**Аня Кизикова**

**Хабибулин в Ижевске**

*Действующие лица:*

Хабибулин

Охранник Гриша

Продавщица Люба

Зоя Емельяна

Активисты

*1.*

*Коморка охранника. Ну как коморка, перегородка в торговом зале захудалой пекарни. Тут есть стол с телевизором, экран которого поделён на 4 части – камеры наблюдения, чайник, кружка, сахарница, два стула, на одном сидит Хабибулин, охранник властно стоит.*

ОХРАННИК: Кусал?

ХАБИБ: Ну…

ОХРАННИК: Попался и зассал?

ХАБИБ: Ну…

ОХРАННИК: Я тебя спрашиваю – кусал? Ты ответь сейчас по совести, а то потом плакать будешь. Чувство вины оно со временем усиливается, знаешь это? Тут и не такие плакались…

ПРОДАВЩИЦА*(из-за перегородки)*: Да какие не такие?

ОХРАННИК: Люба не мешай работать. *(Хабибулину)* Парень, ты подумай и ответь честно. Чисто сердечное и я добр как бобр. Ну!

ХАБИБ: Ну…

ОХРАННИК: Кусал?

ХАБИБ: Ну кусал.

ОХРАННИК: Нет ты не кусал! Ты порчу имущества совершал! Целенаправленно и злостно! Уу, татарин.

*За перегородку заглядывает продавщица.*

ПРОДАВЩИЦА: Гриша! Ты мне всех посетителей в зале распугаешь. На, милый, доедай свою перепечу.

ОХРАННИК: Доедай? Доедай?! Да он щас тут только ущерба больше нанесёт.

ПРОДАВЩИЦА: Нет, интересный какой! А чего мне с ней делать? Раз уж начал пусть доедает.

ХАБИБ: Спасибо большое.

ПРОДАВЩИЦА: Кушай кушай. Только из печки. С грибочками. Вкусно-о-о.

ХАБИБ: Ага.

*Продавщица уходит.*

ОХРАННИК: В соучастницы запишем. Вот придёт Зоя Емельяна, и всем вам вставит.

ХАБИБ: А вам?

ОХРАННИК: А мне за что?

ХАБИБ: Не уследили же.

ОХРАННИК: Умный что ли самый? Зато предотвратил. Здесь только частичная порча. Уследишь за вами всеми тут.

ПРОДАВЩИЦА*(из-за перегородки)*: Да за кеми за всеми тут?

*Хабибулин ест*

ОХРАННИК: Ай

*Машет рукой на Хабибулина. Садится что-то писать.*

ОХРАННИК: Столько мне вас тут встречалось вот таких.

ХАБИБ: Я бы честно заплатил, но у меня денег нет.

ОХРАННИК: Да да, вот именно таких. Оборванцы. Перекати поле. Ты думаешь почему у тебя денег нет? Потому что вот ты такой. А нормальные люди свой хлеб честно зарабатывают. Да хватит ты жрать. *(за перегородку)* Люба! У нас подгоревшее чё-нибудь есть?

*Люба приносит батон. Охранник начинает есть. Охранник и Хабибулин едят. Люба смотрит, умиляется.*

ХАБИБ: Я к девушке своей еду и от поезда отстал.

ПРОДАВЩИЦА: К девушке?

ОХРАННИК: Ачё понравился?

ПРОДАВЩИЦА: Красивый, только на татарина похож…но ты дурак, Гриша? *(шопотом)* Зое Емельяне.

ХАБИБ *(шопотом):*А кто это такая-то?

ПРОДАВЩИЦА: Хозяйка наша.

ОХРАННИК: Расплата твоя.

ПРОДАВЩИЦА: Хорошая женщина.

ОХРАННИК: Люба, ты чё сюда пришла?

ПРОДАВЩИЦА: Да нет никого.

ХАБИБ: Мне к другой Зое надо, в Калининград.

ОХРАННИК: И ты туда без денег собрался? Кавалер.

ХАБИБ: Мир не без добрых людей. Практика показывает. А как вы сказали эта штука ваша называется?

ПРОДАВЩИЦА: Перепечи. Это корзиночка такая делается, начинка ложится и яичком заливается. Может ещё одну?

ОХРАННИК: Вот придёт Зоя Емельяна и всем вам вставит.

ПРОДАВЩИЦА: Конечно, работа нервная такая. Я ей говорю, чтоб хоть котёночка завела или собачку, а она говорит воняет.

ОХРАННИК: Правильно. Ей мужчина нужен.

ПРОДАВЩИЦА: А они так не воняют? Да понятно, что нужен. Но где ж его взять, если тут – такое.У неё и так судьба не лёгкая.

ХАБИБ: Может лучше в полицию? Я там хоть переночую. А так мне правда к другой Зое надо.

АКТИВИСТЫ *(из-за перегородки):* Поднимай, республика, голос громкий свой!

ПРОДАВЩИЦА: Ух, черти активисткие, чего к нам-то пожрать идти!

АКТИВИСТЫ: Гордость и отвага да укрепят наш строй!

ПРОДАВЩИЦА: Гриша, иди их выгоняй, вот тебе настоящее дело, накаркал!

ОХРАННИК: Вот придёт Зоя Емельяна и всем им вставит.

ЗОЯ *(из-за ширмы)*: Ну-ка ша!

*Тишина. Зоя заходит в коморку.*

ЗОЯ: Показывайте.

2.

*Дорогая машина Зои Емельяны. Она за рулём, курит. Хабибулин на переднем сидении*.

ЗОЯ: Лыжи видел, Ижика видел, а храм?

ХАБИБ: Очень есть хотелось просто. Я отработать могу.

ЗОЯ: Отработаешь.

ХАБИБ: Куда вы меня везёте?

ЗОЯ: Тебе Гриша что ли не говорил, что я сейчас приду и всем вставлю?

ХАБИБ: Говорил.

ЗОЯ: Вина выпьем.

ХАБИБ: Я не пью.

ЗОЯ: Ну-ка посмотри на меня.

*Пауза*

ЗОЯ: Вы татары мать родную можете продать если много предложат.

ХАБИБ: Мы хотя бы не такие скверные как удмурты.

ЗОЯ: Хочешь сказку расскажу?

ХАБИБ: Отпустите меня.

ЗОЯ: Жила была девочка. И чего-то куда-то все делись. И родители, и друзья. Некому обласкивать, да и платье новое тоже купить некому. Пошла она сама по миру. Где-то милый человек дал краюшку хлеба. И тут же бомж какой-то говорит, мол кушать нечего. Ладно, отдала ему свой хлеб. Идёт дальше. На встречу парень молодой красивый, говорит дай шмотку какую-нибудь, а то холодно. Она отдала и дальше идёт. Ночь уж уже. Звёзды заблестели, а потом давай падать. Падают и в серебро превращаются… Ну так вот, много у меня серебра.

ХАБИБ: Угу, но мне к девушке надо.

ЗОЯ: К девушке?

ХАБИБ: В Калининград.

ЗОЯ: Без денег?

ХАБИБ: Почему этот вопрос всех так интересует? Я от поезда отстал, потому что дурак. Потому что дурак я сижу сейчас с какой-то вообще другой Зоей. Моясовсем другая, светлая что ли, ей не нужны эти деньги деньгиденьги. Ей я нужен. И я еду из Владивостока в Калининград. Я приеду в Калининград и скажу ей – здравствуйте, Зоя. А она мне – здравствуйте. Вы Хабибулин? А я ей – я Хабибулин. А она мне – очень приятно. А я ей – и мне. Приятно. Очень приятно. А с вами мне не приятно Зоя Емельяна. И вы меня не остановите.

*Дёргает ручку двери. Не открывается.*

ХАБИБ: Я сейчас сам в полицию сдамся.

ЗОЯ: Все вы такие.

*Дорогу им преграждают активисты*

ЗОЯ: Да бля.

АКТИВИСТЫ: Мы Удмуртией воспряты чтоб хранить и защищать!

*Зоя открывает окно, высовывается.*

ЗОЯ: Вам «ша» с первого раза не понятно?!

*Хабибулин нажимает на кнопку блокировки дверей. Открывает дверь. Убегает.*

ЗОЯ: Все вы такие. И Хабибулины, и нет. Почти ж до вокзала довезла, дурак. И сказка была про то, что добро всегда добром возвращается. Вот я и прощаю их всех, а они…шуток не понимаю. И добро мне не возвращается. А хочется. Беги беги, Хабибулин, к своей девушке. А мне и так хорошо.

*Высовывается из окна машины.*

ЗОЯ: М-м, звёзды вон уже. *(активистам)* А вы разошлись! Разошлись, говорю, а то давить буду!

*Давит на газ.*