Катя Самани

 **ЛЁХА**

*(по мотивам рассказов Казакова Валерия Николаевича «Лёха» и «Лёха и бабушка»)*

**Действующие лица:**

ЛЁХА

МАТЬ

ОТЕЦ

ЛЁЛЬКА – *сестра отца*

БАБУШКА

ШУРИК и ВЕНЯ – *друзья Лёхи*

ВЕРА

**КАРТИНА 1**

Сельский магазинчик «Продукты». Идет разгрузка товара. Лёха - щуплый, длинный парень затаскивает ящики. За прилавком – Вера. Его ровесница. Наблюдает за ним. Бабушка стоит с другой стороны прилавка. Тоже смотрит на Лёху.

БАБУШКА. Надорвется сейчас. Куда столько?

*Вера улыбается.*

БАБУШКА. Только школу окончил. Куда столько таскать? Отдохнул бы хоть маленько.

ВЕРА. Он на машину копит.

БАБУШКА *(недовольно посмотрела на Веру).* Вер, у вас там таракан ползет.

ВЕРА. Где?

БАБУШКА. Не убираешься, чтоли?

ЛЁХА. Ба, да оставь ты её в покое.

БАБУШКА. Куда ездить-то будешь на своей машине?

ЛЁХА. В город поеду. Надо устраиваться как-то.

ВЕРА *(с обидой).* Ну дак и едь. И без машины можно.

ЛЁХА. Что там делать без машины?

БАБУШКА. И то правда. Нечего там и делать без машины.

ВЕРА. Я вообще думаю, что там нечего делать.

БАБУШКА *(ходит как-то растерянно у прилавка).* Накопил уже?

ЛЁХА. Да нет, конечно. Тут сколько не загибайся – минималка на руки, четыре тысячи и до свидания. Надо думать ещё что-то. Халтурим с пацанами уже.

ВЕРА. Ага. Я ваши халтуры знаю. По садам ходите…

ЛЁХА *(ставит ящик на прилавок, прямо перед Верой).* Разбирай давай.

ВЕРА. Закроют вас однажды и всё. Доходите.

БАБУШКА. Муська мяучет вроде, нет?

ЛЁХА. С годик похалтурить. Накоплю. Возьму четырку у Вени. Диски литые будут. Тонировка. Движок надо будет расточить ещё. Может даже в черный покрашу.

ВЕРА. Как колхозник.

ЛЁХА. А сама – не колхозник? Товар разбирай.

БАБУШКА. Точно Муська там мяучет. Опять на крышу залезла, обратно не может, дура. Пойду, посмотрю.

*Бабушка выходит из магазина.*

ВЕРА. Главное, не взяла ничего. Зачем приходила.

*Лёха закончил разгрузку, стоит, потный, грязный, вытирается футболкой. Вера смотрит.*

ВЕРА. На машине и здесь можно.

ЛЁХА. Воды нальёшь?

*Вера наливает воду в стакан. Смотрит на Лёху.*

ЛЁХА. Здесь ничего не можно. В городе - и деньги, и девки нормальные. Попить дашь, нет?

*Вера выплескивает воду из стакана Лёхе в лицо.*

ВЕРА. На! *(уходит)*

ЛЁХА. Дура, чтоли?

**КАРТИНА 2**

*Деревенский домик. Еле дышит. Как и его хозяйка – бабушка. Лежит эта бабушка на кровати, нога в гипсе, кряхтит, пытается перевернуться на бок. Панцирная кровать неприятно скрипит под ней. Лёха накладывает в тарелку вареную картошку, щиплет туда петрушки, подливает маслица. Ставит табуретку рядом с кроватью. На табуретку ставит тарелку с картошкой, помогает бабушке сесть.*

БАБУШКА. Она меня старше на десять лет!

ЛЁХА. Кто?

БАБУШКА. Глафира Павловна! Соседка моя. А бегает как конь! Это она первая прибежала, когда я с лестницы упала!

ЛЁХА. Тоже бегать будешь, подожди, нога зарастет.

БАБУШКА *(ковыряясь в тарелке)*. А че это – картофель?

ЛЁХА. Бабуль, ты в следующий раз сама-то не ползай на крышу, меня зови.

БАБУШКА. Муська залезла туда…плачет, я ей говорю – прыгай, дура. Жалко кошку. Померла бы до вечера.

ЛЁХА. Ешь.

БАБУШКА *(жуёт).* Это че – картофель?

*Лёха смотрит на бабушку. Долго решается что-то сказать.*

ЛЁХА. У моих друзей уже у всех машины есть. Я один как дурак.

БАБУШКА. Ты мне не вари картофель больше – в животе бродит от него.

ЛЁХА. Баб.

БАБУШКА. А?

ЛЁХА. Каждый вечер у тебя буду. Так что не переживай. Буду помогать.

БАБУШКА. Вот доживешь до моих-то лет, узнаешь, что это такое, когда кишки ладом не работают.

ЛЁХА. Поднимем тебя на ноги, бабуль. Нормально.

БАБУШКА. Халтурить не будешь, получается…

ЛЁХА. Ну это же временно. Что там врачи сказали, когда зарастет?

БАБУШКА. Лёлька – дочь моя, тоже в город переехала, давно ещё, и что? Сколько денег там надо в городе-то…

*Лёха убирает тарелку. Ставит на табурет у кровати стакан с водой и телефон бабушкин. Помогает ей лечь.*

БАБУШКА. У Глафиры-то ещё есть здоровье! А у меня всё кончилось. С кровати сама подняться не могу. Вот до чего дожила. Это от того, что я много работала. Сначала на фронте была, потом на военном заводе работала, потом в колхозе. Вот здоровья и нет!

ЛЁХА. Бабуль, телефон на табуретке, я пошел. Если что – звони.

БАБУШКА. А Глафира-то, чего! Она всю жизнь проболталась в санитарках при детском санатории. Всю жизнь на одном месте. Вот и сохранилась.

ЛЁХА. До завтра, бабуль.

БАБУШКА. Лёша, подожди *(роется в наволочке, под подушкой).* На вот *(подает две тысячи)*, купи себе чего-нибудь.

ЛЁХА. Ба…

БАБУШКА. Бери, бери. Ещё мойву возьми завтра.

ЛЁХА. Спасибо, бабуль. Я пойду уже.

БАБУШКИ. Там Верка у ворот трется. Тебя ждет.

ЛЁХА. Да ну ее.

БАБУШКИ. Иди.

*Лёха выходит во двор. Смотрит на деньги в руках. Сует небрежно в карман.*

*Не успел он на дорогу выйти, как к нему Верка подбежала.*

ВЕРА. Лёшка! Тебя не поймать.

*Лёха даже и не остановился.*

ЛЁХА. А я тебе не рыба, чтоб меня ловить.

ВЕРА. Дурак.

*Идут молча.*

ВЕРА. Куда пошел-то?

ЛЁХА. Гуляю.

ВЕРА. Я с тобой.

ЛЁХА. Вера.

ВЕРА. Я знаю, что у тебя с бабушкой случилось. Хочешь – помогать буду?

ЛЁХА. Сам справлюсь.

ВЕРА. А халтура?

ЛЁХА. Подождет.

ВЕРА. Я ведь могу. После работы буду ходить. Накопишь на машину.

ЛЁХА. Вера, иди домой.

ВЕРА. Я тоже ведь подумала про город. Может там и правда лучше. Можно вместе даже поехать.

ЛЁХА. Да отстань ты!

*Лёха разворачивается, идет обратно к дому.*

**КАРТИНА 3**

*Вечер. Леха с парнями плавят свинец на грузила для донок. Костер развели за огородами, у ручья, там, где Венька в прошлом году трактор опрокинул. Аккумуляторы разбивает Шурик, а Веня плавит свинец в консервной банке. Работа шла хорошо, и было даже интересно этим делом заниматься, пока не разбили и не расплавили последнюю секцию от аккумулятора. Потом стало грустно и все сели вокруг костра просто так.*

*Пошел мелкий дождь.*

ШУРИК. Девочку бы нам сюда.

ВЕНЯ. Ну и чего?

ШУРИК. Обнять её так.

ВЕНЯ. Ну и чего?

ШУРИК. Потрогать.

ВЕНЯ. Чего?

ШУРИК. Да иди ты! Переспрашиваешь, как дурак. Как будто не понимаешь!

*Лёхе не интересно было поддерживать разговор. Да и холодно. Дрожит весь.*

ШУРИК. Ты чего, Лёха, мерзнешь?

ЛЁХА. Так чего-то, от сырости, наверное.

ВЕНЯ. А я Верку потрогал один раз вот тут *(показал на грудь),* в школе ещё.

ШУРИК. Ага. Не гони.

ВЕНЯ. И не гоню.

*Молчат.*

ШУРИК. А ты, Лёха, че молчишь? Твоя же баба!

ЛЁХА. Кто?

ШУРИК. Верка, кто.

ЛЁХА. Не моя.

ШУРИК. А чья? Таскается за тобой как щенок.

ЛЁХА. Да дура она.

ВЕНЯ. Зато глаза красивые. Большие.

ЛЁХА. Ну и что? Лицо какое-то несуразное.

ВЕНЯ. И умная.

ЛЁХА. У Верки фигуры нет. У нее вместо фигуры каркас из костей и шея такая длинная, что страшно смотреть. Как арматура вся.

*Шурик начал шарить в рюкзаке.*

ШУРИК. Всё. Пора.

*Он достал бутылку «бормотухи», хлеб и огурцы. Разложил рюмки.*

ВЕНЯ. О, другое дело!

*Шурик разлил напиток.*

ШУРИК. На, Лёха. Согреешься.

*Лёха брезгливо посмотрел на рюмку.*

ЛЁХА. Грязная. В крошках каких-то вся.

ШУРИК *(в упор смотрит на Лёху).* Западло?

*Леха тут же опрокинул в рот холодную сладковато-кислую жидкость. И почувствовал, как горячо стало у него в животе, как постепенно он становится другим человеком, совсем не таким, каким был ещё несколько минут назад. Куда-то исчезли стеснение и скованность, холод и одиночество, недоумение и досада. Теперь он был точно таким же, как Венька и Шурик.*

ШУРИК. Пацаны! Че мы не прорвемся, чтоли? Хуже всех, чтоли?

ВЕНЯ. Не хуже.

ШУРИК. В Москву поедем на заработки.

ВЕНЯ. Там на хорошую работу тоже не всегда можно устроиться. Бывает, мужики даже из Москвы ничего не привозят. То менты на вокзале деньги вытрясут, то бандиты.

ШУРИК. Не гунди. Лёха, поедешь? По машинам – и вперед. Там на таксе можно знаешь сколько поднять?

ЛЁХА. Нет машины.

ШУРИК. Ой да! Нету – будет. Давай, ещё по одной.

*Потом была ещё одна бутылка красного, сигарета во рту у Лёхи и чувство полного отречения от жизни, которую хотелось забыть, как страшный сон. Потом Леха курил сигарету за сигаретой, ещё, и ещё.*

*Очнулся он ночью на картофельном поле. Мать со слезами на глазах била его по щекам.*

МАТЬ. Лёша, ну ты чего. Ты чего здесь делаешь?

ЛЁХА *(пытаясь встать).* Голова кружится.

*Мать положила его голову себе на колени.*

МАТЬ. Ой, дурак. Сейчас пройдет.

*Лёха плачет, прижимается сильнее к матери.*

*Мать тоже плачет.*

МАТЬ. Лёша, ну дурак, нет? Ну чего ты?

**КАРТИНА 4**

*Вечер. Лёха у бабушки. Помогает ей сесть на кровати. Ставит табуретку рядом.*

ЛЁХА. Тебе на вечер рыбу поджарить или каши сварить?

БАБУШКА. Поджарь рыбки, внучек. Она в морозильнике. Да ты же сам её покупал, мойву-то. Подсолнечное масло в шкафу.

ЛЁХА. А что на гарнир?

БАБУШКА. Рис. Картошка у меня в животе бродит. Вечером лучше не есть.

*Лёха достает рыбу, рис, сковородку, кастрюлю. Готовит.*

БАБУШКА. Она у меня в шесть лет учиться пошла.

ЛЁХА. Кто?

БАБУШКА. Лёлька-то! Смышленая была девка, не то, что вы - оболтусы. Потом на медсестру выучилась, уехала в город жить. Раньше ведь в городе-то даже медикам квартиры давали.

ЛЁХА. Тоже поеду.

БАБУШКА. Не оставишь косточек-то в рыбе? Боюсь косточек. Маленькие такие, не заметишь – встанет в горле. У отца твоего так было в детстве. Сидит, хрипит. Хорошо вот сестричка, Лёлька, не растерялась. Первую помощь сделала. Смышленая девка была.

*Лёха молчит.*

БАБУШКА. Да... Работала там в поликлинике, в регистратуре. Каждый день как на точиле. Потом ушла в процедурный кабинет. Там полегче стало.

*Леха жарит рыбу и поглядывает на бабушку.*

ЛЁХА. Я прочитал, что надо кальций есть. Чтобы нога быстрее срослась. Так что ещё творог тебе купил.

БАБУШКА. К тридцати замуж вышла. Муж у неё работал на скорой помощи водителем. Хороший был человек, только рано помер. Но пока был жив, успел им дачу построить. Да... На юг они ездили каждый год. Жили хорошо, ничего не скажешь. Да и сейчас неплохо живут. Всё у них есть. Только Николая не стало.

ЛЁХА. Я бы тоже так мог. Водителем.

БАБУШКА. У дочери-то моей ещё сын и дочка от Николая младшая. Да. Все ученые. Сын на врача учится, дочь - на хирурга.

*Лёха поставил тарелку на табурет у кровати.*

ЛЁХА. Вот, бабуль, ешь. А я пойду. Завтра уберу все.

БАБУШКА. Они, внуки-то мои, люди городские. В деревню не любят приезжать. Им тут скучно. Как выросли, так ни разу у меня и не были. Да и что им смотреть на больную старуху. У них ведь свои заботы, свои интересы.

*Лёха принес бабке воды. Поставил поганое ведро возле кровати, укутал бабкины ноги стареньким пледом поверх одеяла и вышел на улицу.*

*Темно уже. Вороны только переговариваются. Лёха стоит, слушает. Долго стоит.*

**КАРТИНА 5**

*Утро. Лёха проснулся. Еле-еле соскрёб себя с кровати. Голова гудит.*

МАТЬ. Лёшка, вставай быстрей. Лёлька приехала.

ЛЁХА. Кто?

МАТЬ. Тётка твоя. Главное не предупредила такая.

ЛЁХА. А батя где?

МАТЬ. На рейсе, где. Не знал же. Ты одевайся давай, да к бабке. Она там уже. Помочь, наверно, надо. Я пока до магазина, туда-сюда, к вечеру стол соберем, отец как раз вернется. Давай-давай.

*Лёха одевается. Выходит во двор. У ворот стоит Вера. Смотрит на него злобно. Лёха, не здороваясь, проходит мимо. Вера за ним.*

ВЕРА. Че, значит, арматура, да? Че молчишь? Шея моя не нравится?

*Лёха идет молча.*

ВЕРА. А ты видел на какой машине Венька щас катается? У него ещё недавно другая была. Уже сменил. Продал кому-то. Та крутая была, а эта ещё круче.

ЛЁХА. Четырку продал? Он же мне обещал!

ВЕРА. Не знаю, я в них не разбираюсь. И телефон у него за одиннадцать тысяч. Сенсорный. Я видела.

*Лёха молча отворяет калитку бабкиного дома, заходит.*

ВЕРА. Ну и катись. Нищеброд!

*Лёха заходит в дом. Там Лёлька суетится. Привезла с собой какого-то барахла. Старенькую кофту, носки, салфетки. Выкладывает на стол конфеты, лекарства, пряники. Бабуся от её подарков почему-то была без ума.*

БАБУШКА. О, Лёшенька, заходи, заходи! Ты смотри кто приехал!

ЛЁЛЬКА *(горланит на весь дом).* Племяшик мой! Дай, дай поцелую *(целует Лёху).* Смотри какой а, ну какой а! Красавец! Мамуля-то мне всё рассказала, какой ты молодец, настоящий мужчина! Каждый вечер ведь таскаешься, воды принесешь, поесть приготовишь, какой а!

БАБУШКА. Лёша, ты посмотри только! Дочка мне лекарств навезла целую гору. Новый платок, тапочки теплые, носки. Теперь жить можно!

ЛЁХА. Здрасьте, тёть Лёль.

БАБУШКА. Ты посмотри какие конфетки! Городские какие-то, наверно. У нас таких нет.

ЛЁХА. Да обычные. Я тебе такие покупал.

БАБУШКА. Не помню таких. Ой, а салфеточки, ну какая красота. Ну скажи, Лёшь, а? У нас таких не делают. Городские!

ЛЁХА. Салфетки как салфетки.

ЛЁЛЬКА. Ой, Лёшка. Суровый мужик растет. Весь в отца. Где он, кстати, дома они?

ЛЁХА. Вечером вернется с рейса. Ждут тебя.

ЛЁЛЬКА. Вот и хорошо. Соберемся все, новость у меня.

БАБУШКА. Хорошо, что выбралась! Работаешь, работаешь. Вся больница на ней держится, Лёшка!

ЛЁЛЬКА. Ой, мам. Скажешь тоже. Всё тогда, побегу, хоть к столу чего куплю. Магазин-то остался хоть?

БАБУШКА. Погоди, доча. Лёшка, дай баночку, вон на полке, наверху, из под сахара.

*Леха отдает бабушке банку.*

БАБУШКА *(достает и отсчитывает деньги из банки)*. Тридцать…сорок…шестьдесят. Вот, сколько уж насобирала, больше нету.

ЛЁЛЬКА. Мам, да ты чего, не надо столько!

БАБУШКА. Давай, бери! Куда мне деньги-то. На похороны себе я уже накопила, а больше-то мне и не нужно. А вам пригодятся. В городе-то у вас нет ничего своего.

ЛЁЛЬКА *(забирая пачку банкнот).* Ой, мамочка, спасибо тебе! Люблю тебя -сил нет!

*Лёха не может оторвать взгляд от пачки денег.*

*Лёлька ещё раз всех целует, уходит.*

БАБУШКА. Мы тут в деревне-то живем за счет огорода да скотины. А в городе у них всё с купли, всё из магазина. Беда! Каждый день расход. Ты только подумай, сколько денег там нужно!

ЛЁХА. Ага.

БАБУШКА. Лёшенька, а там к обеду ничего нет? Конфетами-то, да пряниками сыт не будешь.

*Лёха втянул голову в плечи, глаза отвел.*

ЛЁХА. Приготовлю.

БАБУШКА. Ты ж моё золотце! Натаскай водички ещё, Лёшь, вся кончилась. Да посмотри там, с правого угла как есть крыша подтекает.

**КАРТИНА 6**

*Пока Лёха закончил все дела у бабушки – уже и вечер наступил. Стоит во дворе. На улице темно, моросит мелкий дождь. Под ногами захлюпало, и возникло такое ощущение в душе, будто умри он сейчас, и ничего в этом мире не изменится. Всё будет так же мрачно, сыро и пронзительно.*

*Сам не заметил, как к нему подошли родители с Лёлькой, уже навеселе, с тазиками еды.*

МАТЬ. Лёшь! Чего мокнешь тут, пойдем в дом, сейчас стол организуем.

*Все заходят в дом. Отец с Лёхой выносят стол, ставят поближе к бабушкиной кровати. Помогают бабушке сесть. Женщины раскладывают наготовленное по тарелкам.*

ЛЁЛЬКА. Ну все, давайте. Садитесь все.

МАТЬ. Сейчас будет новость вещать!

БАБУШКА *(пытается привстать).* Тихо, тихо!

ЛЁЛЬКА. Мамуль, лежи!

ОТЕЦ. Ну давай, что мучать, говори уже.

ЛЁЛЬКА. Я возвращаюсь в деревню!

*Все смотрят на Лёльку, открыв рты, как рыбки в аквариуме.*

ЛЁЛЬКА. А что? Дети взрослые уже, учатся, пристроены. А я тут с мамочкой буду, помогать, ухаживать. Хозяйство поддерживать.

БАБУШКА. Прекрасная новость! Как же это…решила *(начинает плакать)*

ЛЁЛЬКА. Мам, ну ты чего…ну мам *(садится к ней, обнимает)*

МАТЬ. А почему бы и нет? Детей подняла, можно и для себя пожить! Тут всё легче.

ОТЕЦ. Согласен! Лёха, ты чего как пришибленный сидишь?

*Лёха и правда, как пришибленный. Мысли в кучу.*

ЛЁХА. Она ей шесят тысяч дала…

МАТЬ. Кто? Кому?

ЛЁХА. Бабушка. Тётке.

МАТЬ. Лёшь, ну ты покушай… Потом про деньги.

ЛЁХА. За что? Почему именно этой горластой, а не отцу, например. Он ведь тоже её сын. Она дрова не колет, ведро за бабкой не таскает. Да и живет она прекрасно в своем городе. Ни в чем не нуждается. Вот и жила бы дальше! Что ты тут забыла?

ОТЕЦ. Алексей!

ЛЁХА. Что? Папа, что? Ты почему молчишь?

МАТЬ. Лёша, успокойся!

ЛЁЛЬКА. Не надо, дайте ему проговориться!

БАБУШКА. Что же делается.

ЛЁХА. Ба, ну ты то хоть не притворяйся! Я же все видел! Я ведь тебе все уши прожужжал с этой машиной! Ходил тут каждый день…я тебе кто? Служанка?

ОТЕЦ. Алексей, замолчи!

ЛЁХА. Да не буду я молчать! Сколько можно!

ЛЁЛЬКА. Пусть говорит!

ЛЁХА. Каждый день думаю, как из этого навозника свалить! Я тоже может хочу шесят тысяч задаром получить, и шиковать там в городе?

ЛЁЛЬКА. Лёшь, послушай меня.

ЛЁХА. Что ты тут забыла, вообще? Всё ведь классно у вас там, что ты тут забыла?

ЛЁЛЬКА. Да что классно? Что классно? Лёшь? Ты хоть понимаешь, как там выживать приходилось? Одна, с двумя детьми на руках! Там эти тысячи за неделю улетят – не заметишь! Знаешь на скольких работах я горбатилась, чтобы элементарно с голоду не сдохнуть? Ты убирал когда-нибудь утки за больными по десять часов к ряду? Все дежурства на себя брала, какие можно! Машина, говоришь? Есть у меня эта машина. До сих пор кредит за нее выплачиваю! Таксовать решила такая, в довесок ко всему. Машину эту возненавидела, веришь, нет? На нее, оказывается денег уходит больше, чем она дает! Думала сдохну в этом городе! Одна. Всё одна. Никому мы там не сдались, Лёша *(начинает плакать).* Ты не представляешь, как я устала…Я ведь даже повеситься хотела как-то…

ОТЕЦ. Лёль, ты чего…ты это серьёзно?

ЛЁЛЬКА. Не могу больше. Здесь хочу, с мамой, с братом. По-человечески. Дожить хоть по-человечески, а не как собака.

БАБУШКА. Доченька моя…что ж ты раньше не вернулась, дурочка…

ЛЁЛЬКА. Гордая. Думала – землю жрать буду, а поражение не приму! Не хотелось в грязь лицом-то ударить. А получается, что я в этой грязи всю жизнь в полный рост и провозилась! Дурак ты, Лёха. От чего бежишь? Ну хочешь, я тебе свою машину отдам, хочешь? Даром она мне здесь не нужна!

*Лёха не находит слов, быстро одевается и убегает.*

БАБУШКА. Лёша!

ОТЕЦ. Пусть идет. Голову проветрит.

ЛЁЛЬКА. Тоже пойду, воздуха надо.

МАТЬ. Да все уж пойдем. Знаете что, бабушка, разбирайтесь сами тут. Своего хозяйства хватает. Я уж поняла, вы тут не бедствуете.

БАБУШКА. Не разобравшись – лает.

МАТЬ. А что разбираться? Лёлька у вас всегда любимая дочь. А Лёшка правду ведь сказал. Не нужны мы, получается вам. Как прислугу рядом держите.

БАБУШКА. Дура! Да, держу рядом! Но не как прислугу.

*Все одеваются. Первыми выходят отец и Лёлька. Мать натягивает обувь.*

БАБУШКА. Стой! Развяжи мне ногу.

МАТЬ. Рано ещё.

БАБУШКА. Развяжи, говорю. Вон, ножницами разрежь.

МАТЬ *(возвращаясь в комнату)*. Успокойтесь уже.

БАБУШКА. Да разрежь, говорю! Ненастоящий он.

МАТЬ. В смысле?

БАБУШКА. Ненастоящий гипс. С Глафирой Павловной соорудили. Она из больницы притащила все, слепила мне, тяп-ляп кого-то наделала тоже…

МАТЬ. Вы серьезно? Совсем, чтоли? Дак вы не падали?

БАБУШКА. Ну, убирай, говорю. Всё равно уедет.

МАТЬ. Кто?

*Мать смотрит на бабушку, молчит.*

МАТЬ. Не буду пока убирать.

**КАРТИНА 7**

*Ночь уже. Лёха стоит у Веркиного дома. Стучит в окно.*

ЛЁХА. Верка. Вер. Вера!

*Загорается свет в комнате. Вера выглядывает в ночнушке.*

ВЕРА. Ты че, дурак? Разбудишь всех!

ЛЁХА. Пошли гулять.

ВЕРА. Ты пьяный, чтоли?

ЛЁХА. Как хочешь *(разворачивается, уходит).*

ВЕРА. Да подожди ты! Лёша!

*Вера быстро накидывает какую-то кофту и вылазит из окна.*

*Идут.*

ВЕРА. А куда мы?

ЛЁХА. На сеновал. Куда ещё. Куда тут ещё в деревне ходить?

ВЕРА. Ага, ладно.

*Идут.*

ЛЁХА. Боишься?

ВЕРА. Не боюсь.

ЛЁХА. А вдруг изнасилую?

ВЕРА. Не будешь.

ЛЁХА. А че вдруг не буду?

ВЕРА. Знаю, что не будешь.

*Лёха посмотрел на Веркины ноги.*

ЛЁХА. Ты че дура, босиком, чтоли?

ВЕРА. Ага.

*Лёха снял с себя обувь.*

ЛЁХА. Надевай.

ВЕРА. Да мне нормально.

ЛЁХА. Надевай, сказал, а то не пойдем никуда!

*Вера надела.*

*Идут.*

ВЕРА. Большие. Неудобно.

ЛЁХА *(повернулся к ней спиной).* Давай, залазь.

ВЕРА. Да ты чего, я тяжелая!

ЛЁХА. Залазь говорю.

*Вера залезла на спину Лёхе. Идут через поле.*

ВЕРА. Ты сильный. А я вот даже курить не могу. Голова сразу кружится после курева.

ЛЁХА. Бывает.

*Лёха поставил Веру.*

ЛЁХА. Давай прям тут.

ВЕРА. Что, прям посреди поля?

ЛЁХА. Ну да, а что?

ВЕРА. Ну ладно.

*Вера начинает раздеваться.*

ЛЁХА. Ты больная совсем? Холодно. Одевайся, говорю!

*Лёха лег в траву, растянулся. Смотрит в небо.*

ЛЁХА. Давай, ложись рядом. Также.

*Вера легла рядом.*

ВЕРА *(смотрит на Лёху).* Мягко.

ЛЁХА. Ты не на меня смотри. А на небо.

*Смотрят.*

ВЕРА. Красиво.

ЛЁХА. Я помню, когда маленький был, мне на руку муха села. Она была черная и блестящая, и я долго смотрел на неё. Муха мне показалась не такой уж и простой. Доброй и умной даже.

ВЕРА. Муха?

ЛЁХА. Да. Думаешь – вру?

ВЕРА. Нет, почему. Я знала, что ты такой.

ЛЁХА. Какой?

ВЕРА. Ну…Вот как ты про муху сказал.

ЛЁХА. Я не добрый. И я тупой.

ВЕРА. Совсем нет! Ты бабушке помогаешь. И про муху…вон как сказал. У нас никто в деревне больше так не скажет.

ЛЁХА. Вер, ну ты серьёзно? Из-за мухи?

ВЕРА. Лёш. А я правда – арматура?

ЛЁХА. Нет. Нормальная.

ВЕРА. Я ведь много ем. Пирожки там всякие постоянно. Но все равно не толстею.

ЛЁХА. Вера.

ВЕРА. Нет, правда, думаешь я не пробовала? У меня даже грудь не выросла.

ЛЁХА. Вер.

ВЕРА. Да знаю я всё.

ЛЁХА. Вера, ты красивая.

*Лежат. Молчат.*

ВЕРА. Лёша. Не уезжай.

ЛЁХА. У меня нет денег на машину.

ВЕРА. Это хорошо.

ЛЁХА. Тебе здесь нравится?

ВЕРА. Нравится. В городе так не полежишь.

ЛЁХА. Зато работа есть. Деньги опять же приходят быстрее.

ВЕРА. Деньги. Дак ведь они там и уходят быстрее.

*Молчат.*

ВЕРА. Знаешь, Лёш. Если я с тобой буду, то мне всё равно в городе или нет, с машиной или без машины. Это не будет иметь значения.

*Лёха молчит.*

ВЕРА. Лёшь, ты спишь, чтоли?

ЛЁХА. Слышишь?

ВЕРА. Что?

ЛЁХА. Вороны даже не каркают уже. Тихо так.

ВЕРА. Тебе страшно?

ЛЁХА. Наоборот. Хорошо. В голове не гудит.

ВЕРА. Каждый вечер бы так, да?

ЛЁХА. Да.

*Молчат. Лежат и смотрят на звезды. Их так много на небе, что за целую жизнь не пересмотреть.*

 ***КОНЕЦ***