Розыгрыш.

Справин не имел привычки регулярно менять обувь. Лишь тогда, когда у ботинок угрожающе отвисала челюсть, он задумывался о покупке новых. Как раз сейчас всё разворачивалось именно так. Николай Матвеевич разместился на пуфике в прихожей и усердно потирал лоб. «Знать бы, что искать нужно…» - размышлял он. Среди работников компании поговаривали о смене формы, и уж очень не хотелось выглядеть непристойно в таком случае. Справин с закисленной миной принялся рассуждать вслух:

- Тут и костюмчиком новым обзавестись надо, и ботинки подходящие подыскать... - спешно проговаривал он. – Нежно-розовые вставки и плетёные кисточки теперь должны иметься в каждом предмете одежды, шутка ли?

Лицо его сморщилось, подобно простыне, сбившейся ненароком на середине кровати. Никак не верилось Николаю, что такой расклад возможен. Тогда, по своему обыкновению, он решил обратиться за советом к коллегам и некоторым из ближнего его окружения. Обрадованный благоразумным решением, он зашёл в спальню и схватил телефон. Для начала было решено позвонить Плещину, сотруднику и единомышленнику в одном лице. Справин набрал номер и ожидал, заготавливая реплики. Трубку сняли:

- Слушаю тебя. – глухо раздалось на другой линии.

- Привет, Стёп. Слушай, тут вот болтают всякое о введении новой формы. Знаешь об этом что-нибудь?

- Наслышан. Только сам выяснить ничего не могу… Ты расспроси Обуховского: он точно в курсе.

- Так и сделаю, спасибо! – возглас походил на попискивание пластиковой дудочки казу, что так ценится у детишек во дворе. – Напишу, как что-нибудь узнаю.

- Отлично. Буду ждать.

Вызов прервался. Ненадолго комнату обволокло тишиной, но её совсем скоро разъели мысли о срочном звонке Обуховскому. Нельзя было медлить ни минуты! В строке тут же отобразился номер, добытый методом проб и ошибок. Прошли гудки:

- Да? – послышалось по ту сторону.

- Добрый вечер, Павел Афанасьевич! Срочный вопрос к Вам. Не побеспокоил?

- Что уж… Задавай. – тон говорящего словно наливался зудом: каждое слово хотелось расчесать и обмыть антисептиком.

- Тут про новые требования к комплекту одежды толки ходят… Стоит ли к ним прислушиваться? – было произнесено торопливо, с примесью визга. (На другом конце резко выдохнули). – Как Вы считаете?

- Так и есть. Светло-розовый орнамент и кисточки.

- Вот так новость! Буду думать теперь. Огромное Вам спасибо!

- Думайте-думайте. Хорошего Вам вечера!

Насмешливая улыбка оттенила сказанное, и Обуховский тут же отключился.

Николай Матвеевич замер и крепко задумался. Очевидно, от него требуются решительные действия! Он скоро переправил информацию Плещину и вновь завис.

- Точно! – проговорил он. – Надо посоветоваться с Агафьей Семёновной: она точно подскажет, где прикупить и ботинки и подходящий костюм!

Без промедления он нашёл нужный контакт. Соединение установилось:

- Здравствуй, Коленька! Что-то срочное? – отозвались там.

- Не то слово! Очень нужна твоя помощь! – он проигрывал всё то же, слегка перекраивая содержимое.

- Ну-ну… Выкладывай.

- Мне вот нужно костюмчик найти: тёмно-синий со светло-розовыми вставками, кисточками и ботинки к нему. В срочном порядке!

- Вот это ты выдумал… Я, по-твоему, все торговые центры наперечёт помню? Поезжай в ближайший и поищи там. «Северянка» назывался, вроде.

Это был чудный голос: в меру пухлый и мягкий. Даже недоумение красило его!

- Понял. Большое тебе спасибо!

- Слушай, Коленька… Нельзя везде и всюду у других допытываться что, куда и зачем! Я тебя знаю, послушай уж старую свою…

Справин не дослушал. Времени совсем не было. Теперь нужно было выведать, какой фасон нынче положительно принимается в высших кругах, и Соседка Марина как раз была сведуща по этой части. Идти уж совсем долго, потому Николай набрал номер. Прошли гудки:

- Алло?

- Марин, привет. Не отвлекаю тебя?

- Нет. Что-то хотел? – это было осклизлое и впалое сопрано одинокой домохозяйки.

- Какие мужские костюмы сейчас в моде, не подскажешь?

- Ух… Странности. С широкополыми лацканами и свободными брюками, наверное…

- Вот спасибо!

- У тебя всё в порядке?..

Остаток фразы зажевала расщелина между молчанием и немногословным диалогом.

Кажется, теперь Справин выяснил всё необходимое. Нет… И близко к тому не подобрался! Мириады вопросов, на которые он не дерзнёт ответить, томили его душу. Как же хотелось знать, но как же было тревожно допрашиваться. Он не имеет ни малейшего понятия – они прольют свет, им будет известно! Иначе не может быть. Сомнения поселились в его расшатанном существе, и он решил поставить логическую точку. Нельзя было допустить, чтобы его собственные домыслы расстроили всё устоявшееся за долгие годы. Он ввёл случайную комбинацию цифр и спустил тяжёлый палец. Промелькнули сигналы, и та сторона подала голос:

- Да? – премилый голос, прелестный и премудрый. Как же хотелось Николаю Матвеевичу заиметь свой, чтобы он, подобно всем этим бесчисленным «да», «алло», «слушаю», отличал его от остальных.

- Скажи мне, пожалуйста, отчего все всё знают, а я остаюсь в стороне?

- Они знают? – отозвались там.

- Ты мне ответь! Знают? – слова Справина стягивались в кучку, словно полупрозрачные пластиковые колечки на самодельных бусах.

- Это и был твой вопрос? – эта же свалка ничего не выражала.

- Конечно.

- Тогда никто ничего не знает, – гладко заурчала трубка.

- И к кому же тогда обращаться? – опешил Николай.

- Ни к кому не обращаться.

- Если никто ничего не знает…

- Тогда все осведомлены в равной мере, – оборвали на том конце провода.

- Ты конфузишь, путаешь… Околесицу полную несёшь, бессмысленную! – речь изливалась волнами.

Внезапно его осенило:

– Я понял! Усёк я! Это нелепый розыгрыш от начала и до конца: форма эта, «Северянка» чёртова, нелепые лацканы и ваши нетрезвые заключения! Сговорились, бессовестные!

- Да, да, да… - соглашались они.

Николай Матвеевич положил трубку, откинул телефон и рухнул в кресло. Что-то наклюнулось у него в подсознании, и он никак не мог выдернуть это нечто. Голова нестерпимо болела, за её спазмами по телу раскатывалась ударная волна. Внезапно зазвенело. Справин опомнился и потянулся к мобильному:

- Я Вас слушаю.

- Скажите мне, пожалуйста, Николай Матвеевич, что значит быть человеком? – отдавалось там бесшумно.

- Я, думается, превратно Вас понял… - замялся Справин. – Н-не знаю.

- Вот оно что. Я был убеждён, что Вы непременно дадите ответ.

Кто-то оборвал связь.

Николай Матвеевич Справин очнулся в своей постели. Костюма он решил не покупать.