Александр Лекомцев

Время создания пьесы: начало 21-го века

**ГЛОБАЛЬНАЯ РОКИРОВКА**

(политическая драма отдельно взятой страны)

***- в двух действиях –***

*События происходят в условной республике Гадалания, которая резко решила стать капиталистической (при этом и демократической) после неудавшегося строительства социализма. Имена героев, как и всё происходящее, вымышлены.*

Действующие лица:

***Доменико –*** *президент республики, лет тридцати пяти-сорока;*

***Хулио*** *– его поверенный во всех делах, того же возраста;*

***Розалина*** *– секретарь президента, 25-30 лет:*

***Гортензия*** *– пресс-атташе президента, ей примерно столько же*

*Оба действия происходят в одном месте, в президентском дворце, в основном в рабочем кабинете «первого» человека республики*

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

*На авансцену поднимаются* **Доменико,** *вслед за ним* **Хулио.** *Останавливаются перед закрытым занавесом.*

**Хулио** *(с некоторой иронией и сарказмом)***:** - Вот, уважаемый господин президент республики Гадалания мы и пришли к дверям вашего кабинета. Тут, как и должно быть, не наблюдается ни какой охраны вашей драгоценнейшей персоны. Мы перед вашим кабинетом.

**Доменико: -** Я не слепой, Хулио, не глухой, ни хромой и так далее. Где и как располагается мои рабочие апартаменты, я хорошо запомнил… за минувшую неделю.

**Хулило: -** Я хочу напомнить, что в этом уютном кабинете вы не ответственных приёмов. Здесь вы всегда можете побыть в полном одиночестве, сосредоточится, подумать, если иногда умеете раскинуть мозгами. Но президенту или самозванцу, типа вас, даже в таком кабинете трудно остаться в полном одиночестве. Слишком много у него ответственности и государственных обязанностей.

**Доменико: -** Не пытайся испортить мне настроение, Хулио. Впрочем, тебе сейчас всё равно и можно многое. Человеку, который совсем отойдёт в иной мир, можно кое-что позволить, немножко понаглеть.

**Хулио: -** Не надо, Доменико, брать на себя многое. Я из тех, кто верит мудрому изречению: «Пока живу – надеюсь». Да и хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. А я, всёго лишь, очень рад, что ты не забыл сюда дорогу. Ещё напоминаю, что в этом, в общем-то, безопасном и уютном месте, в данном кабинете и рядом с ним, я, как традиционно в одном лице – и ваш телохранитель, и поверенный во всех ваших, то есть наших государственных делах. Можно сказать не официальный, но самый первый… твой заместитель, Доменико.

**Доменико: -** Заткнись! Ты мне уже обо всём этом говорил. Если ты просишь у меня и моего народа пощады за содеянные злодейства, то бесполезно. Есть вещи, которых не в состоянии простить даже Всевышний.

**Хулио: -** Тебе виднее, Доменико. За последние семь дней в многострадальной, теперь уже не в социалистической, не в капиталистической, а не известно, в какой, стране под названием Гадалания, вы стали очень популярной личностью. Вы стремительно набираете политические очки. Только самому Дьяволу известно, чем всё это кончится.

**Доменико** *(досадливо)***:** - Если будешь в таком тоне со мной разговаривать, Хулио, то я найду способ сделать так, чтобы ты навсегда исчез из этого мира. Причём, можно приложить усилия до такой степени, что даже и пуговиц твоих не найдут. Да и кто тебя будет искать, Хулио? Кому ты нужен? У нас - демократия! Мы двенадцать лет тому назад пошли по, так называемому, американскому пути развития, а значит, ты никому не нужен. Ты бесправен. Впрочем, виноват. Я ошибаюсь. На тебя-то, как раз, демократия чётко и конкретно распространяется. Таких, как ты, даже за тяжкие преступления выпускают под залог. Непременно, постараются всё обставить так, что вместо тебя тюремные нары займёт другой человек. Был такой гнусный философ Иудино Муйдар, который обосновал теоретически, что всё народное добро надо раздать ворам и проходимцам. Объявил всем и всякому, что если пустишь иначе, то непременно в стране начнётся гражданская война. Ну, как круто! И какие явные угрозы в адрес не кого-нибудь, а целого народа. Слава богу, подох… сволочь! Но сколько ещё тварей Бог не прибрал к рукам. Один только этот круглолицый чёрт понаделал столько грязных и кровавых дел, что народ запомнит его надолго. Впрочем, не только его… Скоты!

**Хулио: -** Лично я об этом замечательном человеке совсем другого мнения и глубоко уважаю, господин Доменико. Надеюсь, что никаких перемен в сторону анархии и бичёвской, так называемой, народной власти не предвидится. Буквально на днях состоится открытие большого чугунного памятника нашему замечательному основоположнику новой экономической политики Иудино Муйдару.

**Доменико: -** Это не новая экономическая политика, а жалкая теория и кровавая практика по уничтожению народных масс. Памятник этой толстой обезьяне на днях будет переплавлен. Из него рабочие руки сотворят что-нибудь нудное и путное.

**Хулио: -** А напрасно. Спешить бы не стоило. Власть богатых и успешных людей, которая сейчас царит во всем, не зыблема.

**Доменико: -** Ты ошибаешься, бес! Это власть воров и подлых душ, которые своими руками не заработали ни одного доллара или даже обычного нашего гадаланийского песора. Это воры высокого полёта! Но теперь их крылья обрублены… по самые хребтины. Всё уже практически свершилось. Ты и тысячи, подобных тебе, не спасут своих шкур. Такой номер, господа жирующие свиньи, уже не прокатит. Всё резко изменилось.

**Хулио** *(как бы, обиженно)***: -** Почему ты так считаешь, Доменико? Неужели я не такой же, как все?

**Доменико:** - Брось паясничать, Хулио! Ты прекрасно знаешь, что при существующей дозированной свободе ты гораздо свободнее многих других. Потому, что у тебя есть деньги, большие деньги, положение в обществе, ты – поверенный в делах президента, кроме того - депутат. Потом, ты ведь ещё и заместитель генерального секретаря партии власти «Единая Гадалания». Если коротко, то почти что самый основной «Единогад».

**Хулио: -** Ты поясни мне, Доменико, что ты хотел этим сказать. Почему я «единогад»?

**Доменико:** - У тебя дюжина высших образований, Хулио, а ты туп, как старая мельница! Объясняю на пальцах. Например, в одной далёкой от нас стране есть такая партия – Единая Россия. Её члены – это «единоросы». А у нас республика называется Гадалания, значит, ты и подобные тебе преступники, и президент этой страны, автоматически, получается – «единогад». Только эта сказка не про меня. Ты знаешь. Ты должен понять, карьерист и выскочка, что в стране, по настоящему демократической, не может существовать партии власти. Выражаясь, по-научному, нонсенс. Хреновина не очень здоровая. Но если ты будешь себя вести, как нормальный мужик, то мы с тобой поладим. Лишнюю недельку ещё поживёшь. Это очень много для тебя, подлеца. Будешь молчать, значит, дам я тебе такую возможность. Слово президента Гадалании!

**Хулио: -** Я бы сказал тебе, Доменико, кто ты, но здесь перед дверью твоего личного кабинета, вполне, твои же доброжелатели могли наставить всяких и разных прослушивающих устройств, «жучков» самой разной системы.

**Доменико:** - Вот видишь, Хулио, ты заботишься о безопасности страны. Но ты не переживай, всё проверено. Моими людьми, а не теми, которые здесь шарахались неделю назад. Давай войдём в кабинет и поговорим по душам.

**Хулио** *(язвительно)***: -** Как скажете, господин президент!

*Занавес открывается, и они оба входят в уютный личный кабинет президента Гадалании. Всё здесь довольно просто. Несколько кресел, большой стол, на котором не только письменные принадлежности, но пять телефонных аппаратов, компьютер. Рядом большой журнальный столик, стоящий перед просторным диваном. Здесь аппарат селекторной связи, такой же, как и на рабочем столе, какие-то журналы и газеты. На стене картина, принадлежащая кисти одного из последователей Сальвадора Дали или подобных ему, еде люди кособоки и кривы, но зато… духовно красивы. На полотне изображён гигантский голубь, клюющий разлагающегося тушу быка.*

*И самый основной атрибут. В углу кабинета стоит основной штандарт республики Гадалании – триколор (красный, белый и снова красный цвет***а***). На знамени двуглавый лев (обе головы под одной короной). В стороне – в большой бочке – пальма или фикус. Здесь же дверь, ведущая на балкон.*

*Они садятся на диван, перед журнальным столиком и выжидающе смотрят друг на друга.*

**Доменико** *(несколько расслаблено и по-свойски)***: -** Со всем, что происходит сейчас в президентском дворце, Хулио, ты должен смериться. Иначе…

**Хулио: -** Что иначе, Доменико?

**Доменико: -** Сам понимаешь, Хулио, непредсказуемы и опасны для государства люди, которые держат в своих страусовых мозгах глупую и несбыточную мечту. По-научному выражаясь, они одержимы идеей фикс и заодно Бесом. Я отвечаю за судьбу великой Гадалании. Как не крути, Хулио, но я - президент этой страны. И повторяю то, что уже сказал. Если будешь себя плохо вести, то должен будешь, мой дорогой, очень быстро уйти…

**Хулио: -** В отставку?

**Доменико: -** Нет, не в отставку, а под землю. Но мы все любим тебя и поэтому похороним с большим почётом и уважением. И умрёшь хорошо, по-человечески. Ты скоропостижно скончаешься от сердечного приступа. Это я тебе гарантирую. Впрочем, беру свои слова назад. Каким образом ты покинешь этот мир, даже мне не дано знать.

**Хулио: -** Ты добрый человек, Доменико. Я предполагал, что возможен такой расклад. Но теперь я просто вынужден убедиться в твоей любви ко мне окончательно и бесповоротно, господин президент.

**Доменико: -** Я всегда был добрым и справедливым. Да ведь ты же знаешь, что я выходец из простого народа. Впрочем, не можешь ты знать, кто я. Но поверь мне на слово, что ничего сложного нет в тех, кто живёт за счёт людей. Так что, терпи. Перемены уже начались и они продолжаться сегодня со страшной силой. Я многое успел сделать за минувшую неделю.

**Хулио: -** Но скорей всего, я вперёд съем собственное сомбреро, Доменико, чем позволю тебе измываться над народом и демократией нашей Святой страны Гадалании. Я всё сделаю, что смогу…

**Доменико: -** Ничего ты не сможешь, Хулио. Тебе придётся сожрать ни одну шляпу. И ты именно так и поступишь! Ты ведь хозяин своему слову?

**Хулио: -** Это беспредел! Если бы я знал, что так получится, то никогда бы не стал слушать настоящего президента Гадалании Гонисио дель Моранго. У него получился сдвиг по фазе. Он решил поехать на охоту в эту захолустную провинцию Перенаду. А я пошёл у него на поводу. Честно сказать, Доменико, я до конца не могу понять, что же случилось?

**Доменико: -** Не надо строить из себя дурака, Хулио. Ты прекрасно знаешь, что произошла глобальная политическая рокировка. Как в шахматах. Впрочем, шахматы здесь не причём. Я не перевариваю эту игру, а то мог предложить тебе сгонять партийку.

**Хулио: -** С дилетантами не играю! И мне тоже сейчас не до шахмат, хотя я неплохо ими владею. Сейчас я думаю о моей стране. В Республике Гадалания совершился политический переворот, Доменико! Но никто ещё окончательно ничего не понял. Никто, кроме меня. Но я молчу! Ты, самозванец, затеял эту жуткую игру, заварил несъедобную и омерзительную кашу! Тебе лично её и расхлёбывать придётся.

**Доменико: -** Все и всё, наконец-то, становится с головы на ноги. Можешь на всех углах орать, что президента подменили! Тебя просто упрячут в психиатрическую лечебницу, если ты успеешь до неё доехать. Ты же помнишь, как всё произошло. Если бы ты не ловил ворон, то у нас ничего бы не получилось. Я очень сожалею, что ты знаешь моё настоящее имя. Кто-то из моего окружения сказал, что я Доменико.

**Хулио: -** Да, это я расслышал, когда мне под рёбра поставили и ствол и сказали, что если я не буду молчать, то…

**Доменико: -** Правильно сказали. Мои ребята, мои соратники знают, что и когда говорить. Можешь называть меня Доменико. Но при народе и на официальных приёмах я для тебя Гонисио дель Моранго. Уловил?

**Хулио: -** Чего ж тут не ясного? Если я назову тебя при официальной встрече, к примеру, с премьер министром России Доменико, то меня посчитают за умалишённого или пьяницу. А я не хочу!

**Доменико: -** Чего же ты хочешь, мой враг, и совсем не друг и не товарищ? Впрочем, знаю. При первом же удобном случае ты попытаешься отравить меня, отправить на тот свет.

**Хулио: -** Да, это было бы не плохо. Но…

**Доменико: -** Но у тебя ничего не получится, потому что за эту неделю мы успели поменять не только всю охрану, но на семьдесят процентов министров и руководителей основных ведомств. Кое-кто, правда, остался. Но так надо. Через недельку организуем и досрочные выборы в Государственный Парламент. Там всё пройдёт гладко и чинно, самым демократичным путём. Дальше…

**Хулио: -** Я знаю, Доменико, что будет дальше. Полетят головы губернаторов провинций и мэров городов.

**Доменико: -** А ты умный, чёрт возьми *(нажимает кнопку, тут же на журнальном столике)*. Розалина, принеси нам настоящего нашего отечественного кофе и покрепче. Потом мы пригласим вас с Гортензией на деловую беседу. А пока я посовещаюсь с Хулио.

**Хулио: -** Страшно, что секретарь-референт президента Розалина, да и Гортензия, твой, точнее, не твой, а по сути, пресс-атташе настоящего Гонисио дель Моранго, ничего не знает о подмене. Они не ведают, что ты не настоящий президент. Ты – жалкий клон, ты… дешёвая подмена.

**Доменико: -** Не мели вздора, Хулио, и не пытайся меня оскорбить. Не получится! Да и разве я должен обижаться на того, кто, фактически, уже мёртвый. Сам знаешь, о покойниках следует говорить или что-то хорошее, или – ничего. О тебе лично, дешевый палач, на счету которого множество загубленных жизней людей, я не могу отозваться по-доброму. Скажу о себе. Я самый настоящий президент… от народа.

**Хулио: -** Какой ты, к чёрту, президент? Самозванец и самовыдвиженец! Причём сделал ты это не законным и даже криминальным способом. Но мне не понятно, почему ты считаешь меня палачом. В прошлом году, когда я занимал пост министра внутренних дел, мне просто приходилось подавлять наглые, причём, вооружённые выходки экстремистов и террористов.

**Доменико:-** Это были не террористы и не бандиты, а люди, доведённые до отчаяния, рабочие, крестьяне и служащие, потерявшие работу и, вообще, право на труд. Они вышли с транспарантами, плакатами и знамёнами на главную площадь нашей столицы Тосквы, и ты, ублюдок, дал приказ расстрелять из пулемётов несколько сотен людей. На тебе, Хулио, кровь! Она не смоется кровью миллионов таких, как ты, не оправдается их смертями. А ведь люди верили в демократию, в президента. Жаль, что многие добрые люди до сих пор ещё верят сказкам тех, кто обобрал их дочиста, отнял у них заводы, фабрики, богатства недр, землю… Глупо перечислять. Мафия всё смела подчистую. Им всё это за опредёлённую мзду запросто раздарили, от имени, народа первых два президента Гадалании. За какие заслуги? И почему им? На каком основании? Как они посмели распоряжаться собственностью народа? От имени государства? Что за чушь! Они, Хулио, не государство! Они внутренняя оккупация моей несчастной обескровленной Родины! Поганые интервенты!

**Хулио: -** Я выполнял не своё собственное распоряжение. Я вынужден был отдать приказ, и ты сам знаешь, меня потом понизили в должности, сделали поверенным президента Гонисио дель Моранго. Его телохранителем и, к счастью, его заместителем.

**Доменико: -** Жалкая шкура! Ты отдал приказ молодым полицейским и солдатам стрелять по своим отцам и матерям, братьям и сёстрам, родным и близким! Как жаль, что я не могу убить тебя прямо сейчас. Но я найду возможность очень скоро убедить тебя в том, что тебе следует покончить жизнь самоубийством.

**Хулио: -** Не дождёшься, самозванец! Я постараюсь быть осторожным. Прекрасно осозна***ю***, что моя не совсем понятная смерть вызовет множество вопросов у этой же… черни, жалкой толпы оборванцев! Но от секретаря-референта Розалины и нашей пресс-атташе Гортензии тебе трудно будет что-либо утаить.

**Доменико: -** Хулио, ты не переживай на этот счёт. Тут всё схвачено. С моего черепа не упадёт не единого волоса. Я нужен стране. А что касается твоих чёрных кудряшек, вместе с глупой, но продуманной башкой, то меня не интересует судьба твоей причёски. Я прихожу к устойчивому мнению, что тебя следует куда-то… упаковать. И в самые кратчайшие сроки.

**Хулио: -** А если я буду молчать? Могу же я… перестроиться. Так ведь уже делали многие уважаемые господа в некоторых странах. Они даже подставляли, что называется, задницы своим бывшим врагам и оппонентам.

**Доменико: -** Мне не нужна твоя грязная задница, политический идиот и недомерок. Но для начала ты будешь съедать по одному сомбреро на завтрак, обед и ужин. Тебе для проведения данной процедуры не хватит, дорогой мой, ни какой зарплаты. Но мы обратимся к спонсорам. Мы заставим их раскошелиться. Кстати, мне даже нравиться, что ты при наших… государственных дамочках зовёшь меня просто… Доменико.

**Хулио: -** И ведь они не задают ни каких вопросов. Меня это удивляет. Я прокололся на том, что ты, Доменико, внешне очень похож на нашего настоящего президента Гонисио дель Моранго. Не только, чёрт возьми, внешне и по возрасту, но и манерами, речью. Даже почерк у тебя почти такой же, как у него. Наверное, враги республики долго подыскивали что-то подобное и… несуразное. Я имею в виду тебя, Доменико. Где-то жил ты себе спокойно на дереве и не знал, что тебе предстоит участвовать в опасной и жестокой политической рокировке.

*Возбуждённый и оскорблённый словами своего помощника* **Доменико** *вскакивает с места.* **Хулио** *тоже. Человек, занимающий кресло президента, начинает душить его. Но вскоре успокаивается. Садится на место.*

**Доменико: -** Присядь и ты, посмешище президентского дворца! Я позволяю тебе так поступить. Мы поговорим начистоту.

**Хулио** *(держась рукой за шею, садится)***: -** Что обязательно, Доменико, меня надо душить? Или правды не любишь? Ты боишься правды. О-хо-хо!

**Доменико: -** Что ты знаешь о правде, если воспитывали тебя подлые и лживые люди? Тебя, мелкий карьерист и блюдолиз, надо было бы уничтожить ещё в чреве матери. Но я надеюсь, что, выслушав меня, ты многое поймёшь. Я научу жить тебя по истинным библейским канонам, по совести и чести, а не так, как живут многие продажные служащие церквей. Они в Бога не верят. Если бы веровали, то не жировали бы за счёт приходов.

**Хулио: -** Ты, Доменико, готов растерзать даже служителей Бога.

Доменико: - Эти господа к Богу не имеют ни какого отношения. У них свой бизнес. И больше ничего! Я уважаю только тех, кто помогает страждущим и не раскатывает по дорогам нашей столицы белокаменной Тосквы в новых «Роллс-ройсах».

*Раздаётся стук в дверь и с большим разносом, на котором две чашки кофе, кусковой сахар, конфеты, две фарфоровые чашки и наполненный горячим живительным напитком кофейник, в кабинет входит* **Розалина***. Она ставит на журнальный столик поднос, снимает с них чашки и всё остальное.*

**Розалина** *(с улыбкой)***: -** Господа, если что-нибудь ещё понадобиться, я в соседней комнате.

**Доменико: -** Благодарю, Розалина. Через минут десять-пятнадцать ты нам будешь нужна и пресс-атташе Гортензия тоже. А сейчас мне пока с Хулио надо решить кое-какие текущие вопросы.

**Розалина** *(слегка кланяясь, берёт в руки поднос)***: –** Хорошо, господин дель Моранго. Гортензия у себя в кабинете. Она просматривает ваше предстоящее телевизионное обращение к народу *(останавливается, проникновенно)*. Чем я тебя обидела, мой несравненный Гонисио, мой президент? Почему ты стал со мной сух и официален? Даже ни разу не приласкал.

**Доменико: -** Скоро я объясню тебе, Розалина, что происходит. На всё имеются свои причины.

**Розалина: -** Ты разлюбил меня, Гонисио?

**Хулио: -** Он никогда не любил тебя, Гортензия, потому что…

**Доменико: -** Заткнись, мерзавец! А ты, Розалина, успокойся! Совсем скоро мы выясним отношения, и ты будешь довольна.

**Розалина** *(опустив голову вниз)***: -** Я хотела бы в это верить и надеяться на самое лучшее, мой повелитель и господин.

**Розалина** *уходит.* **Хулио** *с большим удивлением смотрит на* **Доменико.**

**Хулио: -** Вот теперь выкручивайся, как хочешь, самозванец. Ты не учёл, что Розалина очень любит настоящего Гонисио, и он её – тоже. У них дело шло к свадьбе. Об этом знала вся республика, и люди радовались за них. Ты очень внешне похож на её возлюбленного, ты долго к этому готовился…Теперь труп президента дель Моранго гниёт в какой-нибудь придорожной канаве. А жаль! Он был неплохим человеком, мягким.

**Доменико: -** Очень мягким! Замечательным человеком! Восемьдесят процентов населения превратил в рабов, поставил народ на колени, многим не дал дожить до старости. Впрочем, о чём это я? Сколько он сгубил молодых парней в глупых локальных и внутренних войнах… просто так. Кому-то на этом очень хотелось заработать большие американские доллары. Сволочь! Но согласен, он заслуживает снисхождения. Хотя бы потому, что дал мне возможность встать за штурвал большого корабля под названием «Гадалания».

**Хулио: -** Смотри, Доменико, не разбей свой широкий лоб о рифы! Ты делаешь глупости! Будь, что будет, но я скажу. Ты борзеешь, Доменико, с каждым днём. Какая наглость! Ты решил выступить с обращением к народу, Доменико? Но что ты ему можешь сказать? Что ты можешь ему пообещать, самозванец?

**Доменико: -** Всё, что я пообещаю, я дам своему народу… в отличие от вас, проходимцев, засевших не только здесь, в президентском дворце, но и в шикарных особняках Гадалании и за её пределами. У вас, миллиардеров и миллионеров, нет родины, у вас есть только любовь к наживе и власти.

**Хулио** *(на какое-то мгновение задумывается, наливает кофе сначала своему собеседнику, а потом – и себе, делает глоток)***: -** Что же в этом плохого? Кому дано, тот делает деньги. Но сейчас я думаю совсем о другом. Честно говоря, я никак не пойму, как тебе, Доменико, удалось провернуть эту афёру?

**Доменико** *(тоже делает глоток горячего напитка, заедает его шоколадной конфетой)***: -** Я быстро поведаю тебе всё по порядку. Мне кажется, ты должен быть в курсе событий. Потом на том свете встретишься со своей преступной братией и всё им расскажешь на досуге. Будь спокоен. Я поступлю по-справедливости. Тот, кто обязан заплатить жизнью за свои кровавые грехи, потеряет голову. Иначе это будет не справедливо и не очень демократично по отношению к обиженным, обездоленным, обманутым, безвременно погибшим… Я всё тебе расскажу. Мне ведь, честно говоря, не очень приятно, что целую неделю ты смотришь на меня, как на врага народа.

**Хулио: -** А кто же ты есть? Ты ведь…

**Доменико: -** Мне нравится, что ты, Хулио, смел, как барс. Но ведь я запросто могу вылить тебе на голову горячий кофе из этого сосуда, и ты станешь гораздо добрей. Враг народа, дорогой мой, это ты. Что касается меня, то я – его защитник. Тебе сейчас даже невдомёк, что в скором будущем ожидает тех, кто обокрал собственный народ и поставил его на колени. Ну, ладно! О самом приятном потом, уважаемый лидер гнусной партии магнатов «Единая Гадалания». Одним словом, «единогад». Слушай меня и задавай вопросы, если тебе что-то не понятно.

**Хулио: -** Мне больше ничего не остаётся, Доменико. Я, разумеется, буду задавать вопросы. Мне полезно и важно знать о происходящем, как можно больше. Да и должен же я знать, с кем имею дело.

**Доменико: -** Наглость твоя беспредельна, Хулио! Ты даже не понимаешь, что ты сейчас кузнечик в горсти, и могу сделать с тобой то, что пожелаю. Ты даже не представляешь, что тебе не в силах помочь ни какие магнаты и воры в законе и вне его, потому что их скоро не будет в нашей стране. Они – раковая опухоль общества.

**Хулио: -** Они создают для простых людей рабочие места, Доменико, они дают им возможность, как-то, существовать… Мы живём в демократическом обществе. Если умеешь и хочешь, то обогащайся… Никто ведь не против.

**Доменико: -** Какая наглость! Вы довели людей до скотского состояния, и ты советуешь им обогащаться. Зачем ёрничать? Разве может обогатиться тот, кто работает на эксплуататора даже не за насколько песоров, а за чашку гороховой похлёбки? То, что вы наворотили – это, Хулио, не народная демократия. Это самая настоящая диктатура олигархии! Причём такого уровня и класса, которой даже нет в таких странах, как Соединённые Штаты Америки. Но и там им очень далеко до настоящей демократии. Им совсем невдомёк, что вор и всякого рода преступник должен быть казнён или получить пожизненный срок за свои… шалости. А наша мафия пошла дальше. Она даёт простым людям, как ты выражаешься, подонок, возможность не обогатиться, а подохнуть, как собакам. А жить надо не как-то, а хорошо, справедливо. Именно так надо жить, как учил Христос. Ты, ублюдок, называешь рабочих и крестьян, безработных и бродяг простыми людьми. Дико! Чем же сложен ты? Тем, что берёшь взятки там, где тебе их дают. Получил множество постов и, каким-то, непонятным образом стал владельцем нескольких заводов и фабрик. Если ты купил их, то где же и как ты умудрился заработать такое количество долларов или песоров? Если подтвердятся кое-какие факты, то тебя не просто расстреляют или повесят, а четвертуют. Я лично отправлю тебя на тот свет. Не побоюсь замарать своих рук.

**Хулио: -** Я так и знал. Но ведь ты – никто.

**Доменико: -** Я тот, кого выбрал народ. На самых настоящих выборах. Это был выбор совести, души, сердца и разума. Ну, оставим эту тему, и я расскажу, что произошло, когда настоящий президент, диктатор из диктаторов, проходимец и наглец, Гонисио дель Моранго, поехал на охоту, в дальнюю провинцию. Ему в окрестностях Перенады срочно потребовалось завалить дикого кабана.

**Хулио: -** Что же в этом плохого. Многие уважаемые господа обожают поохотиться на дикого зверя.

**Доменико: -** Наоборот, это прекрасно! Всё произошло, как нельзя лучше! Там ему срочно захотелось пойти в кусты. По большой нужде. Желудок расстроился. Это организовали надёжные люди. Постарались, не пожалели слабительного. Мы знали, что в кусты сопровождать его будешь только ты. Остальных он, как бы, стесняется. Он давно потерял бдительность, стал не осторожен. Да и чего боятся, когда весь заказник оцеплен, так сказать, проверенными людьми. Вот ты и пошёл, на всякий случай, Хулио, вооружённый до зубов и уверенный в том, что всю вашу свору бояться везде и всюду.

**Хулио: -** Да я помню, что меня придушили немного и сказали, что если я буду орать, то получу пулю в спину из густых зарослей дикого маиса.

**Доменико** *(встаёт с дивана и начинает ходить по кабинету)***: -** Мы знали, что ты хочешь жить, поэтому очень свободно усыпили хлороформом господина проходимца дель Моранго. Мне пришлось позаимствовать у него одежду. Я вышел из кустов вместе с тобой ко всей сволочной свите. А этого… Гонисио, тоже самого активного, «единогада» наши люди успешно вывезли из охотничьих угодий.

**Хулио: -** Каким образом? Как вам удалось?

**Доменико: -** Да очень просто, господин идиот. Этого важного и спящего гуся засунули в стог сена и вывели оттуда, не спеша и не торопясь, подальше от этих мест. А ты, хоть и плевался, глядя на меня, но ничего не мог поделать.

**Хулио: -** Разумеется, я не смог бы никому доказать, что ты – не настоящий президент. Мне бы просто не поверили. Даже при моём авторитете. Ты очень хорошо вошёл в роль.

**Доменико: -** Представь себе, что я не профессиональный актёр. Я всего лишь безработный врач. Не скрою, мне пришлось сделать несколько пластических операций, я тренировался почти что два года, чтобы стать похожим на этого гада во всём. Но душа и сердце, которые принадлежат народу, остались неизменны.

**Хулио:** - Красивые слова, Доменико. Сколько их уже сказано! *(Вскакивает с места, резко вытаскивает из-под пиджака, из внутренней кобуры пистолет, направляет его на Доменико)*. Пусть я погибну, но заберу и тебя с собой, самозванец.

**Доменико** *(громко хохочет***): -** Всё учтено, Хулио. В этом дворце очень много моих людей. Я уже тебе говорил. Я это предвидел. Стреляй, гнусная тварь! Стреляй! Убей человека, который жизни своей не щадит во имя счастья народа. Но ты меня не убьёшь!

**Хулио: -** Почему?

**Доменико: -** Потому, дорогой мой, что в обойме твоего пистолета патроны холостые. Истинные патриоты уже об этом позаботились. А если ты произведёшь выстрел, только создашь ненужный шум. Моя охрана через минуту будет здесь, и она порвут тебя на куски, как старую холстину, как старый и гнилой половик. У тебя в руках не пистолет, а просто, можно сказать, не дозрелый банан. А вот я *(похлопал ладонью по лацкану своего пиджака)* вооружен. Причём, стреляю без промаха. Опыт революционной борьбы имеется.

**Хулио** *(прячет пистолет под пиджак, садиться прямо на пол, со слезами в голосе)***: -** Так почему ты меня не убьёшь, чудовище?

**Доменико: -** Мне пока, в течение нескольких часов, это не выгодно делать. Ты слишком известный человек и котируешься, считаешься самым близким другом президента и, факт, его заместителем. Но потом всё встанет на свои места. Мы никогда, Хулио, не станем друзьями. Может быть, ты кое-что поймёшь. Даже тогда, когда ты станешь мёртвым, я не найду силы простить тебя за все твои злодеяния. Ведь их не спишет твоя смерть. Они, эти злодеяния, есть!

**Хулио** *(поднимается с пола)***: -** Ты пойми меня, Доменико, я не в состоянии постичь души таких, как ты, радетелей за судьбы всего народа! Смешно! Не возможно накормить всех голодных, одеть и обуть голодранцев. Они были, есть и будут! Это судьба для большинства.

**Доменико: -** Не говори бредовых слов! Мы уничтожим нищету! Заявляю официально. Это более чем возможно. Всё получится! Стоит только вывернуть наизнанку карманы богачей, эксплуататоров и магнатов.

**Хулио: -** Экспроприация экспроприаторов приведёт к рождению нового клана! Не больше. Как ты не понимаешь простой истины?

**Доменико: -** Кто замарает свою честь и совесть, будет просто расстрелян. Впрочем, довольно! Остальное потом. Наши, самые надёжные женщины должны тоже кое-что узнать. Это необходимо. Без этого не обойтись.

**Хулио: -** Ты, что, Доменико, второй Сталин? Ты – продолжатель его идей?

**Доменико: -** Не надо наглеть, Хулио! Этого человека и политика, истинного борца за права народа, я глубоко уважаю. Иронизировать не стоит. Но я покруче, чем он. Я - карающий Моисей, тот самый, который не щадил тех, кого вёл к Истине. Впрочем, заткнись и успокойся *(подходит к селектору, нажимает поочерёдно две кнопки).* Розалина и Гортензия, зайдите, пожалуйста, ко мне в кабинет! Очень важно. Есть деловой разговор.

**Хулио** *(озабоченно)***: -** Ты повторяешь ошибки многих правителей. Налицо дешёвое и популистское ведение политики. Не думай, Доменико, что никогда не произойдёт возмездия со стороны демократов. Ты погибнешь! И никто о тебе не вспомнит. Ты просто испачкаешь доброе имя настоящего президента Гонисио дель Моранго.

*В кабинет с большой папкой с бумагами входит* **Гортензия***. Вид у неё был более чем озабочен.* **Доменико** *жестом приглашает её присесть за большой стол. Сам же занимает место президента. Немного помедлив, к большому столу перебирается и* **Хулио***.*

**Гортензия** *(раскрыв папку, очень озабоченно)***: -** Уважаемый господин президент! Я как пресс-атташе располагаю самой невероятной но, скажем так, утешительной и обнадёживающей информацией. Если честно, то для кого-то она не очень приятна. К примеру, для Хулио. А для нас с вами, вполне подойдёт. Я очень рада, что, наконец-то, ряд нововведений за истёкшую неделю направлен на настоящую демократизацию страны. Не надо думать, господин Хулио, что в Гадалании творятся самые жестокие расправы над людьми.

**Хулио: -** Ты читаешь мои мысли, Гортензия? Мне приятно, что ты телепатка. Именно так я считаю, что всё то, что происходит в стране – неслыханные зверства по отношению к преуспевающим господам.

**Гортензия: -** Позволь мне с тобой не согласится, Хулио.

**Доменико: -** Продолжай докладывать, коротко и по-существу. Не обращай внимания на того, кто тебе, всего лишь, померещился. Хулио – приведение. Правда, обычное… без мотора.

**Гортензия** *(невозмутимо продолжает)***: -** Народная милиция расправляется с преступниками, ворами, бывшими полицейскими начальниками. Банки национализированы. На основных предприятиях действуют, выбранные народом директораты. Основная часть районов добычи нефти, золота и других полезных ископаемых уже в руках Республиканского Блока Беспартийных. Думаю, что за две предстоящих недели, Доменико, мы сможем заморозить счета всего этого ворья, представителей партии «Единая Гадалания» и всех прочих, объявивших себя… дешёвой оппозицией. Народ при помощи повстанческих комитетов и вооружённых революционных отрядов быстро и организованно берёт власть в свои руки, особенно, здесь, в столице, в нашем белокаменном городе - Тоскве. Но не везде и всё проходит гладко.

**Доменико: -** А ты полагала, моя милая Гортензия, что так нам просто будет отогнать свиней от Большой Кормушки? Нет! Революционные перемены бескровными не бывают. Никогда! Даже если они где-то и кем-то объявлены тихими и мирными.

**Хулио: -** Я тоже в курсе этих страшных событий. Позвольте заметить, господин президент, что целый ряд государств выразили свою озабоченность тем, что сейчас происходит у нас в Гадалании. Особенно Соединённые Штаты Америки. Они, под любым предлогом, могут начать вторжение на территорию нашей страны.

**Доменико: -** Они опоздали. У нас уже заключён, в самые короткие сроки, договор о взаимной военной поддержке и сотрудничестве с Китайской Народной Республикой. Товарищи из Пекина, на сей раз, настроены решительно. У них имеются свои интересы.

**Хулио: -** Я понимаю, это наша нефть.

**Гортензия: -** Я полагаю, что не только она. Им хотелось бы здесь, в этом районе земного шара, иметь надёжных союзников и партнёров. Да, чего скрывать? Им необходим ещё один мощный и надёжный рынок сбыта.

**Доменико: -** Именно, так. На сегодняшний день именно Китай - истинная демократическая страна с очень развитой инфраструктурой и с окрепшей валютой – юанем. Нам есть, на что опереться. Наши деньги, наши песоры, тоже поднимут голову. Мы превратим американский доллар в бумажку, которым любой сельский мальчишка постесняется подтереть задницу. У нас достаточно золотого запаса, чтобы каждый песор сделать крепкой валютой.

**Хулио** *(досадливо)***: -** На счёт того, что в Поднебесной царствует демократия, Доменико, это абсолютная не правда. Там налицо партийная диктатура, правда, с некоторыми послаблениями. С оглядкой на цивилизованные страны Европы и, разумеется, Северную Америку, в целом.

**Розалина: -** Но вы же знаете, что есть в Евразии большая страна, чьи политики и магнаты, неизвестно каким путём ставшие таковыми, сам тамошний господин президент и премьер министр, всеми силами поддерживают американский доллар. Всё, что они отобрали у своего народа, хранится в банках Швейцарии и Австрии в виде этой, по большому счёту, очень сомнительной валюты.

**Хулио: -** Что ты говоришь, Гортензия? Ты льёшь воду на мельницу врагов!

**Гортензия** *(решительно***): -** Я знаю, что говорю, Хулио, и отвечаю за свои слова. Я очень рада, что, наконец-то, вы господин президент, взяли курс на правильную политику. Есть уже прекрасные результаты. Я пришла, как раз, об этом и доложить.

**Доменико: -** Я думаю, что об этом полезно будет послушать не только Хулио, но и нашему секретарю-референту Розалине. Подождём немного. Сейчас она, с минуты на минуту, будет здесь.

**Хулио** *(вскакивает с места)***: -** Опомнись, Гортензия! Перед тобой не настоящий президент Гадалании, а самозванец. Произошла подмена… во время охоты господина дель Моранго, настоящего президента республики. Демократия под угрозой. Это, всего лишь, бандит, сельский врач Доменико. Фамилии его я, к сожалению, не знаю.

**Гортензия** *(обнимает за плечи Доменико)***: -** Зато я знаю. Это настоящий народный герой и мой жених Доменико Катран.

**Доменико** *(кланяется Хулио)***: -** Да, именно так и есть. Прошу любить и жаловать!

**Хулио** *(с ужасом)***: -** Так ты тот самый бандит Катран, террорист, за чью голову обещано вознаграждение в полтора миллиона долларов? Если так, то пропала демократия. Все наши завоевания пошли псу под хвост.

*В кабинет входит* **Розалина.** *В руках её тоже большая кожаная папка с бумагами. Она садиться за журнальный столик, к ней демонстративно пересаживается и* **Хулио***. Она кладёт документы на стол.*

**Розалина: -** Извините, господин президент. Надеюсь, что вы не против того, что я присела вот за этот столик, на диван. Отсюда мне проще отвечать на вопросы, которые вас могут заинтересовать. Одним словом, посижу здесь, подальше от первого человека страны. К тому же, в последнее время между президентом и мной образовалась… какая-то не понятная пропасть.

**Доменико: -** Нет, я не против. Можешь сидеть на диване, Розалина. А на счёт пропасти поговорим чуть позже. Если тебе, Розалина, удобней сидеть именно там, то, пожалуйста. Я смотрю, что и Хулио примостился рядом с тобой.

**Хулио: -** Мне гораздо приятней находиться рядом с Розалиной, чем с вами обоими. Извините за прямоту и резкость. Возможно, и ко мне появятся вопросы.

**Гортензия: -** Доменико, и ты терпишь эту наглость со стороны этого мракобеса?

**Розалина: -** Я решительно ничего не понимаю! Достаточно того, что я уже закрыла глаза на то, что ты, Гортензия, обнимаешь прилюдно и нагло моего жениха Гонисио, и он не выражает ни какого протеста. Наоборот, господин президент счастлив, как пятилетний ребёнок, который самостоятельно сорвал с высокой пальмы гроздь бананов. И при этом не погиб под их тяжестью.

**Доменико: -** Всё проясниться, Розалина. Не стоит торопить время.

**Хулио: -** Так чего же вы ждёте, многоуважаемый господин Гонисио дель Моранго? Надо всё прояснять сразу, не откладывая в долгий ящик.

**Розалина: -** Действительно, за последнюю неделю произошло и происходит всего столько не понятного и страшного, что, на мой взгляд, следует и нас с Гортензией, господин президент, держать в курсе событий. Я ведь не просто ваша бывшая невеста, но и пока ещё ваш секретарь-референт. Мне, честно сказать, не понятно, почему, так называемая, экспроприация экспроприаторов исходит из президентского дворца. Почему она корнями идёт отсюда? Почему убиты и уже томятся в тюрьмах очень известные во всем мире предприниматели? На каком основании арестованы и заморожены их счета? Почему разосланы самые настоятельные предложения зарубежным банкам со странным смыслом? Президент Гадалании требует у них выдать денежные вложения наших фабрикантов, заводчиков и, в целом, состоятельных людей нашей страны! На каком основании дель Моранго выступает от имени какого-то Центрального Комитета Гадалании по борьбе с внутренней интервенцией и оккупацией? У меня множество вопросов, на которые я не могу найти ответа. Ты ли это, справедливый и мудрый, Гонисио? Или тебя подменили?

**Гортензия: -** Да, Розалина. Его подменили. Но для тебя, Розалина, пока полезно… для здоровья узнать не всё сразу.

**Доменико: -** Насчёт всех превращений и метаморфоз поговорим потом. Сейчас главное – не прозевать текущий момент. Чего я жду? Самых свежих новостей. Для меня очень важно, чтобы все основные подразделения Армии и Флота Гадалании перешли на сторону народа, на сторону истинной демократии? Ещё я надеюсь, что, с минуты на минуту, власть в основной и самой многолюдной, нефтедобывающей провинции Налагия перейдёт к новому губернатору Фредерико Марсилио. Эти сообщения должны прийти ко мне в кабинет и к вам, по факсу, Гортензия. Мне ведь могут заблокировать… оставшиеся доброжелатели имеющуюся информацию. У тебя в кабинете, Гортензия, основной канал.

**Хулио: -** Мы с вами, дорогие дамы, присутствуем при историческом моменте. Буквально через несколько минут в стране будет объявлена диктатура пролетариата или, как бы, начнёт действовать новая власть… с жалкой потугой называться народной демократией. Я не сомневаюсь, что буквально сегодня будут запрещено существование всех партий, кроме мифического Республиканского Блока Беспартийных?

**Розалина: -** Вы ошибаетесь, Хулио. У меня на руках проекты документов, которые, на самом деле, направлены на новые демократические преобразования. Это развитие предпринимательства, полная национализация промышленности, транспорта, связи и всего существующего. Тут я согласна. К примеру, железная дорога или какая-нибудь из авиакомпаний не может находиться в частных руках. Это было бы безграмотной политической стратегией. Но многого я тоже пока не понимаю.

**Хулио: -** А я всё понимаю, уважаемая Розалина. Поэтому не уходите от вопроса! Запрещены ли, к примеру, в Гадалании политические партии и союзы?

**Розалина: -** Представьте себе, что нет. Не запрещена даже партия власти – «Единая Гадалания».

**Гортензия: -** Ну, что, Хулио, вы проглотили лягушку живьём и не подавились? Все партии останутся. Это демократично. Но по партийным спискам на выборах депутатов всех мастей пусть голосует народ в других странах, там, где не имеют понятия и малейшего представления о настоящей демократии.

**Доменико: -** Голосование по партийным спискам, где, по сути, магнаты приказывают народу отдавать голоса на выборах за «единогадов», многим грозят или покупают их за початок кукурузы. Такая мерзкая и лживая политика для разрозненной и невежественной толпы идиотов, но только не для нас, не для народа! Пусть свои внутренние вопросы партийные организации решают у себя в компаниях, не заставляя участвовать в этом народ. Отныне и навсегда, каждый человек в Гадалании может быть избран президентом, губернатором, депутатом и кем угодно. Для того, чтобы стать истинным избранником народа, порядочному человеку, истинному патриоту не надо будет иметь огромного капитала. Тут воля народа – самое главное. А есть у нас такие, достойные люди среди крестьян, рабочих, служащих, многочисленных безработных, за которыми пойдут люди, которым поверят.

**Хулио: -** Очень смело! Но дико и утопично! Да и кто бы это говорил? Вы ведь, Доменико, ни хрена не соображаете в политике. Против Гадалании ведущие страны Америки и Европы примут экономические санкции, и вся эта ваша популистская демократия, глобальная уравниловка пойдёт прахом, и снова в республику вернуться… настоящие хозяева жизни. Если не они, то их дети. Это говорю я – Хулио дель Ловинар Атара!

**Гортензия: -** Ни каких санкций, уважаемый Хулио, против нашей республики никто не применит. Они все, представители международной мафии, что называется, прозевали вспышку. А если они и попытаются так поступить, то мы найдём, чем прокормить свой народ и во что его одеть. У нас надёжный и могучий союзник – Китайская Народная Республика.

**Розалина: -** Может быть, это и не так плохо… Но, всё-таки, я частично протестую! Кто-то ведь должен быть очень богатым и авторитетным. Ведь нескольким тысячам господ это дано свыше. К примеру, тебе Гонисио, или, как ещё тебя стали называть, Доменико. Не знаю, почему, но тебе… вам это имя к лицу.

**Хулио: -** Подлецу всё к лицу! Но это я не про вас, Доменико. А так… разговор поддержать.

**Доменико: -** Молчи, труп! Тобой я займусь чуть позже.Скоро, совсем скоро, ты всё узнаешь, Розалина. Что касается меня, то, в первую очередь, я отдал народу, Комитету Народных Директоров все заводы, фабрики и фирмы, принадлежащие господину дель Моранго и его близким и дальним родственникам. Получается, что президент сейчас не то, чтобы нищий гражданин, но…такой… господин среднего достатка. Всё равно, этот хлыщ имеет больше, чем подавляющее число граждан Гадалании.

**Хулио: -** Но жить ты теперь, Доменико, будешь только на одну зарплату. Правда, она у тебя не такая уж и хилая. Не плохая, скажем так.

**Доменико: -** Я уже снизил себе и всем чиновникам Гадалании размер заработной платы, в среднем, в пятнадцать с половиной раз. А штат этих бумагомарак, бюрократов и никчемных душ по стране в самое ближайшее время сократится в семь-восемь раз.

**Розалина: -** Я не призна***ю*** ни каких самозваных комитетов, Гонисио, и всяких там… республиканских блоков беспартийных! Частная собственность неприкосновенна!

**Гортензия: -** Разумеется, Розалина, если эта частная собственность – продукт собственного честного труда… на благо общества, а не подарена ворам отъявленными мерзавцами от политики. Но отныне у нас даже самый работоспособный и гениальный человек никогда не сможет заработать столько, чтобы строить себе дворцы в окрестностях Марселя или предгорьях Швейцарии. Это нонсенс, это глупо… Это не по христианским законам! И вообще ни по каким другим!

**Доменико: -** Воры большого государственного масштаба, угнетатели народа, убийцы, педофилы и прочая дрянь у нас не будет получать пожизненных сроков. На чьих руках человеческая кровь, должен быть расстрелян. Кстати, владеющий миллионами и миллиардами долларов, уже убийца многих тысяч людей. Он взял чужое, то, что могло бы спасти от голодной смерти сотни тысяч граждан Гадалании. Некоторых господ публично будем вешать на основных площадях городов. Это справедливо, это гуманно по отношению к тем людям, которых убили, лишили элементарных человеческих прав…

**Хулио: -** Надеюсь, что мои несколько предприятий и небольшие банковские вклады остались в целости и сохранности?

**Розалина: -** Увы, Хулио, вы всего лишены. Как, впрочем, и я. Но мне не жаль ничего. Правда, я не верю, что президент поступает правильно. Душа и сердце моё протестует против этого. Что я могу с этим поделать? Мой разум отделён от моего сердца, которое, как бы, соглашается с тем, что происходит.

**Гортензия: -** У тебя хорошая заработная плата, Розалина, как и у меня. Её, вполне, хватит для того, чтобы жить счастливо и безбедно. Правда, сейчас мы будем зарабатывать гораздо меньше. Зато народу за счёт многих революционных преобразований станет жить гораздо легче.

**Хулио: -** Но я категорически протестую против этого произвола и объявляю войну врагам истинной демократии! Я – Хулио дель Ловинар Атара!

**Доменико: -** Мы уже многих наглых и прожорливых свиней отогнали от Большой Кормушки, которая, по сути, является национальным достоянием Гадалании и ее народа. Некоторые гады уже расстреляны и повешены. Нескольким удалось бежать за границу. Но наша разведка достанет их и там. Мы работает не хуже, чем израильский «Мосад». Я даже в курсе того, что ты, Хулио – ни какой не дель Ловинар Атара, а чужеземец. И твоя настоящая фамилия имеет иностранные корни. Ты – Мордыхай Крамер. Но я ничего бы против этого не имел, если бы такие господа, как ты, не делали политику во многих странах мира, не занимали ключевых постов там, где им не положено. Для тебя, господин Крамер, деньги и власть – это папа и мама, а заодно и самая родная тётя.

**Хулио: -** Но таких, как я, много даже в Китае.

**Розалина: -** У меня голова ходит кругом!

**Гортензия: -** Узурпация кланами политических палачей и воров международного уровня народов всей Земли - это временное и уродливое явление, господин, так сказать, Хулио. Придёт время – не один народ и человек не позволит пришельцам ущемлять своих прав, обворовывать и физически уничтожать честных людей, создающих своими руками и разумом материальные ценности.

**Доменико: -** Дело даже не том, что Хулио-Мордыхай – чужеземец. Оно заключается в другом. Господин Крамер и подобные ему научились жить за чужой счёт и подавлять наворованными долларами весь окружающий мир. Всё очень просто: или будь человеком, или… покойником. Совсем скоро другой дороги у Человека не будет.

**Хулио: -** Я начинаю кое-что понимать… Я жертва…

**Гортензия: -** Да, заткнитесь вы, Хулио! Вам ли, первому палачу республики, строить из себя униженного и оскорблённого! И ещё мадам Розалина, которая на почве своей ревности к своему… возлюбленному, смотрит на меня, как волчица. Такой номер не пройдёт. Запомни, дорогая подруга, я Доменико знаю с детских лет! И он мой и навсегда! Ты, Розалина, пытаешься выдать желаемое за действительное. Это факт. Правда, вины твоей в этом нет.

**Розалина: -** Да, я люблю своего Гонисио, пусть он даже отвергает меня.

**Гортензия: -** Вот и люби своего Гонисио, но моего единственного и неповторимого Доменико Катрана оставь мне *(горячо обнимает и целует президента)*. Именно, Катрана! Не сметь прикасаться к нему руками!

**Розалина: -** Но причём здесь этот… без вести пропавший бандит и террорист Катран?

**Доменико** *(обнимая Гортензию)***: -** Господин Хулио, я думаю, что вам есть смысл в соседней комнате или на балконе объяснить ситуацию Розалине. Полагаю, что время настало. Только сильно уж не обливайте меня грязью. А то ведь вас на том свете черти с оркестром и американскими гамбургерами категорически откажутся принимать.

**Хулио** *(пожимает плечами)***: -** Как уж смогу. Ныне я понял, что пал жертвой в борьбе роковой за демократию (встаёт, секретарю-референту). Поёдём, Розалина, на балкон. Я всё вам, то есть, тебе коротко расскажу. Там есть и кушетка, и нашатырный спирт. Вы ведь обязательно несколько раз потеряете сознание от той информации, с которой я любезно с вами поделюсь.

*С ужасом в глазах* **Розалина** *встаёт с места. Она, опустив голову, идёт на балкон, вслед за* **Хулио***.*

**Гортензия: -** Ну, вот, слава богу, наконец-то мы с тобой остались одни, мой замечательный герой, мой революционер Доменико Катран. Я горжусь тобой! Я вся твоя.

**Доменико: -** Но тебе придётся привыкать, моя дорогая Гортензия, к моему новому внешнему виду. Я после пластической операции стал очень походить на него этого… чёрта дель Моранго.

**Хулио: -** Я два года работала у него пресс-атташе. Каких трудов мне стоило, ради тебя, Доменико, ради моего многострадального народа попасть сюда, к нему.

**Доменико:** - Это стоило больших трудов всему нашему революционному комитету и блоку беспартийных. Ты столько прошла проверок. Но у тебя всё чисто. Большой опыт в журналистике, специальное образование. Надеюсь, Гортензия, он вёл себя по отношению к тебе прилично.

**Гортензия: -** Более, чем прилично. Этот великовозрастный молокосос, ставленник международной мафии возомнил себе, что безумно любит Розалину. Впрочем, возможно, что это и так. Она какая-то очень дальняя его родственница. Но Гонисио не всегда был доволен моей работой, его всегда что-то не устраивало. Он, был пешкой в руках всех этих буржуев, их лакеем, поэтому любил поиздеваться над такими, как я. Было на ком выместить своё зло. Охранники, телохранители, двести клерков, которые составляли его президентский кабинет. Это покладистые люди. На них всё, что угодно, можно покласть. Они почти не давали президенту советов, они учились мыслить так, как он. Но только гораздо чётче и яснее.

**Доменико: -** Теперь не он, моя дорогая, а я – Гонисио дель Моранго. И с этим ничего не поделаешь. Мне пришлось принять не только облик своего врага, но и взять на вооружение его манеры поведения. От его фамилии я, разумеется, не смогу отказаться.

**Хулио: -** Главное, чтобы ты, Доменико *(она крепко обнимает его)*, оставался таким же чистым душой и сердцем, преданным своему народу, каким был всегда, чтобы ты думал о людях, которые для этих сволочей, всего лишь, жалкие рабы.

**Розалина** *берёт его за руку, и заставляет его подняться из-за стола. Она тянет его за собой, к дивану, стоящему рядом с журнальным столиком. Оба садятся на диван.* **Доменико** *обнимает её, целует.*

**Гортензия: -** Как я хочу отдаться тебе прямо здесь и сейчас, Доменико!

**Доменико: -** Ты с ума сошла, Гортензия! Вот-вот с балкона сюда вернуться с бурей эмоций Хулио и Розалина. Не совсем здорово получится, если они застанут нас с тобой в… любопытном положении.

**Гортензия** *(обижено)***:** - Ты стал совсем холоден ко мне. Скоро, Доменико, совсем скоро, ты превратишься в импотента со своей политикой и не сможешь сделать мне приятно и хорошо за ночь каких-то жалких пятнадцать-семнадцать раз.

**Доменико: -** Не будет такого никогда, дорогая моя. Я люблю тебя и поэтому смогу столько, сколько… звёзд в небе.

**Гортензия: -** Я знаю, я помню! Я всегда это ощущаю, даже когда тебя нет рядом со мной. Я здорово себя чувствую, когда меня качает от усталости после наших с тобой прекрасных объятий и долгих слияний! Пусть я весь день хожу, как робот, почти на раскорячку, но зато я понимаю, что я счастлива и любима.

*Звонит телефон.* **Доменико** *встаёт с дивана, берёт трубку, говорит в неё:*

- Да! (Пауза). Не знаю, кто вы, но удивительно то, что вы дозвонились до меня. Я приказал не соединять меня ни с какими родственниками. Что?! Вы мой родной дядя Анджело? И вы до сих пор не расстреляны и даже на свободе? Вы приказываете мне, чтобы я сохранил не только вашу жалкую жизнь, но и украденные вами у народа сотни миллионов долларов? *(Пауза)*. Нет, дорогой дядюшка! Я сейчас же прикажу, чтобы вас расстреляли на вашей же собственной вилле… без суда и следствия *(пауза).* Тут не может быть, дядя, ни каких адвокатов. Такие подонки, как ты, подписали себе смертный приговор уже во время своего появления на свет.

*К* **Доменико** *подбегает* **Гортензия***, выхватывает у него из рук трубку и кричит в неё:*

- Ты, старый козёл, не понял, что тебе сказал президент республики?! Сиди и жди! Через три минуты к тебе придут и ликвидируют тебя и всю твою банду прямо на месте *(пауза).* Что ты сказал, старый сморщенный помидор? Ты будешь держать оборону? Не делай глупости! Впрочем, поступай, как знаешь. Мы спалим тебя вместе с твоим дворцом огнемётами.

**Гортензия** *кладёт трубку на рычаги.*

**Доменико: -** Всё правильно, Гортензия. Так и будет, как ты сказала. Только в следующий раз не вырывай у меня из рук трубку. Я ведь, всё-таки, президент. Высокая должность.

**Гортензия: -** А я ещё выше тебя! Я будущая жена президента. Мы построим себе большой дворец в Шри-Ланке! Мы…

**Доменико: -** Что ты говоришь, Гортензия? Я не узнаю тебя.

**Хулио** *(прижимается всем телом к нему)***:** - Я шучу, милый, нам с тобой не нужно ни каких дворцов. Я ведь не смогу переступить порог даже обычного большого дома, если буду знать, что кто-то из граждан нашей прекрасной страны ютится в лачуге. Так, что…

**Доменико: -** Да! Мир хижинам, война дворцам! Сказано не мной, но верно и прекрасно. Всё будет. Мы построим справедливый мир!

**Гортензия** *(прикрыв глаза)***: -** Я вспомнила наше с тобой детство. Посёлочек с жалкими лачугами на берегу реки. Ты гораздо старше меня, уже парень, мужчина… Ты ведёшь меня к реке. А я - маленькая девочка. Я помню. Мне было всего пять лет.

**Доменико: -** Я и другое помню. Трудно забыть, что и при власти коммунистов мы не здорово жили. Но народ так не бедствовал, как сейчас. Теперь происходит полное обнищание народных масс и бесправие.

**Гортензия: -** Значит, и среди принципиальных партийных секретарей и приспешников их были такие, которые обманывали народ.

**Доменико: -** Были. Но всё это можно было терпеть. То, что есть сейчас, да и не только Гадалании, это кромешный ад. Это свобода для избранных – богатых и власть имущих. Теперь, моя дорогая, ни каких партий у власти не будет, пока я дышу. А тот, кто попытается прожить за счёт своего ближнего и дальнего, тому – дорога на тот свет или в тюрьму. Иначе нельзя. Всё должно делать по-справеливости. Ведь ни одна религия не учит людей злу. Но часто получается, что даже люди в рясах считают, что они чем-то лучше своего соседа.

**Гортензия: -** Умный, рассудительный и порядочный человек, перенесший страшные страдания, невзгоды и беды не позволит себе стать свиньёй. Никогда не позволит, потому что он – человек!

**Доменико** *(растрогано***): -** Если когда-нибудь я, дорогая моя Гортензия, попытаюсь жить лучше, чем человек среднего достатка моей республики, то разрешаю тебе… Нет, я не разрешаю, я приказываю тебе убить меня! И это будет справедливо! Если я пожелал того, что мне не принадлежит по логике вещей, то, значит, и я стал свиньёй и посчитал себя лучше, чем все остальные. А я не хочу быть грязным и ненасытным животным! Не желаю! Я хочу остаться Человеком!

**Гортензия: -** Успокойся, Доменико! Нам с тобой не дано быть оборотнями, потому что мы знаем, что такое ходить в шкуре… обычным, униженным и оскорблённым человеком.

*С балкона стремительно, со слезами на глазах выбегает* **Розалина.** *Она, резко оттолкнув в сторону* **Гортензию***, бросается с кулаками на* **Доменико***, потом начинает тянуть свои пальцы к его горлу. Но он перехватывает ладони секретаря-референта, швыряет возбуждённую женщину на диван.*

**Розалина** *(падая на диван, закрывая лицо руками)***: -** Ты что, бандит, сделал с моим дорогим Гонисио?! Я убью тебя!

**Гортензия: -** Если ты сейчас что-нибудь вякнешь, президентская подстилка, и прикоснёшься к моему Доменико, то я порву тебя на мелкие части, как старый лоскутный половик.

**Доменико** *(тихо)***: -** Не надо так, Гортензия. Она любит своего негодяя, и такое понять можно. Розалина пострадала, и, как раз, она-то не была врагом народа. Если она что-то имела, то только благодаря любви гадкого политического лакея и придурка дель Моранго.

**Гортензия: -** Такие ничтожные люди, как Моранго, не способны на любовь.

**Розалина** *(возбуждённо)***: -** Он способен на великую и чистую любовь больше, чем вы… все вместе взятые. Но очень жаль, что мой Гонисио иногда бывал таким же кобелём, как и почти все мужики.

*С балкона возвращается и* **Хулио***. Он доволен, что назрела конфликтная ситуация. Может быть, это поможет ему, как-то, выпутаться из создавшегося положения.*

**Хулио** *(нарочито сокрушённо)***: -** Ну, никак не думал, что вы тут перессоритесь!

**Розалина** *(её волнение почти проходит)***: -** Успокойся, это пошли уже личные разборки, и я далеко не всё сказала *(Доменико)*. Ответь мне честно, Доменико, или, как тебя там ещё называют в толпе, что ты сделал с моим Гонисио. Я понимаю, что он жестоко замучен и зверски убит. Где захоронен президент?

**Доменико** *(отодвигает кресло от журнального столика, садится в него, с улыбкой)***: -** Какие страшные слова ты говоришь, Розалина. Жестоко замучен, зверски убит. Ты даже не в состоянии представить того, что всё могло произойти и даже произошло совершенно по-иному.

**Хулио** *(иронично)***: -** Конечно. Как же. Совершенно по-иному. Так я поверил. Живёт себе наш дель Моранго, где-нибудь, в шикарном дворце в самой развитой стране. По-прежнему, при этом, он - один из самых богатых людей мира.

**Розалина: -** Я задаю свой вопрос тебе узурпатор, убийца и преступник, Доменико Катран. Фамилия довольно странная. Насколько я знаю, это название одной из разновидностей акул. Где могила или, хотя бы, место, на котором захоронен мой любимый человек и настоящий президент Гадалании? *(Становится перед ним на колени)*. Если в тебе осталось что-то человеческое, то должен сообщить мне, где находится место погребения моего любимого. Ты – чудовище! Ты – акула! Ты – катран!

**Доменико** *(встаёт с кресла, поднимает её с колен)***: -** Между прочим, это настоящая фамилия, так называемого террориста и бандита, Доменико. Представьте себе! Именно так. Катран. Разве она мне не к лицу? Катран – это прекрасно и неповторимо! В отличие от нескольких фамилий нашего уважаемого Хулио, «Катран» звучит гордо. Один чёрт знает, кто он, вообще, такой, этот Хулио! Может быть, ты, Хулио, резидент русской разведки?

**Хулио** *(кисло улыбаясь):* **-** Если хочешь, Доменико, то можешь считать меня даже инопланетянином. Ты ведь теперь… президент. Как скажешь, так и будет.

**Розалина: -** Ты должен ответить на мой вопрос, Доменико. Я любила и буду любить только своего президента.

**Гортензия** *(язвительно)***: -** На этот счёт у меня имеются сомнения *(Доменико)*. Но ты должен, мой любимый, сказать ей правду. Гонисио и Розалина, действительно, были дружны некоторое время. И возможно…

**Розалина: -** Не смей пытаться делать грязные намёки в мой адрес! Тебе не понять светлых и чистых чувств. Я верна ему до гроба.

**Доменико** *(прохаживается из стороны в сторону)***: -** Для меня это не столь важно. Все не так уж и плохо, милая Розалина. Сейчас Гонисио в одной из самых лучших клиник страны. Врачи-специалисты убирают, стирают из памяти всё ненужное. Через пару дней он забудет, что был когда-то президентом и любил прекрасную женщину, своего секретаря-референта прекрасную Розалину. Одновременно пластические хирурги под глубочайшей конспирацией ему меняют внешность. Пусть это секрет. Но уже готовы документы на имя агрохимика Сильвестро Картахио. Мы поселим этого гражданина в неплохом доме, в провинции Перенада, оставим на его счету немного денег. На первое время. Остальное он заработает собственным трудом. Отныне у каждого в Гадалании будет работа и не плохой заработок. А то, что он ветеринарный врач, Ганисио не позабудет. Он ведь даже полгода работал по этой профессии, пока мафия готовила для него президентское кресло.

**Хулио: -** Да ты, оказывается, гуманист, Доменико! Может быть, и меня отсюда отпустишь по добру - по здорову? Интересный подобрался народ в нашей компании – одни праведники, гуманисты и фантазёры. Лгуны! Но я пока молчу.

**Розалина: -** В твоём положении, Хулио, лучше всего – молчать. Господи, неужели ты ничего не понимаешь? Тебе сегодня нельзя выходить из президентского дворца. Народ помнит, как по твоему приказу были расстреляны многие сотни ни в чём не повинных людей. Тебя все знают и разорвут на мелкие части. Да и здесь, во дворце, многое поменялось. Люди новые, и каждый второй с большим удовольствием засадит тебе или вам под лопатку нож.

*Действительно, сейчас, да и, вообще, временами, на улице, под балконом слышаться крики представителей возмущённого народа и толпы. Они такого порядка****: «Да здравствует Гонисио дель Моранго!», «Дайте народу работу!», «Мы – не рабы и не марионетки», «Накормите голодных!», «Мир хижинам, война – дворцам!», «Смерть палачу народа Хулио дель Ловинару Атара!».***

**Хулио** *(с некоторым страхом и горечью)***: -** Я всё слышу и понимаю. Это бесится чернь! Нет, даже не бесится, а беснуется! Как всё запущено! Значит, только тюрьма может спасти меня?

**Доменико: -** Вряд ли! Из тюрем пока ещё не все хорошие люди выпущены на свободу.

Они тебя обязательно вычислят и приговорят. А пока…

**Хулио: -** Что пока?

**Доменико: -** Играй в русскую рулетку. На семизарядный барабан в данном случае приходиться всего один патрон. Как крутанёшь роковую вертушку, барабан револьвера, ствол сразу же подставляй к виску. Ты получишь наивысшее наслаждение.

**Хулио** *(хмуро)***: -** Только после вас, господин президент.

*В кабинете на столе зажигается лампочка на одном из пультов связи, раздаётся и звуковой сигнал.* **Доменико** *подходит к столу, отключает сигнальную систему.*

**Доменико** *(Гортензии***): -** Иди, милая, к себе в кабинет! Я надеюсь, что, наконец-то, пришла долгожданная информация. Я верю, что Армия и Флот целиком и полностью перешли на сторону революции! Я так же не сомневаюсь в том, что в нефтедобывающей провинции Налагия уже преступил к своим обязанностям новый губернатор Фредерико Марсилио. Если всё так, то остальное приложится. Средства массовой информации, как я понял, под надёжным контролем, и там заправляют свои люди.

**Гортензия: -** Да, господин президент, там полный порядок. Кроме того, мы уже готовимся к международной пресс-конференции с вами. Ориентировочно она пройдёт через три-четыре дня. Если это тебя, мой Доменико, устраивает.

**Доменико: -** Устраивает! Торопись. Всё, что получишь по факсу, стремительно неси сюда, ко мне на стол. Без промедления!

*Кивнув головой,* **Гортензия** *уходит.* **Хулио** *злорадно улыбается.* **Розалина** *тоже заметно повеселела.*

**Хулио** *(наигранно падает перед Доменико на колени)***: -** Великий царь и государь всея… Гадалании! Не вели казнить, а вели миловать человека, крупного «единогада»! А вели слово молвить. Если, конечно, можно.

**Розалина: -** И страшно, и смешно, как в не понятных для нас и диких русских сказках. Мне горько видеть, как валяет дурака перед собственной смертью великий и неустрашимый Хулио, но я знаю, о чём он хочет сказать.

**Доменико: -**Вставай с колен, Хулио, ибо меня этими штучками не пронять. Вы чего сегодня все полазаете передо мной на четвереньках, как люди с ограниченными физическими возможностями? У нас в республике полная и настоящая демократия! Даже потенциальный труп должен идти на смерть гордо и с достоинством. А ты, Хулио, решил порадовать меня очередным гадостным сообщением? Что ж, говори!

**Хулио** *(встаёт на ноги)***: -** Как я понял, Доменико, вы с нашей пресс-атташе Гортензией знакомы ещё с глубокого детства. Являясь уже взрослым дяденькой, сам великий, прошу прощения, бандит Доменико Катран частенько усаживал свою будущую невесту на ночной горшок. Но я не об этом. Тут дела житейские.

**Розалина: -** Не надо ёрничать. Если Доменико не имеет сердца, то мы должны быть снисходительней к нему. Ведь я сама только что поняла, когда рушиться личное счастье, то разбивается и жизнь. Так часто бывает.

**Доменико: -** Не стоит ломать передо мной комедию, мои уважаемые враги! Я многое прочитал в ваших наглых и бесстыжих глазах, Вы хотите сообщить мне нечто такое, что выбило бы меня окончательно из колеи и помешало бы мне проводить и дальнейшем глобальную политическую рокировку. Вы делаете всё, чтобы лишить меня возможности продолжать революционные преобразования. То, что Гортензия мне не верна, я знаю. Или у вас что-то новое?

**Хулио: -** От тебя, Доменико, ничего не скроешь. Ты не уязвим, почти, как броненосец.

**Розалина: -** Да, мы с Хулио можем подтвердить, что ваша Гортензия, извините, существо не порядочное. Она самым наглым образом занималась с сексом с моим любимым человеком, с моим настоящим Гонисио дель Моранго. Но я любила его, поэтому простила своему озорнику всё.

**Доменико** *(садиться в кресло, с грустью)***: -** Всё равно, я благодарен вам, что вы развеяли окончательно мои сомнения на счёт моей любимой и прекрасной Гортензии. Но она свободна, и считаю, что имеет право строить свою жизнь так, как ей пожелается. Возможно, я переживаю этот факт, и мне трудно терять её. Тем не менее, я не из тех, кто прощает измены личного характера и порядка, политические, кстати, тоже.

**Хулио** *(прикладывая руки к груди)***: -** Доменико, мы ценим твоё мужество! Возможно, ты прав в своих действиях, хотя они смешны, нелепы и непонятны. Но человеческую сущность не изменишь. Нельзя сделать так, чтобы все жили одинаково, были на сто процентов богаты и счастливы. Человек – всего лишь, жалкое животное, которое не сможет воспитать ни Библия, ни «Капитал» Карла Маркса. Мы просим с Розалиной, чтобы ты помог нам, лично мне, уйти целыми и невредимыми из президентского дворца.

**Розалина: -** И было бы не очень плохо, если бы вы, Доменико, вошли в создавшееся нелепое положение и позволили сохранить, хоть половину наших капиталов. Остальное пусть принадлежит народу.

**Доменико: -** Вашего, господа, здесь ничего нет! Это абсолютно не реально и смешно. Прежде всего, ты, Хулио дель Ловинар Атара – политический преступник, вор, взяточник, убийца, кроме того, совратитель малолетних мальчиков… Некоторые из них погибли. Ты – враг народа и всякого нормального человека.

**Хулио** *(плачет)***: -** Господи, помоги же мне, Доменико, выйти отсюда, хотя бы живым. Я клянусь тебе, что я стану другим человеком. Буду очень добрым, как рождественский Санта- Клаус.

**Доменико: -** Ты обязательно им станешь, будешь хорошим человеком, животным или растением, но не здесь и не сейчас. Так и произойдёт, ибо душа даже самого последнего подлеца бессмертна. Но всё это случиться потом, в самой ближайшей перспективе, в иной твоей жизни, в иной месте и времени. А за грехи, совершённые здесь, в Гадалании ты ответишь перед народом. А для начала я хочу, чтобы добрые люди порвали твоё тело на куски, и это будет демократично и справедливо.

**Розалина: -** Но ведь я ничего плохого не сделала ни прошлой власти, ни настоящей. Я ничего не понимаю, господин Доменико! Скорей всего, вы правы, кое в чём. Но лично мне надо уходить в отставку. Правда, я не хочу остаться нищей!

*Лицо* **Хулио** *бледнеет, и он, пошатываясь, бредёт в сторону дивана, тяжело садиться на него и, как бы, теряет сознание. Во всяком случае, не реагирует на всё, что происходит вокруг. На улице временами раздаются крики толпы в поддержку революционных преобразований и угрозы в адрес* **Хулио***, палача народа.*

**Розалина: -** Не обращайте внимания на господина Хулио. Он прекрасный актёр. Я уверена, что он в полном здравии сознании. Ему просто очень хочется разжалобить вас и выйти сухим их воды.

**Хулио** *(слабым голосом)***: -** Много ты понимаешь, женщина. Разве ты не видишь, Розалина, что я, на самом деле, потерял сознание.

**Доменико: -** Я понял, вы правы, Розалина. От сердечного приступа он не умрёт, а это уже хорошо. Значит, народу будет, кого судить и командировать на тот свет. Я могу выпустить отсюда лично вас и подписать заявление о вашем увольнении, заплатить вам двухмесячное жалование. Но больше никто и никогда не заберёт у народа и государства не единого песора. Меня радует, с одной стороны, что вы догадались в своей время стать «единогадом», вступить в партию государственных преступников под громким и поэтическим, и даже патриотическим названием «Единая Гадалания».

**Розалина: -** Я умоляю вас!

**Доменико: -** Не стоит меня умолять. Тем более, ваша жизнь материально обеспечена. Через месяц-полтора вас будет ждать у себя в прекрасном доме бывший президент Гонисио дель Моранго, а ныне агроном и агрохимик Сильвестро Картахио. У нас в стране прекрасные психологи и психотерапевты. Они сделаю всё, чтобы вы и он снова полюбили друг друга.

**Гортензия: -** Я подумала и решила, господин Доменико! Я больше не желаю видеть его, потому что он изменял мне, извините, с вашей невестой Гортензией. Я не хочу видеть его в иной образе…

**Доменико: -** Ты не желаешь видеть его потому, что он больше не президент. Вот и вся причина. Он даже не миллионер, потому что таковых сейчас у нас нет. А если есть, несколько десятков, удравших за рубеж, то скоро их не будет. Мы подлецов и негодяев приговорим… и там. Как положено.

**Гортензия: -** Может быть, вы в чём-то и правы. У меня, надеюсь, остался в моей собственности особняк и кое-какие драгоценности? А со своей внешностью я в соседней стране в Голивии найду себе со стороны мужчин самый пламенный привет.

**Доменико: -** Вы неисправимы. Ну, допустим, что это так. Правда, мне кажется, что в вашем особняке обязательно откроется или музыкальная школа или дом малютки. Поясняю. Это такое государственное и богоугодное заведения для очень малолетних детей-сирот. Конечно, ты в Голивии будешь писать мемуары о том, какой есть негодяй самозванец Доменико… Я знаю, ты, Розалина, заработаешь деньги, где продажей совести своей, где с помощью своего грязного развратного тела…

**Розалина** *(истошно кричит***): -** Да как ты смеешь, жалкий!..

**Доменико: -** Смею, потому, что многое знаю о тебе. Ты такая же шлюха, как и моя несравненная Гортензия! Потом ты собираешься, Розалина, встать на путь государственного преступления. Ты не учитываешь, что мы сейчас находимся почти в состоянии войны с соседней страной Голивией.

**Розалина** *(устало)***: –** И причина всем этим бедам ваши дурацкие революционные преобразования, Доменико. На кой бы черт они сдались? Мы даже переплюнули в этом плане президента Голивии.

**Доменико: -** Ты, Розалина, политическая и фактическая проститутка! Это факт!

**Розалине** *возразить нечего на эти слова. Она подходит к большому столу, садиться в кресло. В кабинет со счастливым и радостным лицом входит* **Гортензия***. Она кладёт стопку бумаг на стол.*

**Гортензия** *(подходит к Доменико, обнимает его)***: -** Мой дорогой герой и победитель! Пришли самые прекрасные новости! Армия и Флот с нами! Народная милиция в действии! В эти исторические минуты завершается уничтожение последних вооружённых банд «единогадов». Я хотела сказать, военизированных соединений бывшей партии Власти «Единая Гадалания».

**Доменико** *(решительно отстраняет её от себя)***: -** Вот и прекрасно, моя дорогая! Значит, всё то, о чём мы с тобой мечтали в далёкие молодые годы, произошло. Народ стал свободен, в республике истинная демократия, скоро не будет у нас ни богатых, ни бедных, не станет ни рабов, ни господ… Всё доброе свершилось. Всё, кроме одного…

**Гортензия** *(со злостью, озираясь на унылую Розалину)***: -** Что-то не так, Доменико? Что произошло, пока меня здесь не было?

**Доменико: -** Всё так, кроме того, что мы с тобой уже никогда не будем вместе.

**Гортензия** *(догадываясь о чём-то, с грустью)***: -** Эти подонки, мой славный Доменико, скорей всего, за глаза облили меня грязью, пока я занималась делами? Придворные интриги!

**Хулио** *(как бы, приходит в себя, встаёт с дивана)***: -** Никаких интриг! Всё по-честному. Представь себе, Гортензия, мы всё рассказали Доменико о твоих долгих и близких интимных отношениях с президентом республики Гонисио дель Моранго.

**Гортензия** *(хватает за руки Доменико***): -** И ты им веришь, любимый? Они за тридцать песоров продадут родного отца. А меня – запросто! Я для них – никто!

**Доменико** *(отталкивает её от себя)***: -** Я им верю, Гортензия. Ведь я и сам многое знаю.

**Гортензия** *подбегает к трёхцветному знамени, берёт его в руки, выбегает с ним в середину кабинета.*

**Гортензия: -** Я готова поклясться на этом священном республиканском знамени, где изображён двуглавый лев в полный рост, что я верна тебе, мой Доменико!

**Розалина** *(с удивлением и возмущением***): -** Какое кощунство говорить неправду у знамени, где изображён двуглавый лев!

**Хулио: -** Даже я не стал бы так некрасиво поступать. Фи, какая гадость!

**Доменико** *(махнув рукой, безразличным тоном***): -** Пусть клянётся. Всё равно, знамя надо менять. Ерунда какая-то, а не штандарт. Красная полоса, за ней – белая, потом опять – красная. Это говорит о том, что кровавые события в Гадалании давно стали нормой и превалируют над нормальными, более или менее, спокойными периодами времени. Пусть знамя будет полностью тёмно-синим. Не знаю, что это означает. Но, во всяком случае, такой цвет порадует глаз, поднимет настроение народа. И ещё этот дурацкий герб! Двуглавый лев с монархической короной над головами… странного и уродливого зверя. У нас что, республика или королевство? Да и где вы видели двуглавых зверей или птиц. Нигде! По-моему их не существует даже в России.

**Розалина: -** Говорят, что после трагедии на Чернобыльской Атомной Станции на Земле стали появляться и такие.

**Хулио: -** Конечно, нонсенс. Но две головы означают только то, что у нас, у нашей республики Гадалании политические интересы и сферы влияния сразу на двух материках.

**Гортензия: -** Почему вы все не обращаете на меня ни какого внимания? Я же собралась поклясться у знамени в своей невинности, то есть не совсем невинности, а в том, что я… почти не изменяла моему Доменико.

**Розалина** *(тоном, не терпящим возражения***): -** Поставь знамя на место, Гортензия! Я лично, да и не только я, давно веду за тобой наблюдение и фиксирую, с кем, сколько и когда ты вступаешь в половую связь, какое количество абортов сделано тобой и всякое такое. Если у тебя имеются на этот счёт сомнения или возражения, то я лично готова представить видео- и фотодокументы, так же микрофонные материалы, письма и прочее.

**Гортензия***, низко опустив голову, идёт к тому месту, где красовался штандарт, и ставит знамя на место.*

**Гортензия** *(горячо и страстно)***: -** Я делала всё это во имя революции и моего народа! Всего народа!

**Доменико: -** Пусть тогда весь народ на тебе и жениться, Гортензия. А мне лишний позор и разговоры ни к чему.

**Розалина: -** Я не думала, Доменико, что ты такой чёрствый и жестокий человек. Ты совсем не понимаешь, что у каждой женщины должна быть какая-то тайна, маленькая изюминка.

**Хулио: -** Я не думаю, что эта твоя… изюминка очень уж маленькая. Ты ведь, дорогая Гортензия, трахалась здесь даже с полотёрами. Многие вынуждены были идти на связь с тобой, опасаясь быть уволенными или осуждёнными и приговорёнными к каторжным работам за сексуальную нечуткость и невнимательность к женщине.

**Розалина: -** Да, господин Доменико, тот, кто не уделял сексуального внимания вашей замечательной невесте, тот мог запросто, с легкой руки самого дель Моранго, быть объявлен извращенцем, садистом и сексуальным маньяком.

**Гортензия** *(устало садиться в ближайшее кресло)***: -** Хорошо! Пусть так. Но для меня всегда важно являлось то, чтобы счастлив был народ. Чтобы обычные рядовые люди не с американскими, а с осмысленными улыбками радовались солнцу, чтобы они жили счастливо, имели работу и средства для существования.

**Доменико: -** Это похвально. Но сказать можно, что угодно.

**Гортензия: -** Я никогда не лгу. Почти… никогда. Ну, хорошо. Тогда уж поговорим начистоту обо всём и обо всех. К примеру, о тебе, непорочная и высоконравственная Розалина. При великой и крылатой любви ты благополучно и довольно часто совокуплялась с господином дель Лавинара Атара *(Хулио)*. Ну, чего ты выпучил на меня свои глаза? Да, именно, с тобой успешно и постоянно трахалась госпожа секретарь-референт Розалина. А что… я разве что-то не так сказала. По моим очень скромным подсчётам, у тебя с Хулио, Розалина, в среднем половых контактов насчитывается больше в два с половиной раза, чем с президентом Гонисио дель Моранго.

**Доменико** *(в ярости)***: -** Но ведь это кошмар! Почему я об этом ничего не знал?

**Хулио: -** Хорошо, что было, то было. Но почему тебя это волнует, Доменико? Рога ведь наставили не тебе, а настоящему президенту, который теперь числится по документам Сильвестро Картахио. И теперь, как я понимаю, он Розалине до… глубокой звезды, и она ему тоже теперь по… сердцу уже никогда не придётся. Он всё забыл. Или сделал вид, что ни черта не помнит. Так удобней жить. Очень легко уйти от ответственности таким вот способом.

**Доменико** *стал нервно ходить из одного угла кабинета в другой. Он подошёл к столу, налил из графина минеральной воды и залпом выпил.*

**Розалина: -** Я не понимаю, почему ты, то есть вы, господин Доменико, очень огорчились, узнав о том, что я с Хулио немного породнились, сдружились организмами. Неужели вы… полюбили за эту неделю меня с первого взгляда или со второго? Тогда…

**Гортензия: -** Вздор! Такое существо, как ты, Розалина, не возможно полюбить даже глубокой ночью и после большой порции выпитого ямайского рома. Здесь что-то другое. Доменико, явно, немного обиделся на меня, и поэтому он сейчас пытается представить себя на месте всех обманутых мужчин мира.

**Доменико: -** Хорошо. Я вынужден в таком случае раскрыть некоторые важные государственные секреты. Обращаюсь к вам, Доменико. Когда там, на охоте на дикого кабана в провинции Перенада, меня один из надёжных людей назвал Доменико, вы лично видели чтобы кто-нибудь, похожий на президента, переодевался в одежду Гонисио дель Морандо?

**Хулио: -** Нет, я не видел. Но мне сказали, что… произошла замена. Глобальная рокировка, и вы тоже подтвердили, то есть, ты. Ты приказал, Доменико, мне молчать, под страхом смерти. Я и старался.

**Розалина: -** Я смутно, но начинаю что-то понимать… И это меня пугает.

**Гортензия: -** Чего тут не ясного? Я прекрасно знаю, что настоящий бандит, герой, террорист и друг моей юности Доменико Катран три с половиной года назад погиб в перестрелке с полицейскими в местечке Фаринага.

**Доменико: -** Брось болтать, Гортензия! Ты никогда не знала этого… Катрана, потому что, на сколько я знаю, ты - дочь министра путей сообщения Гадалании, и дальше столицы нашей республики Тосквы никуда и никогда не выезжала. Забугорные поездки я в учёт не беру. Это, как в туалет сходить для таких, как ты.

**Хулио: -** Какого же чёрта, Гортензия, ты строила тут из себя революционерку?

**Гортензия: -** На всякий случай. Хотелось поддержать нового президента и быть к нему поближе. Я ведь заметила, что он тоже ни черта не помнит из своей жизни.

**Доменико: -** Правильно! Потому, что это жизнь не моя! Ни какой подмены не произошло и не могло произойти, потому что я – настоящий президент Ганисо дель Моранго!

**Хулио: -** Для чего же тогда было вводить в заблуждение меня, господин президент?

**Доменико: -** Только для того, Хулио, чтобы ты жил и боялся. Зная, что я, истинный дель Моранго, резко встал на путь революционных преобразований, ты, с помощью представителей мафиозных группировок и бандитской партии «Единая Гадалания», вполне, мог бы меня низложить, что называется. А теперь ты… опоздал.

**Хулио: -** Тогда я не понимаю, зачем вам, миллиардеру, процветающему политику и бизнесмену, понадобилось думать о судьбе какого-то жалкого народа? Он ведь одно, а мы – совсем другое.

**Доменико: -** Вот тут ты просчитался, Хулио. Я с раннего детства мечтал занять президентский пост, чтобы в одно прекрасное время сделать свой народ счастливым. Мне ведь не надо много. Хорошая одежда, еда, иногда добрая сигара… Но то, что имею я, тем должен обладать каждый гражданин моей республики. И это справедливо!

**Розалина** *(с ужасом, встаёт из-за стола, падает на пол и ползёт к нему на коленях)***: -** Прости, милый, но я не знала, что это ты. Теперь я поняла, что нет ни какого Сильвестро Картахио. Я буду всегда тебе верной и послушной.

**Гортензия: -** В это трудно поверить.

**Доменико: -** Я тоже не верю. Немедленно, Розалина, встаньте на ноги! У нас каждый гражданин имеет свободное право выбора. Я уже говорил.

**Хулио: -** Может быть, это и есть её выбор, ползать на коленях. Но меня волнует другое. Неужели, Доменико, то есть Гонисио, ты меня расстреляешь или посадишь в тюрьму?

*С недовольным видом* **Розалина** *встаёт на ноги и садиться на диван. За окном, под балконом опять слышны крики представителей народа, которые требуют смерти палача* **Хулио дель Ловинара Атара***.*

**Доменико: -** Я не стану лично тебя убивать и мои… исполнители тоже. Тебя, как я уже сказал, разбёрут на мелкие части трудолюбивые и мозолистые руки рабочих, крестьян, нищих и бичей. Это будет справедливо, ты заслужил.

**Розалина: -** Давай, Гонисио, всё начнём сначала. Попробуем вернуть нашу… э-э… любовь. Ты ведь тоже развлекался с Гортензией.

**Гортензия: -** И что из этого? Теперь после таких вот экстремальных событий я имею на право обладать телом президента не менее, а более, чем ты, Розалина. Ведь я не предавала первого гражданина республики. Я, наоборот, старалась его… утешить, как могла. Мужчины ведь всё подсознательно чувствуют измену своих женщин. В самые трудные минуты для Доменико, то есть Гонисио, я была рядом с президентом. Я закрывала его душевные раны, можно сказать, собственным бикини.

**Доменико: -** Всё! Я устал. Давайте перервёмся. Вам, Хулио, рекомендую уйти сейчас в свой кабинет, вы тоже дорогие дамы минут на десять разойдитесь по своим местам. Надо собраться с мыслями и многое сделать. А я перекурю на балконе. Я без сигарного дыма задыхаюсь.

**Доменико** *берёт со стола из коробки большую сигару и зажигалку, направляется на балкон.* **Все** *молча выходят из кабинета, с тоской озираясь на фигуру президента. Мгновение – и кабинет пуст, безлюден.*

*Занавес закрывается.*

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

*Перед закрытым занавесом на авансцену поднимаются* **Хулио** *и* **Розалина.** *Останавливаются в центре. Секретарь-референт крепко держит его за локоть.*

**Хулио: -** Только не надо расстраиваться, Розалина. Мы уже в Гадалании привыкли ко всяким и разным переменам. Нас ни чем не удивить. Я, как всегда, настроен оптимистично. Для меня не существует экстремальных ситуаций. Ко всему можно и нужно привыкнуть и выйти из любого положения.

**Розалина: -** Да. Гонисио дель Моранго, наш славный президент, чудит.

**Хулио: -** Как бы я ни был зол на него, но считаю, что его тоже можно понять. Может быть, Гадалания и на самом деле стоит на кра***ю*** больших перемен.

**Розалина: -** Или на краю пропасти. Но, увы, Хулио, какой президент такова и страна!

**Хулио: -** Не надо, Розалина, озлобляться. Нам с тобой пора идти в президентский кабинет. Гонисио давно ждёт нас. Он собирается поставить все точки над «и».

*Занавес открывается.*

*Обстановка та же. На диване с влажным полотенцем на голове сидит с отсутствующим взглядом* **Доменико-Гонисио***. Рядом с ним* **Гортензия***. Она держит его за запястье руки.*

**Гортензия: -** Пульс у вас, господин Гонисио, нормальный. Успокойтесь! Всё будет хорошо. Ваши старания не пропадут даром. Видите, наши президентские врачи всегда начеку. Моментально прибежали в ваш кабинет, когда вам стало совсем плохо, сделали инъекцию, внутривенный укол, - и вы опять бодры и веселы, как молодой волнистый попугайчик. Совсем скоро вам будет очень хорошо.

**Доменико: -** Да, медики у меня надёжные. Они не посмели бы и постеснялись ввести мне в кровь ядовитое вещество. Я уверен! Я знаю! *(Бросает полотенце на журнальный столик).* Всё, Гортензия, я чувствую себя хорошо. Не время болеть! Революция не ждёт!

**Хулио** *и* **Розалина** *подходят к ним, как бы, с озабоченным видом.*

**Хулио: -** Теперь я не сомневаюсь, что это настоящий президент, а не подмена. Опять у господина Гонисио дель Моранго случился приступ? Что на сей раз? Больное сердце дало о себе знать или головной мозг?

**Гортензия: -** Конечно, сердце пошаливает. По моему глубокому убеждению, головного мозга у господина дель Моранго не существует. Его просто нет!

**Доменико: -** За такие слова, Гортензия, я отдам вас под суд! Вас сошлют на каторгу! Вы оскорбили президента республики.

**Гортензия: -** Никого она не оскорбила, господин президент. Гортензия просто выразила предположение. И мне кажется, что она в своих выводах и наблюдениях абсолютно права. Если бы у вас имелись, хоть зачатки головного мозга, то вы тут всех бы не утомляли своей… революцией.

**Доменико** *(вскакивает с места, распихивая всех)***: -** Что? Явный заговор против президента?! Я понял окончательно, что вы только для вида, как бы, поддерживаете революционные преобразования в государстве, начатые мной. А на самом деле, с нетерпением ждёте, когда я сдохну! А мой народ…

**Хулио: -** Я молчу. Меня, всё равно, как палача народа, добрые и отзывчивые люди разорвут сегодня же на куски.

**Доменико** *(мечется по кабинету, как зверь, в гневе***): -** Вам плевать на то, что у народа воры и преступники отобрали всё, что можно! По дорогам и полям Гадалании бродят десятки тысяч нищих и бездомных. У тех, у кого что-то ещё имелось, политические и мафиозные свиньи отобрали последнее. Славно уничтожают собственный народ «единогады» и эта чёртова… оппозиция, лидеры которой тоже сгрудились у Большой Кормушки. А ведь у многих обычных людей даже нет крыши над головой.

**Хулио** *(саркастично)***: -** Зато у многих есть пусть не крыша, но крышка над головой, гробовая. Тоже не так плохо.

**Доменико: -** И это ложь! Потому, что у многих не имеется и нескольких сотен песоров, чтобы их хватило на гроб. Их родные и близкие, загубленные продуманными перестройками и перестройщиками, погребены в землю в обычных холстинах. В некоторые – в халатах и домашних тапочках. Всё отобрали у людей, сволочи! До чего дошло, что взятки берут не только чинуши и магнаты, но и врачи, сантехники и электрики… Да что там говорить! Люди мрут, как мухи. И не от свиного гриппа, а просто так… от жизни свинской и страшной. Зато с трибун и экранов телевизоров постоянно, как заклинание, произносятся горячие речи врагов народа и внутренних оккупантов о том, что совсем скоро наступит светлое завтра! *(Немного успокаивается)*. Какая жалкая ложь. Но ведь им многих удалось зомбировать, и люди поверили тому, что они живут нормально, что сам Господь велел им так жить. Я костьми лягу, но в Гадаланию придёт настоящая демократия! Мы, друзья мои, будем жить ещё лучше, чем китайцы. Честно будем жить. У нас не станет голодных, бедных и обездоленных.

**Хулио: -** Ну, я-то не буду, вообще, никак жить. Меня совсем скоро народ разорвёт на мелкие кусочки.

**Доменико: -** С тобой всё ясно, Хулио. Но, уходя на тот свет, ты должен просветиться душой, умереть с думой и заботой об остальных, о тех миллионах людей, которые остались жить в нашей замечательной и климатически райской стране Гадалании.

**Хулио: -** Я согласен, Доменико или там, кто ты, Гонисио, что я не совеем хороший человек, но ведь я же не идиот, чтобы, умирая, думать о счастье и растущем благосостоянии тех граждан, которые меня замочили.

**Розалина: -** Я на месте Хулио тоже не стала бы так делать, думать об остальных. Я даже встревоженные и восторженные письма не стала бы потом писать на бывшую историческую родину… с того света. Самое время заботиться о судьбе палача, который отправил тебя в мир иной.

**Доменико: -** Вот именно! После многих лет зомбировния народных масс с помощью средств массовой информации люди стали терпеливей, но не добрей. Они, собираясь в последний путь, не готовы простить грехи того, который снял с них при жизни не только последние штаны, но и, практически, с живого кожу.

**Гортензия: -** Продолжайте, господин президент, идти намеченным путём! Не слушайте никого, господин Гонисио дель Моранго! Революция так революция! Я уже фактически согласна на всё. Но… фрагментами.

*За окном, под балконом звучат голоса представителей народа. Тема всё та же люди громко прославляют президента и желают в самые кратчайшие сроки свести на тот свет* **Хулио.**

**Доменико** *(задумчиво и проникновенно***): -** В трудные, но одновременно в счастливые, знаменательные исторические минуты для меня, для моей родины я иногда очень люблю обращаться к народным голивийским сказкам и легендам, к их фольклору. В них, в этих сказках, преданиях и легендах, очень много оптимизма и мудрости. Их вдумчивое прочтение всегда окрыляет, даёт надежду на самое светлое и прекрасное.

**Хулио** *(с некоторым возмущением)***: -** Дорогой и уважаемый господин Гонисио дель Моранго, мне терять уже ничего, поэтому я скажу. Сейчас даже не только читать голивийские сказки, но даже упоминать о них вслух – политическое преступление.

**Розалина: -** Почему, Хулио, читать сказки – это преступление?

**Гортензия: -** А ты и не знаешь, глупая и наивная? Ты ведь, Розалина, чёрт возьми, не просто здесь, в президентском дворце Гадалании, служащий, обычный клерк, ты – секретарь-референт первого человека страны. Ты должна знать, ты обязана знать и помнить, что мы в настоящее время и почти всегда находимся в состоянии войны с соседней страной Голивией.

**Доменико** *(с улыбкой)***: -** Но сказки у них хорошие. Иногда можно их почитать, окунуться в мир детства, прекрасный и светлый. Я думаю, что ни какого здесь политического преступления нет, если кто-то прочитает, к примеру, сказку о том, как отважный вождь племени мадаиров Синее Ухо опустился в железном ящике на дно глубокого озера.

**Хулио** *(удивлённо)***: -** Для чего он это сделал?

**Розалина: -** Хулио, этого стыдно не знать. Синее Ухо поступил так, чтобы подняться наверх не только просвещённым, но и добрым, и отзывчивым к своему народу. После этого, каждая семья в его племени получил свой благоустроенный вигвам и на обед чашку чечевичной похлёбки.

**Хулио: -** А вот русские народные и даже не совсем народные ещё лучше. Там всегда везёт дураку, который и царём становится чаще всего потому, что он… дурак. Кстати, они там, у себя в стране, поставили это дело на высокий уровень. Как я слышал, начиная 1917 года и по сей день там с самых высоких трибун и телевизионных экранов народу рассказываются такие сказки о светлом будущем, что… и не нужен во время выступления этих чиновникам и смех за кадром. И так очень весело. Ещё американские сказки обожаю, типа дядюшки Римуса или… Примуса. Не помню. Но голивийские, принципиально, не читаю. Мы с ними, голивийцами, враждуем… традиционно. Готовы биться за даже за початок прошлогодней кукурузы.

**Гортензия: -** Я тоже,Хулио, обожаю американские сказки. Их часто показывают по телевизору. Они всё о том, как американцы, отдельные крутые граждане, спасают мир от всяких негодяев. Такие тупые сказки, но интересные. Иногда хочется окунуться в кромешный беспредел, тупость и наглость. Безумно хочется! Ведь именно они, янки, спасают мир ракетно-бомбовыми ударами… Югославия, Ирак, Афганистан. Да и своих не щадят из тех граждан, которые не имею ни жилья, ни работы и с весёлыми улыбками на лицах обитают в картонных коробках.

**Доменико: -** Страшная сказочная страна. Там тот, кто богат, тот и по-настоящему свободен. Остальные… Что об этом говорить? Жалко мне и простой американский народ, который лишён элементарных прав. Жестокая показуха! Но давайте сначала спасём Гадаланию, а потом будем спасать Америку.

**Хулио: -** Извини, Гонисио! Ты уже перебираешь через край. Занимайся тут своими революциями, если тебе ещё влиятельные люди дадут это сделать. А ты уже готов сунуть свой нос в Организацию Объединенных Наций и провозгласить лозунг, типа, «Спасите американский народ!».

**Розалина: -** Но тут я с господином президентом согласна. У них очень многие люди на столько зомбированы и счастливы, пожиратели хот-догов и гамбургеров, на которые даже смотреть без слёз невозможно. Граждане этой страны на столько внушаемы, что их ни одно стихийное бедствие не переубедит в том, что Америка далеко не самая великая страна. А всё потому, что со звёздно-полосатым флагом они не расстаются даже в бане.

**Гортензия: -** К чёрту! Пусть они сами разбираются в своих проблемах и не суют нос в те страны, которые в их советах не нуждаются. Когда-нибудь они нарвутся на добрые… крылатые ракеты. Найдутся вдумчивы и рассудительные люди.

**Доменико: -** Найдутся, те, которые поймут, что деньги, всего лишь, контрамарки, дающие право лишний раз подойти к одной из кормушек. Они ничего не стоят, эти бумажки! Ничего! Какие-то продуманные Соломоны узаконили… беззаконие. Настанет время – и мы в Гадалании придём к прямому товарообмену.

**Хулио: -** За что боролись, на то и напоролись. Ну, и долго вы тут, когда я уже буду командирован на тот свет, проживёте со своей первобытной и нецивилизованной свободой и, простите, господин президент, с карточной системой.

**Розалина: -** Пусть уж будет в мире всё, как есть: богатые богатеют, а бедные – беднеют.

**Гортензия: -** Меня бы тоже это устроило. Но надо признать, что некоторым бедным уже некуда беднеть. А иные богатые сходят с ума и заканчивают свою жизнь самоубийством, потому что не знают, куда и как потратить свои сбережения.

**Доменико: -** Не их это деньги, Гортензия, а дивиденды, украденные у народа. Но давайте не уходить в сторону. Нам пока не до международной политики. Пусть я эгоист, но сейчас я думаю пока только о собственном народе, о его счастливом будущем.

**Хулио: -** Военный коммунизм? Это далеко не ново. Конечно, господин Гонисио дель Моранго, я утрирую. Но я считаю, что в нашем мире тот, кто смел, тот и съел. Вот убедительный тому пример. В одной большой стране есть такой удивительный премьер министр, который очень любит садиться не только за рычаги управления собственной страной, но и танков, самолётов, подводных лодок… Но суть не в том, что он ведёт себя таким не адекватным образом. Она заключается в другом. Он, этот господин, не так давно опускался в батискафе на дно очень глубокого озера, но почему – то от этого не стал мудрее и добрее, как твой сказочный вождь мадаиров Синее Ухо. Ведь народ этой богатейшей страны становится всё беднее и беднее. Всё правильно! К чёрту добреньких! Каждому своё!

**Доменико: -** Эта зловещая фраза была написана фашистами на воротах не одного, а даже нескольких концентрационных лагерей. Не только жертвы «Бухенвальда» помнят это знаменитое фашистское «Йедем дас зайн!». Каждому своё… Хорошо бы, если своё. Но как часто счастливые и самые несчастные берут именно чужое, а не своё. Кому-то это выгодно - прекрасно жить за чужой счёт. Но большинству не хочется брать на себя не собственные грехи, жестокую смерть, болезни и унижения… Я не хочу и не буду сволочью, Хулио! Я – Человек!

**Хулио: -** Но я продолжу свой рассказ и мысль. С вашего позволения, господин Гонисио дель Моранго. Ведь вы…ты не дал мне договорить президент-филантроп, безумно любящий даже тех, кто не жалеет нормально жить и работать. Так вот… В той большой стране и не наблюдается для отбросов общества, для простолюдинов ни какой демократии. Свобода, равенство, братство только для тех, кому просто так… подарены все народные богатства. Это всё, что находится под землёй и на земле. Да и сама земля тоже. Я говорю, как есть, и у меня нет сочувствия к лохам, которые поверили тем, кто расторопнее их и умеет пользоваться доверием простаков. А наивных и доверчивых господ в рваных обносках не миллионы, а миллиарды на Земле. Там в той далёкой, северной и страшной сказочной стране заводы и фабрики, построенные руками обычных людей, уже давно в частных руках. А те граждане, которые когда-то и что-то на них производили, теперь не имеют возможности устроиться туда на работу… даже за миску украинского борща. Местные политики и мафия от имени мифического государства и народа распоряжаются всем тем, чем пожелают. Там дошли до того, что даже транспортные компании, дороги, нефтяные месторождения, по сути, в частных руках. Молодцы! Развернулись. Скоро там будет взиматься плата и за воздух. Обязательно, придумают такой налог. Там процветающие господа грамотные на этот счёт. Абсолютно точно. Он, этот господин, их премьер-министр, которого я очень поддерживаю и уважаю, и считаю его большим умницей, так умело загадил обычным людям своей страны мозги и довёл их до скотского состояния, что ни в сказке сказать – ни пером описать. Мне очень симпатичен это весёлый господин. Вместо того, чтобы поддерживать, хоть как-то, голодных и обездоленных, он усиленно помогает доморощенным миллиардерам и укрепляет американский доллар. Просто, умница!

**Доменико: -** Только не надо врать, Хулио! Такого не бывает! Таких премьер-министров не существует, да и страны такой быть не может! Если послушать тебя, то, получается, что есть государства, где народ доведён до более отчаянного состояния, чем у нас, в Гадалании. Это ложь! Ненавижу лгунов! Я ни за что тебя, Хулио, не прощаю! А хотелось бы. Ведь ты совсем скоро станешь покойником, поэтому можно и не обращать внимания на то, что ты говоришь.

**Розалина: -** Увы, господин Доменико-Гонисио, вы просто не читаете газет. Есть такая страна, и дела там очень аховые. Наши магнаты, всё-таки, бережней относятся к тем, кто их кормит и поит, за чей счёт они живут и процветают. Но не стоит переходить из крайности в крайность. Не надо ни каких революций, господин дель Моранго! Верните всё на место, пока не поздно. Ведь и за счёт реформ можно добиться того, что у нас в Гадалании не будет нищих и бездомных.

**Гортензия: -** Я тоже не до конца всё это понимаю, и не представляю себя, собирающей своими собственными руками, к примеру, виноград. Очень утомительная работа, как и любая другая. Что касается той неведомой страны, где народ обманут внутренними интервентами, да и внешними, то такое, мне кажется, до поры и до времени. Там люди терпят долго, но если кончается их терпение у них, то они не оставят камня на камне от белокаменных теремов и палат. Крови будет много. Но если бы тот премьер-министр мыслил своей головой и не строил счастье для своих близких и родных, а подумал о государстве, а не о кучке состоятельных интербичей, народ бы в такой богатой стране жил бы достойно. Там ему и компании его давно уже пора на каком-нибудь специальном батискафе спуститься в глубокое и зловонное дерьмо и посмотреть, как там живётся людям. Ведь в нём – народ его страны, в которой он – не хозяин, а самый настоящий грабитель. Но это я так к слову. Мне тоже симпатичен этот милый человек. Такой с большим удовольствием и с улыбкой отрубит голову любому человеку. При этом он с улыбкой скажет что-нибудь доброе и скромное, типа: «Буду краток».

**Доменико: -** Всё понятно. Он очень… краток. Но, слава богу, до такого Гадалания наша пока ещё не дожила. Но то, что есть у нас… мафия, воры, взяточники, бандиты, миллионеры, это ни в какие ворота не лезет и подлежит уничтожению. Мне, понятно, жаль обманутый народ той страны. Но у нас хватает и своих проблем. Промедление смерти подобно. Если мы упустим сейчас исторический момент, то завтра у нас произойдёт то же самоё, и служители наших церквей тоже будут освещать вечеринки и явочные места бандитов. Ведь это страшно и так далеко от… Бога и его Заповедей!

**Хулио: -** Ещё немного – и я распл***а***чусь, начну ронять слёзы. Не надо этих дешёвых проповедей… за Библию. Она и написана то была, как и многие другие священные книги, в качестве руководства для угнетения овец волками. Скажите мне, что я не прав? Ха-ха! Докажите мне это, и тогда смиренно приму любую, даже самую мученическую смерть.

**Розалина: -** Боже мой! Как я устала от пустых разговоров!

**Гортензия** *(с сарказмом)***: -** Это происходит, Розалина, потому, что ты потеряла всё. И я тоже. Только Хулио нечего терять, ибо с жизнью уходит и желание чем-то обладать. Впрочем, не у всех. Психически больные пытаются перетащить с собой, на тот свет, свои замки, дворцы и, данные им на время, миллиарды и миллионы долларов.

**Доменико: -** Всё то, о чём мы говорим, очень важно. Но перейдём к самому главному. Теперь, когда всё свершилось, и наша страна пошла по пути истинной демократизации, продолжим выяснение некоторых обстоятельств.

**Розалина** *(садясь на диван)***: -** Каких обстоятельств, Гонисио? Лично мне объяснять нечего. Я оказалось вам не верна, мой президент и мой… недавний мужчина. Воспринимайте жизнь такой, какая она есть. Завершиться мой рабочий день – и я, уже абсолютно навсегда и фактически нищая, уйду к себе домой, чтобы завтра не вернуться в президентский дворец.

**Доменико: -** Всё правильно! Предатели нам не нужны! Пусть это сурово с моей стороны, но зато справедливо.

**Гортензия: -** А как быть со мной, господин президент?

**Доменико: -** Вами, уважаемая Гортензия, займутся наши специальные службы. Меня не радует, оскорбляет и удивляет, как президента, то, что вы не последовательны в своих рассуждениях. А ведь вы, Гортензия, мой пресс-атташе! Вы наговорили такого вздора, что я просто…

**Хулио: -** Позвольте и мне вставить слово! Ни какого вздора Гортензия не наговорила. Это просто у неё разыгралась бешенная фантазия. Она ведь у нас – журналист. При чём, прекрасный мастер пера. Когда-нибудь она обо всем этом напишет. Или я не прав, Гортензия?

**Гортензия: -** Я напишу обо всём этом. Но мне ведь никто не поверит, найдётся сотни две негодяев, которые скажут, что всё, сказанное мной, ложь; что написано всё это только для того, чтобы показать, как говорится, себя. А мне ведь такое и не надо, ибо я больше других чувствую, что за гробом ничего нет. Пустота!

**Розалина: -** Продажна пресса… особенно сейчас, когда правящей партии «Единая Гадалания» необходимо выбросить через газеты, телевидение и радио, так же в «Интернет», массу сенсационной лжи. Я согласна с тем, что позволено сейчас писать лишь то, что может запугать народ, заинтересоваться продажным сексом, употреблением наркотиков и спиртного… На только на это – полная свобода. Остальное – под глубоким и негласным запретом. И не надо любого честного человека прятать в тюрьму. Можно сделать гораздо проще: сделать ему случайный угол в клинике, убить его в подъезде собственного жилья руками, как бы, хулиганов… Одним словом, если ты, Гортензия, что-то и напишешь, то твоя словесная стряпня будет выгодна тем, кто считает себя хозяевами жизни, так называемыми, новыми гадаланцами. Но фантазии, разумеется, тебе, Гортензия, не занимать. Но я против таких вот вымыслов… с твоей стороны. Нечего себе фантазия! Всю жизнь прожить в доме, который находится рядом с президентским дворцом, быть дочерью Министра Путей Сообщения и…

**Доменико: -** …и при этом утверждать, что с детских лет знакома с бандитом Доменико Катраном, которого уже давно нет на свете.

**Хулио: -** Как всё запутанно и сложно!

**Доменико: -** А, на мой взгляд, нет ничего запутанного и сложного. Вы просто все испугались революционных перемен, потому что народ уже отодвинул и вас тоже от Большой Кормушки. Вы сошли с ума! Но не можете, просто не в состоянии признаться себе в том, что вы сдвинулись, как говорится, по фазе. Если вы, Гортензия, не резидент американской разведки, значит, вы просто родились придурковатой. Не скажу, что дауном, но, может быть, где-то и этот факт имеет место.

**Гортензия: -** Пусть будет именно так, как вы говорите, господин президент. Но поверьте, мне лично трудно представить, к примеру, своего папу, бывшего министра путей сообщения, бредущим по дорогам Гадаланиии босиком, с узелком за плечами.

**Хулио: -** Размечталась, моя хорошая! Твой папа, если ещё не расстрелян, то находится в тюрьме, в одиночной камере. При этом его содержат так, как одного из самых опасных политических преступников. Он сейчас враг народа! Он враг прогрессивного президента, вставшего на защиту собственного народа!

**Розалина: -** Значит, и мои бедные родители и братья…

**Доменико: -** Мужайся, Розалина! Их постигла та же участь, что и отца Гортензии. Ведь все они были крупными чиновниками и большими ворами и негодяями. Правда, я не знаю, живы они или нет. Этим занимаются мои люди, самые надёжные граждане моей многострадальной Гадалании. Но это и не важно. Главное, чтобы народ имел возможность не только отомстить за свои страдания, но и неплохо жить на средства тех, кто их обокрал. Ведь это народные богатства. Как справедлива и прекрасна экспроприация экспроприаторов! *(С улыбкой мечтателя)*. Зато мы построим в нашей республике свободное государство. Люди будут работать, на заводах и фабриках, которые станут принадлежать им. Земля тоже – не собственность пресловутой кучку негодяев, объявивших себя «государством». Здесь всё принадлежит только народу, и мы с вами – его часть. Правда, не самая лучшая, гнилая… Я тоже много ошибался.

**Хулио:** **-** Какая здоровая самокритика! Я в восторге, Гонисио!

**Доменико: -** Кстати, я попрошу называть меня теперь не Гонисио, а Доменико. В память о народном герое Доменико Катране.

**Розалина: -** Но ведь десять минут назад вы, Гонисио… то есть, Доменико, соглашались с тем, что Катран – бандит и террорист. А теперь считаете его национальным героем.

**Доменико: -** Пока я выслушивал ваши жалкие бредовые слова и мысли, я понял, что Доменико Катран – истинный национальный герой Гадалании. Он – почти что, такой, как Ленин, в России.

**Хулио** *(очень удивлённо)***: -** Неужели даже в честь этого негодяя назовут какой-нибудь проулок в столице Гадалании - Тоскве?

**Розалина: -** Или может быть, даже целую улицу?

**Гортензия: -** Берите больше, господа! Один из городов будет назваться его именем. Я в этом уже не сомневаюсь.

**Доменико: -** Один из городов? Я намереваюсь переименовать Тоскву, конечно, с участием народного референдума. Столица будет назваться Сан-Катран. Да! Категорично сообщаю, что мы борца за свободу народа, нашего славного героя Доменико канонизируем. Не только фабрикам, заводам, стадионам, театрам и многому другому дадим его имя. Надо обязательно создать детскую и молодёжные организации, потом и партию имени Сан-Катрана. Следует учредить и Государственную Катрановскую премию, которая со временем станет Международной, в области науки, искусства и литературы. Для этого подберём самых надёжных… лауреатов.

**Хулио: -** Везде и всюду будут стоять чугунные, бронзовые, каменные и прочие скульптуры и бюсты этого отъявленного мерзавца и вечного бича, который шикарно жил на деньги международных террористических организаций.

**Розалина: -** Я в полном отпаде! Не лучше ли всё оставить, как есть? Пусть бедные беднеют, а богатые – богатеют!

**Гортензия: -** Даже я, которая пыталась здесь… изобразить, что хорошо знала и любила Катрана, категорически против такого вот революционного идола. Ведь не так уж и плохо живут наши, даже самые бедные, представители коренного населения Гадалании. В продовольственную корзинку каждого входит…

**Доменико: -** … три пирожка с капустой. Это гораздо меньше, чем находилось в корзинке у Красной Шапочки. Нет, дорогая Гортензия, такой номер не пройдёт. Мы пойдём в будущее с именем Доменико Катрана. Талантливые народные литераторы напишут о нём книги, режиссеры поставят фильмы и всё - в таком же духе. Мы покажем его героическую жизнь, начиная с того момента, когда он находился ещё в утробе матери. Все книги в разных областях философии, политологии, журналистики и литературы, написанные пером Катрана, будут издаваться массовыми тиражами, изучаться в школах, средних и высших учебных заведениях.

**Хулио: -** Насколько я знаю, Катран был абсолютно безграмотен и освоил всего несколько букв из алфавита.

**Доменико: -** Не важно! Мы, патриоты Гадалании, уверенно предполагаем, о чём думал и мечтал великий вождь Доменико. Нам не трудно будет изложить всё это на бумаге.

**Розалина: -** Это профанация и чистейшей воды обман!

**Гортензия: -** Теперь я начинаю горько сожалеть, что не знала при жизни Доменико Катрана. Такой матёрый человечище!

**Доменико: -** Обо всём не расскажешь. На самой высшей государственной наградой будет считаться Орден Катрана. Им будут награждаться не только передовики производства, но и тех, кто отличится в войне с соседним государством Голивией.

**Хулио: -** Да лучше сдохнуть нищим и обезображенным, разорванным на куски, чем всё это видеть и слышать!

*В это время на улице, под окном вновь послышались крики, в которых прославляли революцию, президента и требовали немедленного уничтожения палача* **Хулио***.*

**Розалина: -** Получается, что Гадалании придётся шагнуть, что называется, из огня да в полымя. Попросту говоря, хрен редьки не слаще.

**Гортензия: -** Дорогой господин президент Гонисио, то есть прошу прощения, Доменико, но у нас ведь имеется и политическая оппозиция. Пусть она борется за права народа. Цивилизованным путём. Мы не против. Если честно, мы против. Но тут надо искать разумный компромисс. И таким образом, пусть не сразу, за счёт проведённых реформ, и люди станут жить, но если не хорошо, то сносно.

**Доменико: -** Бред! Эти, так сказать, демократические реформы ещё страшней, чем диктатура пролетариата. Да и нет у нас ни какой оппозиции! Точнее, она есть. Но пока ещё её представители находятся в тюрьмах и в лагерях для заключённых. И срок они свой отбывают за бандитизм, за тяжкие убийства, ограбление и прочие преступления, которых не совершали. Спустя несколько дней все они выйдут на свободу и займут все основные, ещё не занятые, посты на поприще политики, производства, науки, культуры и так далее. Они заслужили! Они не миллиардеры и не воры, рвущиеся к Большой Кормушке. Они – честные граждане и настоящие патриоты своей Родины. Все люди у нас будут иметь достойную работу, все будут грамотны и станут жить безбедно. Мы в Нидерландах купим военные корабли, в России – самолёты и автоматы Калашникова. Мы обязаны защитить завоевание революции и свободу собственной страны. Внутренняя интервенция и оккупация будет уничтожена в самые кратчайшие сроки. А внешней мы не допустим! Наши граждане за Родину погибать умеют. Даже ты, ничтожный и хамоватый, Хулио, мой советник, поверенный в делах и, считай заместитель…

**Хулио: -** … встану из могилы и пойду защищать рубежи Гадалании от захватчиков.

**Розалина: -** Ведь, правда, Хулио не сможет этого сделать, потому что в конце трудового дня его разорвёт на части разъярённая толпа.

**Гортензия: -** Вы бы, господин Доменико, присели, а то всё митингуете… на ногах. За весь день только пару раз и присели.

**Доменико** *(берётся за голову, направляется на балкон***): -** Я, господа, пожалуй, немного постою на балконе. Там у меня имеются сигары, перекурю слегка. А вы тут обдумывайте всё то, что я вам сказал. Грядёт время великих перемен!

*Со страдальческой гримасой на лице* **Доменико**  *удаляется на балкон. Оставшиеся заговорчески переглядываются. Звонит один из телефонов на столе.* **Хулио** *подходит к аппарату, берёт трубку, прикладывает к уху, говорит:*

**-** Да, господин премьер-министр. У аппарата Хулио дель Ловинар Атара*(пауза)***.** Через несколько минут все бумаги будут подписаны. Как положено, рукой президента. Не волнуйся, Вольдемаро. Всё нормально. Мы уже привыкли. Через пару минут приступ у Гонисио дель Моранго пройдёт *(пауза)***.** Всё то же самое. У него редкое, но устойчивое заболевание: мания величия, смешанная с патологической филантропией.

*За окном, под балконом опять слышны крики разбушевавшегося народа, требующего свести счеты с палачом* **Хулио** *и во славу президента и революции.*

**Хулио** *(продолжает)***: -** Нет, Вольдемаро, я не согласен. Как раз такой президент нам и нужен. Секундочку! *(Зажимает рукой телефонную трубку. Обращается к Гортензии и Розалине)***.** Вырубите, к чёртовой матери, этот дурацкий магнитофон! Заткните ему глотку!

**Розалина** *бежит к столу, поворачивает один из тумблеров, и голоса «представителей» народа обрываются на полуслове.*

**Хулио** *(продолжает)***: -** Господин премьер-министр, уверяю вас, что президент дель Моранго доверяет нам с вами. Да и по-иному быть не может. Потому, что он… сумасшедший *(пауза)*. Вы полагаете, что на второй срок вместо Ганисио дель Моранго можно избрать Димано Гризлимана. Тот уже был президентом… под вашим присмотром и чутким руководством. Он тоже подойдёт. Но… видите ли, Гонисио чуть-чуть поглупее. С ним попроще всем нам и нашим друзьям заниматься бизнесом… Хорошо. Завтра утром документы будут подписаны.

**Хулио** *кладёт трубку. К нему подбегают взволнованные* **Гортензия и Розалина.**

**Розалина** *(с придыханием)***: -** Кто звонил? Сам премьер-министр Вольдемаро Запутано? Это правда, он? Давал новые указания?

**Гортензия: -** Господин-премьер доволен нашей работой, его устраивает наш… долбанутый президент?

**Хулио** *(смеётся)***: -** Господина Вольдемаро Запутано всё устраивает. Иначе и быть не может.

**Розалина: -** Почему?

**Гортензия: -** Какая ты не наблюдательная, Розалина. Давно уже, считай, двенадцать лет республикой Гадалания руководит даже не хитро-мудрый премьер-министр Вольдемаро Запутано, а скромный, можно сказать, служащий… наш Хулио.

**Хулио** *(смущённо)***: -** Но не совсем так. Запутано тоже… пытается. Но не совсем я руковожу Гадаланией и другими странами мира, а умные и очень предприимчивые господа. Разве мы обижаем вас, девочки?

**Розалина: -** Нет, мы живём, вполне, нормально. Тогда к чему эта постоянная комедия? Зачем мы играем вместе с долбанутым Гонисо в революцию, в экспроприацию экспроприаторов, в народную месть палачам и угнетателям народа?

**Гортензия: -** Ведь всё гораздо проще, получается. Пусть дель Моранго знает своё место.

**Хулио: -** Зачем же так грубо и не чистоплотно? Моранго и Запутано – больные люди. Пусть им кажется, что они здесь главные. Ребята они не плохие. Мы им хорошо приплачивает за то, что они позволяют нам брать то, что, будем называть, вещи своими именами, плохо лежит.

**Розалина** *(её осеняет)***: -** И то, что на самом деле принадлежит народу?

**Хулио: -** Грубовато подмечено, прямолинейно, но верно, Розалина. Ты – большая умница.

**Гортензия: -** Я давно уже всё поняла.

**Хулио: -** Ну, и, слава богу, девочки, что вы такие понятливые.

*Появляется* **Доменико,** *потирая руками виски. Вид у него смущённый***.**

**Доменико** *(с виноватым видом)***: -** Мне стало гораздо лучше, господа Я понял, что у меня снова произошёл очередной приступ. Я, наверное, опять говорил о какой-то там охоте в провинции Перенада и что президента подменили, но потом нет… Оказалось, что он всё тот же… Переутомление. Как я устал. Ну, вы уж извините, мои дорогие. Случился приступ – и он заставил меня говорить весь этот вздор.

**Розалина: -** Вообще, ты полный идиот, Гонисио! Ты гонишь такую чушь, что всем чертям тошно. Откуда в тебе столько пошлости и грязи?

**Гортензия: -** Да, господин президент, ты у нас не подарок! Я надеюсь, ты как-то отблагодаришь нас за то, что мы… скромно молчим о том, что здесь происходит. А ведь я могла бы. Вся республиканская пресса у меня в руках.

**Доменико** *(прикладывает руки к груди)***: -** Ну, простите, девочки. Завтра же я вам обоим подарю по дорогому бриллианту. Это будут перстни из коллекции самого короля Амигандо, свергнутого… Но не важно. Кроме того, на ваши счета добавлю… ну, по сто тысяч баксов.

**Хулио: -** Девочки стоят этого. Они у нас славные, Гонисио. Тебе надо будет подписать кое-какие президентские указы. Вольдемаро звонил. Приказал поспешить.

**Доменико: -** Ну, и шутник, Ворльдемаро! Мне, президенту, что-то приказывает. Но я не в обиде. Мы ведь друзья с ним. Да и он… посообразительней. Я примерно понимаю, что он хочет. Как не понять. Правая рука одного и того же человека никогда не обидит левую. Если этот господин – ха-ха – дружить с собственной головой.

**Хулио: -** Ну, да! Надо передать в личное пользование господину Калимади всё взморье в провинции Мапия-Занита, господину Крюгверу сто гектаров леса и саван в районе Диких Апельсиновых Рощ, господину Петрову месторождение доломитов, может быть, и бокситов… Ну, и так далее. Да ты подписывай и не читай, Гонисио! Ничего там интересного. Скукотища. Голивийские сказки гораздо интересней.

**Доменико: -** Это правда. Сказки я люблю. В них столько добра и света.Получается, значит, у нас всё идёт, как обычно. Отдать им опять задарма, а они с нами…

**Хулио: -** Правильно. Они с нами поделятся и не только с нами. А народ… крепкий у нас народ. Он сможет выдержать – ха-ха – и не такие испытания.

**Розалина** *и* **Гортензия** *подбегают к* **Хулио** *и* **Гонисио,** *обнимают их***.**

**Розалина: -** Мальчики, я давно, к этому времени приказала накрыть стол в малом зале государственных приёмов на четыре персоны. Немножко расслабимся!

**Гортензия** *(игриво)***: -** А потом сауна. Пока на сегодня всё. Трудовой день закончен.

**Хулио: -** А завтра мы сотворим ещё не то! А вы как думали? Будет день - и будет сытная пища… в Большой Кормушке!

**Доменико: -** Если не произойдет настоящей глобальной политической рокировки!

**Хулио: -** Всё будет тип-топ! Одним словом, господа, всем оставаться на местах! Каждому своё… в этом мире! Неужели у вас совсем другое мнение?

*ЗАНАВЕС*

**Контактные данные:**

д.т. (8 4217)25-35-12,

моб.т.– 8 914 214 3323,

электр. адреса –

[lekomzev777@mail.ru](mailto:lekomzev777@mail.ru)

[sandrolekomz@list.ru](mailto:sanduolekomz@list.ru)

Домашний адрес:

681014,г. Комсомольск-на-Амуре, пр. Победы, дом 24, кв.194,

Лекомцев Александр Николаевич