Дмитрий Киселёв

**бестелесные люди**

драма в одном действии.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Заправда, глава семейства, пенсионер, 70 лет.

Голупея, жена Заправды, пенсионер, 62 года.

Пустомыс, сын Заправды и Голупеи, 35 лет.

Истина, жена Пустомыса и мать их общего ребёнка Чистоты, 30 лет.

Чистота, сдочь Пустомыса и Истины, 9 лет.

Действие происходит в гостиной.

В гостиной за обеденным столом собрались родственники. Все обедают. Пустомыс смотрит в экран своего телефона.

Голупея нажимает на кнопку пульта от телевизора.

Диктор: сегодня беженцы из северной Африки и растерзанной войной Сирии — это постоянная головная боль Евросоюза.

Голупея. *(смотря в телевизор).*

Смотри, старик! Кто дал им только право.

Так вероломно проникать в страну.

Где мы с тобой вдвоём по праву.

Давно уж заслужили отдых на Лазурном берегу.

Заправда. *(перестав обедать).*

Я вижу, мать моя, ты снова в деле. За столом при всех.

Вручила себе право осуждать несчастных тех.

Кто вынужден скитаться без утех.

И ведь так говорить о людях — это грех.

Голупея.

Смех! Старик, ты путаешь людей с отребьем!

Людей там притесняют. Лучше посмотри. С твоим-то зрением

Встать на защиту варваров и сметь ещё делиться своим мнением.

Ты, брат, как и они, не блещешь к людям уважением.

Заправда.

С презрением говорить о человеке может только человек.

Бездумно проживающий глупцом свой жалкий век.

Пустой сосуд, звенящий оболочкой в такт прошедших лет,

Чьё тело лишено души. Вот мой тебе ответ.

Из телевизора раздаются мелодичные звуки. (Рекламная пауза).

Чистота отвлекается от обеда. Смотрит в экран телевизора.

Заправда. *(с сожалением смотрит на внучку.)*

О, бедное моё дитя! Несчастное создание.

Источник света в старости моргает в назидание.

Быть должно мудрым в слове. А не угождать молчанием.

Потворствуя безумствам бабки. Чем лишать ребёнка знания.

Истина поддёргивает Чистоту за подбородок. Девочка продолжает обедать.

Голупея. *(положа свою сухую ладонь на голову внучки).*

Не слушай, внучка деда. Он срамной!

Его и мысли, и слова, и тело, принадлежат иной.

Не нашей, а Коляденской породе. Полоумной.

Поэтому и говорит он часто как дурной.

Заправда. *(повышая голос).*

Так значит, я дурной, срамной, иной!

Ещё какой?

Голупея. *(повышая голос).*

Ещё глухой и бестолковый.

Заправда. *(ударяет кулаком по крышке стола.)*

Замолчи! Всё это вздор! Неправда! Наговор!

Привыкла в комнатке своей запёршись и не выйдя даже в коридор

В согласии с экраном выносить всем без разбору приговор.

Сегодня тот у вас хороший, этот вор. А завтра кто был вор - благонадёжный губернатор!

Голупея. *(отмахивается от мужа ложкой, с которой разлетаются капли супа.)*

Пускай всё так. Пускай. Ведь всё не сразу.

Пускай не можем мы сейчас заразу

Всю взять и истребить. По щучьему приказу.

Но мы ведём борьбу! А то приятно глазу.

Заправда. *(смеётся.)*

В пылу своей борьбы ты сына воспитала так,

Что он не лучше, чем любой дурак.

Наверно, тоже, весь в сражении за плацдарм.

Заправда заглядывает сыну в мобильный телефон.

А ну-ка, дайка погляжу, что там. Ах, инстаграм!

Голупея. *(положа свою ладонь на руку сына.)*

Тебе, старик, пришла пора умерить пыл.

Пора забыть, что умным ты когда-то слыл.

Теперь того, кто плод прогресса не вкусил,

Как неугодного в строю списали в тыл.

Ведь будущность страны в руках таких святил,

Кто день и ночь из телевизора спасает мир.

Заправда.

Тебя лишают разума. Пойми.

В лохмотьях серых. Под дождём, в грязи.

Вы на огонь стремитесь. Тот, что светит ярко впереди.

Повсюду сотни тел. Уставших и с дырой в груди.

Роняют члены на тропу, которой вам приходится идти.

Тот свет, совсем не свет. Тот свет, пожар в ночи,

Что вспыхнул меж заклятыми врагами.

Он истребив несчастных в пепельной пыли.

Бросает следом искры в чрево свежей плоти.

И к новому огню спешат такие же, как вы, в лохмотьях, люди.

Голупея. *(задумавшись.)*

Старик, ты снова мелишь чушь и сочиняешь ерунду.

Голупея приподнимается на стуле.

Быть может, ты в бреду? Дай в очи погляжу.

Заправда.

Но это я стерпеть…

Истина. *(перебивая старика.)*

Прошу вас прекратить хлыстать друг друга словом.

Обидой раны наносить. Калечить взором.

Прошу вас выпустить из сердца зверя. Злобу.

Прошу добру дорогу дать. Любви свободу.

Молю, не тратьте время вы на поле боя спора.

И жизнь свою не жертвуйте огню раздора.

Не прячьте чистый свет за толстокожим телом,

Не бойтесь мысли цвет. Сопроводите её делом.

В себя смотрите чаще, чем украдкой в отражение.

Себя судите строже, чем другого с нетерпением.

Цените ближнего сейчас, а не с тоской в воспоминаниях.

Его поберегите всякий раз, когда полны негодованием.

Ищите истину в себе. Запасы блага в людях.

*Занавес*