Валерий Шергин

**н. ж. в. д.**

действующие лица:

ЕФИМ ШОРОХ: простой русский солдат, он же красный командир.

СЕМЕН: славный боец красноармеец.

КАТОРЖАНИН: беглый осужденный за экономическое преступление.

ВИКЕНТИЙ

МАРФУША: удмуртская красавица.

КОМАНДИР

ХАН: предводитель бандитов. Или как он сам говорит – повстанцев.

ТИХОН

МАКАР

ГЕРАСИМ

ПАШКА

ПУШКА

ПЕШКА

КНЯЗЬ: белый офицер.

ВИТЬКА

КРЕСТЬЯНЕ: мужики и старухи.

БЕЛЫЕ: белые.

**Действие первое**

**Картина первая**

ЕФИМ. Почему меня Шорохом зовут? Это тебе интересно? Ну что ж, слушай… Я уже, стало быть, сказывал, что в окопниках служил… Простой русский солдат. Сто восьмой пехотный полк… Так вот… В «мировую» и было это у нас. Стояли, значит, мы на фронте. Вот так, наши позиции, а вот так, точно так же как у нас – Немцы… ну, их позиции, значит. От нас до них, шагов писсят было! Мож меньше… Мы, тогда, друг дружку не особо трогали, воевать-то уже не хотелось. Зачем че воюем – не понятно, да и… надоело… Но, нет, нет, да и постреляем малость, для проформы… когда кто подопьет там, или праздник у кого какой… Ну вот, стало быть… у меня в тот вечер праздник и был. И вот в этом праздничном состоянии, решил отлучиться я с наших позиций по малой нужде… Но, у меня же праздник, я в аккурат у орудий праздновал, а до нужника еще вон идти сколь было, а меж нашими позициями-то такое дерево стояло… оно и ближе, и… поприятнее взору было… моему. Так, стало быть, встал, да и пошел к нему… нужду справлять… нужду справил и назад… Да, только, вишь, от празднику, голову мне скрутило, и не в ту сторону возвращаться я стал… прямиком к немецкой позиции… Возвращаюсь, глядь… а что-то это никого и нет… по окопам брожу, туда, сюда… не слыхать никого… заглядываю, значит, к офицерам, в землянку… Вхожу. Ба-а-а… Наши, оказывается, немецкого языка в плен взяли… офицера какого-то, фенд… фебель… или кто их там, не разбирал особо. Стою, просто, думаю, а чего он тут? Зачем? По какой надобности? Видать, не просто так, допрашивать привели… Ну, я дверь в землянке подпер, закрыл как смог, чтоб не сбёг враг… и допрашивать начал… Ночь всю. И так, и эдак с ним… всю душу из него вытряхнул… Много ли надо русскому солдату, чтоб с немецким офицером сдюжить. Что ты! Все он мне рассказал, как есть… но, ближе к рассвету, под утро самое, стал я понимать, что что-то нечисто здесь… праздник заканчивался, видимо. Вот и смекнул в итоге, что не в своих позициях. Мне бы это, конечно, раньше бы сообразить, взять этого офицера в охапку и домой, ан нет, уже рассвет, так уже не сделать… Обида такая, на себя самого стала, что я, к офицеру еще раз приложился, ну так… чтоб не убить вовсе… упал офицер. Стих. И я к своим, дёру… Возвратаюсь, а там уже ваше благородие меня встречают. Так и так, мол, где был? Отчего позиции брошены? Дезертиром обозвал, трибуналом потряс перед носом… А я ему, так и так, мол, был у врага в тылу, допросил их главного…   
Что-о-о?! завопил офицер… да, ты ж ему, пьяная сволочь, все сам и выложил, теперича нам наступления ждать следует! Ну и по тревоге поднялся весь полк, и меньше чем через пол часу, шли мы уже в наступление… Идем в наступление, врываемся в вражеские позиции… Глядь. А их и след простыл! Сгинули немцы. И офицер ихний тоже… с ними… А потом уже у нас повелось в солдатском лексиконе, что мол дескать это Фима, у немцев шороху навел… а потом это ко мне привязалось… Фима Шорох! Простой русский солдат!

Шел 1919 год… Гражданская война в её самом разгаре.

Красные против белых. Зеленые против тех и тех. Еще где-то есть демократическое собрание, анархисты…

Красные убивают белых. Белые убивают красных. Зеленые, понятно, и тех и других убывают. Вообще кого хотят того и убивают. И каждый день идут кровопролитные бои. Братоубийство, зверства, беспощадность…

Но это пока всё где-то там… а прямо сейчас, под погожим осенним деньком, на холме, где красноармейский железнодорожный взвод разместил караульный пункт, два бойца красноармейца разложились на перекус и перекур…

Не всё же время воевать.

СЕМЕН. Так, а что там дальше было? Немец-то Вам чего рассказал? Ценное что-то?

ЕФИМ. Да черт его знает. Не разобрал… Я же, Сема, немецкого не понимаю. У тебя табачку, кстати, угоститься не найдется ли?

СЕМЕН. Так не курю же я.

ЕФИМ. Да и ладно. Своего покурим…

Оба замолкают. Где-то там в дали, слышны выстрелы.

Ефим достает из карманов шинели курительные принадлежности: спички, табак, бумагу… не торопливо, сворачивает самокрутку.

СЕМЕН. А что если б в Вас это… пульнул кто? Когда обратно бежали… Убили бы ведь?

ЕФИМ. Да не пульнул, а стрельнул! Деревня ты, Сема… Заговоренный я. Меня ни пуля, ни сабля… ни бомбы… ничего не берет. Сколько раз в атаку ходили… шквал огня венгров… на мне ни царапины… Сколь убитых, сколь раненых… а на мне – ни одной дырки…

СЕМЕН. Да ага?

ЕФИМ. Да! И отступали, когда… это в Польше, в пятнадцатом годе… Приготовились. Наступление. Сто восьмой пехотный полк держит оборонение. В итоге… Все убиты, никого в живых. А на мне ни единой царапины…

СЕМЕН. Да иди те ж Вы?!

ЕФИМ. Да! Вот и иди. А то ты думал… Ты еще отроком был, когда дядя Фима Шорох воевал уже… Что ты! Думаешь много ли у меня орденов да медалей?

СЕМЕН. Сколько?

ЕФИМ. Полно! Георгиевский крест четвертой степени, в количестве: две штуки. Георгиевский крест третей степени – одна штука. И второй степени – две штуки! Вот так-то!

СЕМЕН. Да иди ж ты?!

ЕФИМ. Георгиевский солдатский крест, за службу и храбрость давали… Так что, мы как воевать и что почем да куда и как делать, все знаем! Так что… ты, Сема, жить если хочешь, меня всегда держись… От пули точно не помрешь. Мне еще в детстве, цыганка это предсказала. Сказала, что это всё меня не убьёт. Сказала, погибну я, от того, чего знать не могу…

Слышен хруст ветки неподалеку.

СЕМЕН. Это что?! Не как хрустнуло что-то? Крадется кто? Сходить посмотреть…

Оба замолкают. Прислушиваются…

ЕФИМ. Да не… показалось тебе. Ветер.

СЕМЕН. А что если… Вот ведь и стреляют же. Слышите? Мож чего случилось? Нападение?

ЕФИМ. Да с чего ради? Пускай стреляют… Что им? Может празднуют чего? С нашеву флангу никого не проходило, верно? Значит, не наше это дело… По уставу, не можем мы самовольно с караула сняться… пока смена не придет. Пост сдал, пост принял… иначе никак.

СЕМЕН. И то верно. Ваша правда… А вот мы тоже как-то, в атаку тут ходили, когда на белых, так я…

ЕФИМ. Что ты? Ты!.. В атаку они ходили… «Тоже»… Вот – я, то да! Я ходил, я знаю, такого повидал… Думаешь, за что, командир наш меня невзлюбил? Цепляется вечно ко мне. А то, потому что, знает каков я в воинском деле… боится, что подсижу. И правильно боится, доложу я так. Так что… будь там что серьезное, поди прислали бы кого.

На холме появляется В и к е н т и й.

Викентий - это «местный дурачок», однажды прибившийся к красноармейцам. Никто уже и не вспомнит из каких мест он появился. Но, хлопот и вреда особого от него не было. Так и жил-служил при взводе.

А то что дурачок, по его виду можно понять с легкостью. Дело даже не в форме одежды, которая смотрится на нем как костюм «красноармейца» для новогоднего детского утренника. Лошадь у Викентия ненастоящая! Выпиленная из доски лошадиная голова, приколоченная к черенку от лопаты, да и к всему прочему, выкрашена в зеленый цвет.  
 Вот на этом коне, Викентий и скачет к бойцам…

ЕФИМ. О, какие люди… Семён, вона друг твой прискакал опять.

СЕМЕН. Блаженный? Так это не мой друг.

ЕФИМ. А чего он тогда к нам ездит?

СЕМЕН. Я думал, что Ваш.

ЕФИМ. Мой? Это ты с ним всё балаболишь о своём там.

СЕМЕН. Так я думал, раз Ваш друг, так чего бы и не поговорить. Смешной он…

ЕФИМ. Так, значит, да? Ладно… Раз не мой – не твой, то чего он у нас забыл? Никак, это командир, сподобился к нам его специально отправлять. Недоверие свое, выказывает нам! А? Как думаешь?

СЕМЕН. Даже не знаю. Не могу знать… может тогда… это как его… отвадим?

ЕФИМ. От! А это ты молодец, Сёма… А ну вставай, пошли!

Ефим и Семён встают, идут на встречу к Викентию.

СЕМЕН. А ну стой! Кто такой?

ВИКЕНТИЙ. Свой я! Свой!

ЕФИМ. Свой? Это еще поглядим. С чем прискакал к нам?

ВИКЕНТИЙ. Пакет! Вот… (*Достает из-за пазухи сверток из бумаги, показывает*.) Секретное поручение, важной, ценной информации! Командирской приказ!

СЕМЕН. А чего там стреляют, не знаешь?

ВИКЕНТИЙ. Бандитский налет! Ожесточенный бой!

ЕФИМ. Ага, значит ожесточенный? А к нам, стало быть – пакет? Ты еще скажи, что для Ленина он!

ВИКЕНТИЙ. Да, для Ленина! Вот пакет! Секретное поручение, важной… (*протягивает пакет Ефиму*.) Велено передать!

ЕФИМ (*отмахивается от свертка*). Слыхал, Сёма? Вот так командир над нами насмехается… И не кажется ли тебе, Сема, что показания этого бойца не сходятся?

СЕМЕН. Да я даже не…

ЕФИМ. А ты приглядись! Все признаки на лицо! Форма не соответствует уставу: всё как наше, но не то! Транспортное средство…

СЕМЕН. Тоже не соответствует?

ЕФИМ. Верно! Стало быть, перед нами кто?

СЕМЕН. Кто?

ЕФИМ. Стало быть, перед нами – шпион!

ВИКЕНТИЙ. Кто?!

ЕФИМ. Засланный разведчик. Противник наш. Диверсант!

СЕМЕН. Да ладно вам. Будет… Никогда б не подумал. Он же ребенок.

ЕФИМ. Жеребенок?! Да он конь, Сема! Ты забыл или что? Что мы сделать сейчас хотели?

СЕМЕН. А-а-а… ну да, он конь!

ЕФИМ. Да не конь, деревня ты, Сема… шпион!

ВИКЕНТИЙ. Так у меня же пакет!

ЕФИМ. Ой всё! Пакет у него. Вяжи его, Семён.

СЕМЕН. Вязать?

ЕФИМ. Вяжи, Сема. Вяжи…

СЕМЕН. Ладно. Ты, Викентий, это… как его… слазь с коня тогда, что ли…

Викентий «спрыгивает» с своего коня и держит его в руках.

СЕМЕН. А чем его вязать-то?

ЕФИМ. Веревкой вяжи!

СЕМЕН. Так нет веревки-то!

ЕФИМ. Ой, да что ты будешь с вами делать! Ну, коня на него поставь. Конь же тяжелый, он и не убежит! Конь ведь у тебя, Викентий, настоящий?

ВИКЕНТИЙ. Да. Аллигатор кличут…

ЕФИМ. А, от этого он, стало быть, у тебя зеленый? Ставь Аллигатора на него!

Семён ставит деревянного Аллигатора на плечи Викентию. Под «тяжестью» коня, тот падает на колени…

СЕМЕН. И что теперь с ним делать?

ЕФИМ. Ох ты ж, черт… А что? Что с ним делать?.. я и не подумал…

ВИКЕНТИЙ. Бейте! Пытайте меня! Все равно ничего я вам не скажу!

ЕФИМ. Сема, ты это слышал?

СЕМЕН. Бить его?!

ВИКЕНТИЙ. Бейте, бейте…

Ефим отводит Семёна в сторону.

ЕФИМ. Ишь ты, как придуривается-то. Знает, что побить его нельзя. Командир его прислал, как я и думал. Проверяет нас. Не доверяет. Прознал про ордена мои, не меньше.

СЕМЕН. Так как поступить нам?

ВИКЕНТИЙ. Пытайте меня, изверги! Кровь пейте! Русские не сдаются…

ЕФИМ (*поворачивается к Викентию, подходит к нему*). Значит так, шпион! А никто пытать тебя и не собирается. Мы за тебя выкуп потребуем… в заложниках ты теперь!

СЕМЕН. А что потребуем?

ЕФИМ. Значит так… что бы нам у них потребовать?.. сейчас-сейчас… а знаешь, что? А пусть они предводителя своего взамен на него отдадут!

СЕМЕН. Так, а кто предводитель? Мы же не знаем…

ЕФИМ. Да… Да, зато он знает! Пусть сам к ним идет, и говорит, что мы его в плен взяли. Всё! Отпускай его и пусть скачет…

Семен пожимает плечами и отпускает Викентия, снимает с него коня, отдает ему в руки…

СЕМЕН (*хлопает Викентия по плечу*). Ты извини, братка… не обессудь уж. Скачи к своим.

ЕФИМ. Стоять! Еще не всё! В общем это, шпион… передай там своим, что если не появится ваш предводитель через час, то… мы… мы отрежем тебе палец! Не появится через два… второй отрежем… и так по кусочкам тебя разберём…

СЕМЕН. Жестоко как.

ЕФИМ. А как ты хотел. Война нонче, здесь иначе нельзя. Скачи, шпион! И более здесь не появляйся! Понятно это?!

ВИКЕНТИЙ. А пакет?!

ЕФИМ (*снимает с плеча винтовку, передергивает затвор*). Время пошло!

Винтовка – лучше всяких уговоров.

Поскакал Викентий…

Теперь на душе Ефима Шороха наступило спокойствие. Более его ничто не тревожило…

**Картина вторая**

СЕМЕН. А что ещё цыганка говорила, Вам?

ЕФИМ. Брехню… пустое. Сумасшедшая она была.   
СЕМЕН. Да как же так? А предсказанья? Вас пули не берут же?

ЕФИМ. Может, не всегда она угадывала, кто знает их. Бред она несла. Сказывали, мол предвидела она будущее… всю жизнь человечества.

СЕМЕН. О как! И что там будет? Мы победим? Коммунизм построим?

ЕФИМ. Нет. Насчет этого ничего. Говорила, конечно, всякое.

СЕМЕН. Например…

ЕФИМ. К примеру… что же там… дай вспомнить… А! ну так, говорила, что телефоны будут потом у всех, без кнопочек!

СЕМЕН. Что значит «без кнопочек»?

ЕФИМ. А не знаю я. На сенсорике видимо.

СЕМЕН. ?!!

ЕФИМ. Говорю же, сумасшедшая была! Еще говорила, что потом, китайцы весь мир захватят, но это уже к концу концов…

СЕМЕН. А Китай-то тут причем?!

ЕФИМ. Стоп!!! Что такое, Семён?

Охваченное огнем здание вокзала, брошенные винтовки, разбросанные и горящие по всей территории вокзала вещи… убитые боевые товарищи…

Вот что увидели два бойца красноармейца, когда вошли в часть, не дождавшись смены караула…

СЕМЕН. Никого не осталось! Всех убили! Все погибли! Кто же это?! Кто это сделал?!! Какой такой враг изуверский, напасть на нас осмелился?!

На это у Шороха не было ответа.

КОМАНДИР. Сюда… Сюда… я здесь… здесь… я…

Ефим и Семён замечают раненого к о м а н д и р а, который, окровавленный и обессиленный, сидит оперившись спиной на пулемет. В руке у командира граната…

СЕМЕН (*склоняясь над командиром*). Командир, кто же Вас это? Кто это сделал…

КОМАНДИР. Семён, это ты?

СЕМЕН. Я.

КОМАНДИР. Рядом с тобой кто? Фима?

СЕМЕН. Он… Что здесь было? Кто напал? Какой враг? Белые? Банда?

КОМАНДИР. Идиоты… Почему вы здесь? Идиоты… Два. Два идиота… Почему вы здесь?!

ЕФИМ. Вот и началось… даже перед смертью. Видишь, Сёма. Я говорил…

КОМАНДИР. С той стороны на нас налетели… банда Хана… слыхали про него? Всех… всех поубивали… м-м-м-м… (*С каждым таким «м-м-м-м», командир хватается за свою рану и корчится от боли.*) . Действовали слаженно… быстро… как будто знали все… Сколько товарищей полегло… только вы, два идиота остались… сколько бойцов… полегло, сколько хороший людей…не смог их защитить. Плохой из меня командир. Никудышный…

СЕМЕН. Товарищ командир, да что Вы такое говорите. Не все! Мы же живы!

КОМАНДИР. Вижу! М-м-м-м… только вы остались, двое… Пустолобы, вы зачем пришли?!

СЕМЕН. Да что же это Вы, товарищ командир, ругаетесь всё… мы же это… как его… перевязать Вас надо бы… бредите!

КОМАНДИР. Оставь это… пустое… м-м-м-м… пятнадцать пуль в животе… два колотых ранения… не выжить мне, помру… м-м-м-м… немеют руки… В голове муть… Вижу свет… В горле сухо… м-м-м-м… лучше скажите, где Викентий? К вам отправлял… у него пакет… важной секретности… где он?

СЕМЕН. Так мы… это…

ЕФИМ. Разминулись с ним!

Сема. Во-во, разминулись. А что там в пакете?

КОМАНДИР. Как разминулись? Как так? М-м-м-м… Идиоты… упустили пакет?! Пакет самому товарищи Ильичу Ленину доставить нужно… понимаете, какая важность… Должен был поезд прийти… ждали его мы… но не успели, не дождались… теперь только так… На вас вся надежда! Весь ход войны от этого пакета зависеть может… М-м-м-м… ну почему… Почему у вас всё через ж…

Он не договорил. Не успел. Тело его ослабло, и он сник…

СЕМЕН (*снимая с головы шапку*). Вот и всё. Нет больше у нас командира. Земля ему пухом…

ЕФИМ (*делает тоже самое*). Не слышать больше нам его приказов…

СЕМЕН. А что он хотел сказать напоследок? Почему у нас все через «Ж»? Это что значит?

ЕФИМ. Через… жесткость, видимо.

СЕМЕН. А может, через жестокость? Или… жизнерадостность?

ЕФИМ. Жизненные устои?

СЕМЕН. А может еще, через это… как его… Жалость… Желание… Жимолость?

КОМАНДИР. Через жопу! Почему у вас все через жопу!

СЕМЕН. Командир? Живой! Ожил!

КОМАНДИР (*приподнимаясь*). М-м-м-м… пакет этот, не упустите… Раз разминулись с Викешей, так возвратайтесь в зад… он наверняка там… ждет вас… Берите пакет и… м-м-м-м… к Ленину… слышите… к Ленину…

СЕМЕН. Заберем! Товарищ командир, всё сделаем, не беспокойтесь. Да мы же… ведь… мы отомстим за вас!

КОМАНДИР. Да что ж ты, за дурак такой, Семён? М-м-м-м… не время мстить. Пакет Ленину передать нужно… все… не стойте… не ждите моей кончины… мне и без вас ху…

СЕМЕН. Что значит «Ху»? А?

Но на этот вопрос, командир ему уже не смог бы ответить, как бы сильно Семён его не бесил.   
Умер командир… по настоящему.   
Хотя сказать он хотел, что «худо» ему.

ЕФИМ. Вставай, Сёма. Пойдём…Не встанет он больше. Всё.

Сема закрывает рукой глаза командиру. Какое-то время они молча стоят с Ефимом. Смотрят.

СЕМЕН. И где нам теперь Викентия искать?

ЕФИМ. Оружия надо побольше взять, из того что осталось. Чур граната моя. (*Забирает из рук командира гранату*.) Найдем мы его… будь уверен. Не мог он далеко уйти. В Балезино он. Больше некуда ему скакать тут.

СЕМЕН. Вы так считаете? Значит Балезино… ну да, Марфуша же к нам, оттуда и ходит. ЕФИМ. Вдвоем мы теперь остались… И знаешь, что, Сёма, не обращайся ко мне больше на Вы. Раздражает крайне. Зови меня просто – Шорох. И на - ты.

**Картина третья**

Близ села Балезино.

Ефим и Семен не торопливо идут по полю к селу…

Смеркается.

СЕМЕН. И что же, ты, Фима… это как его… так и не пойму, что при таких раскладах и при таких обстоятельствах в красные пошёл?

ЕФИМ. Про что ты?

СЕМЕН. Да про ордена твои вспомнил… есть шибко хочется. С того разу не ели…

ЕФИМ. Потерпи, Семён. Сейчас дойдём до села. Расспросим местных, не видали ль Викентия. И уж накормят… Власть наша народная, народу принадлежит. Крестьянин всегда нас поддержит…Так что, что мне у белых-то делать? Воюй не воюй, а выше чином не станешь. Младший офицерский состав если только… А слыхал ли ты, Сёма, такую присказку, что плох тот солдат, что не мечтает стать генералом? Короче, Сема… так тебе, одному только скажу. При белой власти, не стать мне генералом… а красная власть, она, как ни крути, наша власть, простолюдинная… про таких как мы с тобой. Генералом не стану, но… когда-нибудь, не сразу, конечно, но, до красных командиров, уж дослужусь!

ДЕД. А ну стой, кто идет! Кто такие?!

ЕФИМ. Не кричи, дед… свои мы! Я красный командир Ефим Шорох, а это со мной, мой…

СТАРУХА. Чаго надо?! Чаго приперлися, изверги?!

Никак не ожидали бойцы такого приёма. Встали.   
Опешили…

ЕФИМ. Мать, да ты не кричи так, мы же…

СЕМЕН. Мы коммунисты. За вас мы! Ну!

СТАРУХА2. Кого нас?! Знаем мы – «Вас»! Поворачивайте назад! К черту вас всех… коммуняки!

СЕМЕН. Да сколько ж вас всех тут?

Народу подходит к бойцам все больше. И с разных сторон. Выстраивая своеобразный забор из людей, чтоб не пропустить их дальше.

ЕФИМ. Так, гражданочка, успокойтесь! Здесь мы по особому заданию. Разыскиваем нашего товарища… Викентий он. Не слышали? Не приходил такой?

СЕМЕН. И поесть бы нам чего… это… как его… не найдется? Мясо, например.

СТАРУХА. Еще чего захотел! Мясо ему!

СЕМЕН. Хорошо, раз мяса нет, дайте что есть. Хлеба, хотя бы.

СТАРУХА2. Вот, все всё слыхали? Это - красный командир! Слышате?!

Словно на зов старухи, с разных сторон подходят ещё крестьяне. В руках у них вилы, серпы, косы.  
 С полей домой возвращались может, а может и не возвращались, а так…  
Настрой у них у всех не доброжелательный…

СТАРУХА. А велико ли твоё войско, командир?!

СЕМЕН. Фима, разреши мне их… парочку это… стрельнуть или арестовать… есть так хочется!

ЕФИМ. Тише ты, Сёма… кого тут стрелять?

СЕМЕН. Да разреши. Я это скоро!

ЕФИМ. Погодь ты! Они же крестьянская сила. Наша опора. Те, за кого мы воюем. Нельзя так… Старуху если, только…

СТАРУХА. Старуха, меж прочим, тута и стоит, да все слышат! Скорострел нашелся какой! Расстрелиловка еще не выросла! А ну как щас созову Ханово войско, посмотрим тогда! Увидим!

ЕФИМ. Да успокойтесь вы, бабушка! Что это началось-то? Нормально же общались! Нормально же всё было!

СТАРУХА2. А вы нам теперь не власть! Нечего нам здеся указывать еще!

СЕМЕН. Да мы же свои! Ваши! Рабоче крестьянская армия! За вас же воюем!

СТАРУХА. А вас кто-то просил? Поверили сперва вам, а щас видно, что ничего от вас путнево не дождешься. Революционеры они нашлись. Царя свергнуть хотят. А нас кто-то спросил?

МУЖИК. И то верно, царя свергните, а империю развалите… Немцы вашему Ленину за это и платят!

СЕМЕН. Так вы что ж тут все, за царя что ли?!

СТАРУХА. А если не царь, то кто? Этот ваш… Ленин что ли?! Не нужен нам такой правитель…

МУЖИК. С таким раскладом, лучше уж под Ханом ходить… Все проку больше!

СТАРУХА2. А вы слыхали хоть, что Ленин этот ваш, свою жену в психушку сдал? И сидит он там в Петрограде, а она в Омске, в дурдоме, с психами!

ЕФИМ. Эко ж вы темнота! Вести до вас, погляжу, совсем туго доходят… Царя уже давно свергли! Отрекся от престола, правитель ваш. Все, время новой власти… нет самодержавию, вся власть рабочим!

ДЕД. Да погодь ты, кричать так! Слушайте, братцы, мы против вас лично, ничего не имеем. Но власть у нас на селе нонче другая. Хан здесь хозяин. Его это земля… Вы бы шли…

СЕМЕН. Да как же так, товарищи? И вы просто так все это говорите? Да Хан, он же бандит!

МУЖИК. Бандит, не бандит… но… в общем… скажу вкратце… мы за него.

КРЕСТЬЯНЕ. Да-а-а… за Ха-а-а-на мы… за Хана!

Обстановка, мягко говоря, начинала накаляться. В воздухе за витала опасность. Семён потянулся за винтовкой… В это время крестьяне окружили бойцов плотным кольцом, выставив вперед свои орудия труда.

СЕМЕН (*вскидывает винтовку на изготовку*). Только суньтесь ближе, стреляю!

МУЖИК. Давай стреляй! Нас все равно больше… одного, двух убьете, а остальные вас успеют…

СТАРУХА2. Давайте-ка их Хану сдадим! Агитаторов!

СЕМЕН. Что делать, Фима?!  
ЕФИМ. Среди вас есть Логан, мужики?!

КРЕСТЬЯНЕ. Что?! Чего?! Какой еще Логан?!

ЕФИМ. Понятно. Сема, винтовку не трогай… убери. Нормально всё. Сейчас мы просто уйдем. Ну, что мужики, подходи кто смелый!

Ефим достает свою гранату, со звездой, поднимает вверх, показывает…  
Ахнули крестьяне, да и отступили.   
Одно дело, если двух только подстрелят, а тут-то каждого зацепит. Понимают крестьяне, не дураки ведь…

ЕФИМ. Только дернитесь как-то неправильно, и я чеку выдерну. Бахнет так, что мало не покажется! Это что же получается… Мы к вам сюда, не воевать пришли с вами. За помощью только лишь. Нам с вами и делить нечего! Не хотите, не надо, принуждать не собирались! И уж коли так, то мы сейчас просто уйдем, как и не было будто…

МУЖИК. Вот так-то… И то верно. В село вам лучше не соваться. Нам война тут не нужна. Нам урожай собирать надо, работы полно в поле… А вы нас всё стравливаете, да хлеб забираете…

СТАРУХА. А он потом стоит у них на станции, и тухнет. Гниет! Хлеб по карточкам… Идиотизм!

МУЖИК. Идите себе миром, хлопцы, но по другой дороге, в обход…

Крестьяне расступаются. Выпускают бойцов…

ЕФИМ. Марфуша и ты здесь?!!

В центре стоит Марфуша. Простая удмуртская красавица, с длинной рыжей косой, с узелком продуктов в руках…

МАРФУША. Здравствуйте, Ефим. А я вот Вам тут поесть собрала.

КРЕСТЬЯНЕ. Поесть?!!

Она не обращает на них никакого внимания, будто и нет никого здесь. Подходит к Ефиму, протягивает узелок.

МАРФУША. Здесь немного, но…

ЕФИМ. Спасибо, Марфуша… Скажи, не приходил в село Викентий? Не помнишь ты его? Блаженный он у нас, всё на деревянном коне скакал.

СЕМЕН. На Аллигаторе.

МАРФУША. Нет, нет, простите, Ефим. Этого не знаю. Вам пора... Вы берегите себя, Ефим.

ЕФИМ. Еще одна! Да что ты Марфуша все выкаешь? Крайне бесит, право… Мы же на ты! Сколько говорить, зови меня просто – Фима.

МАРФУША. Прощайте, Ефим. Уходите же…

Ефим забирает сверток.  
 Крестьяне провожают их молчаньем и не добрыми взглядами…

**Картина четвертая**

В сумраке ночи, у костра в лесу, удобно разместились войны.   
Уютно. Тепло. Потрескивают угли. Бурлит вода в котелке. Скоро сготовится похлебка… Вместе с запахом дыма древесины, смешивается запах табака Ефима.

СЕМЕН. Да-а-а… без войска в село так просто не войдешь… Слишком много у Хана людей… Эх, нам бы еще бойцов, да? Что скажешь Ефим, ты же теперь у нас – командир. Как мы Викешу найдем?

ЕФИМ. А кто сказал, что он у них? Тут, Семён, в разведку надо идти…

СЕМЕН. Так может ты и пойдешь? К немцам в тыл же ходил…  
  
ЕФИМ. Там другое было… Нужен тут человек, такой… умеючий. Такой чтоб, ходил тихо, подкрадываться мог не заметно… вот такой бы мог в село ночью войти и внимание к себе не привлекая все выведать…

СЕМЕН. И где же нам такого найти?

КАТОРЖАНИН. Сиди где сидишь… тихо, не рыпайся…

Слова эти были сказаны спокойно и не громко. Так тихо, что их можно было бы и не расслышать, но Семён и без этого всё понял. Он бы и так не шелохнулся, так как чувствовал холодную острую сталь своей шеей.

СЕМЕН. Сижу. Фима, это что… это кто?

КАТОРЖАНИН. Да не боись так. Я лишь еды попросить…

СЕМЕН. А по-людски нельзя было? Зачем мне шашку к горлу подставлять?

КАТОРЖАНИН. А так просто, мне разве кто-то даст?

ЕФИМ. Это не шашка, Сёма. Это катана. Меч японских самураев. Только, супротив моему нагану, которым я сейчас держу его на мушке, толку от него – нуль.

КАТОРЖАНИН. Может и так, коли не блефуешь. А может и просто, палец из кармана высунешь. А ружьишку ваши, вон, поодаль лежат.

ЕФИМ. Может и палец, так что, ради похлебки, проверять станем? Здесь на всех хватит. Присаживайся, да и потолкуем, Логан.

КАТОРЖАНИН. Логан? Причем тут Логан?

ЕФИМ. А коли не Логан, тогда тем более садись. Сема, есть у нас еще столовые приборы.

СЕМЕН. Найдется, если меч свой опустит.

К а т о р ж а н и н убирает меч в ножны. Садится к костру. Теперь его можно рассмотреть в не ярком прыгающем свете.  
На нем одета куртка в продольную полоску. Да и Когда смотришь на его штаны, так и просится сказать: «Дай папироску, у тебя штаны, в полоску.»

КАТОРЖАНИН. А зовут меня Павел. Если вам так интересно.

ЕФИМ. И откуда ты такой, Павел, будешь?

КАТОРЖАНИН. С востока. Каторжанин я. Беглый…

СЕМЕН. Давно?

КАТОРЖАНИН. С семнадцатого года еще.

ЕФИМ. Ловко ты к нам подкрался. Не слышали, не видели тебя…

КАТОРЖАНИН. К чему клонишь?

ЕФИМ. В армию к нам пойдешь? Нам бы разведчик не помешал бы, ни в коем разе… А?

КАТОРЖАНИН. Поесть бы сперва. А там и…

ЕФИМ. Понятно. Сема!

СЕМЕН (*кивает*). Сейчас!

Через пару мгновений, Семён уже снимает с костра котелок, ставит его на землю, раздает всем ложки. Все присутствующие начинают есть.

СЕМЕН. Пробуйте… а, как вам? Спасибо, Марфуше. Выручила нас…

ЕФИМ. Так что ответишь, Павел? Как ты к нам относишься?

КАТОРЖАНИН. В армию, значит… А ты кто таков, чтоб в армию звать?

СЕМЕН. Ты что? Это Фима Шорох, красный командир!

КАТОРЖАНИН. И где твое войско, Шорох?

ЕФИМ. Будет! А ты, стало быть, давно за нами следишь.

КАТОРЖАНИН. Еще со вчера. И про пакет знаю.

СЕМЕН. А ты вообще какую власть поддерживаешь?!

КАТОРЖАНИН. Я сам по себе, уже давно никакой власти не придерживаюсь. Я сам за себя. И другого не надо.

СЕМЕН. Тогда ты этот… как его… анархист будешь!

КАТОРЖАНИН. Сказано же – по себе я сам! Мне что белая, что красная власть претит. Не подвержен я идеологическим влияниям.

СЕМЕН. А я вот, правда, в идеалы социализма верю. Верю в новый мир. Нам бы пакет забрать, да Ленину доставить. Фима… представляешь, это если мы дойдем, то мы же, самого Ленина увидим. А?

ЕФИМ. Да. (*Каторжанину*.) А за что на каторге был, если не секрет? Уголовный или политический?

КАТОРЖАНИН. Экономический. В Петроград иду я. Надо мне туда. Очень надо.

СЕМЕН. Экономический? Это как такое вообще?

КАТОРЖАНИН. Сослали за экономическое преступление. Не иначе. Очевидно же.

ЕФИМ. И много ли украл у государства?

КАТОРЖАНИН. Ноль. Ноль рублей, но в очень крупных размерах…

СЕМЕН. Не томи тогда, расскажи уже. Ну?

КАТОРЖАНИН. В Петроград иду я. Очень надо. Надо мне. А у вас железная дорога.

ЕФИМ. Дорога-то есть. Толку пока не много. Вернее, уже никакого.

КАТОРЖАНИН. Э нет. Есть толк. Знаю я, что бронепоезд прибудет на станцию скоро. И поезд ваш. Красный. Мне на него просто так не сесть. А с вами смог бы.

ЕФИМ. Так… И что ты предлагаешь?

КАТОРЖАНИН. Помогу я вам. Схожу в разведку. Но не ради ваших идеологических убеждений. Старый добрый уговор. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Такой вот нехитрый расклад. Так что? Что скажешь командир?

ЕФИМ. А что я скажу… сидишь перед нами как открытая книга, легко читаешься, но что за история у тебя в Петрограде? Уж сделай милость, поведай. Должны же мы знать, доверять тебе можно али нет.

КАТОРЖАНИН. Эх и любите же вы время тратить на всякую болтовню. Что ж, сами напросились… слушайте. Что говориться – устраивайтесь по удобнее. Рассказ мой не скорый.

Ефим и Семен и правда, устраиваются возле костра по удобнее.   
Шорох не спешно скручивает самокрутку, а Семён доедает похлебку…

КАТОРЖАНИН. А гитары у вас нет?

СЕМЕН. М?

КАТОРЖАНИН. Гитару сейчас бы, я б спел вам лучше. Природа, костер, гитара, песня… и баллада человека с лихой судьбой. Не располагает разве?

СЕМЕН. Нет, гитары нет… не прибрали что-то.

КАТОРЖАНИН. Тогда так. Начну. Что ж, довелось мне в юности моей, еще гимназистом, в кочегарах ходить. Жил я тогда в аккурат в Петрограде… Отцовская лавка тогда разорилась, а кушать хотелось. Семья не большая у нас, но ртов все ж хватало… Так вот, однажды прислали нам с монетного двора купюры. Рубли. С царской типографией, печатями, знаками, все как положено, да только… Не обычные То были рубли, доложу я вам. Наминал у них был – «нулевой».

СЕМЕН. Да как так?!

КАТОРЖАНИН. Без шуток. Каждая номиналом в ноль рублей. Такие вот деньги. Удивлялись не меньше вашего. Но потом прознали, что деньги печатались для игр царских дочек. Шалость, баловство их… Вот так эти рубли ко мне и попали. Любопытно было сперва. Так, забавы ради сохранил я пару пачек. Время шло. Пытливый ум рос. И вместе с ним аппетит. Молодость, так её раз так, кошкин дом… Хотелось красиво жить. Но возможностей по-прежнему не было. А потом пришло время, применить свои знания по математике. Ведь если ноль, он сам по себе ничто! Воздух! Но! Если ноль подставить к числу, то число увеличивается в десять раз!   
  
СЕМЕН. Это как так?

КАТОРЖАНИН. Это знают даже самые последние идиоты, ведь так?

СЕМЕН. А, ну да, знаем, знаем… верно-верно…

КАТОРЖАНИН. В общем, пришло мне на ум, купцов на доверчивость проверять. Приходил, и так мол и так, лил им в уши сказку, что деньги это настоящие. Что сам царь Николай реформу затеял чинить. И купюр таких выпустил ограниченное количество. Для особо привилегированного сословия, дабы их богатства и богатства Российское без труда приумножить…

ЕФИМ. Как складно у тебя выходит… Ну и плут.

КАТОРЖАНИН. Достаточно складно. Не перебивай. Как видишь, сижу я теперь перед вами тут, а не пью кофе в своих апартаментах. Сперва, как это водится, все шло как по маслу. Купец народ не доверчивый, но до чего жадный. Ох и жадный народец… Сперва, конечно, нос воротили, вопросов с тысячу зададут, потом уйдут, подумают. И берут. Да берут в прок. Я им тогда предлагал, поменять свои сторублевые на эти нулевые… Их состояние росло в десятки, тысячи, миллиарды раз…

ЕФИМ. А сам?

КАТОРЖАНИН. Сам я был по беднее. Сто восемь тысяч рублей… золотыми монетами. А вот когда меня взяли уже. И стали шить дело… приписали хищение государственных денег в особо крупных размерах. Но при подсчете, все это составило – ноль рублей!

СЕМЕН. Так, а где же все остальное?!

КАТОРЖАНИН. В Петроград мне надо. Очень… Так возьмете или нет?

ЕФИМ. Что ж… рассказ твой складный. Душа у тебя пытливая, хитрая, но не подлая. Я так скажу. Вот тебе моя рука! (*протягивает руку Каторжанину для пожатия*).

СЕМЕН. И моя!

ЕФИМ. Твою не надо.

СЕМЕН. Ладно.

КАТОРЖАНИН (*пожимает руку Ефима*). Приятно иметь с вами дело.

ЕФИМ. Что ж, сегодня в село уже поздно соваться. Смысла большого нет. Предлагаю всем лечь спать. Когда ты говоришь там бронепоезд?

КАТОРЖАНИН. Дня три еще, не меньше.

ЕФИМ. Тогда спать. Успеешь ты на разведку сходить. Завтра вечера мудренее… отбой, хлопцы.

**Картина пятая**

Большой особняк в селе Балезино.

Здесь разместился главный штаб повстанческой крестьянской армии Хана. Хотя, как бы сам Хан это не называл, все остальные звали их попросту – бандитами.

И так, за большим столом сидят Х а н и его ближайшие люди.

Хан во главе стола, рядом М а к а р, Т и х о н и Г е р а с и м.

Все они вооружены, что говориться – до зубов. Пулеметные ленты через каждое плечо на кожаных куртках добавляют им особый шик.

А вот среди прочих, белой вороной, выделяется О т е ц С е р г и й, в своей рясе и с крестом на цепи до живота.

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Так я чего пришел, всемилостивый Хан…

ХАН. Чего пришел? Внимательно…

ОТЕЦ СЕРГИЙ. После ухода красных…

ХАН. Что-о-о?!!

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Изгнания! После изгнания красных из нашего села, на нашем храме, нашей святыне… там, осталось…

ХАН. Осталось? Что?!

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Только не гневайся, о всемогущий Хан…

ХАН. Да говори уже! Макар, что там с храмом у них?!

МАКАР. С храмом? Хах… (*Хитро подмигнул, и махнул рукой.*) Пусть сам.

ХАН. Так что там с храмом?

ОТЕЦ СЕРГИЙ. …после их изгнания, на нем табличка осталась. Нельзя ли ее как-то убрать? Если вы не против.

ХАН. Так от чего ты сам не снимешь? Хан против Бога ничего не имеет. Возьми и сними.

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Спасибо. Я же это так… для порядку… Не знал, как вы к этому отнесетесь, ваше святейшество. Вдруг вы против…

ХАН. Не против. Ну что? Карты сегодня будут?!

МАКАР. А то ж нет! Будут!

ХАН. Раздавай! Отец Сергий, сыграешь с нами партию?

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Нет, нет, мне в партию нельзя… Господь с вами… Проиграю.

ТИХОН. Ты нас не уважаешь что ли?! Табличку не снимай тогда!

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Да черт с вами! Замолю потом грех. Один раз можно. Раздавайте…

ХАН. А что там с табличкой этой?!

МАКАР. Да красные там склад сделали. Хлеб и Зерно! А они аббревиатуры любят, сделали табличку на свой манер. Две буквы над входом повесили: «Х» и «З»…

ХАН. Что за?..

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Х.З.

ХАН. Ох, святой отец, нам бы ваши проблемы… Так, кто-нибудь раздаст уже карты?!

ТИХОН. Я раздам!

Тихон берет колоду и раздает ее не перемешав…

ХАН. Но, а что там утром у нас было. Кого там Герасим схватил?

Все обращают свои взоры на Герасима. Который сидел до этого тихо.

Герасим и сейчас сидит тихо. А остальные на него смотрят.

Герасим продолжает молчать. Затем разводит руками и кивает Макару.

МАКАР. Споймал по наводке местных, двух оставшихся красных со станции… Они вчера вечером приходили. Крестьяне их в село не пустили. Сами они, понятно, ничего сделать не смогли, но сигнал дали… Герасим утром их и настиг. Один из них кричал, что он красный командир.

ХАН. Командир? А приведите-ка его, а!

Макар встает, открывает окно, кричит кому-то…

МАКАР. Эй, бойцы, тащи сюда красного командира! Хан беседовать хочет с ним!

Тихон в это время уже раздал карты.   
А Герасим, все так же, сидит тихо и вообще не понимает зачем он тут сидит раз (слов у него нет, да и…) сказать ничего не может. Да и в карты он играть не любитель…

ХАН (*берет карты в руки*). А что это карт так мало? Опять не полная колода!

МАКАР. Сколько успел! Сейчас приведут этого…

Все разбирают свои карты…

То, что карты самодельные выдает их размер. Размером они с альбомный лист.

ХАН. Кто ходит первым?

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Думаю, что Вы. Никто не против?

ХАН. Ага… ладно, начали играть… Сейчас… Я не понял. Это кто карты рисовал?

МАКАР. Я!

ХАН. Тогда, будь добр, поясни, что за карта?!

С этими словами он показывает всем карту, на карте изображена шахматная фигура…

МАКАР. Конь! Это карта – конь.

ХАН. Сам ты конь после этого.

МАКАР. Да что?!! Я ее полдня срисовывал? Не правильно что ли?!

ХАН. Как ей ходить?! Объясни мне!

МАКАР. Не знаю… Тебе решать! Новый закон, новый порядок, новые правила!

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Конь ходит литерой «Г»!

ХАН. Литерой «Г», говоришь? Так, ладно… это значит… тебе кладу.

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Хорошо, принимаю…

МАКАР. А кто теперь ходит?

ХАН. Кто теперь?.. кто… теперь… Да черт, Макар, вы меня запутали совсем, дьяволы! Всё. Игра на один кон была. У кого больше всего карт, тот и проиграл! У меня две!

ТИХОН. И у меня.

МАКАР. Аналогично.

ХАН. Герасим?

Герасим кладет две карты в центр стола, к общей колоде.

ОТЕЦ СЕРГИЙ. А у меня… три.

ХАН. Вот. Всё. Проиграли Вы, Святой отец… Азартный вы человек, скажу я так.

ТИХОН. Пусть пляшет!

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Что?!

ТИХОН. На стол лезь. Мы споем…

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Да как же это, что б я?..

ХАН. Лезь! Нет ничего хуже карточного долга, даже если ты под Богом ходишь.

Отец Сергий понимает, что в данной ситуации, лучше не спорить. Пока он лезет на стол, в голове его проносятся воспоминания, как когда-то давно, он танцевал, и не мешал ему никакой живот. И думал, что не мешало бы заняться гимнастическими упражнениями, и что, не стоило это того, чтобы ради двух букв на храме, терпеть такие унижения, да и… много наверно, чего еще думал. Этого все равно никто не узнает. Но если бы кому-то стало интересно, как долго вскарабкивался он на стол при своих объемах, то, ответом будет: что в аккурат столько времени, сколько заняло у вас прочтение этой ремарки.

МАКАР. А теперь давайте нашу любимую!

ТИХОН. Жил был у бабушки, серенький козлик…

ХАН. Да ты всех-то дождись, ну! Давай хором.

ПОЮТ ХОРОМ: Жил был у бабушки  
 Серенький козлик.  
 Ать два, ать два…  
 Сергий козел!

Отец Сергий вытанцовывает скудный, не интригующий танец, но тем не менее, забавляет Хана и его приближенных. Все они поют, смеются, хлопают в ладоши.   
Кроме Герасима, конечно. Он просто в ладоши хлопает.

И тут, в самый разгар «веселого унижения» в дверях появляется Шорох.

Ну, естественно, что он не сам пришел. Его привели.

Все замолкают. Смотрят на него…

ХАН. Так вот ты значит какой, красный командир. Что ж… как зовут тебя?

ЕФИМ. Шорох я. Фима Шорох, красный командир…

ХАН. Вы только услышьте, какой у него голос! А! Командирской, не иначе же!

Когда Хан упомянул про голос, Герасим отвел свой взгляд в сторону…

ХАН. Так, ну что еще скажешь?

ЕФИМ. Среди вас есть Логан?!

МАКАР. О, смотрите, он еще нам вопросы задает! А ты кто таков будешь?

ТИХОН. Красноперка!

ХАН. Ты зачем явился? Не знаешь, что это моя земля?!

ЕФИМ. Врешь! Это земля общая. Людская…

ХАН. Ага. Людская, общая… Идейный, значит.

ЕФИМ. Не чета вам, кодле бандитской.

ХАН. Вот ты об нас какого мнения, бандиты мы значит? Что ж, ну давай рассудим…  
Вот ты думаешь, что мы бандиты. А мы думаем, что мы крестьянская сила. Повстанческая армия, против всякого беспредела. Гнета народного. И думается мне, да и не только, но и крестьянству в целом, что бандиты это вы. И красные, и белые. Все вы хотите крестьян до нитки обобрать. Хлеб забираете, людей призываете в ваши армии… А работать кто остается? Старики да бабы. Легко ли им?

ЕФИМ. В войну никому не легко. Кончится война, будет мир. Все будет как надо. Дайте срок, очистим мы все от белого царства, и от вас избавимся! О крестьянах вы думаете, ага… мы, значит, бандиты, а вы нет. Интересный расклад.

ХАН. Так мы не бандиты. Защитники мы. Защищаю крестьянство. А крестьянину, поверь мне, вовсе плевать какого цвета тряпка будет висеть в Петрограде! Они чего хотят? Землю. И работать. И чтоб никто их не трогал. Вот я и не даю их трогать. А они меня кормят… за то и уважают.

ЕФИМ. Уважают значит… и все? Этим можно все списать? А нападения? Ограбления? Это как же?

ХАН. Так То – контрудар! Вам значит, можно наступать, а нам нет? Красные нападают на белых, это нормально. Белые на красных – это нормально. А как мы… так все! Бандиты! А вы ничего не попутали, господа?!

МАКАР. Хан, он же красный.

ХАН. Ах да… А вы ничего не попутали, товарищи?!! Почему вам можно, а нам нет?! Ведь я же защищаю село. Не даю отбирать. Мужик простой, ходит да радуется. Работа есть, защита есть, уверенность в завтрашнем дне. Чем-плохо-то?

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Можно мне…

ХАН. О, вот и церковь за нас! Вот, вы ее не любите, а за что?! Тысячу лет, значит, молились богу, а теперь нельзя! Что за порядки? Отец Сергий, что ты хотел?

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Со стола можно слезу?

ХАН. Да конечно, слазь… так, о чем я?

ЕФИМ. Народ тебя просто боится. Знай они про твои набеги, не уважали бы так, если совесть в них еще осталась. Не спроста тебя, все-таки, Ханом зовут.

ХАН. Да вот не поверишь, с проста! Ханов моя фамилия. Поэтому и Хан. А насчет набегов, так… так одним хлебом сыт не будешь. Нужно же крестьянину что-то носить, что-то смотреть, как-то развлекаться… А? Раз рыночные отношения у нас не налажены, то и… Но это пока! Ничего, пары лет хватит, чтоб навести мосты, каналы… будет где разгуляться. Что, не заметил ты, не удивился, отчего это тебя местные крестьяне не привечают? Не ждут, не рады тебе, а хотя должно было быть по-другому?! Пойми, Шорох, за нами будущее… вот он ваш, коммунизм. Тут всем хорошо! Да, только, вы к нам суетесь…

ЕФИМ. Да, конечно… мечтай, мечтай… какое ты вообще о политике и о военном деле понятия имеешь? Да никакого!

ТИХОН. А ты, стало быть, много воевал?!

ЕФИМ. Много! Немцы, венгры, поляки… повидал не мало.

ХАН. Так ты еще и из царских? Опытный боец. А ведь нам такие нужны! Слушай, Шорох. Может хватит воевать за не понятные идеалы, за не известное будущее. Когда можно воевать за реальные вещи. За хорошие. За добрые. Поверь, славы у нас, ты получишь не меньше, и трофеи не малые. А? Что скажешь?

ЕФИМ. Ты мне так и ответил.

ХАН. Какой вопрос?

ЕФИМ. Логан среди вас есть?

ХАН. Логан?!

МАКАР. Логан?

ТИХОН. Что за Логан?

В общем, все сейчас удивились вопросу. Поэтому переспросили. Но не все. Герасим не спросил, но он точно, тоже хотел бы переспросить.

ХАН. Да вроде нет… Нет. Нет среди нас Логана. А что?

ЕФИМ. Тогда, вот тебе ответ мой. (*Встает в позу победителя.)* Не за тобой будущее, Хан! Не за вами! Потому что вы бандиты, и законы у вас бандитские! Вы же хотите, чтоб все сейчас и сразу было. Чтобы сейчас хорошо, а потом… А что будет потом, после вас, вы даже не думаете! Такие как вы, Россию просто растащат на куски! Потому как, каждый из вас, из таких вот главарей, то Барон, то Граф, то князь, то Хан! И будет Россия раздроблена, и будет в ней хаос! А приди война к нам с запада или востока. Напади на нас какое-нибудь государство, тогда что? Вы же не сможете все друг с другом сговориться, потому что пока нападать будут на соседей, вам будет плевать! По отдельности, вас всех сделают. А знаешь ли ты, Хан, что в русском языке, нет такого слова, чтоб победу одержать мог только один? Победю, побежду… коряво звучит, и по-другому не скажешь. Слова нет такого. А вот «победим», есть такое слово! Россия должна быть едина. В единстве её великая и нерушимая сила. И себя с нами, с коммунистами, ты бы не сравнивал! Мы не про себя воюем, мы за будущее!

ХАН. Вот каков твой ответ. Ладно… уважаю. Но, коли уж мы бандиты, и решение твое окончательное… Макар!

МАКАР. Да?

ХАН. А вздерните-ка завтра этого командира, и иже с ним… днем, на центральной площади. Пусть народ порадуется. Хоть какой-то толк, от этого командира станется… Ну что, Шорох… Учредил я тебе смертную казнь. И по закону военного времени, можешь загадать желание… Водочки, например, выпьешь

ЕФИМ. А лейни!

ХАН. Эй, кто там есть, водки принесите!

С графином водки и стопкой на подносе, в комнату входит М а р ф у ш а…

ЕФИМ. Марфуша? И ты здесь?

МАРФУША. Ефим, что ж вы не ушли? Я же вас просила.

ЕФИМ. Без пакета не могу… задание у меня. Викентия ищу. Ты его не видела?

Марфуша отрицательно качает головой. Затем наливает водку в стопку, дает выпить Ефиму. Ефим пьет залпом.

МАРФУША. Я буду молиться за вас.

ЕФИМ. Не надо, Марфуша. Ничего со мной не случиться. Я тебе обещаю…

ХАН. Так все! Хватит там, миловаться. Уже скучно! Уведите его!

**Картина шестая**

Темно. Практически ничего не видно, зато хорошо слышно голос С е м ё н а. В погребе дома Хана, переоборудованного в темницу, каменные стены создают не плохую акустику.

СЕМЕН. Братцы, да я вам говорю, жизнь у нас будет в тысячу раз лучше, чем сейчас! Жизнь, не такая как сейчас. Бедных не будет, и богатых тоже! Равенство! Представьте только – все по-другому! Спать на белых простынях, спать на своих кроватях. Мыться будем, каждый день! Как мы все будем жить, думаете? Как графья! Но бездельничать при этом не будем. Известно, что от безделья все болезни. А мы болеть не будем, мы будем работать! И помогать друг другу! Да что там, телефоны у нас у всех будут, без кнопочек даже…

ГОЛОС1. Чего?

СЕМЕН. Без кнопочек, на сенсорике то бишь. При царе у нас что, разве бы было все это? Нет! Царь – узурпатор был! А у нас власть, народу принадлежать будет.

ГОЛОС1. А при Ленине, что ж, все это будет?

СЕМЕН. Станет! Только драться за это нужно, а не плыть по течению старой реки. Вот кто вас у белых держал? Какие идеалы? Старая привычка, устои старые? Это, только? К нам идите, ну. Вы же как мы, из простых, из грязи, нашего сорту.

ГОЛОС2. Что ж… допустим прав ты. Но не поздно ли об этом сейчас толковать? Пойманы мы. Путь окончен. И кто поведет нас? За кем тут идти?

СЕМЕН. Вот, опять сомневаетесь. Нет в вас и капли надежды. Веры нет! А вот есть такой человек, за которым идти можно, ничего не страшась. Фима Шорох – красный командир! Между прочим, тоже из ваших, в первую мировую воевал, и видел много. А крестов георгиевских не хватит пальцев, что б за раз сосчитать. Вот так-то!

ГОЛОС3. Да? И где же этот твой Шорох?

Слышен звук отпирающийся двери. Свет из дверного проема освещает темницу на какое-то время, затем в проеме появляются двое…

МАКАР. Пшел к прочим, красноперка коммунисткая!

Е ф и м кубарем падает по невысокой лестнице на пол погреба. Дверь тут же закрывается.

СЕМЕН. Фима?! Шорох?! Живой!

ЕФИМ. А что со мной станется, Сема… Сам как?

СЕМЕН. Нормально. Я знал, что вас скоро приведут. Верил!

ЕФИМ. Кто с тобой, тут еще?

СЕМЕН. Белые! Но… хорошие хлопцы. Как мы, из простых они. Не решительные, только… Я их тут агитировал… вроде как, согласны они это… как его… вступить в ряды…

ГОЛОС1. Куда? Кого?!

СЕМЕН. Фима, а что там на верху? Как обстановка?

ЕФИМ. На верху всегда лучше, Сема, чем внизу… Хлопцы-то что, не понял, в красные идти согласны?

СЕМЕН. Да пока так… не определились.

ЕФИМ. Что ж… Тогда так. Плохо все, хлопцы! Хан лютует дюже. Завтра всех нас в расход пустят. Народ развлекать.

ГОЛОС2. Всех?!

ЕФИМ. Нет, кончено. Выборочно… Ну, понятное дело, всех! Сказал же! Так что, ребята, бежать бы надобно. И лучше сейчас.

ГОЛОС1. Да как бежать-то?

ЕФИМ. Дело ваше. Оставайтесь. Кто за советскую власть, тот со мной. Врагов с собой не возьму. Так, стало быть, есть кто согласный?!

В ответ молчание.

ЕФИМ. Ладно… даю последний шанс. Предлагаю проголосовать, раз все такие не решительные. Кто хочет вступить в ряды красной армии, поднимай руку!

Ноль реакции…

ЕФИМ. Хорошо… Кто против?

Та же ситуация…

ЕФИМ. Так… кто воздержался?

И снова никакой реакции…

СЕМЕН. Да вы что ж, братцы, не голосуете? Анархисты все что ли?!

ГОЛОС3. Причем тут анархия? У нас руки у всех связаны!

ЕФИМ. Вот не задача… чтоб вас всех…

ГОЛОС2. Бежать это хорошо. Однако, кто же гарантии даст, что люди Хана на с не поймают? Тем более связаны мы по рукам и ногам… Так они хоть нас сразу убьют. А споймав… Страшно представить, что с нами будет. Вы этого, блаженного помните? Видали, что сталось с ним?! Нет! А мы да! Так что дайте, просто умереть.

ЕФИМ. Что это, про кого вы?

ГОЛОС1. Такого не пожелаешь и врагу. А он враг ведь нам и был…

ГОЛОС2. Был тут до вас один. Красный. Наверно из ваших даже. Со станции… На голову не много того.

ГОЛОС1. Блаженный.

ГОЛОС2. Прискакал к Хану на деревянной лошадке…

СЕМЕН. Аллигаторе!

ГОЛОС2. Ага. Так он её и называл. Знакомец ваш?

ЕФИМ. Дальше что? Рассказывай.

ГОЛОС2. Прискакал, так мол и так, говорит, что красные взяли его в плен…

ГОЛОС1. Раскусили, что он шпион Хановский, будто…

ГОЛОС2. …взяли его в плен, и требуют за него же выкуп! А выкуп, сам Хан! Что б Хан сам к красным пришел. Если не явится через час, то…

ЕФИМ. Не продолжай. Дальше не надо…

СЕМЕН. И что с ним Хан сделал?

ГОЛОС2. Посмеялся сперва над ним Хан. Да что там. Все село смеялось. В голос.

ГОЛОС1. И мы тоже…

ГОЛОС2. И мы… да… Думали все, что посмеялись и будет с него. Ан нет!

ЕФИМ. Что – нет?

ГОЛОС2. Хан через час, сам ему палец отрезал… через два – второй. Так по кусочкам и резал.

ГОЛОС1. От потери крови и скончался…

ГОЛОС2. Даже как зовут его, не узнали. Коня Аллигатором, а вот его как…

ЕФИМ. Викентием… При нем был пакет, этот пакет никто из вас не видел?

ГОЛОС2. Мы нет. Не видали… Но если и был, то наверняка он у Хана в опочивальне. Там он все свои трофеи держит…

СЕМЕН. Это что же выходит, Фима?

ЕФИМ. Это, Сема, получается, что кровь невинного человека, на наших руках… Своими руками мы его… Ну, Хан!!!

ГОЛОС1. Да что уж теперь-то, ничего не изменишь. Мы это к тому, что Хан слишком опасен. Лучше так смерть принять, чем…

ГОЛОС2. Да и какой побег, когда оружия нет.

ЕФИМ. А зубы вам на что? Я его лично… ЗУБАМИ ГРЫЗТЬ БУДУ!!! А-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

С этим криком, Ефим собрал все свои силы, и разорвал связывающую его веревку,   
освободив свои руки.

ЕФИМ. …вопьюсь и не отпущу, пока всю кровь не выпью!

И тут все притихли. Сидят и молчат.

И если сейчас можно было б включить свет в темнице, то можно было б наверняка рассмотреть, как все прижались своими спинами к стене…

ЕФИМ. Так что, братцы, содлдато-ребятушки… Кто со мной?

СЕМЕН. Кто за Шорохом?!

ГОЛОС1. Я пойду.

ГОЛОС2. И я.

ГОЛОС3. Я тоже, тогда…

ЕФИМ. Вот и складно. Ну, давайте знакомиться что ли… Как кого звать из вас?

ГОЛОС1. Я Павел.

ГОЛОС2. И я Павел.

ГОЛОС3. Я тоже Павел…

ЕФИМ. Что?! Не много ли вас Павлов собралось.

ГОЛОС1. А что мы сделаем. Ну вот так вот совпало!

ЕФИМ. Как же мы вас различать станем? Сема, а где наш Павел? Не слыхал?

СЕМЕН. Каторжанин? Не знаю, но с нами его не было. Эх, поверили только ему. Сразу было понятно, что он за человек!

ЕФИМ. Ладно… по фамилиям давайте.

ГОЛОС1. Иванов.

ГОЛОС2. И я… Иванов.

Третий голос молчит…

ЕФИМ. Да что ж вы?! Эко ж сколько у нас в России Ивановых…

СЕМЕН. А может так и называть их: Павел первый, Павел второй, Павел третий…

ЕФИМ. Тьфу ты! Это что за монархия, Сема?! Нет уж…

СЕМЕН. А отчества у вас какие?

ЕФИМ. Отставить отчества… еще чего… В общем, так… Будете: Пашка, Пешка, Пушка! Добро пожаловать в красную армию!

Приняв новобранцев в ряды крестьянской народной красной армии, Ефим развязал всем руки…

СЕМЕН. Так что теперь, какие будут наши действия? Оружия у нас и правда нет.

ЕФИМ. Стало быть, так, план у нас таков!

Не успел Ефим дойти до сути своего плана, как тут, дверь в темницу отворилась сама по себе… Луч света снаружи, осветил лица красноармейцев.

ПАШКА. Вот те раз… Открыто!

ЕФИМ. Тише, братцы, тише… никак ловушка это. Заманивают нас.

СЕМЕН. Видать, подслушивали нас они, да?

ЕФИМ. Видимо, Сема. Теперь будут ждать, когда кто из нас выйдет, и стрелять начнут.

СЕМЕН. И кто тогда первым пойдет?

ЕФИМ. Интересный вопрос…

СЕМЕН. Шорох, так может ты?

ЕФИМ. Что?!

СЕМЕН. Но ты же заговоренный… тебя пули не берут.

ЕФИМ. Сема, ты видишь какое здесь расстояние? С такого даже ребенок, врядли сможет промахнуться. Ты, что же, хочешь, чтоб… Если меня убьют, тогда цыганки предсказание не сбудется! Должен понимать уже, такие вещи…

СЕМЕН. Тогда кто же пойдет?

Сверху доносится какой-то шум. Быстрый и короткий.

Через секунду, по лестнице в низ, на пол падает Макар. Резанная рана во всю грудь, дает понять, что Макар более не жилец на этом свете.

В дверном проеме появляется силуэт человека…

Человека с катаной в руке.

СЕМЕН. Каторжанин, ты?!

КАТОРЖАНИН. А нешто вы могли подумать, что я вас оставлю? В Петроград мне надо. Очень надо…

**Картина седьмая**

Особняк Хана.

Большая комната дома, где сегодня вечером играли в карты бандиты.

В комнате сидят двое. Т и х о н и Г е р а с и м.

ТИХОН. Я тебе так скажу, друг. Хан нонче не тот уже стал. Слабеет его сила… вот как есть, говорю. Ты слышал, что он сегодня про флаги сказал? Он ведь что хотел сказать, понимаешь? Или нет? Вот ответь?!

Пока Тихон и Герасим «разговаривают», на пороге появляются К а т о р ж а н и н, Ш о р о х и С е м ё н. Увлеченные беседой Тихон не замечает их присутствия. А вот Герасиму, что-то показалось подозрительным…

ТИХОН. Ой, да сядь ты! Не перебивай меня! Дослушай, а не то ударю! Ну!

Герасим садится на место. Слушает.

ТИХОН. Я вот как считаю… Если люди выбрали под каким цветом им идти, то они выбрали цвет. Цвет, под которым они и идут. И вот цвет какой у них есть, тот вот цвет и их…

КАТОРЖАНИН (*тихо Ефиму*). Сейчас подождем, пока он договорит…

ТИХОН. …так что Хан, он это… не тот цвет. Ведь в словах красного, было ведь… и он прав… в чем-то… и не каждый сейчас может смотреть в завтрашний день. Вернее, смотреть-то может, каждый, но, не каждый смотрит… А вот так чтоб, без будущего, это конечно, нельзя… что там в будущем, что там в прошлом… этого никто же не может знать. Вот я общался с многими, погибшими семьями, которые погибли, защищая свои места, хутора, деревни… говорил с ним на разные темы… по-хорошему так и говорил… и не прав Хан, что все замечательно у нас. Нет. Не замечательно… но разве мы все за это воюем, за это разве, чтоб хорошо было жить сражаемся? Мы же мужчины. Мы… терпеть многое должны. Не смотреть туда, куда смотреть не надо. А кто может знать кроме нас, на что смотреть надо или нет? Только мы и решаем, потому что мы мужчины. Мы воины. Мы соотечественники. Не бандиты, но повстанцы. Хотя разницы в этом никакой, так как сейчас разницы никакой вообще ни в чем и нет…

КАТОРЖАНИН. Ой да, всё! Заманал…

Через секунду Тихон уже был повержен, такая же резаная рана на всю спину усмирила Тихона на вечно.

КАТОРЖАНИН (*направив меч на Герасима*). Только пикни, и я тебя так же… сделаю…

Герасим хотел было опять возмутиться, но… в данной ситуации, его недостаток, сейчас стал достоинством.   
Да и в глазах его читалось, скорее не возмущение, а даже «Спасибо». Спасибо, что Тихон за молчал…

ЕФИМ. Где Хан?

Герасим кивает куда-то в сторону…

ЕФИМ. Понятно… оружие снимай.

Герасим подчиняется. Выкладывает все что есть на стол.

ЕФИМ (*забирая оружие*). Не плохой же у вас арсенал. А где моя граната?! Со звездой…

Герасим разводит руками.

ЕФИМ. Паша, давай…

Еще один взмах мечом Каторжанина, и, не успевший даже испугаться Герасим, все так же не произнеся и звука, падает на пол.

ЕФИМ. Сема, вооружение поступило. Все в твоем распоряжение…

Семён подходит к столу, выбирает оружие.

ЕФИМ. Стало быть, так, Каторжанин, сейчас ты проверь ту комнату, ты Семен эту… А я попробую туда… Что-то подсказывает мне, что Хан там притаился…

Каторжанин не заставляет себя ждать. Быстро уходит проверять назначенную комнату.

Сема идет следом. Подходит к своей…

Какое-то время стоит прислушиваясь. Потом тихонько приотворяет дверь…

СЕМЕН. Марфуша? И ты здесь?!! Одна?

Сема заходит внутрь. Закрывает за собой дверь…

Тем временем, Ефим подходит к комнате, в которой как он думал, затаился Хан. Толкает дверь. Она не заперта. В открывшейся проем, он видит спящего Х а н а…

Шорох проходит внутрь. Предварительно взведя курок, на трофейном теперь уже «нагане»… Проходит внутрь, осматривается и садится на стул, как раз на против Хана.

ЕФИМ. Хан… Ха-а-а-ан… Хан! Вставай!

ХАН. Э-э-э… мнуууу… чтэээээ… этоооо… мммммняммм… мммняяяяммм… Ммммилллаай… ты не тудааа… не тудаааа… пдождииии… ммм… нижааа… даааааа….

ЕФИМ. Хан!!!

ХАН (*вскакивает*). Что?!! Я?!! Нет!!! Не я!!! это не я! Это не я!!! А-а-а-а… Это ты?!!

ЕФИМ. Я, я…

Ефим направляет наган на Хана…

ЕФИМ. С добрым утром, Хан.

ХАН (*медленно поднимает руки*). Что ты?! Чего надо? Бери что хочешь и проваливай, красный…

ЕФИМ. Вчера ты «шпиона» зарезал… помнишь такого?

ХАН. На лошадке прискакал который?

ЕФИМ. Оный… так вот, при нем был пакет, где он?!

ХАН. На тумбочке вон… там, где и лошадка его. А что там?! Ты же вообще, как тут? Чего пришел? Чего надо?!!

ЕФИМ. Выкуп! Я за выкупом пришел…

ХАН. Да какой такой выкуп?! Что ты мелишь, не разберу…

Ефим подходит к тумбочке, на которую указал Хан. Видит пакет, забирает его и кладет за пазуху. Потом демонстративно кладет наган на тумбочку, где только что лежал пакет и, медленно надвигается к Хану.

На лице Ефима появился злобный оскал. А на лице Хана, застыл неимоверный ужас, от осознания того, что сейчас может произойти...

За окном послышались первые выстрелы. Это означало лишь одно, что Павлы вместе с Каторжанином и Семой, перешли к второму этапу зачистки.

**Картина восьмая**

Перед домом Хана.

ЕФИМ (*вытирая кровь со своих губ*). Что ж, бойцы, сегодня мы одержали первую с вами нашу победу! И я надеюсь, вы надолго запомните её вкус…

Ефим ходит перед строем своих первых солдат. Тоже преобразившись. Главным трофей висит у него на груди. Этот трофей лучше всяких орденов. Бинокль. Вот что делает обычного русского солдата командиром.

Да, армия у него стала больше всего на три человека, (Каторжанина все-таки нельзя было назвать солдатом его армии, так как он скорее все же союзник, чем подчиненный, да и нет его сейчас, среди прочих,) но зато армия теперь была полностью укомплектовано, и даже с избытком.

ЕФИМ. Много ль Вы убили сегодня бандитов?

СЕМЕН. Много!

ЕФИМ. Что ж вижу я, стрелять вы умеете. Дело военное знаете… Но… Сема, где Каторжанин?

СЕМЕН. Не могу знать, товарищ Шорох. Ходит он сам по себе… может ищет кого?

ЕФИМ. А ты, Сема, чего весь такой довольный?

СЕМЕН. Да так… это… как его… Победа же!

ЕФИМ. Нет, товарищи, если кто подумал, что бой наш окончен и можно вернуться домой, тот глубоко заблуждается. Есть у нас еще миссия. Есть нам еще с чем сражаться! Есть нам куда идти! Сема, что с лошадьми?!

СЕМЕН. Сбёгли… Не было лошадей.

ЕФИМ. Что ж, стало быть, поход наш будет не из легких… все боеприпасы понесем на себе. Съестные припасы тоже. Двигаться нам нужно к железнодорожной станции. Там нам ждать следует… Пешка! Это что за граната у тебя?!!

ПЕШКА. Не знаю. Нашел, взял…

ЕФИМ. Со звездой граната, это моя! Дай! (*Забирает гранату*.) Спасибо что нашел…

СЕМЕН. Шорох! Шорох, обернись…

Ефим так и сделал. Обернулся…

К новому боевому отряду красной армии шли к р е с т ь я н е. Мужики, бабы и старухи…

ЕФИМ. Вот это сюрприз. Но я ему не приятно не удивлен.

В руках местные жители несут хлеб и соль…

СЕМЕН. Чаго надо?! Чаго приперлися, изверги?!

МУЖИК. Не гневайтесь на нас, о…

СТАРУХА. …о, воины красной армии.

Мужик. Мы люди подневольные, слабые…

СТАРУХА. …берите нас всех, владейте нами.

ЕФИМ. Ох, мать… Да почему вы все подневольные?!! Кто вам это в ваши головы занес? Кто приучил вас быть рабами?! Гнать ее! Гоните ее из своих голов! Гоните ее из своей души. Нет! Не будет вами никто править! Ваша эта земля, сами и правьте! А мы уйдем, нам воевать надо!

МУЖИК. Да хоть, за главного оставьте нам кого?

ЕФИМ. М-да насколько ж сильно в вас рабская натура живет. Не ужели самим не стыдно. Пришли на помилование. Просить о пощаде?

СЕМЕН. А не они ли нас и сдали Хану?!

ЕФИМ. Они!

СЕМЕН. А не они ли нам не дали еды, когда мы просили?

ЕФИМ. Они!

СЕМЕН. А не поставить ли их, хоть парочку к стенке?

ЕФИМ. Думаешь?!

Толпа замерла в ожидание. Стоит и не двигается, как если бы это был один целый организм.

ЕФИМ. Стало быть, так, люди. Наше дело правое, товарищи. Советская власть, самая справедливая власть в мире. За ней правда. За ней свет! Вот вы сегодня, уже были готовы сложить свои головы перед бандитским зверством. Ну а теперь, стало быть, Ханское правление низложено. Возвращайтесь в свои дома. Завтра выходите на работу. Если к вам кто придет, говорите, что здесь правит советская власть и за властью тут смотрит – Ефим Шорох! Если кого-то это не проймет, отправляйте кого-то на станцию… мы будем там. А теперь разойдись! Смотреть на вас тошно! Ну?!

Толпа стоит и не двигается…

ЕФИМ. Да что ж вы…

Ефим поднимает вверх свой наган, стреляет. Толпа разбегается в рассыпную. Через мгновения уже никого нет, кроме…

ЕФИМ. Марфуша?! И ты здесь?

МАРФУША. Спасибо тебе Ефим. Освободил нас…

ЕФИМ. А ты все ладила: беги, Фима, беги… что ж ты не верила в меня.

МАРФУША. Верила. Переживала просто…

ЕФИМ. Э, нет, Марфуша. Ты не переживай. Теперь пакет у меня. Теперь мы к Ленину поедем. Нас ждут великие дела!

МАРФУША. Берегите себя, Ефим…

ЕФИМ. Да что ж ты все на Вы… Вы да вы… Сколько раз повторять…

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Палачи! Сатрапы! Душители церкви!

ЕФИМ. Это еще что?! Товарищи бойцы, его-то вы как упустить смогли?

СЕМЕН. А мы что? Хорошо прятался…

ЕФИМ. Да ты на его габариты глянь, ну как такого не найти было?!

СЕМЕН. А то что он, при таких габаритах на храм взобрался, это тебя не смущает? Вон ведь, под самые купола поднялся…

ПУШКА. Товарищ командир, а разрешите мне? Я его быстро, одним выстрелом сниму…

ЕФИМ. Так что ж, валяй!

Пушка передергивает затвор винтовки, вскидывает ее на плечо, целится…

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Гореть вам всем в аду, ироды проклятые!!! Гореть вам всем…

Выстрел!

Отец Сергий замолчал.

СЕМЕН. Попал нет?

ПУШКА. Попал!

Еще через мгновение, слышен треск, и сильный удар чего-то тяжелого о землю…

А еще через секунду…

ОТЕЦ СЕРГИЙ. Сатра-а-а-апы-ы-ы…

СЕМЕН. Эх, не совсем ты в него…

ПУШКА. Сейчас исправим… Товарищ командир, разреши добить его.

ЕФИМ. Да полно… пусть живет. Говорят, после сильных ударов, у людей сознание меняется. Может и этот, другим станет.

КАТОРЖАНИН. Стойте! Шорох! Стой, подожди! Нашел! Нашел я! Все село обошел, во всех закромах был, но нашел! Вот она, родимая, гитара!!!

ЕФИМ. Что?!!

КАТОРЖАНИН. Я же говорил, что упражнялся раньше, игре на гитаре… Так послушайте же мою историю…

ЕФИМ. Павел, может не время сейчас?

КАТОРЖАНИН. Самое оно! Послушайте-послушайте… Славно мы сегодня повоевали, дак дай ты хоть славно и отдохнуть.

ПУШКА. А что, товарищ командир, я песни люблю. Сам сочинительством увлекаюсь. Разреши послушать.

ПЕШКА. Разреши…

ПАШКА. И я бы послушал…

ЕФИМ. Черт с вами… Каторжанин, матрешкин ты кот… Пой свою песню!

К а т о р ж а н и н улыбается, присаживается на ящик с боеприпасами, устраивает гитару поудобнее.

Остальные рассаживаются кто куда, готовые слушать, все во внимании.

КАТОРЖАНИН. И так… Песня… О моей не легкой, но славной каторжной судьбе. Посвящается, всему русскому народу…

ЕФИМ. Начинай уже!

КАТОРЖАНИН (*играет, поет*). А как славно пожил,  
 Купцов разводил  
 Много денег было  
 Девушек любил  
 Но вот встретил даму  
 Сразу все не так!  
 Ушла дама к мрази  
 А я виноват!..

Что не так я сделал  
 что было не так?  
 То что, врезал мрази  
 То было не так?  
 Думали я сгинул  
 А это не так?  
 Ждите меня мрази  
 Вернусь в Петроград.

И тогда увидим,  
 Что было не так!

ВСЕ ВМЕСТЕ!!!

И тогда увидим,  
 Что было не так!  
 Ждите меня мрази  
 Вернусь в Петроград…

Надо ли говорить, что песня закончилась под бурные овации от лица красноармейцев?

ЕФИМ. А ну, отряд, становись! Построились! Медлить нам больше нельзя. Скоро совсем стемнеет… Отряд, на пра-а-а… Во! Шагом-м-м… Арш!

Выдвинулся отряд. Пошли бойцы…

**Картина девятая**

Долго ли, коротко ли шел красный отряд к месту своего назначения. Но только за полночь они добрались до того самого места, где еще совсем не давно, Семён и Ефим, несли свой караул.

ЕФИМ. Стой, хлопцы! Все… привал… Отсюда до станции рукой подать… Отсюда к станции склон крутой, со всей провизией по темноте опасно спускаться… Сема, все хоть дошли? Никого не оставили?

СЕМЕН. Каторжанина нет. Но он вперед ушел… знаешь ведь уже…

ЕФИМ. С ним ладно… я ему верю.

СЕМЕН. Да… не зря ты ему поверил. Сразу видно какой он человек.

ЕФИМ. Главное, Сема, что пакет для Ленина у нас. Здесь вот у меня, тут (*хлопает себя по груди*,) под самым моим сердцем…

И тут…  
Вы когда-нибудь уезжали загород в лес по грибы, или на речку в поход, или просто на шашлыки. И за это время, что вы отдыхали, хоть немного, но отвыкли от «цивилизации». Потому что там, за городом, не было ни интернета, ни телевидения, ни мобильной связи… А потом, под задержавшись на природе, возвращаетесь домой в город. Уже поздно. Сумрак… и вот вы подъезжаете к городу и видите все эти огни. Огни города. Не важно большой город это или маленький, но все эти огни завораживают: фонари, рекламные щиты, свет фар автомобилей, светофоры…  
Именно эти огни сейчас и увидел Ефим Шорох, стоя на возвышенности глядя в сторону станции. Видел их и не понимал, почему он их видит. Видит то, чего видеть не должен…

СЕМЕН. Шорох, что с тобой?

ЕФИМ. Сема, ты это видишь?

СЕМЕН. Что? Где?

ЕФИМ. Там, Сема… Там… это будто… как

СЕМЕН. Что там? Нет ничего, темно же! Там только это… как его… станция и все.

ЕФИМ. А я вижу, Сема. Вижу коммунизм! Будущее вижу! Есть оно! Будет!

СЕМЕН. Да как так…

ЕФИМ (*улыбаясь*). Верь мне, Сема. Просто верь… Впереди у нас славная жизнь… Нас ждут великие дела, Сема. Ждут! Светлая жизнь, все у нас будет… Мы победим! Дай обниму тебя, Сема!

Ефим и Семен обнимаются. Шорох радуется своему видению, а Сема просто, радуется…  
И тут появляется К а т о р ж а н и н.

СЕМЕН. Каторжанин вернулся… Ты где был?

Каторжанин молчит.

СЕМЕН. Да с тобой-то что? Чего молчишь?

КАТОРЖАНИН. Шорох, там так… В общем… Там… Белые на станции…

СЕМЕН. Вот почему так?! Только решишь одну проблему, тут же возникает другая.

**Действие второе**

**Картина первая**

ЕФИМ. Почему я все Логана ищу? Да про него всегда у всех спрашиваю? Это тебе интересно? Ну что ж, слушай… Я уже, стало быть, сказывал, что цыганка мне предсказала, еще в детстве, что не убьет меня ни пуля, ни сабля, никакое другое оружие. А погибну от того, чего знать не могу. Так вот… цыганка эта потом, много еще чего говорила. Не только мне. Всем практически… Но, как-то, более что ли… подробнее. Вот, к примеру, жил у нас такой Матвей… она ему так на прямую и говорила всегда, что в воде он утонет. Эх, как боялся Матвей воды, кто бы только знал! За всю жизнь, ни разу не купался. Хотя, рек вокруг деревни много было. Озеро даже… но он нет, какая бы жара не стояла, ни в какую. Даже на рыбалке… даже на рыбалку, никогда не ходил! У колодца не стоял! В общем, ты понял, какой принцип у него в жизни вышел. Ни при каких обстоятельствах, к воде не приближаться. Аки черт святых «образов», воды боялся! Мылся, он, стало быть, тоже… с большой неохотностью и крайне редко. Вот так-то… Но! Погиб Матвей, в аккурат в воде… пьяный уснул на лавке, во время свадьбы своей дочери… уж не знаю кто и как, и почему… но рядом стояло ведро с водой. Для каких таких надобностей, я так и не понял, но… стояло рядом с ним! От праздных мельтешений в доме… скатилась его голова со скамьи и… прямиком в ведро. Поздно заметили это родственники. Вытащили уже холодного. Вот такое предсказание… Как видишь, сбылось.

СЕМЕН. А Логан тут причем?

ЕФИМ. Да приходил я к цыганке, не раз еще…да даже – много! Много раз. Выпытывал, каким же таким хитрым способом смерть меня забрать сподобиться. Не сдавалась она! Не говорила. Придет час, все узнаешь… но один раз, все-таки услышал я кое какой, хоть и все равно не понятный мне ответ. Произнесла она: «Логан тебя убьет. Логан…» Вот с тех пор и хожу брожу по свету, да и ищу его… Уж я тебе обещаю, Сема, коли найду, коли встречу я этого Логана, то убью его первым! И тогда…

СЕМЕН. Что тогда? Совсем никогда не умрешь? Так разве может быть…

ЕФИМ. Да нет… ох ты ж… я как-то про это и не думал дальше… Просто искал его… Умирать не хотелось, знаешь ли… О, а вон и Каторжанин, с разведки возвернулся. Пошли, Сема.

Отряд Ефима Шороха, так и остался на том же холме, где еще не давно красноармейский железнодорожный взвод размещал свой караульный пункт.

КАТОРЖАНИН. Что ж, доложу я вам, следующее… Отряд белых там не большой. Но вооружены они хорошо. Ведут себя странно, только.

ЕФИМ. Поясни.

КАТОРЖАНИН. Будто бы ищут чего. Не знаю. Шерстят как жандармы, в лучших традициях. Все перерыли на станции… даже обивку стульев порезали…

ЕФИМ. Стало быть, не много их… Что ж… будем брать их!

СЕМЕН. Брать?! Ефим, да их все равно больше. А нас меньше…

ЕФИМ. Да, Сема. Только знать они этого не знают… А мы знаем. Поэтому, будем брать их хитростью. Воинской смекалкой. Слыхал ли ты про такое? А ну, становись хлопцы! Сейчас используем мы, тактику запугивания. Враг нас не видит отсюда, но зато может нас слышать. Тем самым мы можем – что?!

СЕМЕН. Что?!

ЕФИМ. Ввести врага в заблуждение. Они же не знают сколько нас. А мы создадим слышимость того, что нас здесь целый батальон. Так что, равняйсь, смирно… по порядку рассчитайсь…

ПАШКА. Первый!

ЕФИМ. Да не сейчас, балдень ты… Слышал ли ты разве, что я в полную силу командовал? Рассчитаться, хлопцы, надо так, чтоб вы не кончались! Первый, второй, третий, четвертый, а дальше по новой… но тот, кто первый, уже будет пятым… Ясна тактика? Чем больше нас получится, тем больше страху у врага! Ну все, а теперь начали.

Ефим набирает побольше воздуха в свои легкие. Командует!

ЕФИМ. Баталь-о-о-оннн! На месте стой! Раз, два! Построились! Равня-а-а-айсь! См-м-ми-и-и-и-р-р-р-н-н-но!!! По порядку рассчи-и-и-и-и-тайсь!!!

ПАШКА. Первый!

СЕМЕН. Второй!

ПУШКА. Третий!

ПЕШКА. Четвертый!

ПАШКА. Пятый!

И так по кругу, пошло-поехало. Считаются бойцы. Пока…

ПАШКА. Тринадцатый!

СЕМЕН. Э-э-э…

ЕФИМ. Сема, ты чего замолк?

СЕМЕН. Фима, а я дальше не знаю… не умею.

ЕФИМ. Семен, как же так, право?

СЕМЕН. Иго-го!!!

ЕФИМ. Сема?!! Это зачем?!!

СЕМЕН. Это конница! Будто нас кавалерия!

ЕФИМ. Какая конница, сбрендил?! Мы что на лошадях, с холма к ним поскакали бы?! Крутые горки слишком, не думаешь?! Кавалерист! Каторжанин, что там видно?

КАТОРЖАНИН (*смотрит в бинокль*). Задвигались малость…

СЕМЕН. Не уходят еще?

КАТОРЖАНИН. Нет.

СЕМЕН. Ладно…

ЕФИМ. А теперь, хлопцы, последует натиск наглости!

ПАШКА. Это еще как?

ЕФИМ. Обыкновенно! По методу Ефима Шороха. Что, наведем Шороху у белых?!! Веселей, хлопцы, веселей надо быть! А ну давайте, построим акробатическую фигуру «Фига». Встали все в одну линейку…

Отряд строится в шеренгу, так как привыкли, по росту, то есть.

ЕФИМ. Нет, товарищи… у нашей фигуры другой порядок будет. Ты Семён, указательный палец будешь, вставай первым. Ты Пашка, самый длинный, будешь пальцем средним. Каторжанин, а ты становись тоже, на безымянный палец, тебе подходит как раз… Бинокль отдай, только… Так, дальше… Пушка, ты – мизинец, а Пешка – большой палец!

Все выстраиваются в том порядке, в каком перечислил командир.

ЕФИМ. Вот! Славно, хлопцы. Теперь все кроме Пешки, кру-у…гом! А ты, Пешка, на ле-е-е… Во! Вот молодцы. Теперь сгибайтесь вниз как пальцы. А ты Пешка, промеж Семы и Пашки высовывайся!

Делают.

ЕФИМ (*смеется*). Вот она, фигура «Фига»! Вот что мы белым покажем. Отставить фигуру! Ближе к ним подойдем…

Все походят ближе, к краю холма.

ЕФИМ. А ну-ка, Сема, свистни им что ли… показать, что мы есть.

СЕМЕН (*свистит*). Белые! А мы тут! Мы вас видим!

ЕФИМ. О! Приметили нас! Ну, хлопцы… давай!

С этими словами, Ефим отходит в сторону, чтоб его было не видно, а сам бы он мог наблюдать за врагом в бинокль…

ЕФИМ. Отряд, в фигуру «Фига» стано-о-о…Вись!

Отряд выполняет приказ. Делает фигуру, в точности так, как уже делали.

ПАШКА. Веселая же у нас забава…

ПЕШКА. Ага…

ПАШКА. Каков только прок от неё?

СЕМЕН. Так мы показываем, что не боимся их. Издеваемся так над ними…

ПАШКА. Не проще бы было, напасть внезапно на них?

ПЕШКА. Или вообще подождать, когда они сами уйдут.

КАТОРЖАНИН. Ждать мы не можем. Скоро бронепоезд придет… А мне в Петроград надо…

ПАШКА. А может подмога пришла бы…

ПЕШКА. Да… слыхали мы, что красные здесь где-то по близости…

СЕМЕН. Не, братцы… здесь мы раньше одни стояли… Основные силы ближе к центру ушли.

ПАШКА. Да что там хоть происходит сейчас? Не понятно… Пешка, ты видишь? Они реагируют хоть как-то?

ПЕШКА. Нет. Я не вижу… Я боком стою ведь… Давай ты посмотришь, если хочешь… я согнусь…

СЕМЕН. Да, Пашка… Ты из нас самый длинный. Давай вставай, поглядишь хоть. Пешка, сгибайся к нам.

Так они и делают. Пешка сгибается как все остальные, а средний палец, то бишь Пашка, медленно поднимается… выпрямляется… поворачивается к белым, лицом…

СЕМЕН. Что там белые? Как? Оценили фигуру?

ПАШКА. Да как-то…

К отряду подползает Ефим.

ЕФИМ. Вы чего делаете?! Почему у вас средний палец торчит?!

СЕМЕН. Фима, да мы посмотреть просто!

ЕФИМ. Ладно… Пашка, что там? Видишь?

ПАШКА. Вижу…

ЕФИМ. Что они делают? Нравится им наша фигура?

ПАШКА. Да как-то не очень она им, видимо…

На лбу Пашки появляется красная прыгающая точка. Но не он, и никто другой, видеть эту точку не может.

ПАШКА. …видимо не нравится им. Точно не нравится.

И как в подтверждение этих слов, красная прыгающая точка на его лбу, превращается в черную дырку в его голове, выйдя наружу красным фонтаном крови из его затылка.

**Картина вторая**

СЕМЕН. Это что такое было?! Был человек, и нет его… И кто стрелял не понятно! Откуда?! Да чтоб с такого расстояния!

ЕФИМ. А Каторжанин где?

СЕМЕН. Да не знаю я… Я и Пешку… Я и Пушку… никого не видел… Разбежались все… Вся твоя армия, Шорох! Что теперь делать? Нас всех убьют! Умрем мы здесь! Погибнем! Сгинем!

ЕФИМ. А ну хорош паниковать, Семён! Паника – злейший враг солдата. Что ты, боишься смерти или что? В кроватке хочешь, дома скончаться? Нет! Ты, Сема, воин! В бою тебе и погибнуть! Человек для чего рождается? Чтоб уйти из этого мира. А как именно он уйдет, решать ему. Вот ты все равно уйдешь, и как уйдешь не знаешь. Но, даже при таком раскладе, у тебя есть выбор. Погибнуть трусом, жалея себя, либо красиво, как герой! Ничего не страшась! Погибать, сема, надобно молодым и красиво. Так что подотри свои сопли… до земли достают уж.

СЕМЕН. Что?! Тогда почему мы с тобой, Фима, уже четверть часа лежим тут и никуда не идем?!!

ЕФИМ. Да это потому, что… что, Сёма, погибать надо тоже… не вовсе по дурости уж. Ладно… Встань, оглядись. Посмотри, как обстановка… А то я курить хочу, а кисет там остался.

СЕМЕН. А почему я?

ЕФИМ. Ты же боишься, вот тебе это упражнение против страху будет. Вставай давай!

Семен поднимается. Оглядывается.

Всё это он делает крайне неуверенно и весьма нерешительно.   
Да и как тут, делать что-то решительно и уверенно, когда не знаешь откуда и кто выстрелить может…  
Так что. Его понять можно.

ЕФИМ. Так как там все?

СЕМЕН. Кажись тихо.

ЕФИМ. Уверен?

СЕМЕН. Нет…

ЕФИМ. Ладно… (*Поднимается.*) Все равно курить хочу… Если белые за нами в погоню не ринулись, стало быть, и дальше не сунуться. Может, правда думают, что нас батальон. Эх ты, Сема… Боялся еще…

Слышен хруст ветки и какой-то шум.

ЕФИМ. Сема, ложись!

СЕМЕН (*стоит на месте*). Зачем?!

ЕФИМ. Крадется кто-то!

СЕМЕН. Да это ветер, что ты, Фима… паникуешь?

ЕФИМ. Ветер не ветер, а… Да я, Сема, опасности за версту чую!

На холме появляется белый офицер.

ЕФИМ. Сема, видишь! Что я говорил!

Еще мгновение и из-за спины офицера появляется...

СЕМЕН. Пушка?!! Шорох, смотри, это же этот… как его… Пушка! Пушка мы тут!

За спиной офицера и правда П у ш к а. Который завидев Семёна, тут же расплылся в улыбке.

ПУШКА. Товарищ командир, а я языка взял!!! Вот он! Вот он трофей моей мечты… Князь! Здоровенный, натуральный Кня-я-а-а-а-зь!!!

КНЯЗЬ. Да какой князь?! С чего ты взял?! Дубина стоеросовая… Велите успокоится своему солдату! Он меня достал право!

ПУШКА. Молчи гад! Пока опять не схлопотал! Князь он, Князь… я его так сам прозвал!

КНЯЗЬ. И надо ж было мне… так не вовремя отлучиться.

ПУШКА. Товарищ командир, он по нужде ходил… а я там, значит, прятался… то есть, я в засаде там сидел…

ЕФИМ. Конечно… в засаде…

ПУШКА. Сижу… а тут глядь… князь испражняется… Не по малой, а по большому… ну, Вы понимаете… И я, не будь дураком, пленил его!

ЕФИМ. Молодец Пушка. Советская власть, твоих заслуг не забудет.

КНЯЗЬ. Что?! Советская?! Не много ли Вы о себе думаете?..

ЕФИМ. Так, Сема, заткни ему рот пока чем-нибудь…

КНЯЗЬ. Да что Вы себе позволяете?!

СЕМЕН. Ваше благородие, может не будем сейчас пререкаться? Вы же пленный, ну… откройте рот, скажите: «А».

КНЯЗЬ. Да никогда!

ЕФИМ. Так все! Хватит с ним цацкаться… И замашки эти рабские забудьте напрочь!

Ефим подходит к офицеру, с силой сжимает тому рот и вставляет кляп…

ЕФИМ. Какое он вам «благородие»?! По каким таким принципам он выше вас? По каким заслугам? Хватит с меня, насмотрелся я на таких благородий… Не для того мы воюем, чтоб оставаться старых принципов. Он – гнида белая! Более никто. Запомните! Пушка, что при нем еще интересного было? Это сумка его?! Обследовал?

ПУШКА. Никак нет. Возможности не было. Не успел, виноват. А сумка его, точно так.

ЕФИМ. Сема, глянь, что у него в сумке есть?

Семен берет сумку, роется в ней, достает какие-то не нужные предметы, выкладывает прямо здесь, на землю. Пока ему не попадается…

СЕМЕН. Есть! Карта! Фима, посмотри…

ЕФИМ. Так, а это уже интересно…

Ефим раскладывает карту на земле. Все склоняются над ней, рассматривают.

ЕФИМ. Да это же наша местность.

СЕМЕН. Ага… Бугор вот наш… А вон там Балезино…

ПУШКА. А что за знаки это не понятные? Что значат?

ЕФИМ. М-да… зашифрованное…

СЕМЕН. Фима, погляди. Это же тут наша станция. А на ней аббревиатура «Н.Ж.В.Д.» Поди разбери, что она значит…

ПУШКА. Так может у Князя спросить?

СЕМЕН. Да конечно… так и сказал он тебе. Что мы сами не додумаемся…

Сидят думают.

СЕМЕН. Может это значит: Наша Железная Военная Дорога?

ПУШКА. Нет Жизни В Дерьме?

СЕМЕН. Нет жизни в декабре?

ПУШКА. Нюхай жуков Володя Данилыч?!

СЕМЕН. Надежда ждала веру домой… или еще… нужно жениться в двадцать?

ЕФИМ. Хватит, отставить про это думать… какое это имеет отношение к… Здесь что-то серьезное зашифровано! А может и нет, просто для отвлечения внимания. Знавал я такие хитрости ранее…

СЕМЕН. А вот тут еще есть аббревиатура: «ЗППТ. ПНД. СТИ»

ЕФИМ. Но эта-то проще. К гадалке не ходи, не иначе как: «Забаррикадированный приемный пункт тринитротолуола, принадлежащий нафиксатуаренному доппельгангеру, с тонированными иллюминаторами».

СЕМЕН и ПУШКА. Что-о-о?!!

Все с удивлением смотрят на Шороха. Включая сюда и самого офицера.

ЕФИМ. Да нечего на меня так смотреть! Отставить! Просто сказал, что первое на ум пришло… Так, а это еще тут что? Сема, видишь?

СЕМЕН. Ага. Дата, время…

ЕФИМ. Так это уже, стало быть, завтра… Думаю, завтра поезд на станцию придет. Не меньше… Что, князь, молчишь? Угадали мы?

Князь отводит взгляд в сторону…

КАТОРЖАНИН. Угадали вы! Поезд придет завтра…

ЕФИМ. А ты здесь как, Павел?!! Ты, однако, опять застал нас врасплох…

СЕМЕН. Напугал, будь ты не ладен…

ЕФИМ. Ты как нас нашел, Павел?

КАТОРЖАНИН. В Петроград мне надо. Очень…

СЕМЕН. И что мы дальше? Каковы будут наши действия?

Слышен чей-то голос неподалеку.

ГОЛОС. Эй! Есть кто живой?! Где кто?!Где все?!

ПУШКА. Пешка! Слышите… Это Пешка! Я его узнал!

ЕФИМ. Вот, Сема… А ты говорил: Разбежалась моя армия! Да живее всех живых! Возьмем мы станцию! Будь уверен, дорогой товарищ Ленин, доставим мы Вам пакет!

**Картина третья**

КНЯЗЬ. За что сражаетесь вы?! За что боретесь?! Красные! Большевики! Социалисты! Решили все у нас отнять и себе прибрать?!  
Разрушить старый мир и построить новый?!  
Разом, значит, всю культуру, всю мощь русскую изничтожить? Плюнули в душу самим себе… Позор какой, перед мировым сообществом! Да вас, деревенщин пустых, даже стыдно миру показывать! Не одна страна вас не поддержит. И дел иметь с вами не будет.   
Да кому я это говорю? Да какое в вас, хотя бы начальное образование имеется?! Да никакое!   
Вот вы все тут большевики. Пролетарии… Бьетесь за идеалы революции… а кто-нибудь из вас, знает… скажет мне, какое такое значение у слова «социализм» имеется?  
А что значит слово – «коммунизм», который вы так воспеваете… Вы хоть сами-то знаете, что это все значит? Или как такое вообще построить возможно? Ведь это же по сути своей – утопия! Чистой воды – утопия! Не бывать такому! Ну, не получится! Что б все как один, ну не бывает такого! Природой это даже не заложено. Это же все… индивидуально у всех! Бросьте вы это дело… Бросьте, право…

На этом монолог офицера закончился. Не потому, что ему больше нечего было сказать. Нет. Ему помешало дуло винтовки, которую Ефим всунул ему в рот.

Все то время, которое говорил Князь. Отряд Шороха готовился к захвату станции…

ЕФИМ. Стало быть, так, хлопцы… Все держитесь меня. Оружие цельте, только исключительно на Князя… Держитесь ровно! Не паникуйте! Что бы не случилось, цельтесь только в него! Он у нас в заложниках! Пока он у нас на прицеле будет, ни один белый солдат не выстрелит. Я их рабскую натуру, хорошо знаю. Не посмеют они. Испугаются Князя задеть, он же для них благородие! Главное нам попасть в здание станции. Там мы уже разберемся по обстановке. «Что дальше» - даже не думайте. Сейчас главное станция! Так что?! Все готовы?!

СЕМЕН. Да!

ЕФИМ. Пушка? Пешка?

ПУШКА и ПЕШКА. Так точно!

ЕФИМ. Павел, Петроград ждет?

КАТОРЖАНИН. Еще бы…

ЕФИМ. А ты князь?.. Да ладно все… Пошли, хлопцы!

**Картина четвертая**

Здание станции.

Снаружи доносятся голоса красноармейцев.

ЕФИМ. Павел, проверь как там?!

В здание входит К а т о р ж а н и н. В его руках по-прежнему смертоносный меч японских самураев. Он быстро оглядывает все помещение. Не заметив ничего подозрительного, кричит остальным…

КАТОРЖАНИН. Чисто!

В здание входят остальные.   
Один за другим: П у ш к а, П е ш к а, С е м а, Е ф и м и за ним офицер…

Изо рта офицера текут слюни, так как дуло винтовки все так же находится в нем.

ЕФИМ. Входим… входим… Вот так… так… Сема, захлопни дверь!

Дверь закрывается.

ЕФИМ. Все… Рассредоточится, хлопцы… Теперь нам только ночь простоять, да день продержаться… Утром прибудет бронепоезд. Идите, Князь, (*вынимает дуло винтовки из рта пленного.*) Отдохните…

Офицер отходит в сторону. Садится возле стены на пол. Молчит.   
(Наверное… рот болит.)

СЕМЕН. Что, братцы? Неужели уже все?! Опять мы победили!

ЕФИМ. Не расслабляйся, Сема. Еще ничего не закончено. Лишь бы карта Князя не подвела.

КАТОРЖАНИН. Будет поезд… Точно говорю…

ПУШКА. Товарищ командир, извините, что я может не к месту сейчас… Я вот припасов съестных с собой прихватил. Перекусить может? Пока мест, возможность имеется?

ЕФИМ. А что? Можно! Белые, все равно, пока у нас их офицер, нападать не станут. Будут всё думать, черти, как нас отсюда выманить. Будьте все на чеку! Смотрите, хлопцы, не на какие их провокации не идите! На уговоры не соглашайтесь, и что говорят они – не слушайте. Это они умеют делать! Сказки такие сочиняют, что иной раз так веришь им… Как начнут свое: «За царя, за отечество»… Заслушаетесь, уши развесите, а потом как загипнотизирует вас… Мне довелось служить в царской армии, я знаю их приемы…

Пока Ефим говорил, Пешка с Пушкой, уже разложили еду на столе. Даже скатерть постелили.

ПЕШКА. У нас все готово, командир. Разрешите начать прием пищи!

ЕФИМ. Разрешаю!

Тут же, не заставляя себя ждать, Сема, Пушка и Пешка сели за стол и принялись есть.

СЕМЕН. Фима, а ты чего не садишься?

ЕФИМ. Ешьте, ешьте, хлопцы… Я здесь пока постою… покурю…

Ефим не спешно достает из кармана шинели курительные принадлежности…

КАТОРЖАНИН. И я постою. Пригляжу…

СЕМЕН. А Князю может тоже можно предложить?

ЕФИМ. Пока не нужно… Он сейчас, даже если захочет, не сможет… Видишь сидит какой не разговорчивый. А давече ведь, рот у него не затыкался… Слыхали какие сказки пел?

Бойцы смеются.

ПУШКА. А может и сейчас его послушать?

Снова смех.

КНЯЗЬ. А послушайте, если угодно…

ЕФИМ. Да хватит вот уже. Наслушались мы таких рассказов… Как раньше хорошо все было, и как мы все разрушили… Теперь нам это не интересно.

КНЯЗЬ. А я не про это расскажу. Про другое… Хотите знать, как все потом будет? Я вам скажу… Победите вы… Вы, вы… Не ослышались. Вся власть советам, главный лозунг на все времена. На все демонстрации… Этот слоган будет большими такими, здоровыми красными буквами виднеться на крышах «хрущевок»... А каждый год, 7 ноября, будут демонстрации в честь победы революции. Транспаранты, флаги, шарики… Еще 1 мая и потом 9 мая… Это после сорок пятого уже, когда фашистов разгромите. Труд, Мир, Май… прикольно звучит че… красиво типа… И в космос вы полетите первыми… и все будет так как вы сейчас хотите… Бесплатная медицина, и при этом лучшая в мире. Бесплатное образование… лучшие ВУЗы в мире, тоже у вас… Все олимпиады, первые места сплошью проходить будут… У всех будет работа. А кто не работает, тот не ест! Самая крепкая валюта в мире, тоже у вас… Доллар - 61 копейку стоить будет… И это уже не говоря, про нефть, газ, уголь… Промышленность… Военная так ваще не будет иметь равных. Один «Калаш» чего будет стоить! Красная армия, самая сильная красная армия в мире… ее никто никогда не победит. Все это будет! Все, что я говорю… Все как вы хотите… Все! И будет все так до кона почти века. Рухнет потом государство это. Но это другая история. А тот мир, который вы так хотите, он будет. Ну или почти, че…Только, не увидите вы это… убьют вас всех…

СЕМЕН. Что?!!

КНЯЗЬ. Не доживете – «Что?!!» И если пакет Ленину уедет, тогда, ваще ниче не будет.

СЕМЕН. Фима, да что он такое сейчас говорит?

ЕФИМ. Ты от кого про пакет узнал, гнида белая?!!

КНЯЗЬ. Наш это пакет. Сами мы его отправили! Угарнули так, шутки ради…

СЕМЕН. Чего?!!

КНЯЗЬ. Какие же вы тупые… Короче, говорю ща, так, как есть, один раз, чтоб не повторяться больше. Этот пакет отправили мы!

ЕФИМ. Кто это «МЫ»?

КНЯЗЬ. Мы… Мы это… в общем, я понимаю, как ща это может прозвучать неоднозначно… короче, мы из будущего. Мы ваши потомки… А в этом пакет, находится такая… короче, кнопка там, для того чтоб отправиться в 2014 год.

ЕФИМ. Стало быть, из будущего?

КНЯЗЬ. Так да!

ЕФИМ. Ага… Ты еще скажи, что у вас там телефоны без кнопочек?

КНЯЗЬ. А ты откуда знаешь?! У нас и не только телефоны… Планшеты там… другие гаджеты…

ЕФИМ. Однако… Допустим, что я на малую толику, поверил тебе сейчас… А, только, вы-то, здесь тогда зачем? Какая у вас миссия здесь? И почему ты за белых, коли уж мы, коммунисты, победим?

КНЯЗЬ. Да приколюха у нас такая… вроде как, типа, «белые» сейчас в моде… ну, что ли, как-то круче одевались… бороды там, всякие, усы… благороднее типа… Вы поймите, это же все игра! Страйкболы, пейнтболы, это все, так себе развлечения… А тут все покруче. По-настоящему убивать можно. Вас все равно всех тут поубивают. Про эту станцию все известно нам. Что, такого-то числа, в такое-то время, на красных напала банда Хана, никого не оставив в живых… Потом сюда пришли белые, и на них тоже напала банда Хана… Вы все уже давно должны были сдохнуть! Убитыми лежать…

СЕМЕН. Так это что вам тут, развлечение все что ли?!

КНЯЗЬ. Ага… развлекаемся мы так… Гражданская война в России, самый крутой период, похлеще девяностых… Хочешь грабь, хочешь убивай, хочешь насилуй кого хочешь… Никто ниче не сделает же…

ЕФИМ. Война, стало быть, все спишет.

КНЯЗЬ. Ага… Точно! Че вы думаете, почему мы это время выбрали? Да тут даже народ не особо жалко. Вы же дикошарые все… Пьяные… бешеные! Сами друг друга грызете. Чувствуете тоже, безнаказанность… Хаос чувствуете… чувствуете кровь!

СЕМЕН. Фима, да что он молвит такое?! Я не все разберу?! Он это серьезно?!

ЕФИМ. Погоди, Сема… разберемся… Так, а что с кнопкой? Зачем пакет Ленину?

КНЯЗЬ. Да перебрал у нас тут один, товарищ…

ЕФИМ. Товарищ?!

КНЯЗЬ… Ладно-ладно… господин один, пережрал зараза, чего-то… из ваших местных погребов… Сдуру, с пьяну… решил угарнуть так. Грит, а дай-ка я че, Ленину письмом кнопку пущу, пускай типа, к нам попадет, посмотрит че в стране творится… поржем над ним… Вот, грит, он офигеет, када ся в мавзолее увидит… И давай ржать… Короче, как сказал, так сделал. Запустил письмо вашим… Дебил, блин… Да потом, только, у нас все хуже пошло сразу… поняли че мы совершили… Поняли, что затея не так хороша, как он думал… Его же первым и убили… а раньше такого никогда не было… и понеслось тут. Из-за этой кнопки, у нас уже там в будущем, шевеление не здоровое понеслось… И уж если пакет до Ленина дойдет, то это не нам, не вам… ваще никому не выгодно будет. Все че я вам говорил… может оказаться не так… профукаете вы без своего Ленина войнушку… Так что… отдайте лучше пакет. И идите гуляйте. Поживете еще чутка на этом свете. Ну?!! Вот нам реально, кроме пакета, ниче от вас не надо. Вот по чесноку… отвечаю… Вы же за свои идеалы все сретесь. За них помереть готовы. Ну так я вам ща, как на духу, говорю: Победите вы. Победа за вами будет! Сбудется все. Так что можете помирать уже. Все как хотите, все сбудется… только вам, один фиг, ниче не увидеть из этого… Так умирайте же уже… Пакет, только, отдали… и валите.  
Думаете, я к вам в плен просто так попал? Да хренушки. Спецом! Чтоб вас на эту станцию заманить. Не знали мы, у кого пакет точно находится… Думали уже к Хану идти. А тут вы вырисовываетесь, сами… ну и… че нам зря, по лесам за вами бегать. Этот дебилоид не отесанный, просто так бы меня в плен взял бы? Да сам я на него вышел! А потом вы карту нашли, на которой время стоит. Думаете это поезд придет?! Неа, не придет, это просто дата, чтоб вы повелись и на станцию точно пришли. Вот вы и пришли… Не будет поезда! Развели мы вас! Развод это! Развод! Теперь вы все здесь…

Князь хотел продолжить, что красноармейцы здесь все погибнут. Но не продолжил, потому что сам резко погиб. От смертоносного меча Каторжанина.

КАТОРЖАНИН (*вынимает катана из рта Князя*). Врет он все! Придет поезд! Придет! Мне в Петроград надо… Очень надо…

Все молчат. Пауза…   
Очень долгая пауза.

**Картина пятая**

Все те же, все там же.

Только время поменялось. Вечереет за окнами.

После долгого монолога офицера, или как теперь его можно назвать, гостя из будущего, с красноармейцами что-то случилось. Переменилось что-то в их лицах. Будто обухом по голове всем дали…

СЕМЕН. Фима… Скажи… Ты именно это имел ввиду, когда говорил, что они, как загипнотизировать могут? Да уж… а что если… Что если все это правда?

ЕФИМ. Вранье это, Сема, вранье! Ну какое это будущее?! Невозможно это такое. Ладно там, в космос полететь, я еще поверю… А вот перемещения во времени… Нет, это уже перебор. Да и не сходится здесь многое…

СЕМЕН. На пример?

ЕФИМ. На пример? Тебе нужен пример? Ладно… Вот если он говорит правду, и мы, стало быть, победим. А мы победим, Сема, я это знаю! Да и белые это знают, нутром своим чуют… Но, не об этом. Вот мы победили, да… И все как мы хотим – сбудется. Построят наши новый мир. Так как же этот мир развалиться сможет? Как он рухнет? Кто осмелится? Зачем, строить, строить, а потом на нет сойти?! Нет уж, мир у нас будет светлый, добрый, свободный… и что же у нас тогда, в этом будущем, вот такие падонки вырастут?! Ради развлечения людей убивающие?! Ладно, хорошо, даже если они такие образованные да умные, перемещаться во времени могут… Но вот эта вот мерзость-то, пакость эта, откуда в них?! Зачем?! Ты, Сема, хочешь думать хотя бы, что после нас, вот такие гниды родятся?!! Я вот не верю! Не за то мы воюем!

СЕМЕН. Так и что в итоге получается?

ЕФИМ. Пропаганда это. Пытается нас так с толку сбить! Что б пакет Ленину не достиг адресата. Вот так-то. Вот всего и делов! Видишь теперь, какой важности сие письмо. Как они хотят его у нас вырвать. Нет уж! Доставим его Ленину! В самом лучшем его виде.

КАТОРЖАНИН. Шорох, к нам гости!

Ефим встает, подходит к Каторжанину, который все это время продолжал стоять у окна.

КАТОРЖАНИН. Белый флаг несет. Парламентер.

ЕФИМ. Говорить хотят. Ладно…

КАТОРЖАНИН. Может сразу его в расход?

ЕФИМ. Нельзя, Паша. По закону военного времени, не положено! Не по уставу! Что ж, бойцы, есть желающие в парламентеры пойти?

ПУШКА. А что им сказать?

ЕФИМ. Да говорить с ними нам не о чем. Но, выслушать, чего они хотят, можно. Сходить надо, так, для виду только. Сделать вид, что мы мол, ничего не знаем, ни про пакет, ни про что другое. Просто ждем поезд. Ждем своих… может отстанут. Про пакет им, в общем, ничего не сказывай. А про Князя спросят, скажи, что жив здоров… а сунуться к нам, убьем его.

КАТОРЖАНИН. Остановился парламентер. Ждет… Ох ты! Дымовые шашки разбрасывает, гад. Эх… теперь его не достать будет.

ЕФИМ. Что, Пушка, готов идти?

Пушка снимает с себя винтовку, складывает ее на пол, вместе с ней кладет и другое оружие. Тоже все, по закону военного этикета.

ЕФИМ. Пушка, ты это… вспомнил я… спроси еще у них (*Наклоняется к уху Пушки, что-то шепчет ему.*) Понял?! Это у него не забудь спросить.

ПУШКА. Хорошо, командир, понял. Разрешите идти?

Пушка отпирает дверь, выходит наружу. Тут же оказывается в дымовой завесе, как в тумане.

Идет красноармеец Павел Иванов на встречу к своему врагу на мирные переговоры. Идет, да только не видит куда…

ПУШКА. Да что же это тут такое! Ничего не видно. Эй! Белый! Где ты есть?!

ГОЛОС. Тут я, гнида коммунисткая!

ПУШКА. Чего?! Сам ты… смерть буржуям! Вся власть советам! Долой самодержавие!

ГОЛОС. Сюда иди, красножопый! Россия для белых!!!

ПУШКА. Что?!! Да где ж ты?! Куда ты?..

ГОЛОС (*становясь все ближе*). Сюда! Сюда иди!

Пушка идет на голос, пока из дыма не появляется фигура белого парламентера, который стоит к нему спиной.

Ну что… Заплутал малость в дыму Пушка.   
Бывает!

ПУШКА. А вот и я, нечесть ты белая! Пришел я.

П а р л а м е н т е р разворачивается к Пушке лицом…

ПУШКА. Витька?

ВИТЬКА. Пашка?!

ПУШКА. Витька!

ВИТЬКА. Пашка!!!

ПУШКА. Витька! Живой! Да как ты тут?! Откуда?

ВИТЬКА. Служу вот. А ты как тут?

ПУШКА. Да вот, тоже служу. Да это что же? Дай обниму тебя!

Обнимаются.

ПУШКА. Вот ведь оно как получается. Витька! Так ты почему за белых? Ты же за красных был!

ВИТЬКА. Так, а я думал, что ты сам за белых был.

ПУШКА. Да, был… Но пересмотрел свои идеалы. Встретил настоящего командира.

ВИТЬКА. А я вот тоже пересмотрел.

ПУШКА. Так ладно. А чего прислали-то тебя. С чем ты?

ВИТЬКА. Сдаваться вам надо всем. Убьют вас всех!

ПУШКА. Чего?! Эт, ты, что ли, вояка, убивать нас будешь? Раньше времени-то не говори. Ты что, в меня стрелять станешь?

ВИТЬКА. Если придется, стану.

ПУШКА. Как так, Витька? Ты что? Это же я – Пашка!

ВИТЬКА. А это я – Витька.

ПУШКА. Да хорош дурака валять! Давай лучше к нам в красные иди. Я с командиром поговорю, замолвлю словечко. Он мужик толковый, грамотный. Победа все равно за нами будет.

ВИТЬКА. Эх, Пашка. Как был ты дураком, так им и остался. Не о победе думать надо. Никто тут не победит. Думать надо как выжить! А не о победе… Лучше сам к нам иди.

ПУШКА. А ты изменился, Витька.

ВИТЬКА. Время теперь такое.

ПУШКА. А помнишь, как мы песни с тобой пели. Вместе сочиняли.

ВИТЬКА. Помню.

ПУШКА. А Ваньку рябого, помнишь?

ВИТЬКА. Помню.

ПУШКА. Бил?

ВИТЬКА. Бил…

ПУШКА. А Аньку Пальшину… любил?

ВИТЬКА. Любил.

ПУШКА. И я любил. Так чего же нам про меж себя воевать, Витька? Зачем убивать друг друга?

ВИТЬКА. Не мы эту войну начали. Большевики. Смекаешь к чему я?

ПУШКА. Нет… Ты подожди, давай разберемся.

ВИТЬКА. Не время теперь. Мои просили передать, что нужен им пакет. Если не будет пакета, здание возьмем штурмом. Время у вас до утра, подумать. Не будет пакета, всех убьют.

ПУШКА. Витька, да как же так?

ВИТЬКА. Уговори своего командира пакет отдать. Тогда поживешь еще. Я с нашими поговорю, тебя к нам возьмут. Знай. У нас реальная сила имеется, не чета вашей. Все. Пора мне. Время у вас пошло.

ПУШКА. Витька, стой! Подожди…

ВИТЬКА. Что еще?

ПУШКА. Я завтра в бою стрелять не буду! Слышишь? Не буду!

ВИТЬКА. Ох и дурак же ты, Пашка. Как есть дурак.

Витька уходит, растворившись в дыму.

ПУШКА. Витька! Витька-а! Витька…

Пушка остается один. Смотрит в сторону куда ушел Витька.

Затем разворачивается и…

ЕФИМ. Стало быть, так оно все и было? Так все прямо и сказал?

ПУШКА. Да, товарищ командир. Точно так.

ЕФИМ. А Логан? Про Логана спросил?

ПУШКА. Ах да!

Пушка разворачивается и теперь он снова оказывается в дымовой завесе…

ПУШКА. Витька, стой! Забыл спросить тебя!

Из дыма появляется Витька.

ВИТЬКА. Чего еще, ну?!

ПУШКА. А логан среди вас есть?

ВИТЬКА. Логан? Нет… Кажись нет такого?

ПУШКА. Кажись, или точно?!

ВИТЬКА. Точно. Нет у нас Логанов…

Витька снова исчезает. Пушка разворачивается к своим и опять оказывается сразу в помещение станции, где все слушают его рассказ.

ПУШКА. Нет, командир, нет среди них Логана.

**Картина шестая**

ЕФИМ. Что ж, братцы, вот и настал тот час, когда враг за нашими стенами. И я скажу вам так. За стенами враг. Который думает, что нас здесь маленькая когорта. Пара человек, которую легко победить. Но враг ошибается! Таких как мы – сотни! Таких как мы – тысячи! Нас миллионы, товарищи! Людей, которые хотят жить как люди. И не мешать жить другим.   
Мы построим новый мир, хлопцы! Мир где человек будет свободным. Чистым в помыслах и счастливым душой. А не таким уродом, каким представлял нам Князь! Нашим потомкам, не надо будет никого убивать, не нужно будет воевать! Потому как, все у них и так будет! И я знаю, братцы, что этот мир настанет. И лишь об одном жалею, что не увижу его своими глазами, так же как вы. Но дети наши, наши сыны, будут жить в мире, куда лучшем чем наш. И ради этого мира, готов я сражаться до последней капли собственной крови.  
Но знаете ли вы, хлопцы, что этот мир уже тут, здесь и сейчас. Там, где мы с вами находимся. Потому что мы с вами уже свободны, и их не боимся. И им не сдадимся! Мы здесь власть!

ВСЕ кроме ПУШКИ: Да-а-а-а-а!!!

ЕФИМ. Вы со мной, братцы?!

ВСЕ кроме ПУШКИ: Да-а-а-а!!!

ВСЕ кроме ПУШКИ. Помните, что скоро придет поезд. А вместе с ним и подмога. Не робей, ребята. Мы свобода! Мы сила!

ПУШКА. Товарищ командир, разрешите мне слово! Я песню сочинил. Хотелось бы спеть перед боем.

СЕМЕН. Не время сейчас песни петь. Враг уже близко!

ПУШКА. Зачем мы воюем вообще? Там Витька… Там наши братья! Они же все как мы – русские. Нужно, только, объяснить им, что мы не то делим. Воюем за землю, которая принадлежит и им и нам… Дай спеть мне, Шорох. Эту песню я посвятил всему народу, без разбора…

ВСЕ кроме ПУШКИ. Нет, Пушка, словами ты сейчас ничего не исправишь.

КАТОРЖАНИН. Да пусть поет. Он мою песню слушал.

ЕФИМ. Черт с тобой, Пушка. Пой коли так надо.

Пушка встает в оконный проем во весь рост, вытягивает вперед руку в которой держит белую тряпку.

ПУШКА. Стойте! Остановитесь, братья! Не стреляйте! Мы все свои! Я песню сочинил. Послушайте только! Не стреляйте!!!

СЕМЕН. Вот дурачок.

И сейчас никто не заметил, как на лице Пушки запрыгали красные точки…

ЕФИМ. Пой уже, Пушка, пока они стрелять не начали!

ПУШКА (*поет*). Что не так с Россией,  
 Родиной моей.  
 Почему я злюсь так  
 Дюже на людей.  
 Почему брат Витька, больше мне не рад.  
 Отчего мой кореш, мне не друг, а враг.  
 Мы же все-е-е… Любили-и-и…

ВЫСТРЕЛ!

Пушка замертво падает с подоконника на пол.

Не успел он допеть свою песню. Прав оказался Шорох, что словами ничего не исправишь. Или не прав, а просто Пушке не дали допеть песню специально.

И понеслось тут!

Засвистели пули.

Затрещали пулеметы.

Затряслись стены.

Начался не равный бой!

СЕМЕН. Фима! Пешку убило!

ЕФИМ. Стреляй, Сема, стреляй!

Щелкают пули по стенам!

Рикошетят!

СЕМЕН. Фима, Каторжанин ранен!

ЕФИМ. Стреляй, Сема, стреляй!

Отступает враг. Ослабевает натиск!

И снова наступает!

ЕФИМ. Скоро поезд, Сема! Стреляй!

СЕМЕН. Стреляю, Фима! Стреляю! Скоро поезд?!!

ЕФИМ. Скоро!!!

Не кончаются враги!

Наступают! Стреляют!

Отбиваются красноармейцы, не сдаются. Не дают врагу продыху. Отступил враг. Притих. Затаился. Только…

Поезда так все и нет.

СЕМЕН. Неужели все?! Не пришел поезд… не едем значит к Ленину, Фима…

ЕФИМ (*наконец отпустив свое оружие*). Сема, ты это… стало быть, вот как… получается… Держи пакет, и давай ходу.

СЕМЕН. А ты как же? Что это?!

ЕФИМ. Сема, почему у тебя столько вопросов всегда? Иди! Сейчас очухаются белые, еще сильнее начнут. Я их тут попридержу. Со мной, ты же знаешь, ничего не случится. А ты ступай. Уйдешь огородами… А я их отвлеку, Сема, будь уверен! Так что… Передай пакет Ленину, и привет от меня. От Фимы Шороха, красного командира.

СЕМЕН. Нет, Ефим. Я без тебя никуда не пойду!

ЕФИМ. Отставить пререкания! Иди! Каторжанина забери, ему в Петроград надо, очень…

СЕМЕН. Фима, да ты ранен! Обманула тебя цыганка… И каторжанин обманул…

ЕФИМ. Да где? А… Это? Царапина. Заживет…

СЕМЕН. Фима, у тебя кровь на груди… так и хлещет!

ЕФИМ. Плечо просто… на вылет прошло… Пустяк!

СЕМЕН. Фима, чем же ты отбиваться будешь? Патронов почти нет!

ЕФИМ. А вот, Сема, граната моя… со звездой… ей прикроюсь. Иди уже! Слушай мою команду, боец! Письмо Ленину, доста-а-а-а…Вить! Шаго-о-о-м… Арш!

СЕМЕН. Прощай, Фима.

ЕФИМ. Да прощай уже, прощай!

Семен забирает пакет. Идет к выходу.

По пути Семен подходит к Каторжанину. Тот ранен, но живой. Сема склоняется над ним, хочет помочь подняться...

КАТОРЖАНИН. Куда ты меня?! Оставь… придет поезд. Мне на нем надо…

СЕМЕН. Фима, каторжанин говорит, что будет поезд!

ЕФИМ. Бредет он… Видишь же, нету! Семен, почему ты еще здесь?!

СЕМЕН. Задерживается может? Придет!

ЕФИМ. А если нет… чего гадать? Беги, Семен…

Семен уходит… а потом опять появляется на входе. Быстро подходит к Ефиму.

СЕМЕН. Не могу я так, Фима! Признаться, я должен!

ЕФИМ. В чем еще? Ой, Сема, что это на тебе?

СЕМЕН. Где? Что?

ЕФИМ. Красные точки на тебе. Движутся.

СЕМЕН. Прости меня, Фима, что я с женой твоей согрешил!

ЕФИМ. Какая жена, Сема? О чем ты? На тебе точки! А ну отойди в сторону, дай я сам сюда встану…

Ефим и Семен меняются местами.

ЕФИМ. Не женат я, Сема! Нет никакой жены!

СЕМЕН. А Марфуша?

ЕФИМ. Не жена она мне. С чего взял вообще? Смотри, эти точки теперь на мне. Видишь?

СЕМЕН. Да как же так-то? А я почему думал, что жена? Терзал себя, мучал…

ЕФИМ. Ой не знаю. Да потому что ты дурак! Сказано тебе, иди, а то не успеешь!

СЕМЕН. Фима, дай хоть обнять тебя напоследок!

Сема обнимает Ефима.

Красные точки оказываются на его спине.

ЕФИМ. Иди, Сема… Хватит тут миловаться… Без тебя сейчас уедут! Ты мне, только, попробуй Ленина не увидеть! Сема! Сема!!! Сема?!!

Ефим так и не понял, как это произошло. Потому что не мог он знать того, чего не знал…  
Обмякшее тело Семена теперь в его руках. Широко раскрытые глаза, смотрят прямо на Ефима.

Фима отпускает Семена. Тело того падает на пол. Сам Ефим тоже, уже не может стоять на ногах…

ЕФИМ. Не сберег я тебя, Сема… плохой из меня командир. Никудышный… Эх!

Ефим забирает пакет у Семена. Достает гранату.

ЕФИМ. Ничего, Сема… они у меня получат этот пакет. Кнопку свою… Каторжанин! Павел!

КАТОРЖАНИН. Да?!

ЕФИМ. Если есть силы, уходи… Это не твоя война. Тебе в Петроград надо. Уходи…

КАТОРЖАНИН. Будет поезд! Я подожду… Прикрою… Почему не веришь мне?

ЕФИМ. Не понравится тебе мой план. Уж коли правда веришь, что поезд придет. Совет мой, ждать его там. Вот… держи!

Ефим снимает с себя шапку, которую украшает красная звездочка с «молотом и плугом».

ЕФИМ. Надень ее, коли поезд придет… но не жди здесь поезд… да и не придет он. Мой бой уже кончился… Выходит, прав был князь. Устроили нам ловушку. И не пакет этот они заслали… Что ж, стало быть, будет им пакет… лично отдам, порадую…

КАТОРЖАНИН. Видал же я лихих людей. Повидал не мало… но ты Шорох, самый лютый. Прощай. А поезд придет!

Дождавшись ухода каторжанина, Ефим встает сам, идет к выходу. Распахивает двери!

ЕФИМ. Белые! Кто вы там? Потомки! Из будущего! Айда заходи, забирай пакет! У меня он!

После этих слов, Ефим возвращается в внутрь, садится по среди комнаты. Ждет.

Враг не заставляет себя ждать…

Осторожно… медленно… Входят белые.

БЕЛЫЙ. Нам нужен пакет. И можешь жить…

ВИТЬКА. А ведь говорили сразу! Отдайте! Пашка… дурак…

ЕФИМ. Отдам пакет… только условие имеется. Того, кто в Сему стрелял сейчас… мне отдайте…

Смеются белые.

БЕЛЫЙ2. И что с ним делать будешь, если отдадим?

ВИТЬКА. Ваше благородие, да у них патронов и не осталось, блеф это! Нет оружия у него!

ЕФИМ. Зубами рвать буду, гниду белую…

И опять этот смех, с нотами пренебрежения.

ЕФИМ. Не хотите, стало быть, по-хорошему…

Ефим встает. Достает пакет, бросает его на пол.

ЕФИМ. Забирай кто смелый!

Белые стоят, смотрят… Не торопятся они за пакетом, потому как, Ефим вытащил свою гранату, готовый в любой момент выдернуть чеку…

Немая сцена. Боятся белые, даже шелохнуться. В растерянности они. Не знают, что делать. Умирать же никому не охота…

И тут… (что бы вы думали?) …как сигнал к действию, гудок бронепоезда!

Прав был каторжанин! Подождать просто надо было!!!

ЕФИМ. Да что б вас всех!

И враги очнулись! Сразу после гудка, Витька бросился к пакету. Но не успел!

Со злости Ефим бьет ногой по пакету и дергает чеку гранаты.

Гранаты со звездочкой.

ВЗРЫВ!!!

**Картина седьмая**

Большой промышленный город.

На самой обычной скамейке, сидят самые обычные пенсионерки.

ПЕНСИОНЕРКА1. Саша-то мой, телефон себе новый взял, а мне старый отдал.

ПЕНСИОНЕРКА2. Ой да! Я в них все равно ничего не понимаю.

ПЕНСИОНЕРКА1. Так и я тоже. Такой еще отдал, который без кнопочек. Не позвонить, ниче с него не могу!

ПЕНСИОНЕРКА2. Да я вообще по таким не разговариваю. С них же облучения в мозг. Да и вообще не звоню. Кому надо, так сам приходит. Вон… Домашний есть и ладно.

ПЕНСИОНЕРКА1. Ага-ага…

ЕФИМ. Бабушки, простите, а где это я?

ПЕНСИОНЕРКА1. В смысле, где? Центр это!

ПЕНСИОНЕРКА2. Пьяный что ли?!

ПЕНСИОНЕРКА1. Да не похож…

ЕФИМ. Коммунист я. Красный! Мне бы к Ленину пройти, бабушки. Не скажите, где тут, как? Он тут вообще?

ПЕНСИОНЕРКА2. Нет, он точно ведь пьяный!

ПЕНСИОНЕРКА1. К Ленину, это на площадь тебе надо.

ЕФИМ. Какая площадь?

ПЕНСИОНЕРКА1.Так там у нас только Ленин-то есть, больше нигде. Там ваши и собираются обычно.

ЕФИМ. А как пройти?

ПЕНСИОНЕРКА2. Совсем больной… дурку включил. Посмотрите-ка!

ПЕНСИОНЕРКА1. Вон она, площадь-то. Вы вон туда и идите!

ЕФИМ. Спасибо, бабушки…

Ефим идет в сторону куда ему показали.   
Идет медленно, потому как всё ему не знакомо и ново.   
Вдруг он замечает развивающийся триколор на здании городского правительства. Останавливается. Возвращается назад к пенсионеркам.

ЕФИМ. Извините еще раз. А не скажите, кто победил?

ПЕНСИОНЕРКА2. Ох ты ж господи! Опять он!

ПЕНСИОНЕРКА1. Когда победил? Кто?

ЕФИМ. В войну… В войну кто победил?

ПЕНСИОНЕРКА1. Так кто? Наши, конечно!

ЕФИМ. Наши?! Наши! Спасибо! А еще вопрос сразу, последний… Как мне на площадь через дорогу пройти… ездят там… не дают пройти.

ПЕНСИОНЕРКА2. Во дает! Это ж сколько выжрать надо было?!

ПЕНСИОНЕРКА1. Так чего переходить там? Видишь вон светофор светит! Красный, зеленый… Вот, встань и смотри на него. Он все и покажет.

ПЕНСИОНЕРКА2. Красный стой, зеленый иди!

ПЕНСИОНЕРКА1. Да,да… покажет.

Ефим идет к светофору, к краю проезжей части.

Стоит смотрит на светофор. Красный человечек стоит в позе «Руки в боки». Ефим повторяет – делает так же.

Загорается зеленый свет.

Зеленый человечек идет в левую сторону.

Ефим повторяет – делает так же. Идет в левую сторону.

Визг тормозов. Сильный глухой удар. Звон разбитых стекол…

Ефим лежит на дороге.

Из автомобиля Рено Логан выскакивает перепуганная девушка. Она подбегает к Ефиму, склоняется над ним…

ДЕВУШКА. Вы живы?! Вы живы?! Мужчина, вы живой?!!

ЕФИМ. Марфуша?! И ты здесь?!

**конец**

**P.S**. Когда солнце светит в глаза… Слепит.

18.12.2014 sher geen