**Мартин Боруля**

(комедія з сучасного життя на одну дію і 12 яв)

Дійові особи:

Мартин Боруля - багатий бізнесмен,

кандидат в депутати районної ради.

Палажка - його жінка.

Марися - їх дочка.

Степан - син їх, дрібний клерк у банку.

Омелько - водій Борулі.

**ДІЯ ПЕРША (і остання)**

*Кімната в будинку Борулі. Двері прямо і другі з правого боку. Шкіряний диван. Журнальний столик, на якому ноутбук, дорогі сигарети, кава.*

*ЯВА 1*

Мартин. Ось, документики мої хороші. Прийшли до мене, доставили кур'єрською поштою. Документи кажуть - завод мій. А той противний Красовський сміє якісь претензії виставляти. Стану депутатом - я йому покажу! От якби покійний папаша думав про мене та став депутатом, хоч би маленьким, чи хоч в райком проліз, то і мені сьогодні було б простіше. Не міг хоч би район до рук прибрати! Голова колгоспу! Селюком був, селюком і помер! А мені тепер усе самому доводиться робити. Бізнес бізнесом, а депутатство потрібне... Тепер другий світ настав, треба депутатства - край! А поки доб'єшся, поки докажеш свою силу, то багато клопоту! Добре, що сина в банк пристроїв, все ж до грошей ближче! Ще б дочку пристроїть за благородного чоловіка. От казав мені Степан про якогось кореша свого, що і батько у нього при облраді, і сам туди намірився. Треба з ним цю ситуацію перетерти.

*ЯВА 2*

*Входить Степан.*

Степан. Я вже зібравсь, папа, в дорогу.

Мартин. Лади. *(у двері).* Омельку, заводь МЕРСА. *(До Степана).* Чи, може, хочеш новий джип випробувати? Пожди, я хотів побазарити про дружка твого, отого, що літом на шашлики приїжджав, так на гітарі бринькав.

Степан. Націєвський.

Мартин. Точно, Націєвський. Ти, здається, казав, що йому Марися понравилась?

Степан. Він питав, чи придане за нею буде, то, факт,шо понравилась.

Мартин. А у нього як з кар'єрою? Чи на високому кріслі сидить? Степан. О, він у міськраді заяви всякі приймає.

Мартин. От, молоток, будуть з нього люди! Важна птиця. Якраз для нашої Марисі жених. А за придане нехай не турбується. Скажи, щоб приїздив. Машину я доставлю. Побалакай там з ним так, знаєш, політично-дипломатично.

*ЯВА 3*

*Входить Марися.*

Марися. Тату, Степане, ідіть мама кличе.

Мартин. Марисю, та скільки ж тобі говорити: міняй стиль розмови. Ти ж дочка майбутнього депутата. Який «тато», яке «ви». Треба «папа», «ти», а ще модніше просто «Мартин». Між депутатами так ведеться! А то ти мене такими словами соромиш! Говориш наче селючка якась!

Марися. Ну, а як же? Щось мені ті ваші видумки голови не тримаються.

Мартин. Бери із Степана приклад. Чула: папа, папаша. Треба так казать, як депутатські діти кажуть.

Марися. Щось мені так і язик не повертається,

Мартин. Привчайся! Ти тепер на такій лінії. Пішли, Стьопо!

*ЯВА 4*

*Виходять.*

Марися *(одна).* І що це з татом сталося, все переінакшує! Аж дивно! Шось я не в'їду у ті його зміни.

*ЯВА 5*

*Входить Микола.*

А ти чого припхався?

Микола. А шо не можна?

Марися. Та часу нема. Степана випроваджуємо в область. Я люблю спокійно з тобою пошептатись, та так, шоб і не бачив ніхто.

Микола. Шо в тебе вічно якісь секрети. Достало! Сьогодні ж скажу своєму старому, шо ми з тобою ідемо жити окремо. Нехай до весілля готуються. О'кей?

Марися. Окей-окей.

Микола. Поклич Степана, хотів з ним поговорити.

*ЯВА 6*

*Марися виходить, входить Степан.*

Микола. Привіт, дружбан! Уже їдеш сьогодні? І не зайшов навіть. Може, гордуєш?

Степан. Ти знаєш, не через те, шоб там шо.. а від того шо .. той якось часу не було - отпуск короткий. Тута старий зі своїм депутатством на вуха присів, відмазатись не вийшло. А ти як поживаєш?

Микола. Без проблем. Вдень біля тата. А вечір - мій. У вас там в області які розваги? Ти уже стусувався з ким?

Степан. Ну а як! У нас більярд є, боулінг та ще багато інших розваг. Та й на роботі треба шось робити, про кар'єрний ріст думати.

Микола. Ідо чого ти там доріс?

Степан. Уже четвертий заступник молодшого спеціаліста. А як склею начальника дочку, то бистро вгору піду.

Микола. Ну й ну. А мені тут без тебе зле. Пам'ятаєш, як...

*ЯВА 7*

*Входить Мартин.*

Мартин. Ну, синашу, годі базікать. Сніданок стигне. Мама чекає. *(До Миколи).* А ти все на батька горбатишся?

Степан. Горбачусь. Не всім же в начальниках ходити!

Мартин. Правда, правда! Не всякий може діло розуміть... хто до чого народився.

Микола *(подає Степанові руку).* Ну, прощай, братан, щасливої дороги. Степан. Дякую.

Микола. Прощайте, дядьку Мартине.

Мартин. Іди здоров!

*ЯВА 8*

*Микола виходить.*

Чого він до тебе пристав? Знайшовся дружок! Подумаєш, однокласники! Минулося і травою заросло. У кожного з вас своя дорога! Ти, синашу, послухай старого, не дружи з усяким бидлом, краще з вищими, ніж з нижчими. Яка тобі компанія Микола? Та він ніколи вище старшого куди пошлють не буде. Мужик - одно слово. А ти тепер на такій лінії! Трешся поміж людьми іншого коліна. Ось вибори на носі, станеш депутатським синком. Це тобі неабищо. Пойняв? Іди ж снідай, а я з Омельком поговорю.

*ЯВА 9*

*Степан виходить.*

Мартин *(один).* Ну от. Без п'яти хвилин депутат! Треба подбати про імідж... Випроваджу Степана і візьмусь за депутатські порядки. Хоч і коштуватиме мені те депутатство до сто біса, але взую Красовського! Подивимось, що він заспіває, як я депутатом стану. Побачимо, побачимо... *(У двері).* Омельку! Омельку!

*ЯВА 10*

*Входить Омелько.*

Ти б одягся порядно. Шо то за красовки? А куртка яка на тобі! Та шо ти собі думаєш! Негайно передягнись.

Омелько. Та нашо мені переодягатись. Я шо на фуршет їду? Мені і так сойдьот.

Мартин. Та шо тямиш, ґаво! Повезеш в область депутатського сина - і в красовках! Ти про дрес-код хоч шо-небудь чув?

Омелько. Та треба мені ваш код! Хто мене буде бачити.

Мартин. Не патякай. Переодягнись, кажу!

Омелько *(про себе).* Поки був чоловіком, то не вередував, а депутатство запахло - чорт йому тепер вгодить.

*ЯВА 11*

*Виходить.*

Мартин *(один).* Омелько капризує, та мені самому незвично. І як то його в тих депутатах? Нічого, призвичаюсь.

*ЯВА 12*

*Входять Степан і Палажка.*

Палажка. Дивись мені, щоб ніхто тебе там не обідив, щоб не вкрали чого. Я тут усе поскладала, має вистачити на місяць. Чи швидше приїдеш?

Мартин. Костюм твій щось не дуже. Я ж казав бери від Вороніна чи Анісімова, якщо більше нравиться.

Степан. Та бабок не хватило.

Мартин. На тобі гроші. Ікупи там у «Сільпо» креветок і цих, як їх, слимаків-равликів. Кажуть, це спражній делікатес. А ще суші. І пришлеш з Омельком. І не забудь, що то я там тобі казав. Хай приїздить, зустрінем по найвищому розряду.

Палажка. Хто - хай приїздить?

Мартин. Потім. Як приїде, то й побачиш. *(До Степана).* Бувай, сину. Старайся там. Слухай начальство, то й сам начальством станеш. Головне, не сперечайся, а все потакай-потакай.

Палажка. Здоров'я бережи, шануйся сину! *(Цілує його).*

Степан. Прощайте!

Мартин. Привіт передавай Івановичу і Петровичу...

*Виходять.*