**Внучок**

Действующие лица:

Наташа

Мать Наташи

Брат Наташи

Вова

Отец Наташи

Приятель отца

Подруга отца

Из-за обшарпанной двери доносятся громкие женские голоса – кто-то ссорится. Через короткое время звуки становятся ближе. Наконец, дверь открывается, на лестничную площадку выскакивает Наташа – худенькая девушка лет 18-19. Если приглядеться, то можно заметить, что она примерно на четвёртом месяце беременности. Когда Наташа оказывается на лестничной площадке, в дверях квартиры встаёт Мать Наташи – сухонькая женщина лет 50 в старом халате. Она решительно загораживает собой проём.

Мать Наташи: Иди-иди! С кем прижила, с тем и поживай!

Наташа: Он же козёл!

Мать Наташи: Ха! Удивила.

Наташа: Я же дочь твоя. Как ты можешь?

Мать Наташи: А вот и могу! Мне твоего брата, бездельника, во как хватит!

Мать Наташи показывает, как «хватит»: проводит рукой себе по горлу. Откуда-то из квартиры доносится голос Брата Наташи.

Брат Наташи: Пока, сеструх!

Мать Наташи захлопывает дверь.

Наташа: Ну и дура.

Мать Наташи (из-за двери): Как ты смеешь! Я – твоя мать! Сама дура!

Наташа со злости бьёт кулаком по двери.

Брат Наташи (из-за двери): Мам, стучат.

Мать Наташи (из-за двери): Тоже выгоню сейчас!

Брат Наташи (из-за двери, примиряюще): Всё, всё…

Дверь квартиры открывается, Мать Наташи выставляет на лестничную площадку сумку с вещами дочери. Наташа думает что-то сказать родительнице, но не успевает – та молча захлопывает дверь. Наташа всплёскивает руками, хватает сумку и отходит.

Теперь девушка на улице – стоит в задумчивости у подъезда, в её ногах валяется сумка с вещами. Девушка просматривает адресную книжку в своём мобильном и вслух размышляет.

Наташа: Людка не подходит. Варька не пустит. Оксана – что мне за ней, в Москву ехать? Так, Петька дурак. Пашка ещё не дембельнулся. Да и нафиг он мне нужен такой с войны. Ну, а к этому. К этому так зайду…

Место действия меняется: зарёванная девушка с сумкой в ногах стоит перед Вовой – молодым парнем в майке и трениках, короткостриженым, крепко сбитым. У него в руке зажата дымящаяся сигарета – парень строит из себя крутого, но курить толком не умеет, поэтому, когда затягивается, иногда закашливается.

Наташа: Но это же твой ребёнок…

Вова: Чем докажешь?

Наташа: Я же только с тобой…

Вова: Чем докажешь?

Наташа: Я ж тебя люблю!

Вова молчит, демонстративно затягивается, но дым попадает не в то горло, и парня начинает душить приступ кашля. Секунд через пятнадцать молодой человек снова может говорить.

Вова: Чем докажешь?

Наташа вытирает слёзы и злобно смотрит на него. Теперь девушке уже всё про парня ясно, но она уточняет.

Наташа: Вова, ты дурак?

Вова: Ты что же говоришь такое…

Наташа: Нет, ты скажи – ты дурак?

Вова: Нет, конечно.

Наташа: А чем докажешь?

Парень выглядит растерянно.

Вова: Да я тебя…

Наташа: Чем докажешь? Да, чем докажешь, что ты меня? Да иди ты в жопу, Вова!

Девушка хватает сумку и спускается вниз по лестнице. Вова затягивается, но снова закашливается. Всё ещё кашляя, юноша пытается отщёлкнуть от себя окурок, но тот попадает ему на штаны, Вова начинает неловко шлёпать по обожжённому месту.

Место действия меняется: Наташа с сумкой на плече медленно идёт меж типовых панелек и перебирает адресную книжку в мобильнике. Видит в телефоне что-то и останавливается.

Наташа: Ну, хм. Почему бы и нет.

Девушка набирает номер, ждёт ответа. По её лицу видно, что она не ждёт чего-то хорошего от разговора. Он ей даже в тягость. Девушке отвечают.

Наташа: Отец, есть минутка? Или как всегда?

И вот – девушка стоит на площадке у мебельного магазина с сумкой в ногах. Наташа ждёт. Наконец, к ней подходит помятый мужчина, выглядящий старше своих пятидесяти – это Отец Наташи. Он одет в спецовку, давно не стираную. Мужчина улыбается, но определённо чувствует себя неловко и не знает, как дочь отреагирует на его появление.

Отец Наташи: Наташка! Давненько, давненько…

Девушка сразу начинает перебивать отца.

Наташа: Да уже лет пятнадцать как…

Отец Наташи: Летит время…

Наташа: Это ты у нас летаешь. Из семьи фьюить – и нету его.

Отец Наташи: Не сердись. Я ж тогда это…

Наташа: Ну да, сначала это, а потом то.

Отец Наташи: Ага. И то было, конечно, тоже…

Наташа: Было и не прошло до сих пор, ага.

Отец Наташи: Я завяжу, Наташк…

Наташа: Примерно как с алиментами завязал. Сто рублей на телефон раз в месяц.

Отец Наташи мнётся, не знает, что сказать, затем пытается неловко перевести разговор на другую тему.

Отец Наташи: А ты что это одна?

Наташа: Да не одна…

Мужчина не понимает сначала, о чём речь, затем вглядывается в фигуру дочери, охает и убегает. Наташа скептически смотрит ему вслед.

Отец вскоре возвращается с табуреткой в руках. Ставит её за дочерью и пытается невпопад двигающимися руками помочь ей сесть. Наташа садится самостоятельно.

Наташа: Спасибо, конечно. Табуретку не жалко?

Родитель мотает головой. Наташа молча смотрит на него.

Отец Наташи: Так а муж твой где?

Наташа: Обойдусь.

Отец Наташи: Ага.

Какое-то время молчат.

Отец Наташи: А мать чего?

Наташа: Выгнала меня.

Отец Наташи: Ага.

Снова молчат.

Отец Наташи: Некуда пойти?

Девушка молчит.

Отец Наташи: Ага.

Стемнело. Отец и дочь идут по улице. Мужчина несёт сумку девушки. Наташа идёт рядом и жуёт огромный бутерброд.

Наташа: Неужели сам делал?

Отец Наташи: Сам. Вкусно?

Наташа: Майонеза много.

Отец Наташи: Это для сытости.

Наташа: Вкусно.

Девушка с отцом стоят на лестничной клетке у его квартиры. Наташа ждёт, когда он откроет дверь в жилище. Дверь ещё более обшарпанная, чем та, за которой живёт мать девушки.

Отец Наташи заканчивает возиться с ключом, распахивает дверь и жестом приглашает дочь зайти. Та переступает порог. Мужчина заходит следом. Дверь закрывается.

Вскоре на лестничной клетке появляется Приятель отца — по виду сильно пьющий мужчина неопределённого возраста. Коротко стучит. Отец Наташи выходит на площадку и прикрывает за собой дверь, чтобы разговора не было слышно.

Отец Наташи (вполголоса): Слушай, я занят. Ко мне дочка приехала.

Приятель отца: Ну да, гыгы, дочка!

Мужчина замахивается на своего приятеля кулаком. Тот отшатывается.

Отец Наташи (вполголоса): Тихо ты! Иди, иди… Не сегодня.

Приятель, явно недовольный, удаляется.

Отец Наташи (вполголоса): Да и вообще никогда. Хватит.

Отец Наташи скрывается за дверью квартиры. А вскоре снова выходит, неся большую картонную коробку, забитую мусором. В ней позвякивают бутылки. За спиной мужчины маячит Наташа в резиновых перчатках и огромной половой тряпкой в руках.

Наташа: И туалетной бумаги купи. Тоже мне, газетный читатель.

Отец Наташи управляется с делами на удивление быстро: скрывшись за кулисами с коробкой, он сразу выскакивает оттуда с рулоном туалетной бумаги и бесплатной газетой. На последнюю он смотрит несколько смущённо – и в таком виде заходит в свою квартиру.

Буквально сразу на лестничной клетке появляется Подруга отца — алкоголичка неопределённого возраста. Она начинает упорно стучаться в жилище мужчины. Тот выходит из квартиры с очередной порцией мусора – несколькими полиэтиленовыми пакетами.

Отец Наташи: Ё-моё, Павловна. Чего ж неймётся-то вам.

Подруга: Ты если сам не будешь, то другим не мешай. Добавь полтинник.

Мужчина вздыхает, ставит пакеты на пол, возвращается в квартиру и вскоре выходит оттуда с купюрой в руке. Вручает деньги женщине и кивает ей на пакеты с мусором.

Отец Наташи: Павловна, ты до помойки тогда дойди заодно. А то мне ещё холодильник мыть.

Подруга отца: Да не вопрос.

Отец Наташи кивает своей подруге и захлопывает дверь.

Подруга отца: Говнюк.

Женщина спускается по лестнице, оставив пакеты у квартиры. Как только подруга уходит, Папа Наташи открывает дверь, на которую прикрепляет записку: «Дорогие друзья! Я начинаю новую жизнь. Не стучите и не беспокойте. Со всем уважением».

Действие переносится в квартиру мужчины. Усталые Наташа и её отец сидят за столом. На столе гранёные стаканы с чаем и металлическая миска с пряниками и сушками. Родитель в задумчивости достаёт из кармана сигареты без фильтра, уже зажигает спичку, но смотрит на девушку и убирает сигареты обратно в карман. Наташа усмехается.

Наташа: Пап. И всё-таки, почему ты меня приютил? Всю жизнь себе поломал. Корешей разогнал. Не пьёшь. И вот даже не куришь.

Мужчина тоже усмехается.

Папа Наташи: Дык, Наташк. Ты же дочка мне… Да и это… Всё не зря. У нас же внучок будет… Максимом назовём.

Наташа: Валерой.

Отец Наташи: Максимом.

Наташа: Валерой.

Отец Наташи: Максимилианом?

Наташа: Валерой…

Отец Наташи: Ну, хорошо, не сердись. Фёдором.

Наташа смеётся.

Кирилл Молев

cyril.maleuf@gmail.com