**Михаил БАТУРИН**

**«МАНДАРИНЫ»**

Вроде бы фантастическая пьеса.

Действующие лица:

**НЕИЗВЕСТНАЯ** – экспериментатор.

**ПРОФЕССОР –** организатор исследования.

**ЖЕНЩИНА –** дама средних лет.

**СТАРУШКА** – словоохотливая пенсионерка.

**МУЖИК** – слегка пьяный мужчина.

**СОЛИДНЫЙ** – деловой мужчина в костюме и с портфелем.

**ПАРЕНЬ.**

**ДЕВУШКА.**

**ОФИЦЕР.**

**Сцена 1-ая.**

*Пустое помещение ангарного типа, из обстановки только стол с монитором. Входят НЕИЗВЕСТНАЯ и ПРОФЕССОР в сопровождении ОФИЦЕРА.*

**ПРОФЕССОР**: Двух тысяч рублей на сутки вам хватит.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Двух тысяч?! На сутки?! Это же моя зарплата за год!

**ПРОФЕССОР**: Там деньги стоят по-другому.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Что я могу купить за такие деньги?

**ПРОФЕССОР**: Хватит, чтобы пару раз поесть в кафе, и ещё так по мелочи.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: А есть обязательно?

**ПРОФЕССОР**: На ваше усмотрение.

**ОФИЦЕР**: Помните: какое высокое доверие оказывает вам страна и партия!

**ПРОФЕССОР**: В кафе не рассиживайтесь. Там с вами никто говорить не станет. Ждите транспорт на остановках, ходите по магазинам. Особо нас интересуют социально незащищенные слои население: пенсионеры, студенты, безработные.

**ОФИЦЕР**: Униженные и оскорбленные.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: А почему они незащищенные?

**ПРОФЕСОР**: Не суть. Ваша задача прямой контакт с людьми этой социальной группы. Нам нужен объективный срез.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Я должна получить конкретную информацию?

**ПРОФЕССОР**: Нет. Этим занимаются другие. Ваша задача – простое общение, но как можно более открытое. Старайтесь вызывать людей на откровенность.

**ОФИЦЕР**: И помните: каждый ваш шаг будет отслежен.

*ОФИЦЕР указывает на монитор, НЕИЗВЕСТНАЯ кивает. ПРОФЕССОР уводит девушку из ангара. ОФИЦЕР идёт следом.*

**Сцена 2-ая.**

*Автобусная остановка: скамейка, чуть поодаль - урна. Появляется НЕИЗВЕСТНАЯ с большим пакетом полным мандаринов. Она усаживается на скамейку, пакет ставит рядом, достает мандаринку, медленно чистит. Шкурки аккуратно кладет рядом. Очистив фрукт, НЕИЗВЕСТНАЯ отделяет дольки и ест.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Боже, как вкусно! И они могут есть их каждый день! У нас только на Новый год, а тут – каждый день!

*НЕИЗВЕСТНАЯ долго ест мандарины, пока не появляется ЖЕНЩИНА. НЕИЗВЕСТНАЯ чуть сдвигается на скамейке. ЖЕНЩИНА говорит по сотовому телефону.*

**ЖЕНЩИНА:** Саша, ну подожди… Ну, давай поговорим… Посидим вечером. Приезжай. Я вина куплю, салатик сделаю твой любимый… Ну, Сашенька… Приезжай. Вина попьём, посидим… Я красное бельё надену… Ну, хорошо-хорошо. Не кричи. Просто поговорим… Разве нам не о чем? Мы же два года вместе… Саша… Саша!

*ЖЕНЩИНА опускает руку с телефоном, плачет. НЕИЗВЕСТНАЯ протягивает ей мандаринку. ЖЕНЩИНА снова набирает номер.*

**ЖЕНЩИНА:** Саша, не бросай трубку. Давай поговорим. Саша, не бросай…

*ЖЕНЩИНА плачет, убирает телефон в карман.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Бросил?

*ЖЕНЩИНА долго смотрит на НЕИЗВЕСТНУЮ.*

**ЖЕНЩИНА:** А с какого перепугу я с тобой откровенничать буду?!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Возьми мандаринку.

**ЖЕНЩИНА:** Да, пошла ты на хрен, сама жри!

*Долгое молчание. НЕИЗВЕСТНАЯ ест мандарины. ЖЕНЩИНА набирает номер, но абонент не отвечает.*

**ЖЕНЩИНА:** Нет, ну что не так? Что со мной не так? Ох-ох-ох… Ладно, давай свою мандарину.

*НЕИЗВЕСТНАЯ протягивает пакет. ЖЕНЩИНА роется в нём, перебирает фрукты, наконец, берёт один. Чистит, ест.*

**ЖЕНЩИНА:** Бросил… Нет, ну чего, скотине, надо было? Я же и ласки, и слов – ничего не жалела. Я и бутылочку поставлю, вкусненького приготовлю, постельку свежую постелю, белье шелковое надену. Красное такое, кружевное. Ему нравится. И в постели там всё, что хочет. И так, и сяк, и минет… Кобелина! Молодуху нашёл не иначе…

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Что ж ты не сказала, что любишь его?

**ЖЕНЩИНА**: Люблю? Не знаю. Как-то сложно мне такое вслух произнести. Да, и люблю ли?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: А минет? Что такое минет?

*ЖЕНЩИНА долго смотрит на НЕИЗВЕСТНУЮ.*

**ЖЕНЩИНА:** Ты что? Дура? Или правда не знаешь?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Не знаю.

**ЖЕНЩИНА:** Какая ты не современная. Странно даже… Минет, ну это… Да ты придуриваешь?!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Правда, не знаю.

**ЖЕНЩИНА:** Ты бананы как ешь?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** При чем тут бананы? Да, и нет их у нас. Если только, когда зелёные привезут раз в год. Тогда ем. И то им полежать надо, пока дозреют, пожелтеют, пожухнут.

**ЖЕНЩИНА:** Пожухнут! Ха-ха!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Так что такое мина.. мине… вене?

*ЖЕНЩИНА смотрит на НЕИЗВЕСТНУЮ, потом наклоняется к уху. Шепчет объяснения. У НЕИЗВЕСТНОЙ из рук выпадает мандарин.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Ой-ё! … И что все современные женщины так?

**ЖЕНЩИНА:** Ну, да.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Нет! У нас бананов нету!

*НЕИЗВЕСТНАЯ берет из пакета новый мандарин, чистит и ест.*

**ЖЕНЩИНА:** Успокойся, это ведь не обязательно. Хотя, по факту… Дай ещё одну, как-то успокоилась я с тобой. Разоткровенничалась что-то. На меня не похоже.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Бери, всё у тебя хорошо будет. И поговорить – хорошо. Поговоришь, и многое понятно. Хотя бы самой себе…

*ЖЕНЩИНА берет фрукт, опять долго выбирая.*

**ЖЕНЩИНА:** Так всю жизнь. Выбираешь, выбираешь. Чтобы без вмятин, без трещин, без пятен. Вскроешь, а гнильца-то внутри. Не умею я выбирать.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Бери любой, они все вкусные.

**ЖЕНЩИНА**: Да, я готова уже на любого. Ведь сорокет скоро. Много ли надо? Мужика да ребеночка. Провыбирала полжизни и сижу ни с чем. Думала: университет окончу, карьеру сделаю. Пока подруги на свиданки бегали, в ночных клубах отрывались, я над учебниками сидела. Когда замуж выходили, детей рожали, я по служебной лестнице карабкалась. Мужики были, конечно, но какие-то не те. Да я и не стремилась. На свадьбах букет невесты никогда не ловила!

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Почему?

**ЖЕНЩИНА**: Я вообще свадьбы не люблю. Невеста красивая такая. А подруги-дуры все фотографируются с ней. А она и красивая-то на фоне своих некрасивых подруг. Ведь любая рядом с невестой внешне проиграет. Я, как поняла это, так на свадьбы ходить перестала.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Обижаются на тебя?

**ЖЕНЩИНА**: Уже некому. У всех бывших подруг семьи, дети, у Катьки даже внучка родилась. Нам поговорить не о чем. Интересы не совпадают.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Ну, с работой-то хорошо?

**ЖЕНЩИНА**: Да какой там! Первый же кризис как долбанул, так вся карьера и полетела коту под хвост. Компания закрылась. Квартира в ипотеке, машину продала, тоже в кредит была куплена. Не потянула… И чего я с тобой разоткровенничалась?!

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Ты ешь мандаринки-то, ешь.

**ЖЕНЩИНА**: Только и остается… И вот сижу я с тобой на остановке, ем мандарины, а ни карьеры, ни мужика – ни хрена нету. Дура дурой!

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Будет ещё.

**ЖЕНЩИНА**: Не знаю… Ты говоришь, «Любовь». А что это? Как? Нужен просто муж, вот и ищу, а потом стерпится слюбится. Мужики периодически появляются. Баба-то я ничего, видная. Но только не задерживаются... А мне уж рожать пора.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: А ты и роди.

**ЖЕНЩИНА**: Так я от мужа хотела. Чтоб всё как у людей: семья, муж, ребенок. Но как у людей раньше надо было. Придется так рожать… для себя…

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: И правильно! Родишь, и всё у тебя хорошо будет.

**ЖЕНЩИНА**: А я рожу! Назло всем рожу!!! О, мой автобус! Пока! Спасибо тебе, подруга! И про бананы помни!

*Подъезжает автобус, ЖЕНЩИНА на нём уезжает. На остановку приходят МУЖИК и СТАРУШКА. НЕИЗВЕСТНАЯ ест мандарин. СТАРУШКА садится рядом.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Хотите мандаринку?

**МУЖИК:** Хочу. А потом можно и мандаринку.

**СТАРУШКА:** Похабник.

**МУЖИК:** Ладно, мать, чё ты? Шучу я. День хороший.

**СТАРУШКА:** Не стыдно? Время день, а он уж пьяный.

**МУЖИК:** А я всегда пьяный. (*Напевает*) «Мы выпьем раз, мы выпьем два, за наши славные «У-2», но только так, чтоб не болела голова».

**СТАРУШКА:** Лётчик что ли?

**МУЖИК:** Ага, лётчик-налётчик. Налетался уж… Списали. Каждое утро теперь в свободном полёте. Вот к другу еду, не люблю один пить. «Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю-дальнюю-дальнюю идём…».

**НЕИЗВЕСТНА:** А мне тоже это кино нравится. Душевное.

**СТАРУШКА:** Кино раньше было не то, что сейчас. Посмотришь и душой отдохнёшь. А сейчас – бандиты, менты и шлюхи. Посмотришь, и ещё страшнее жить. Тьфу!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Такое кино сейчас? Надо посмотреть.

**МУЖИК:** А то не видела?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Нет еще, хожу пока, так смотрю. Дома красивые, магазины. С людьми вот разговариваю. Интересно же! Здесь все не такие, как у нас. Хотите мандаринки?

**МУЖИК**: Где это у вас?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Там.

**СТАРУШКА**: Это сколько ж ты денег на мандарины потратила?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Да, не в деньгах счастье…

**МУЖИК**: Да-да. А в их наличии. Это не новость.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: У меня денег нет. Но я счастлива! Столько всего нового, незнакомого вокруг. Интересно! И вы интересные! Хотите мандаринку?

**МУЖИК:** Чокнутая? Обострение? Ходит, смотрит, мандаринами кормит. Точно, чокнутая!

**СТАРУШКА:** Что вы так? Вдруг и правда…

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Красиво тут, ярко. Магазинов много, продуктов много, колбасы, конфет. Вывески такие горят. Всё сверкает. Машины красивые. Большие и разные. Но много их. А карманные телефоны мне нравятся, я бы хотела такой. Автобусы! В автобусе тепло. А у нас только во «Львовских», если назад сядешь, к мотору. А в «Икарусе» даже гармошка зимой льдом покрывается. Холодно. И люди здесь яркие, одеты красиво, так и сияют. Но только снаружи. А внутри у вас тёмно. Злитесь часто.

**СТАРУШКА:** А вам какой автобус?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Автобус? Никакой… Я присела мандаринок поесть. Люблю мандарины. Жаль у нас их не часто купишь. Поем и дальше пойду смотреть.

**СТАРУШКА:** Что смотреть?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Город. Людей. Может быть, бананов куплю. До вас тут женщина интересные вещи рассказывала…

**МУЖИК:** А-а! Деревенская.

**СТАРУШКА:** Да, милая, город изменился. Иной раз приедешь в другой район – и не узнаешь ничего. Всё строится, строится… Я раньше часто ездила по городу. Встанешь с утра, позавтракаешь и на автобус… или трамвай. Доедешь до конца маршрута, погуляешь и домой. Тоже город посмотришь, парой слов с кем перекинешься. А потом бесплатный проезд отменили пенсионерам. Ездить перестала. Только вот в больницу, а внук сам приезжает… Иногда… Всё строится-строится вокруг, а поговорить не с кем.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Да, люди и у вас не разговорчивые. Все смотрят на меня, как на сумасшедшую.

**МУЖИК**: Я их понимаю…

**СТАРУШКА:** Раньше хорошо было. У каждого подъезда лавочка. Выйдешь, посидишь с товарками, обсудишь всё.

**МУЖИК** (*пытается петь*): «Бабушки-бабушки, бабушки-старушки, бабушки-бабушки ушки на макушке!».

**СТАРУШКА:** А сейчас скамейки есть, а посидеть да поговорить не с кем. Всё больше на скамейках пиво пьют. И куда милиция смотрит?

**МУЖИК**: Полиция. Теперь полиция.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Надо же – полиция. Я полицейских только в кино про немцев видела, или про революционеров…

**МУЖИК**: Судя по всему, ты с ними скоро познакомишься… Или с санитарами… Всё-таки не деревенская.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Я городская. Но у нас такого нет. Дома строятся тоже, но все одинаковые, серые какие-то. Бараки по окраинам сносят, город расширяется. Всех переселяют в новые. В многоэтажках квартиры дают.

**МУЖИК:** Квартиры дают? Ну, точно – того!

*МУЖИК переглядывается со СТАРУШКОЙ, крутит пальцем у виска. НЕИЗВЕСТНАЯ ест мандарин.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Возьмите мандаринку, сладкие они.

**СТАРУШКА**: А давай, милая! Я ведь полжизни в бараке прожила. Ничего слаще морковки не ела. Как говорил мой муж покойный, Коля: «Всё детство в штопанных носках». Ночью в нужник пойдешь на улицу, палку с собой берешь. Такие крысы по двору бегали, что твои поросята… Но зато дружно жили. Праздник если, во двор столы выносим, у кого, что есть, выставляем. Поминки опять же вместе. В армию там проводить, или свадьба. Дружно жили. Хоть и бедно…

*СТАРУШКА ест мандарин.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Молодцы какие! Друг с дружкой-то любую напасть перенести можно.

**МУЖИК:** Любо! Застолья я уважаю. Но выставь-ка сейчас столы у подъезда! Не представляю даже.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Искренности у вас нет. Чувства проявить таитесь.

**МУЖИК**: Да, при чем тут чувства?! Или менты заберут, или бомжи набегут, гастарбайтеры всякие. Поить их всех?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Гастра… кто?

**МУЖИК:** Гастрабайтеры – рабочие такие… Ну, не русские…

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Опять новое слово. Возьмите мандаринку?

**СТАРУШКА:** Когда барак снесли, переехали в новый дом. Целых две комнаты, туалет, ванна. А у нас и мебели-то нет. Откуда ей в бараке-то взяться. Привыкли, если что – у соседей брать. Тут оказалось, что и соседей нет. Раскидали барак наш по разным районам. Вот и стали жить: променяли дружбу на тёплый нужник. Многих не видела с тех пор. Поди померли всё, как мой Коля. Я кончусь, кто ко мне на похороны придёт?

**МУЖИК:** Тебе не всё равно, мать? Я так и напишу в завещании: сжечь и никого не звать! Знаешь сколько могила на кладбище стоит? А поминки?

**СТАРУШКА:** Денег жалко? С собой их заберёшь?

**МУЖИК:** Жалко! Почему я должен кого-то поить? Я военный пенсионер. У меня пенсия побольше чем у тебя, мать, но тоже не миллионы. И деньги я привык экономить с детства. С зелёных соплей по гарнизонам. Отец тоже летчик был. Иной раз засунут в такую морковкину жопу, куда и Сусанин не дойдет.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Военных хорошо снабжают.

**МУЖИК:** Ой, заткнись лучше, дура! Че ты знаешь? Устроили тут сеанс воспоминаний. Я тоже помню! «Морские камушки» - рубль тридцать килограмм, жвачка «Клубничная» за пятьдесят копеек, и шоколадка «Пальма» за рубль. Гадость соевая! Но на всю жизнь запомнил, потому что ни хрена больше не было!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** У нас «Пальма» сорок три копейки стоит.

**МУЖИК**: Ты издеваешься?! Пока этот рубль на шоколадку накопишь! Отец никогда не баловал. Говорил, с детства надо знать, как деньги достаются. Чтобы на фу-фу не спустить. Накопишь рубль и думаешь, а хочешь ли ты еще эту «Пальму»?

**СТАРУШКА**: Хороший родитель, правильный.

**МУЖИК**: Правильный?! Тоже копил. Копил-копил. А потом в девяностых – фух! Всё - в трубу! Все накопления! Всё - в говно!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** В девяностые?

**МУЖИК:** В девяностые! Мать тогда же, следом за отцом, похоронил.

**СТАРУШКА:** Ох-ох! И у меня на книжке все сбережения сгорели. С каждой зарплаты откладывала себе и мужу. Когда по пять рублей, когда по рублю. Думала домик купим на старость. В деревне жить будем. Клубнику растить, огурцы, помидоры. Всё пропало.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Девяностые. Надо запомнить.

**МУЖИК:** Чокнутая всё-таки…

**СТАРУШКА:** Да, и бог с ней. Тебе мешает?

*НЕИЗВЕСТНАЯ продолжает есть мандарины.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: А почему вы тут все больные?

**МУЖИК**: Это мы больные?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Ну, да. У вас столько аптек. Идешь по улице – в каждом доме да через дом. И продуктовых магазинов много очень, кафе, ресторанов. Можно подумать, что вы в основном едите да болеете.

**МУЖИК**: Пьём ещё!

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Да, винных магазинов у нас столько нет.

**МУЖИК**: Эх, подруга, где же кружка! Че-то трезветь начинаю…

*Появляется СОЛИДНЫЙ, встает в стороне ото всех.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Угощайтесь мандаринкой?

**СОЛИДНЫЙ**: Спасибо… у меня аллергия на цитрусовые.

**НЕИЗВЕСНАЯ:** У нас на мандарины аллергии ни у кого нет. Откуда ей взяться-то аллергии?

**МУЖИК:** Сожрёшь весь пакет, и у тебя будет.

**СТАРУШКА:** Возьмите, она от души угощает.

**МУЖИК:** Халява же! Бери!

**СОЛИДНЫЙ:** Я даже чай с лимоном пить не могу.

**МУЖИК:** Какая неженка! А чё ты такой нарядный и на автобусе?

**СОЛИДНЫЙ**: Разрешение надо спрашивать?

**МУЖИК**: Тоже подозрительно!

**СТАРУШКА**: У нас в доме… в восьмидесятых дело было… тоже один в костюме жил. Всегда в костюме и с дипломатом. Каждое утро гладко выбрит, галстук на шее. Всё солидно. Да только он в дипломате-то окромя бутылок ничего не носил. Пустые сдавал, покупал новые. И важно так – в костюме, с дипломатом – возвращался в квартиру и напивался.

**МУЖИК:** Мужик! Самец!

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Горе, наверное, у него?

**СТАРУШКА:** Попёрли его из института. Что-то там про Брежнева на собрании сказал не то. Вот и попёрли. И каждый день в хлам. Но! Никто не видел. Только соседи знали… А утром снова выбрит, в костюме, с дипломатом.

**МУЖИК**: Красавчик!

**СТАРУШКА:** Так и помер в костюме…

**СОЛИДНЫЙ**: Ко мне это не относится. Я себе цену знаю, здоровье гробить не стану. Я веду здоровый образ жизни.

**МУЖИК**: ЗОЖ? Ха! (*напевает*) «Но если в башне пое…».

**СОДИНЫЙ**: Хватит!! Я еду на собеседование. Должность ответственная. Внешний вид должен соответствовать.

**МУЖИК**: А чё не на машине?

**СОЛИДНЫЙ**: Что вы пристали? Устроюсь на работу, буду на машине ездить. Полгода без дела… Буду ездить на такси.

**СТАРУШКА**: Это сколько ж ты, милый, получать будешь? Каждый день на такси ездить…

**СОЛИДНЫЙ**: Сколько буду – все мои. Кому деньги нужны шары с утра заливать, да жрать от пуза. А мне деньги дают возможности, в том числе возможность рож таких не видеть…

**МУЖИК**: Ой-ой! Интеллигент, твою мать.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Брежнев… А у вас кто сейчас главный?

**СТАРУШКА:** Так Путин же!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Не знаю такого.

**СОЛИДНЫЙ**: Чокнутая что ли?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** А до него кто был?

**СТАРУШКА**: А Путин и был. До него недолго Медведев. А до Медведева снова Путин.

**МУЖИК**: А после Путина, обратно Путин и будет! Ха-ха-ха!

**СТАРУШКА:** Хорошо же! Он мне нравится. Вон как строится всё! Школы, дома, детские садики. Пусть он и дальше будет. Он хороший.

**МУЖИК:** Застой! Всю жизнь так, мать, и проживешь при одном правителе. Вон у неё спроси.

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** У меня не надо…

**СОЛИДНЫЙ:** Стабильность! Мало вам беспредела было в девяностых? Кто в бандиты, кто на паперть… Полстраны вымерло!

**МУЖИК:** А-а! Не, тут без бутылки никак! Такая пошла тема! Пошли, мужик, намахнём по пять капель?

**СОЛИДНЫЙ:** Сказал же, на работу еду устраиваться. Как раз и мой автобус.

*Подъезжает автобус, СОЛИДНЫЙ уезжает.*

**МУЖИК:** Уехал, а я чё-то трезвею. Мой-то где автобус?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Всё хорошо у него будет.

**МУЖИК:** Да, нет. Есть, конечно, что вспомнить хорошего из детства. Есть… Когда мне семь лет исполнилось, дед повёз Москву, столицу нашей Родины, показывать. Тогда ещё слово «Родина» с большой буквы писалось, это сейчас уже по фиг… Но не суть... Вот тогда с дедом было хорошо. Эскимо на палочке. Дед в «Детском мире» мне индейцев купил пластмассовых, разборных. Таких ни у кого не было во дворе. Все завидовали, одного даже украл кто-то. Ванька, гад, наверное… Хорошо было! Ладно, дай мандаринку.

*НЕИЗВЕСТНАЯ протягивает пакет. МУЖИК, не глядя, берет первую попавшуюся. Держит в руке.*

**МУЖИК:** Икра красная мне не понравилась. Скинул её с бутерброда, а батон с маслом съел. Дед смеялся…

*На остановку приходят ПАРЕНЬ и ДЕВУШКА.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Угощайтесь!

**ПАРЕНЬ:** Нет, не надо.

**МУЖИК:** Помню в очереди в мавзолей, мать твою, семь часов стояли! Через весь Александровский сад, по спуску. Под дождём! А зашли внутрь… Ну, лежит… Ну, и чё…

**СТАРУШКА:** Маленький был, не понял.

**МУЖИК:** А чё понимать-то? Чё за аттракцион: посмотри на мумию? Как меня от этого трупа торкнуть-то должно? Другое дело ВДНХ! Вот там аттракционы!

**СТАРУШКА:** Не говори так о вожде! Не смей! Он – Великий!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Пусть говорит. Поговорит-поговорит, и что-то прояснится. Легче станет. У нас тоже не говорят. Всё молчат больше. Вроде люди хорошие, а молчат. Только думают. И хорошее, и плохое. А вслух не говорят. И думы несказанные давят, съедают. Говорить надо всем. А то только песни поют и маршируют часто…

**ДЕВУШКА:** А я возьму мандаринку! Так захотелось!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Берите-берите, у меня много.

**ПАРЕНЬ:** Не бери! Ты не видишь? Чокнутая какая-то… или еще что?

**ДЕВУШКА:** Что?

**ПАРЕНЬ:** Не знаю, накачала чем-то их. Отравой, наркотой.

**ДЕВУШКА:** Ты дурак?

*ДЕВУШКА берет мандарин, чистит, ест. Пытается скормить дольку ПАРНЮ, тот уворачивается.*

**ДЕВУШКА:** Спасибо, очень вкусно.

**МУЖИК:** Вкусно им! Вот раньше были мандарины! Отец принесёт домой пакет, спрячет на антресолях. А ты их по запаху найдёшь легко! Такой аромат стоял на всю квартиру!

**ДЕВУШКА:** А мы были в мавзолее недавно. В Москву ездили. Гуляли на Красной площади и зашли.

**МУЖИК:** Он ещё работает?

**ПАРЕНЬ:** Два раза в неделю, часа по два-три что ли. И никакой очереди.

**СТАРУШКА:** Мне уж и не попасть к вождю-то. В Москву ехать, сколько денег надо?

**ДЕВУШКА:** Нас чуть не приняли там.

**МУЖИК:** За что?

**ПАРЕНЬ:** Её на «ха-ха» пробило. Стоит и ржёт перед Лениным.

**СТАРУШКА:** Как не совестно!

**ДЕВУШКА:** Атмосфера такая… пафосная. Скорбные рожи у всех. И этот лежит. Фараон! Мне так смешно стало.

**ПАРЕНЬ:** К нам тут же подходит какой-то, фээсбэшник, наверное. Говорит: «Не смейтесь! Вы же в могиле!». Тут и меня порвало!

*ПАРЕНЬ с ДЕВУШКОЙ смеются. СТАРУШКА берёт мандаринку из пакета, чистит.*

**МУЖИК:** И че потом?

**ПАРЕНЬ:** Ничего. Ушли, да и всё. В «Макдональдс» пошли.

**СТАРУШКА** *(крестится*): Ничего святого!

**МУЖИК:** Святого! Чё ты крестишься? Ленин бога отменил! А ты, мать, знаешь сколько миллионов каждый год тратят, чтобы тело там хранить?

**СТАРУШКА:** Это вождь! Он нам всем укор. Наша совесть.

**МУЖИК:** Ага! Вова, вставай! Мы всё просрали!

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Возьмите ещё мандаринку.

**МУЖИК:** Да, я эту ещё не съел.

**ДЕВУШКА:** И зачем хранить? Ведь просил же он с матерью похоронить, так нет - выставили на обозрение! Наш автобус! А я можно ещё возьму?

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Берите, конечно! Всё у вас хорошо будет.

*ДЕВУШКА берет пару мандаринов и, взяв за руку ПАРНЯ, уходит с ним в автобус.*

**СТАРУШКА**: Помрем мы, старики, эти наглумятся над Лениным.

**МУЖИК**: Скажи, мать, спасибо, что они вообще знают: кто такой Ленин.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Как это возможно? Имя Ленина должен знать каждый школьник. Как же не знать Ленина?! Немыслимо. Так странно это слышать…

**СТАРУШКА**: Вы из прошлого?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Нет. Я из настоящего.

**МУЖИК**: Ха! А мы тогда откуда?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Отсюда… Но это не настоящее. Это вы так придумали. И живёте теперь… Странно живёте. Раскрепощенные очень, но не искренние. Вам проще рассказать, как минет делать, чем признаться в любви.

**МУЖИК**: Минет? Ты откуда такие слова-то знаешь?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Рассказали.

**МУЖИК**: Чё еще тебе рассказали?

**СТАРУШКА**: Уймись, похабник!

*МУЖИК, наконец, чистит мандарин, ест. Шкурки мнёт в кулаке.*

**МУЖИК**: Не, раньше слаще были. Это фуфло китайское.

**СТАРУШКА**: Нравится тебе у нас?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Нравится. Красиво, ярко, интересно! И сытно! Но жить я здесь не хочу… Так не хочу.

**МУЖИК**: Чем же мы тебе не угодили?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Недушевно здесь. Нет благости. Обозленные вы все.

**МУЖИК**: И она? Старушка-божий одуванчик злая?

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Не злые вы, а обозленные. И на деньги всё меряете. Мне это не по душе. Погуляю ещё здесь, и обратно уеду.

**СТАРУШКА**: Такая наша судьба, милая…

**МУЖИК**: А у вас лучше?

*МУЖИК бросает шкурки мандарина под ноги. Берет еще один, чистит, сразу бросая кожуру на пол.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: По-другому. Не лучше и не хуже. А – дома! Вы были на курорте? В отпуске? Ведь там хорошо! И тепло, и сытно, и интересно! А всё равно домой тянет. Душа-то там. Дома всегда хорошо, вы только забыли об этом. Обиделись на что-то и злитесь на свой дом. И живёте так с обидой и злостью.

**СТАРУШКА**: Ой, милая, как не злиться? Столько с нами сделали…

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Кто сделал?

**МУЖИК**: Кто-кто? Государство! Родина, мать её!

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Родина? Мать её? Да, Родина – мать. Как родителей не выбирают, так не выбирают и Родину. Но какая она, зависит от нас. Именно и только – от нас! Можно лучше? Значит нужно стремиться, чтобы было лучше, чтобы хорошо было. Вот вы шкурки на пол бросили, а урна рядом. Разве папа так вас учил? Он военный и вы офицер, порядок должен быть в крови, дисциплина. А вы пили с утра…

*МУЖИК подбирает шкурки, уносит в урну.*

**МУЖИК**: Ну, спасибо! Угостила, так угостила…

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Не обижайтесь, я как лучше хочу.

**МУЖИК**: Может я и засранец, но страну просрали другие.

**СТАРУШКА**: Всё так, милая. Ничего же ты не знаешь…

**МУЖИК**: Или не хочешь знать.

**НЕИЗВЕСТНАЯ**: Пора мне…

*НЕИЗВЕСТНАЯ встаёт со скамьи, аккуратно собирает горку шкурок, относит в урну.*

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Вы ешьте мандаринки. Ешьте. Вспоминайте вкус детства. Вкус жизни, что мама с папой подарили. Себя вспоминайте. Живёте-живёте, а себя забыли. Самих себя забыли! Красивая одежда, яркие афиши и вывески, теплые автобусы, дорогие машины, высокие дома, магазины, карманные телефоны, колбаса, шоколадки, Путин, Брежнев, бананы, мандаринки: это всё оболочка, мишура, антураж. Люди-то те же! Только забыли об этом. Придумали себе новости. Но сами - те же! А за новым днём себя не видят. Исконного себя, от рождения который! Ешьте мандаринки, вспоминайте себя…

**СТАРУШКА:** Спасибо, милая…

**НЕИЗВЕСТНАЯ:** Прощайте. Пойду. Всё у вас хорошо будет!

*НЕИЗВЕСТНАЯ уходит, оставляя пакет с мандаринами на скамейке. СТАРУШКА и МУЖИК едят мандарины, молчат.*

**СТАРУШКА:** Чокнутая всё-таки…

**МУЖИК:** Однозначно! Из психушки сбежала. Крыша съехала на советской тематике. Многие сейчас страдают по жизни в Советском Союзе.

**СТАРУШКА:** А было хорошо в СССР…

**МУЖИК:** Или того хуже. Из тюряги эти годы не вылезала. Бабы они тоже, знаешь, какие бывают…

*Подъезжает автобус.*

**МУЖИК:** Ну, слава богу!

**СТАРУШКА:** Мне тоже этот нужен. Пора…

**МУЖИК** *(напевает)*: «Пора в путь дорогу, дорогу дальнюю-дальнюю-дальнюю идём…»

*СТАРУШКА и МУЖИК уезжают. Пакет с мандаринами остается на скамейке.*

**Сцена 3-я.**

*Ангарное помещение. ОФИЦЕР и ПРОФЕССОР смотрят в монитор.*

**ОФИЦЕР:** Как она?

**ПРОФЕССОР**: Эта? Тоже не выдержала. Повело. Ходит, всех жизни учит.

**ОФИЦЕР**: Эксперимент был двусторонний?

**ПРОФЕССОР**: Конечно, подопытной была и она. Её реакция интересна науке ничуть не меньше, чем социальный климат того общества.

**ОФИЦЕР**: И что с ней?

**ПРОФЕССОР**: Изолируем.

**ОФИЦЕР**: Может, использовать повторно?

**ПРОФЕССОР**: Чистоты восприятия уже не будет.

**ОФИЦЕР**: Ну, в дурдом, так в дурдом.

**ПРОФЕССОР**: Пойдемте встречать. Возвращается…

*ОФИЦЕР и ПРОФЕССОР уходят.*

**Занавес.**

*Ноябрь-Декабрь 2018 год, г. Екатеринбург.*