЫСТРОВ: Вот и отлично!

ВЛАСОВ: Никита Семёнович, а вы не находите, что ваша личная жизнь последнее время всё чаще вступает в противоречия с интересами Компании? Мы, так или иначе, периодически сталкиваемся с особенностями вашей личной жизни на Совете директоров. То вы требуете незамедлительного предоставления займа в личных целях (который, между прочим, до сих пор не вернули), то вы скандалите из-за распределения прибыли. Одним словом, наметилась какая-то нехорошая тенденция.

БЫСТРОВ: Что? Да как вы смеете меня упрекать?! Я такой же партнер, как и вы и требую об этом не забывать!

ВЛАСОВ: Даже если бы я хотел это забыть, вы бы не дали мне этого сделать! (в сторону) А я бы очень хотел об этом забыть!

БЫСТРОВ: Я ещё раз требую прекратить ваши колкости!

ВЛАСОВ: А я, в свою очередь, требую от вас прекратить накалять обстановку! Потрудитесь аргументированно и спокойно объяснить вашу позицию. Почему вы считаете необходимым в этот непростой для Компании период лишить её части ресурсов? Как это скажется на деятельности Компании? К каким последствиям приведёт?

БЫСТРОВ: Ничего я не собираюсь вам объяснять! Мне деньги нужны!

ВЛАСОВ: Это мы уже поняли. А вам не помешало бы понять, что деньги для глупого – средство выживания, а для умного – источник власти!

БЫСТРОВ: Вот только хамить мне не надо! Это и моя Компания, и я хочу…

ВЛАСОВ: … её доить!

БЫСТРОВ: Хватит!

ЛОЙКО: Господа, я очень прошу вас успокоиться.

ВЛАСОВ: А что не так? Я спокоен.

БЫСТРОВ: А, то есть это я – причина не спокойствия?

*Быстров встаёт с табурета, подходит к столу и садится на своё кресло.*

БЫСТРОВ: Мне Компания, которая не выплачивает дивидендов своему собственнику, не нужна!

ВЛАСОВ: А, может быть, она вам совсем не нужна? У вас иные интересы, иные увлечения, иные заботы. И видя это, я трижды предлагал вам выкупить вашу долю в капитале Компании.

БЫСТРОВ: Ха! Как вам не стыдно, Лев Борисович, об этом говорить?! Вы мне предлагали… Да как вообще это можно предложением называть? Если откровенно, то это грабёж, а не предложение! Настоящая стоимость моей доли в несколько раз выше, и вы это прекрасно знаете!

ВЛАСОВ: Я уже неоднократно говорил и сейчас повторю – у вас явно завышенные ожидания от Компании. Вы переоцениваете её возможности и рыночную стоимость! Не забывайте, что у Компании огромный кредит, несколько лет работы в убыток. И моё предложение вам полностью соответствовало реальной стоимости вашей доли! Я даже специализированную оценку заказывал, чтобы вы смогли убедиться, что у меня нет желания вас обманывать.

БЫСТРОВ: Плевать я хотел на вашу оценку! Мне известно, как делаются эти оценки – денег насыпали оценщику, он вам под ваши цифры отчёт и подготовил! Странно ещё, что он не написал, что я вам сверху приплатить должен был! Ха-ха-ха!

ВЛАСОВ: Ваше настойчивое требование выплаты дивидендов подтолкнёт Компанию к банкротству. И вот тогда стоимость доли будет стремиться к нулю! Вы этого добиваетесь? Вы забыли, что нам совсем скоро крупный кредитный транш платить? Или вас это совсем не волнует? Вас только ваши личные проблемы беспокоят? Вы ни о чём кроме них думать не собираетесь?

БЫСТРОВ: Мы только что приняли решение о смене Банка. Будет новый банк, новый кредитный договор, новый график платежей. Так что не нужно мне зубы заговаривать!

БЛЮБЕРГ: Решение мы, конечно, приняли… (вздыхает), но ещё далеко не факт, что нам удастся договориться с каким-либо банком.

БЫСТРОВ: Всё равно, что-то будет сделано: вы же обещали, Ян Маркович, что решите вопрос переноса срока оплаты.

БЛЮБЕРГ (опять вздыхает): обещал…

БЫСТРОВ: Ну вот. (поворачивается к Власову) Так что не нужно мне тут страшилки рассказывать и пытаться меня напугать.

ВЛАСОВ: А может всё-таки согласитесь на моё предложение о выкупе доли?

БЫСТРОВ: Сделайте достойное предложение, и я соглашусь! А прежними предложениями не унижайте ни меня, ни себя.

ВЛАСОВ (опустив голову): Всё ясно.

БЫСТРОВ: Поскольку новых предложений, как я понимаю, не будет, давайте принимать решение по дивидендам. Что вы все молчите? Может кто-то ещё скажет? Или я в одиночку биться должен?

ДУХОВ: Никита Семёнович, если у вас действительно острая потребность, может выписать займ? Это бы было менее критично для Компании.

ВЛАСОВ: Я против! Хватит корову дёргать за вымя! Так можно и оторвать! Пусть сначала предыдущий займ вернёт.

БЫСТРОВ: Мне не нужен займ, мне нужны дивиденды! Надоело быть кому-то должным! Чтобы меня за это попрекали!

ДУХОВ: Рискованно это делать сейчас…

БЛЮБЕРГ: Я тоже так считаю. Давайте сначала с кредитом решим.

БЫСТРОВ: С вами всё понятно. А вы, Степан Тарасович, вы тоже с ними?

*Лойко молча пожимает плечами.*

БЫСТРОВ: Мне всё предельно ясно. Даже можете не утруждать себя голосованием!

ЛОЙКО: Господа, мы рассмотрели все предложения генерального директора, давайте подводить итоги.

БЫСТРОВ: К чёрту такие итоги! К чёрту такой Совет директоров! Моему возмущению нет границ! Я чувствую себя обманутым! Меня кинули!

ВЛАСОВ: Только не начинайте опять…

БЫСТРОВ: А вы всем довольны? У вас нет ощущения, что вас обманули?

ВЛАСОВ: Есть огорчение по тому, что принято решение выплатить бонусы…

БЫСТРОВ (обращаясь к Лойко, Блюбергу, Духову): А вы? Вы всем довольны? Что вы молчите?

БЛЮБЕРГ: Я категорически недоволен решением о смене Банка!

ДУХОВ: А я – сменой Поставщика!

ЛОЙКО: Я, конечно, тоже несколько озадачен…

БЫСТРОВ: Говорите прямо!

ЛОЙКО: Зря мы решили… Нужно продолжать поставки в Украину…

БЫСТРОВ: Вот! Об этом я вам и говорю! Он нас обманул!

ЛОЙКО: Кто?

БЫСТРОВ: Рьянов, конечно! Кто ещё-то?!

ЛОЙКО: Простите, как это обманул?

БЫСТРОВ: Очень просто: он специально вынес свои предложения таким образом, чтобы все они были приняты! А мы при этом все переругались, и каждый из нас остался недоволен!

ВЛАСОВ: Но ведь голосовали-то мы с вами. И голосовали так, как считали нужным. При чём тут Рьянов?

БЫСТРОВ: В том-то и дело, что неправильно голосовали! Мы принимали решения отдельно по каждому пункту программы!

ЛОЙКО: И что вы предлагаете?

БЫСТРОВ: Давайте голосовать по всей программе целиком! Одним голосованием все пункты сразу!

ЛОЙКО: Но ведь мы уже приняли решение. Я вот уже протокол подписал. Смотрите! (тянет несколько листов бумаги).

БЫСТРОВ: Разорвите этот протокол! Возьмите клочки домой и бросьте своему коту в лоток!

ЛОЙКО (удивлённо): Зачем?

БЫСТРОВ: Пусть ваш кот станет первым котом, положившим на решение Совета директоров! Ха-ха-ха!

ЛОЙКО (обиженно): Опять ваши шуточки…

ВЛАСОВ: А может и правда попробовать переголосовать?

БЛЮБЕРГ: Я – за!

ДУХОВ: Поддерживаю!

ЛОЙКО: Ну, хорошо, ставлю на голосование вопрос: кто за то, чтобы принять и утвердить программу Генерального директора?

*Никто из членов Совета директоров руку не поднял.*

ЛОЙКО: Кто против?

*Все поднимают руки.*

БЫСТРОВ: Вуаля! Что и требовалось доказать! Скажите мне спасибо! Я спас вас от бредней этого «суперменеджера»! Степан Тарасович, готовьте быстрее протокол и подписывайте его!

ЛОЙКО: Постойте! Получается, что мы отвергли все предложения Серафима Александровича, не приняв ни одно из них…

БЫСТРОВ: И что вас в этом смущает?

ЛОЙКО: А как он будет работать? Он ведь сказал, что это нужно для развития Компании…

БЫСТРОВ: А я вас так спрошу: с чего вы вообще решили, что он должен продолжать работать?

ВЛАСОВ: На что вы намекаете?

БЫСТРОВ: Я не намекаю, я прямым текстом вам говорю – гнать в шею этого проходимца с его предложениями!

ВЛАСОВ: Как же так? Ведь он достиг успехов за прошлый год?

БЫСТРОВ: А вот так! Ставлю на голосование вопрос о досрочном расторжении контракта с генеральным директором Рьяновым С.А.!

ЛОЙКО: Если бы я был на его месте, я бы в такой ситуации ушёл сам. Шутка ли – Совет директоров целиком отклонил программу развития! Причём единогласно!

БЫСТРОВ: Не станем ждать и рассчитывать на его порядочность! Голосуем прямо сейчас! Кто за?

*Быстров сам первым поднимает руку.*

ЛОЙКО: А как же мы без Генерального директора?

БЫСТРОВ: Плевать! (в сторону) Долг надо отдать, а там – разберёмся.

ДУХОВ (поднимает руку): Хотя бы Поставщика менять не нужно.

БЛЮБЕРГ (тоже поднимает руку): И Банк.

ВЛАСОВ: Я к вам присоединяюсь. Не заслужили они это бонусы.

ЛОЙКО: А что я? Я ведь тоже не хотел отмены поставок в Украину (поднимает руку).

БЫСТРОВ: Я вас всецело поздравляю, господа! Степан Тарасович, готовьте протокол!

ВЛАСОВ: Выходит, нужно Серафиму Александровичу, озвучить…

ЛОЙКО: Нужно.

БЛЮБЕРГ: Кто скажет?

*Воцаряется молчание.*

ВЛАСОВ: Ну, пусть инициатор и объявляет.

БЫСТРОВ: А что сразу я?

ВЛАСОВ: Но ведь вы настаивали…

БЫСТРОВ: И что? Вон пусть Блюберг говорит!

БЛЮБЕРГ: А почему я? Может Илья Денисович?

ДУХОВ: Я не могу. Я его приглашал. Неправильно мне об этом ему говорить. Может Степан Тарасович?

ЛОЙКО: Опять Степан Тарасович! Вы ещё скажите, чтоб мой кот ему объявил! И вообще, такие решения должны собственниками озвучиваться. Я так считаю!

ВЛАСОВ: А может ничего не говорить? Покажем ему протокол и всё?!

БЫСТРОВ: А это – вариант! Пусть ознакомится и идёт на все четыре стороны! Зовите его!

ЛОЙКО: Ой! Кажется, он сам идёт.

*Слышатся шаги по коридору, дверь открывается.*

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

**Явление четвёртое. ПИСЬМО.**

*Те же. Входит Рьянов. Он очень взволнован. На нём нет пиджака и галстука. Верхняя пуговица рубашки расстёгнута. В руках у него вскрытый конверт.*

РЬЯНОВ: Господа, прошу меня простить, понимаю, что не вовремя…

БЫСТРОВ: Почему не вовремя? Совсем наоборот: очень даже кстати вы зашли.

ВЛАСОВ: Серафим Александрович, на вас лица нет: что-то случилось?

РЬЯНОВ: Тут такое дело… Я разбирал бумаги за неделю… Скопились. Секретарь сегодня подборку принесла…

БЫСТРОВ: Кстати, про бумаги! Степан Тарасович, у вас протокол готов? (Обращаясь к Рьянову) Мы тут вас с бумагой одной ознакомить хотели.

ВЛАСОВ (Быстрову): Подождите вы! (Рьянову) Рассказывайте, что там с бумагами?

РЬЯНОВ: Пришло письмо из Банка!

БЫСТРОВ: Это ж надо – какая невидаль! Письмо из банка! Отдайте Степану Тарасовичу – у него есть кот, он знает, что с этим делать!

ВЛАСОВ (Быстрову): Прекратите паясничать! (Рьянову) Что в письме?

*Рьянов протягивает Власову конверт. Власов достаёт письмо, быстро читает его, бросает на стол. Затем обхватывает голову руками и издает странный звук, похожий на рычание зверя.*

РЬЯНОВ: Я даже предположить не мог. Как такое возможно? Ведь Ян Маркович обещал…

БЛЮБЕРГ: Что опять за претензии к Яну Марковичу?! Правильно говаривал мой покойный папенька…

ВЛАСОВ: Да подождите вы со своим папенькой! Нам отказано в реструктуризации кредита! Банк требует исполнения действующего графика погашения!

БЫСТРОВ: То есть, как требует?

ВЛАСОВ: А вот так! В ультимативной форме, я вам замечу!

*Быстров хватает письмо, читает его.*

БЫСТРОВ: Ян Маркович, я ничего не понимаю. Вы же нам обещали? Как такое возможно?

РЬЯНОВ: Судя по всему, банкиры решили нас обанкротить. До транша совсем немного времени – они прекрасно осведомлены, что мы его не выплатим…

БЫСТРОВ (Блюбергу): Как вы можете это объяснить, чёрт возьми?

БЛЮБЕРГ (заикаясь): Я… Я не знаю… Я был уверен…

БЫСТРОВ: Тьфу, на вас! Банкир хренов…

ЛОЙКО: Никита Семёнович, я вас умоляю, держите себя в руках!

ВЛАСОВ: Вот и бизнесу конец, кто нахапал – молодец!

БЫСТРОВ: Как конец? А чем мне долг отдавать? Меня же… Меня же… Нет, этого нельзя допустить! Но чем, чем мне долг отдавать?

ВЛАСОВ: Теперь только честью!

БЫСТРОВ: Отставьте свои колкости, они сейчас совсем некстати!

ВЛАСОВ: Не только же вам над другими стебаться! Я, между прочим, попал также как и вы, если что…

БЫСТРОВ: Надо срочно выводить всю ликвидность! На подставные счета! Так мы спасём хоть что-то! Недвижимость, похоже, уже не спасти…

БЛЮБЕРГ (читая письмо): Похоже, не получится. Здесь сказано, что Банк накладывает ограничение на движение по расчётным счетам до момента оплаты транша.

БЫСТРОВ: Чёрт возьми, мне хочется удавить вас, Ян Маркович! Как же я оплачу свой долг? Мне конец…

ВЛАСОВ (равнодушно): А ведь совсем недавно я предлагал вам купить вашу долю в Компании… И вы отказались.

*Быстров в два прыжка подскакивает к Власову, берёт его правую руку в свои руки, искренне заглядывает ему в глаза.*

БЫСТРОВ: Я согласен! Прямо сейчас! Вы готовы?

ВЛАСОВ: Шутите? Кому нужны сейчас эти бумажки? Разве что коту Степана Тарасовича. Через несколько дней наша Компания станет банкротом!

БЫСТРОВ: Я готов снизить стоимость! Давайте по вашей цене! Я вас умоляю!

ВЛАСОВ: Ну, уж нет! При таких обстоятельствах ту цену может заплатить только сумасшедший.

БЫСТРОВ: Дайте мне взаймы! Я вас прошу! Я всё верну!

ВЛАСОВ (с ухмылкой): Охотно верю. Кстати, какая у вас сумма долга?

*Быстров наклоняется к Власову и шепчет ему на ухо.*

ВЛАСОВ (меланхолично): Могу заплатить эту сумму за вашу долю.

БЫСТРОВ: Но это грабёж!

ВЛАСОВ: Тогда разбирайтесь сами.

БЫСТРОВ (тяжело вздыхая): Чёрт с вами! Я согласен! Но только прямо сейчас! Немедленно! Пока никто не передумал. У вас есть эта сумма наличными?

ВЛАСОВ: Ну, допустим, дома есть…

БЫСТРОВ: Давайте оформлять сделку! Я сейчас же вызову нотариуса прямо к нам в офис!

ВЛАСОВ: Время уже позднее. Никакой нотариус не поедет.

БЫСТРОВ: Это моя забота! Организуйте доставку денег!

**Явление пятое. ТРИУМФ.**

*Блюберг, Рьянов, Духов и Лойко с унылыми и скучающими лицами сидят за столом и пьют коньяк.*

ДУХОВ: Уже почти час прошёл.

ЛОЙКО: Не быстрое это дело. Пока деньги привезут, пока нотариус все бумаги оформит.

БЛЮБЕРГ: Я вот одного не пойму – зачем Льву Борисовичу доля Быстрова? Ведь это – пустая выкидка денег!

ДУХОВ: Я тоже этого не понимаю.

ЛОЙКО: Может он из личных средств инвестирует в погашение транша? Он же теперь станет единоличным собственником.

БЛЮБЕРГ: Если так, то мы ему теперь станем не нужны! Он ведь нас держал только для того, чтобы уравновешивать свои вечные споры с Быстровым.

ДУХОВ: Мы ему в любых раскладах теперь не нужны, как ни крути.

РЬЯНОВ: Хватит киснуть! Как бы вас приободрить?

БЛЮБЕРГ: Вам бы в пору себя приободрять… Мы-то хоть формально пока члены Совета директоров, а вы уже... того…

РЬЯНОВ: Я вас не понимаю.

ЛОЙКО (протягивает Рьянову протокол): Вот, собственно…

РЬЯНОВ (читает протокол): Вот вы красавцы! Спасибо, удружили! Оценили мою работу! Единогласно! А что вы все глаза-то прячете? Вам стыдно? А-а, я понимаю! Быстров и Власов вас заставили это подписать! Вы, безусловно, сопротивлялись, как могли! Ведь вы же за справедливость!? Ведь так? Но справиться с тёмными силами вам было невмоготу, и вы пали на поле бизнес-брани… Но пали героями!

*Входит Власов. Он весь сияет от восторга. В руках у него какие-то бумаги. Он с торжествующим видом плюхается на своё кресло.*

ВЛАСОВ: Я вас поздравляю, господа! Нет, я себя поздравляю! Сделка оформлена! Завтра нотариус сдаст все документы на регистрацию. Пройдёт несколько дней, и я уже де-юре стану единоличным собственником Компании! Столько лет я шёл к этому, и этот день настал! Я счастлив! А не выпить ли нам по этому поводу шампанского?!

*Власов встаёт, подходит к барной стойке, берёт бутылку шампанского и идёт к столу.*

ВЛАСОВ: Что вы такие хмурые? Такое событие! Берите фужеры – будем отмечать!

 *Духов нехотя встаёт с кресла и приносит фужеры на всех. Власов с хлопком открывает бутылку и разливает шампанское по бокалам.*

ВЛАСОВ: Ну что, коллеги, давайте выпьем за мою победу!

ЛОЙКО (понурым тоном): От имени Совета директоров поздравляю вас, Лев Борисович, с приобретением доли в капитале Компании.

ВЛАСОВ: Спасибо! До дна!

 *Все встают, чокаются, выпивают, садятся.*

ДУХОВ: Лев Борисович, позвольте задать вопрос: мы тут с коллегами размышляли, пока вас не было, но так и не поняли – зачем вам доля Никиты Семёновича? Ведь совсем скоро Компанию ждёт банкротство?

ВЛАСОВ: Банкротство? Ха-ха-ха! Кто вам такое сказал? Не бывать этому!

БЛЮБЕРГ: Но ведь средств на оплату транша нет, Банк выставит заложенное имущество на продажу, арестует все счета.

ВЛАСОВ: Значит – буду воевать! Я вам так скажу, любезный Ян Маркович, весь бизнес – есть война! А на любой войне самое главное – надёжные союзники! К сожалению, когда-то давно я ошибся с союзником, выбрав в партнёры Быстрова. Он так и не смог стать моим союзником! Он вёл свою игру, у него были иные интересы, которые всегда были в приоритете. Сегодня мой успех уже хотя бы в том, что я наконец-то избавился от этого «союзника»! Ха-ха-ха! А в войне с Банком мне поможет Серафим Александрович!

ДУХОВ: Так он же уволен?!

БЛЮБЕРГ: А я? Разве не я отвечаю за Банк?

ВЛАСОВ: Спасибо, Ян Маркович, вы уже ответили… Вот конверт с письмом лежит!

ЛОЙКО: Лев Борисович, используя вашу терминологию, я полагаю, что вы проиграете в войне с Банком. Уж простите за это мнение.

ВЛАСОВ: За мнение прощаю, за позицию – нет!

ЛОЙКО: Что это значит?

ВЛАСОВ: Через несколько дней, как только у меня будут права единоличного собственника, я издам решение о внесении изменений в уставные документы и упраздню Совет директоров. Упраздню за ненадобностью! А как показывает ваша позиция (Вы ведь все её разделяете?) – и за вредностью! Так что считайте, что сегодняшнее заседание Совета директоров – прощальное. Спасибо вам за совместную работу, буду рад случайной встрече в неформальной обстановке, например, в ресторане за ужином! Ха-ха-ха! А далее – я не смею вас задерживать! До свидания, господа!

 *Лойко, Духов, Блюберг не сговариваясь молча встают из-за стола, собирают свои вещи и, не прощаясь, идут к выходу.*

ВЛАСОВ: Удачи вам, господа!

**Явление шестое. ФИНАЛ.**

*Власов и Рьянов.*

ВЛАСОВ: Серафим Александрович, дорогой, спасибо тебе огромное! Как же ты меня выручил!

 *Власов бросается к Рьянову в попытке обнять. Рьянов явно не рад этому и реагирует с некоторой брезгливостью. Но Власов этого не замечает.*

ВЛАСОВ: Это ж надо – какую схему мы провернули! А кто всё придумал? И ведь они все до одного поверили! Но главное этот … клоун поверил! Саныч, ты не представляешь, как он меня достал за все эти годы! Сколько я от него натерпелся! Пришлось даже этот Совет директоров создавать, будь он неладен. Сколько они у меня кровушки-то выпили! Да что там кровушка – сколько я денег зазря потерял с такими помощничками. Это ж не сосчитать даже!

 Но теперь всё кончено! Теперь всё будет по-другому! Теперь всё будет по-моему! Я всё верну! Всё до последней копеечки!

 Ах да, совсем забыл – спасибо тебе, дорогой! Ведь без твоей помощи мне было бы гораздо тяжелее. Да что там тяжелее – я бы, пожалуй, совсем не справился.

 Саныч, ты чего всё молчишь?

РЬЯНОВ: Вижу, вам выговориться нужно.

ВЛАСОВ: Это точно! Меня просто распирает изнутри! Эту войну я выиграл! Выиграл! Выиграл (последние слова Власов уже кричит)! Уф-ф-ф… Ладно. Ты мне вот что скажи: как у тебя получилось это письмо подделать (Власов берёт конверт)? Удивительно, оно – как настоящее! И подпись! И печать! Даже конверт с оригинальным логотипом Банка! Высококлассная работа! Давай выпьем.

*Власов тянется к бутылке: видит, что она пустая, встаёт и идёт за новой.*

РЬЯНОВ: Лев Борисович, я не стану пить.

ВЛАСОВ: Как так? Надо обмыть мою идею и твою классную реализацию! Какой же я молодец – придумал имитацию отказа Банка от реструктуризации кредита! Ну и ты молодец – классная подделка письма. Я был уверен, что Быстров на это купится, и он купился! Рисковал я, но этот риск был полностью оправданным!

РЬЯНОВ: Это не подделка!

ВЛАСОВ: Не понял…

РЬЯНОВ: Это письмо – настоящее! И конверт настоящий, и печать настоящая, и подпись, и логотип! Всё настоящее!

ВЛАСОВ: Я ценю юмор, Серафим, но теперь не тот случай – дай насладиться моментом! Я это заслужил!

РЬЯНОВ: Лев Борисович, знаете, в чём ваша проблема как бизнесмена? Впрочем, этим в той или иной мере страдают многие предприниматели. Проблема эта заключается во всеобщем тотальном недоверии. Вы не верите никому и ничему! Вы верите только своим деньгам! И в этом своём неверии, парадокс, но вы окружаете себя точно такими же людьми! Вы не верите им, а они не верят вам. Вы друг от друга постоянно ожидаете подвоха, обмана, предательства! И рано или поздно так и происходит. Однажды наступает такой момент, когда довериться всё-таки приходится. И доверяетесь вы тому, кому доверяться ни в коем случае нельзя! Но ведь у вас нет выбора – вы сами окружили себя такими людьми!

 И в результате вы получаете то, к чему подсознательно стремились! Вы получаете обман такого масштаба, от которого зачастую оправиться уже не получается…

Уж поверьте, я знаю, о чём я говорю. Насмотрелся я на это достаточно!

 *За время реплики Рьянова, вставший было со своего кресла Власов, садится обратно. Он вжимается в кресло всем телом, крепко держится руками за подлокотники. Лицо его багровеет.*

ВЛАСОВ: Зачем ты всё это говоришь?

РЬЯНОВ: Это письмо – не подделка!

ВЛАСОВ: Но как же так? Ведь я же тебя просил…

РЬЯНОВ: Просили? То есть это вы так называете? Забавно. А я был уверен, что требовали. Требовали от меня принять участие в своей афере, целью которой было – избавиться от Быстрова и стать единоличным собственником Компании! Вы наивно полагали, что я не пойму ваш умысел?

ВЛАСОВ: То есть Банк действительно требует денег?

 *Власову становится плохо. Левой рукой он тянется за бокалом с водой, правой хватается за сердце.*

РЬЯНОВ: Вам нехорошо? Может скорую помощь вызвать?

ВЛАСОВ: Зачем же я купил долю Быстрова? Какой же я дурак…

РЬЯНОВ: Да, это было опрометчиво.

ВЛАСОВ: Но как ты посмел меня обмануть?

РЬЯНОВ: Я никого не обманывал. Вы требовали письмо от Банка – я вам его принёс. Никакого обмана!

ВЛАСОВ (начинает задыхаться): Но я требовал его подделать!

РЬЯНОВ: Наконец-то вы признались, что требовали. Подделать? Зачем? Мне тошно смотреть, как вы впятером буквально разрываете Компанию на части. Один постоянно добивается то займа, то дивидендов, невзирая ни на что. Другой откровенно ворует деньги на закупках, ничего не стесняясь. Третий делает вид, что решает вопросы с Банком. Сам же при этом оформил грабительский кредит, получил большие комиссионные и от Банка, и от Компании. И сидит с умным видом и надутыми щеками и ждёт, чем всё это кончится. Четвёртый через украинских подельников почти бесплатно вывозит продукцию и наживается на этом. А пятый – спит и видит, как бы ему кинуть своего партнёра. И им всем глубоко плевать на Компанию, на её клиентов, на сотрудников, на кредиторов. У каждого свои меркантильные интересы!

ВЛАСОВ (хрипло): Ты лжёшь!

РЬЯНОВ: Мне давно всё стало понятно. А сегодняшнее заседание очень чётко подтвердило все мои наблюдения. Я вот только одного не пойму: зачем вы меня уволили?

ВЛАСОВ: Это Быстров! Это его идея.

РЬЯНОВ: Нет, не лукавьте! Это ваша идея. Вам нужно было концы в воду опустить, от меня избавившись. Только не вышло! Хотя мне теперь уже наплевать на всё это.

 *Власов ёрзает в кресле, ещё сильнее прижимает руки к области сердца.*

ВЛАСОВ: Это полный крах! Компания – банкрот! Банк распродаст всю недвижимость! А я отдал Быстрову последние сбережения! Какая же ты сволочь, Рьянов!

РЬЯНОВ: Может всё-таки скорую?

*Власов машет на Рьянова рукой.*

ВЛАСОВ: Ты мне скажи – тебе-то какая выгода от всего этого?! Ты сделал Компанию банкротом, меня – нищим… Сволочь ты (Власов закашлялся)!

РЬЯНОВ: Скажу – мне нечего скрывать. Когда я рассказал управляющему Банка реальную ситуацию в Компании, он буквально рвал на себе волосы. Слышали бы вы, как он орал! Он проклинал Блюберга, вас, Быстрова… Но я предложил ему очень хороший вариант, и он его с радостью принял.

ВЛАСОВ (всё ещё кашляя): Какой вариант?

РЬЯНОВ: Я предложил выкупить задолженность Компании перед Банком. Да, не делайте такое лицо. Я, Рьянов Серафим Александрович, выкупаю задолженность вместе с заложенным имуществом, переводя договоры ипотечных залогов на себя. Право продать долг, в случае просрочки платежа, у Банка имеется – можете посмотреть в кредитном договоре. Так что очень скоро я стану кредитором Компании.

Конечно, у вас остаётся возможность не допустить этого. Просто погасите вовремя свой транш. Вы меня понимаете, Лев Борисович?

ВЛАСОВ: Но где ты возьмёшь деньги? Ты же никто! Откуда у тебя такая огромная сумма?

РЬЯНОВ: Сделаю вид, что не заметил оскорбления. А деньги… Деньги не всегда и не всё решают в этом мире. Иногда их можно заменить мозгами! Ха-ха-ха!

ВЛАСОВ: Рассказывай, подлец!

РЬЯНОВ: Я заключаю сделку на очень хороших условиях, ведь у меня нет в помощниках господина Блюберга!

 Я получу хорошую рассрочку платежа и минимальную первоначальную оплату. Продам квартиру, дачу, машину – этого должно хватить. А самое главное – управляющий согласился в счёт первоначального взноса вывести из-под залога одно из зданий. Его я продам сразу, уже и покупатель нашёлся. С этой продажи я оплачу второй взнос Банку, он выведет из-под залога второе здание… Усекли?

 А поскольку залоговая стоимость зданий намного ниже рыночной, профит ожидается знатный!

ВЛАСОВ: Ну, ты и сволочь!

РЬЯНОВ: Просто мы с управляющим решили друг другу доверять! Это будет честная сделка! Вы меня понимаете, Лев Борисович?

*Власов окончательно расползается по креслу, его руки опускаются вниз.*

РЬЯНОВ: Ладно, не раскисайте! Жизнь постоянно преподносит нам уроки: наша главная задача – прилежно их учить!

*Рьянов смотрит на часы.*

РЬЯНОВ: Ух ты, время уже одиннадцать! Мне пора!

*Рьянов подходит к столу и небрежно сгребает в кучу оставшиеся на столе бумаги. Затем двигает эту кучу в направлении Власова.*

РЬЯНОВ: Лев Борисович, у меня будет к вам одна просьба – передайте это (кивает на бумаги) Степану Тарасовичу.

ВЛАСОВ (без сил): Зачем?

РЬЯНОВ: Это для его кота!

**ЗАНАВЕС**