**Кузнечик.**

(Драма в двух действиях. Автор: Олег Ёлшин.)

Коротко:

Серая зона. Здесь встречаются два бойца враждующих армий. Один из них ранен. Нужно выживать. А повсюду следы недавних боёв. А повсюду поля, бескрайние луга, в траве стрекочут кузнечики, там наверху летают птицы, высокое небо, светит яркое солнце...

Эти двое оказываются в плену друг у друга. Или у серой зоны, откуда нужно выбираться, оставаясь воином, оставаясь человеком несмотря ни на что. И уже кажется, что судьба планеты всецело зависит от этих двоих…

Действующие лица:

Кашевар (Он же в будущем Летописец)

Чижик (Он же в будущем брат Летописца)

Священник

Старик

Старушка

Тиктокерша (она же в будущем Девица)

Медики (они же в будущем умалишенные)

Ждун

Жена Ждуна

Дочь Ждунов (Она же в будущем подруга Брата Летописца)

Действие 1

1

Серая зона. Появляется Кашевар, замечает лежащего человека в форме противника.

Кашевар. Стоять, кто такой?

Кашевар направляет на человека автомат.

Чижик. Ты кто такой?

Кашевар. Стоять, я сказал.

Чижик. Чего стоять?

Кашевар. Оружие есть?

Чижик. Ну, есть.

Достает пистолет.

Кашевар. Бросай сюда… Бросай, я сказал быстро!

Чижик. На тебе быстро. Дальше что?

Чижик бросает Кашевару пистолет.

Кашевар. Не двигаться! Лежать!

Чижик. Так стоять или лежать? Я итак лежу.

Кашевар. Кто такой? Как сюда попал?

Чижик. Как попал… Так и попал. Твое какое дело?

Кашевар. Заткнись! Что здесь делаешь?... Я, кажется, задал вопрос. Оглох?!

Чижик. Так заткнуться или говорить?

Кашевар. Говорить.

Чижик. Заблудился.

Кашевар. Со мной пойдешь.

Чижик. На кой я тебе нужен? Иди своей дорогой.

Кашевар. Встать! Быстро! За мной!

Чижик. К твоим?

Кашевар. Да.

Чижик. Не. К твоим не пойду. Ещё пожить хочу.

Кашевар. По своим судишь? Никто тебя не тронет.

Чижик. Ага. Не тронет. Знаю я вас.

Кашевар. Заткнись. Встал. Повторяю в последний раз.

Чижик. Не могу. Не видишь?

Кашевар. Ранен?

Чижик. Вроде того. (Кладет руку на плечо.) Осколок.

Кашевар. Кость задета?

Чижик. Кажется, нет. Навылет.

Кашевар. Почему не перевязал? Обработал?

Чижик. Нечем.

Кашевар. Где твоя аптечка? Где вещмешок?

Чижик. Потерял.

Кашевар. Солдат, тоже мне.

Чижик. Дай свою, если такой умный.

Кашевар. И у меня нет.

Чижик. Ха. Еще жизни учит!

Кашевар. Заткнись… Ну и что мне с тобой делать? Встать не можешь. Идти не можешь. Сюда как занесло?

Чижик. Ногами.

Кашевар. Значит, поднялся и пошли.

Чижик. Зачем я тебе такой тормоз. Сколько до твоих?

Кашевар. Километров 20. За день доковыляешь.

Чижик. С моей дыркой год понадобится… Голова мутная. На кой я тебе? Оставь меня в покое.

Кашевар. Сдохнуть хочешь?

Чижик. Может и сдохнуть, твое какое дело? Вот привязался!

Кашевар. Когда осколок поймал?

Чижик. Вчера вечером.

Кашевар. Лекарство нужно, пока гангрена не началась. Шевелись, солдат. Мозгов совсем нет? О чем думаешь? Пошли.

Чижик. Заботливый. Достал ты меня… Лучше бы пристрелил.

Кашевар. Быстро!

Чижик. Ненавижу…

Чижик встаёт, медленно идёт.

Кашевар. Сюда как попал? До передка километров 10 будет.

Чижик. В атаку вечером погнали. Наших сразу покосило. Один остался. Хотел отползти, к своим вернуться…

Кашевар. Ну?

Чижик. Чего «ну»? Не вышло.

Кашевар. Почему?

Чижик. На дружественный привет нарвался. Получил осколок.

Кашевар. Заградотряд? Значит, правильно парни говорят. Что дальше было?

Чижик. Вещмешок потерял, не до него было. До леска добежал, сховался, потом в болото влез. По воде несколько часов топал, к утру сюда добрался.

Кашевар. По болоту с открытой раной, без обработки, перевязки… Сильно… Как они в своих стреляют? Не понимаю…

Чижик. В заградотряде нет своих. На нашенском там не говорят, рожи иноземные, им все равно, кого мочить. Главное, чтобы платили.

Кашевар. Понятно.

Чижик. Чего тебе понятно? Ненавижу… Все из-за вас…

Кашевар. Бред… Лучше помолчи…

Чижик. Ну и сколько ты наших пацанов положил?

Кашевар. Иди и молчи.

Пауза.

Чижик. А ведь ты совсем не Рембо.

Кашевар. С чего это?

Чижик. С того. Как пушку на меня наставил, даже с предохранителя не снял. Если бы не плечо, не тормознул бы, влепил промеж глаз, мало бы не показалось…

Кашевар. Ствол где взял, если все побросал?

Чижик. Нашел. Тут этого добра больше грязи.

Кашевар. Почему не автомат? Вернее было бы.

Чижик. Автомат тяжёлый.

Кашевар. Тяжёлый. Воин, тоже мне.

Чижик. Сам здесь откуда?

Пауза. Идут.

Кашевар. В часть другую перебрасывали, решили по серой зоне срезать. Срезали. На мину нарвались. Водитель погиб, пикап сгорел, еле выбрался.

Чижик. А чего срезать?

Кашевар. Так ближе, - водитель сказал. Объезжать вдоль линии фронта километров сто пятьдесят, здесь всего тридцать. Можно рискнуть, - сказал он, - к тому же по платнику ехать не придется (потом не расплатишься). А в другой части, куда откомандировали, сменщика моего в отпуск отпустили. Торопились. Вот и рискнули…

Чижик. У вас с военных на трассе деньги берут?

Кашевар. Можно налететь.

Чижик. Круто… Сам кто есть? Позывной какой?

Кашевар. Кашевар.

Чижик. Так ты повар!

Кашевар. Кашевар. Разницу не разумеешь.

Чижик. Какая разница?

Кашевар. Каша – исконно нашенское блюдо. Тысячелетиями ее готовили, людей кормили. Стряпчих таких кашеварами называли. Ремесло древнее.

Чижик. Кашевар, повар. Какая разница? Стой у плиты, половником маши, и все дела.

Кашевар. Не понимаешь.

Чижик. А теперь, значится, вернёшься, пленного приведешь, медальку получишь. На кухне за кашу твою награду не дадут. Будешь девчонкам показывать, деткам своим. Герой!

Кашевар. Заткнись.

Чижик. Все. Не могу. Устал.

Кашевар. Надо идти. Сотни метров не прошли.

Чижик. Да пошел ты. Повар!

Кашевар. Кашевар!

Чижик. Привал…

Падает на землю, Кашевар устраивается неподалеку… Шум ветра, пение птиц, стрекот кузнечиков… Темнота.

2

Чижик держит пистолет, направляя его на Кашевара.

Чижик. Встать! Руки за голову!

Кашевар. С ума сошел? Я тебе дам – за голову…

Чижик. Стоять, я сказал! А ты как думал? Проспал пленного? Не будет тебе медальки, повар.

Кашевар. Кашевар.

Чижик. Одна хрень. Оглох? Не слышал, что я сказал?

Кашевар встал, руки держит за головой.

Кашевар. Что дальше? К своим отведешь? Думаешь, дезертира по головке погладят, конфету дадут? Подойдёшь на пулевой выстрел, свои же и порешат. Что молчишь? Веди, смертник! Давай! Чего стоишь? Смелее! Тебя там ждут!

Чижик. Не. К своим нельзя.

Кашевар. Тогда куда?... Долго стоять будем?

Чижик. (бормочет) Не знаю… (кричит) Не знаю я!

Чижик падает на землю. Кашевар подбегает, забирает у Чижика оружие.

Кашевар. Ты чего? Слышишь? Эй, как тебя там? Допрыгался… Дался ты мне. Тебя только не хватало…

Бьёт его по щекам. Чижик поднимает голову, приходит в себя.

Чижик. Чего это было? Что со мной?

Кашевар. Лекарство нужно. Антисептик. Теперь ещё и антибиотик. Потеря крови, может и заражение пошло. Вставай! Идти нужно!

Чижик. Ну, попал. Антибиотик! В серой зоне. Где его взять? Ненавижу! Все из-за вас, уроды!

Кашевар. Заткнись. Идём.

Чижик. Не могу я.

Кашевар. Иначе загнешься. Времени у тебя мало. Даже рану промыть нечем.

Чижик. Не могу.

Кашевар. Можешь…

Чижик встаёт, едва плетется.

Кашевар. Как звать? Позывной какой?

Чижик. Чижик.

Кашевар. Что так?

Чижик. Ростом не сильно вышел. С детства прилипло…

Кашевар. Чижик… На мою голову…

Чижик. Так брось меня.

Кашевар. Помолчи… Вон человек вроде как. Жди здесь.

Кашевар отходит. Навстречу выходят старик и старушка.

Кашевар. Здравствуйте.

Старик. Здравствуй, солдатик.

Кашевар. Нам помощь нужна. Боец ранен. Лекарства, антибиотик. Пожалуйста, выручайте.

Старик. Он вроде бы из тех?

Кашевар. Сейчас не в этом дело.

Старушка. Мы бы рады, но лекарств совсем не осталось. Ах, подождите… (отходит)

Кашевар. Нам бы что-нибудь из еды, и вода нужна. Не поможете?

Старик. Так ведь военные с той стороны уже не раз приходили, все забрали. Еду, даже технику – телевизор, стиральную машину, пылесос. Зачем им здесь пылесос? Электричества нет, в холодильнике мышь и та не ночевала. Хата пустая.

Кашевар. У вас колодец, вижу…

Старик. Нельзя из него воду брать. Насыпали в него что-то добрые люди. Пришли, напились, потом насыпали.

Возвращается старушка.

Старушка. Йод нашла. Берите, не стесняйтесь. Платки чистые. Сама когда-то вышивала. Все, что есть. На здоровье.

Кашевар. Еды нет, воду отравили. Как вы здесь живёте?

Старушка. Яблоки поспели, земляника не сошла. Грибы. С Божьей помощью.

Кашевар. Вы одни? А как же дети, внуки? Совсем никого?

Старушка. Уехали детки. Слава Богу! Сбежали от проклятой войны.

Кашевар. Вас оставили?

Старушка. Ничего. Главное, чтобы у них было все хорошо!

Старик. Лучше помереть на своем огороде.

Старушка. Вот возьмите. Груши, слива. Из сада. Пожуете.

Кашевар. Без воды… Ждать дождя? А если его долго не будет?

Старик. В той стороне ключ есть. Часовенку приладили. Вода чистая. Не отравить. Все у нас есть. Прожить можно. А нам много и не надобно.

Старушка. Выздоравливайте.

Кашевар. Спасибо вам. Пойду.

Старушка. С Богом!

Старик. А хотите? Радио осталось. Не забрали. Возьмите, пригодится. Погоду послушать, новости какие. Не смотрите, что аппарат старенький, ловит хорошо, когда не глушат.

Кашевар. Радио?

Старик. Берите, у меня ещё один имеется. Да и ни к чему он мне. Наслушался. Батарейки не пользованные, на какое-то время хватит.

Кашевар. Спасибо.

Старик. Триста шагов в ту сторону. Часовенку увидите – вода замечательная, источник освящен, пейте на здоровье.

Кашевар возвращается к Чижику.

Чижик. Дали антибиотик?

Кашевар. Радио дали.

Чижик. Дурдом. Даже воды не налили?

Кашевар. Что здесь?... Сливы, груши, яблоки… На… (бросает пакет с фруктами) За водой идти надо. Сказали – ключ в той стороне бьёт. В колодце вода отравлена твоими героями. Держи йод. Хотя поздно уже, раньше нужно было. Теперь без укола никак.

Чижик. Что поздно?

Кашевар. Ничего…

Чижик. Пить хочу. Рану промыть хочу. Ключ может тоже отравлен.

Кашевар. Ключ не отравишь. Природа позаботилась. Да и место чистое, святое. Нужно идти.

Чижик. Да.

3

У часовни с источником. Чижик промывает рану, отходит, садится на землю.

Чижик. Целую церковь заморочили. Зачем? Вода и вода. Что с нее взять?

Кашевар. Это не церковь. Часовня. Раньше видеть не приходилось?

Чижик. А чего смотреть?

Кашевар. Ясно. Мимо проходил.

Чижик. Проходил. Тебе какое дело?

Кашевар. Мне дела нет. Так. Вроде бы крест на шее.

Чижик. Бабка моя расстаралась, как младенцем в церковь занесла, так и висит…

Пауза.

Кашевар. (бормочет) Бабка… А сам что же?... Неужели не интересно? Зачем часовню построили?... Люди так делали столетиями. Какое там. Тысячелетиями. Ещё до крещения. В языческие времена. Вода чистая, родниковая -  почиталась как источник жизни, символ очищения. Это же чудо!  Православие освятило, дало  христианский смысл. Такой источник - знак Божьего дара, милости. Люди строили часовни из благодарности Богу за дар чистой воды. Воду из таких источников называют "святой". Чудо!  Не понимаешь? «Просто вода»…

Чижик. Сказки любишь, повар?

Кашевар. Кашевар.

Чижик. Думал, ты повар, а ты экскурсовод. Прямо целую историю накрутил. Вода – она и в Африке вода. Ничего в ней больше нет. Чудо… Тоже мне…

Кашевар. Может и про исцеление не слышал?

Чижик. Какое?

Кашевар. Чудесное. В твоём положении я бы помолчал. Люди едут за сотни километров, молятся, омываются и болезни страшные отступают. Не слышал?

Чижик. Давно я сказки не читал… Ты откуда, повар, это знаешь? На кухне стоишь.

Кашевар. В храме поваром служил до войны. Знаю. Много чего слышал от людей.

Чижик. А на кой храму повар?

Кашевар. Священнослужители – тоже люди.

Чижик. Кашу им варил?

Кашевар. В том числе…

Пауза.

Чижик. Сказочник… Что же по-твоему мне надо сделать? Просто помыться? Чего молчишь? Что делать, спрашиваю, если антибиотика нет?

Кашевар. Нет, не просто.

Чижик. А чего ещё?

Кашевар. Самую малость. Верить нужно. Будешь верить – будешь жить.

Чижик. Как это - верить?

Кашевар. Искренне.

Чижик. И все?

Кашевар. Да.

Кашевар. Сказочник ты, повар. Экскурсовод.

Кашевар. Кашевар.

Чижик снова подошёл к источнику, Кашевар тактично отвернулся, смотрит вдаль. Чижик украдкой брызнул на рану водой, неумело перекрестился… Лег на землю, смотрит в небо. Кашевар бродит по сцене. Включил радио, поймал волну. Реклама…

Чижик. Самолёт летит… Сейчас бомбить будет.

Кашевар. Гражданский. В той стороне военные не летают. Там море, песок…

Из радио звучит легкомысленная мелодия.

Чижик. Ну да, пляжики, курорт. Самолёт… В салоне подают минералку, вискарь. «Вам курицу или мясо? А может рыбу? Сейчас принесем». Блин. Тут воды в чертовой зоне не допросишься!  Прилипнуть к этому ключу? Потом из лужи пить?... На курорт они летят. Грохнуть бы его сейчас…

Кашевар. Зачем?

Чижик. Чтобы не летал. Чтобы туристы гребаные не на пляж приземлились, а на ваш поселок или город. Мордами в бетон. В мэрию или школу какую, где уродов ваших учат. Ненавижу!... Летит он. Из гаубицы как шарахнуть!

Кашевар. Ты тоже смотрю не Рембо. Из гаубицы по самолету…

Из радио снова доносится навязчивая реклама.

Кашевар. Вон птица летит.

Чижик. И чего?

Кашевар. Видишь?

Чижик. Чего на нее смотреть?

Кашевар. Вот и она думает – чего на тебя смотреть? Летит себе, крыльями машет. У нее свой маршрут.

Чижик. Разлеталась.

Кашевар. Тоже сбить?

Чижик. На кой она нужна?

Кашевар. А на кой нужен ты?... И кому?

Чижик. Пожалуй, никому… Сдохну, никто не вспомнит. Ненавижу!

Звучит легкомысленная музыка.

Кашевар. Мы виноваты?

Чижик. Кто ещё? На кой полезли? Кто звал? Это наша земля. Вы тут каким боком?

Кашевар. Дикий ты какой-то. Зверек. Лет тебе сколько?

Чижик. 25. Тебе какое дело?

Кашевар. 25. Понятно. Видно - хорошо в школе учился. Всю ахинею, которую там преподавали, вызубрил. Ненавидит он. Себя ненавидь.

Чижик. За что?

Кашевар. За тупость свою, за невежество.

Чижик. Да, пошел ты. Сам что знаешь? Думаешь, твоя правда? Вы на нас напали и точка. Разговор короткий. Не о чем говорить. Это исконно нашенские земли. Тысячелетия здесь жили, а тут явились. Ещё до Рима древнего обитали. Наша это земля. Наша!

Кашевар. Смешной малый. И море сами выкопали. Лопатами.

Чижик. Да, выкопали, чтобы от таких, как вы защищаться! Я в школе хорошо учился, все знаю.

Кашевар. Хорошие уроки вам преподавали. Между нами моря нет.

Чижик. Конечно, преподавали.

Кашевар. А своей головой подумать никак? Идиотизм несёшь! Истории не знаешь. Географии. Ничего не знаешь. Ваши земли… Ничего, что мы на языке одном говорим? Крест на тебе такой же, как на мне. Откуда всё это?

Чижик. У нас украли. Теперь на земли наши позарилась.

Кашевар. Если дичь такую на уроках говорили, неужели самому не любопытно правду разыскать, книжки какие почитать? И родителей нет? Сирота что ли? У них спросил бы. Они в правильное время учились…

Чижик. Почему сирота? Есть родители. Только молчат они, по телевизору все скажут.

Кашевар. Ленивый и не любопытный, уши развесил, чушь всякую повторяешь. А вас на мясо за иноземные хотелки. Базу военную на границе с нами из вас дураков сделали. Учебники вам состряпали, историю переписали. Лбами нас столкнули, чтобы чужими руками воевать, а ты веришь. Море они выкопали. Телевизор… Своей головы совсем нет?

Чижик. Ненавижу. Все вы! Все из-за вас!... Ну попал! Две недели назад по барам тасовался, с друзьями, с девчонками гулял… А тут серая зона. Воды нет, жрать нечего… Ещё плечо продырявили... Дырка с полкопейки. Еле ноги передвигаю. Антибиотик. Зависеть от ерунды. Такая мелочь… Где его взять?...

Из радио снова звучит навязчивая жизнерадостная реклама. Кашевар выключил его. Шум ветра, пение птиц…

Чижик. Как первобытный, обезьяна… Тысячи лет назад тоже от такой глупости помирали.

Кашевар. Тысячи лет назад люди знали - рядом есть средства, которые дала природа, чтобы себя защитить, спасти. Растет прямо под ногами. Руку протяни, возьми…

Чижик. Глупости это. Жили тогда по 20-25 лет. От любой ерунды дохли, как мухи.

Кашевар. Ничего ты не знаешь.

Чижик. Ты много знаешь.

Пауза. Шум ветра, пение птиц.

Кашевар. (бормочет) Почему это место называют серой зоной? Какая она серая? Взорванная техника, перепаханная гусеницами дорога, дальше… Стоит сделать шаг в сторону. Поле… Солнце, небо, деревья, лес, река… Как все странно…

Чижик. Природа, мать ее… Зелёнка и все тут.

Кашевар. Верно, зелёнкой тоже называют.

Чижик. Поле! Тут, небось, мин больше, чем травы!... Если всё так. Если сейчас вокруг полно травы, которую можно приложить… И все заживёт в момент. А мы сидим!... Вот оно значится как... Муравей. Тащит что-то. По делам топает. Эй, какую траву сорвать? Знаешь? Сам чем лечишься? Ты же все знаешь?... Молчит, урод… Вон оса.

Кашевар. Пчела.

Чижик. Какая разница?

Кашевар. Разница есть.

Чижик. Летает, цветочки нюхает

Кашевар. Опыляет.

Чижик. А я коньки откидываю. В вашем поле! Трава, деревья… Гребаное солнце! Жарит, как очумелое. Тоже молчит! Да им всем на нас наплевать! Начхать они хотели на то, что кто-то сейчас прямо здесь сдохнет! У них свои дела! Потом пылью занесет, холмик сделает, с землёй сравняет, и никого волновать не будет. Как будто ничего и не было… Меня! Меня не было! На кой тогда все?... Ненавижу!... Кузнечик… Вон как заходится, достал. (Ловит кузнечика.) Мне бы такие ноги. Скачет, как кенгуру. До аптечки мигом бы долетел. Оторвать что ли?

Кашевар. Отпусти.

Чижик. Жалко?

Кашевар. Отпусти.

Чижик. Он, значит, скакать будет, а я подыхай?!

Давит кузнечика в руке.

Кашевар. Идиот.

Чижик. Природа. Вот она твоя природа.  Ей на нас наплевать. Мне тоже. И тебе на меня плевать. Медальку хочешь? Правильно. Так и должно быть.

Кашевар. Встал! Пошел!

Чижик. Достал ты меня. Чего привязался? Чего ты от меня хочешь?

Кашевар. Не знаю... Нужно идти.

Чижик. «Не знаю». Стряпчий! Кок недоделанный!

Кашевар. Кашевар.

Чижик. Какой ты кашевар? Жратву готовить научили, а тут не из чего. Что? Не можешь ничего? Тоже с голода подохнешь. Повар, а от голода помрёшь. Смешно! (хохочет)

Кашевар. Заткнись.

4

Кашевар. Слава Богу!

Кашевар отбегает к краю сцены.

Кашевар. Мужики! Стойте! Сюда! (Чижику) Повезло тебе, Чижик Пыжик.

Чижик. Кто там?

Кашевар. Красный крест на машине, не видишь?

Появляются двое в медицинских спецовках.

1 медик. Что у вас тут?

Кашевар. Ранен. Сутки без перевязки. Наверное, нужен антибиотик. Впрочем, ваше дело, сами все знаете. Забирайте своего.

2 медик. Антибиотик? Ладно. Иди, боец, к машине. На каталку. Сейчас посмотрим.

Кашевар. Вот и хорошо… Откуда здесь? Кого-то искали?

1 медик. Выехали зону посмотреть. Иногда заносит сюда дезертиров…

2 медик. В смысле - парней, которые немного в самоволку пошли, прогуляться решили. Если что – помогаем. Сейчас уколем и в больничку. (Чижику) Шагай, чего стоишь?

Кашевар. Вовремя. Ещё немного…

1 медик. (Чижику) Чего стоишь, говорю? На каталку. Онемел от радости? Быстро, некогда нам. (Кашевару) Ты как? Помощь нужна? А то давай осмотрим. На форму не смотри, наше дело врачебное. Медики мы. Ну что?... Короче. Мужики, оба пошли. Разберемся. В поле не бросим. Окажем, обработаем, залатаем, таблетку дадим. Ещё и спирт нальём…

Чижик бросается к Кашевару, выхватывает у него автомат.

Чижик. (Медикам) Руки!

1 медик. Ты чего?

Чижик. (Медикам) К машине! Быстро! Пристрелю!

2 медик. Самоубийца? Помощь не нужна? Сдохнуть решил?

Чижик. Валите отсюда!

2 медик. Хорошо... Хорошо. Полегче с автоматом. Уходим.

Отходят. Кашевар отбирает у Чижика автомат.

Чижик. Идиот? Держи их на прицеле!

1 медик. (оборачивается) Давай, парень, так. Этого нам отдаешь, сам свободен. Идёт?

Кашевар. Не понял?

Чижик. Стреляй! Чего стоишь?

Кашевар. (Медикам) Ладно, идите к своей машине.

2 медик. Пойдем. Конечно. Мы пойдем. До базы доедем, пришлём подмогу. Прилетит. Ждите сюрприза. Обязательно прилетит. Мало не покажется. А мы вернёмся ещё.

Чижик. Стреляй, чего смотришь? Уйдут ведь!

Медики убежали.

Кашевар. Я не понял – это что сейчас было?

Чижик. Не понял? Уходить отсюда надо. Быстро! Поймёшь, если ещё раз нарвешься.

Кашевар. Мужики на Скорой, красный крест, форма медицинская. Лекарства. Антибиотик твой наверняка имеется, вкололи бы. Возвращаться не хочешь?

Чижик. На кой им антибиотик? Эти даже обезболивание не колют, режут по-живому.

Кашевар. Органы?

Чижик. Дошло? Бизнес у них такой. Шакалы! Стервятники. Чего не стрелял? Знаешь, сколько они живых пацанов зарезали? Смотришь стоишь. Автомат на что? Уходим отсюда! Быстро!

Пауза. Молча идут.

Чижик. Сидишь на своей кухне, жизни не знаешь, ничего не знаешь, кашу варишь.

Кашевар. Ты много знаешь? Две недели на передке…

Чижик. Насмотрелся. Хватило…

Пауза. Идут.

Кашевар. Раньше почему здесь не оказался? Не призывали?

Чижик. Папаша прикрывал. Стоматолог, деньги имеются.

Кашевар. Что же случилось?

Чижик. Облава случилась. Взяли прямо на концерте, в баре. Всех наших повязали. (пауза) А тебя как сюда занесло? Сколько тебе?

Кашевар. 38… Мобилизация.

Чижик. Что? Просто взял и пошел?

Кашевар. А как ещё?

Чижик. Ну, даёшь? Жена, дети есть?

Кашевар. Жена. Три дочери.

Чижик. Бросил их и пошел?

Кашевар. Есть обязанность такая. Долг. Не слышал? Как жене смотреть потом в глаза, детям, друзьям?

Чижик. Не понимаю.

Кашевар. Вижу, что не понимаешь…

Пауза.

Кашевар. Стрелять, говоришь, надо было?

Чижик. А как ещё?

Кашевар. Успел за две недели пострелять?

Чижик. Не моё это дело. 2 часа инструктажа и в часть. Умел бы – пристрелил… Тебя первого! Ненавижу!

Пауза.

Кашевар. Есть знакомый у меня один. Старше меня, журналистом работает. В горячих точках бывал не раз… Как-то раз сидим с ним, о чем-то беседуем, выпиваем. Вдруг он говорит: «Знаешь, а ведь я человека убил». Задумался, долго молчал, потом продолжил. Был он как-то раз в командировке. Поехали они с группой сопровождения в дальнее селение репортаж делать. Зашли в один дом, во второй. Бойцы тем временем пошли округу проверять. С ним остался один человек. Вдруг в комнату, где мой знакомый беседовал с местными, ввалились двое духов. Сопровождающего убили сразу, застрелили без слов. На репортёре увидели надпись «Телевидение». Замешкались. Снова подняли оружие… Мгновения этого хватило, чтобы приятель мой упал на пол, схватил автомат своего провожатого и выстрелил. Один террорист упал, второй бросился бежать, сразу же подошла помощь. Как ему это удалось, непонятно. Боевых навыков не имел, да и оружия не носил. Делал свою работу… Зачем он мне это рассказал, не знаю. Потом сидели, долго ещё о чем-то говорили. Какая-то тоска была в его глазах. До сих пор их вижу, забыть не могу. И он не может. Случилось это давно – лет двадцать назад. До сих пор помнит. Так и носит в себе по жизни…

Чижик. Перед ним был враг!

Кашевар. Враг.

Чижик. Не выстрелил бы, самого там положили.

Кашевар. Да.

Пауза.

Чижик. Как ты с мозгами такими за ленточкой оказался? Не понимаю… О чем ты думаешь?

Кашевар. Не понимаешь. Знаю. Сам многого не понимаю.

Чижик. На кой такому, как ты топтать войну, быть на передке. Хотя там ты ни разу не был. На кухне отсиживался.

Кашевар. Был.

Чижик. Где? Ты же повар, сам говорил.

Кашевар. За три года всяко было. Из окружения не раз выходили.

Чижик. И как ты оттуда выходил?

Кашевар. Как все.

Чижик. Стрелял?

Кашевар. Приходилось.

Чижик. Многих положил?

Кашевар. Не знаю.

Чижик. Значит ты, Рембо, завалил кого-то из наших?

Кашевар. Не твое дело.

Чижик. Что же медальку не получил? Не заметили?

Кашевар. Получил. Не в этом дело…

Чижик. А в чем?

Кашевар. Не поймёшь.

Чижик. Скажи так, чтобы понял. Не дебил.

Кашевар. Война, не война, нужно оставаться человеком. Иначе зачем?

Чижик. Как?

Кашевар. Что?

Чижик. Как им оставаться?

Кашевар. Не знаю.

Пауза.

Чижик. Слышь?

Кашевар. Что?

Чижик. Есть разница - получить пулю в живот или в затылок?

Кашевар. Своей головой думай.

Чижик. Да пошел ты, Рембо-кулинар.

Кашевар. Кашевар.

Пауза.

Кашевар. А боевики, с которыми мой знакомый повстречался, тоже говорили на нашем языке… Нас делают, мы делаемся. Разделить хотят, мы делимся, ненавидим… Одни за идею, другие за жвачку иноземную, за кружевные трусики. Все рядом. Все близко... Как это небо… Когда-то за одними партами сидели… Как так вышло?

Чижик. Что же все разбежались? Если хорошо так было. Чего месят друг друга?

Кашевар. Не знаю… Кому-то это нужно. Войны, перевороты, передел земель, смерть. Сокращают население. Думают, им будет счастье. Будет, как же. За все придется платить.

Чижик. Жизнь – это война.

Кашевар. Нет.

Чижик. Что тогда?

Кашевар. Не знаю.

Чижик. Чертово время… Эх. Сейчас бы лет на сто вперёд… Сплошная Европа. Или Америка. Да, Амэрика! Куда ни посмотри – одни амэриканцы. Счастливые! Богатые! Работать не надо! Всё есть!... Здоровые… Антибиотик. Тьфу! Эх, лет бы на сто вперёд.

Кашевар. Бредишь?

Чижик. Размышляю…

Действие 2

1

Сто лет спустя. Бункер на космодроме. В разных частях сцены в сумраке находятся Летописец (Кашевар), Старик и Старушка, двое Ждунов, Девица (бывшая Тиктокерша), Священник, двое умалишённых (бывшие медики). Летописец в свете прожектора наговаривает текст на микрофон.

Летописец. Здравствуй, брат. Получил твое послание. Рад, что вы наконец добрались. Наговариваю этот текст и никак не могу привыкнуть к связи, когда сигнал доходит за несколько минут. Получается у нас не разговор, а односторонний монолог. Как в старину, лет сто назад, когда люди писали друг другу сообщения. Называли их письмами. А ещё раньше их писали на бумаге, запечатывали в конверты и службой под названием почта отправляли адресату. Эти письма могли находиться в пути день, и два, неделю, может быть месяц (в зависимости от расстояния). А тут четыре с половиной минуты. Это утешает… Пока вы летели, я приступил к своей миссии. Громко звучит. Но я к этому так отношусь (ты это знаешь). Многое пришлось раскопать, изучить. Поневоле становлюсь летописцем. Это древнейшая профессия. Брат, кто-то должен это сделать. Странники, которые когда-нибудь посетят нашу несчастную планету, должны найти эту информацию и узнать нашу историю, дабы не повторить печальный путь.

Корабли продолжают регулярно отходить, мой билет активирован, остаётся в силе, поэтому не волнуйся, рано или поздно я закончу труд и отправлюсь к тебе… К вам. Главное, что ты не один. С тобой замечательная женщина и чудесный ребенок. Вы молоды, полны сил. Вы наше будущее на незнакомый планете. Все будет хорошо. Справитесь. А я скоро буду с вами.

И снова о своем: Чем больше вникаю в суть происходящего, исследуя причины такого конца, тем больше убеждаюсь, что прошлое нашей цивилизации – это история войн. Человек не смог созидательно существовать на планете. Наша популяция по какой-то необъяснимой причине с течением времени маниакально стремилась к самоуничтожению. Словно, этот инстинкт заложен природой. Иначе, как объяснить то упорство, с которым она стремилась к роковому концу. Нам с тобой не преподавали историю, поэтому мы не знаем многого, не знаем ничего. Но информация осталась. И сейчас, перелистывая мегабайты данных, понимаю насколько все чудовищно. Особенно все обострилось за последнее столетие-два, наступила точка невозврата. Мировые войны, перевороты, передел земель. Люди, словно, сошли с ума. Они целенаправленно двигались к краю пропасти…

Многое хочется сказать еще, но достаточно. Для первого раза итак наговорил лишнего… Я нормально устроился – в небольшом боксе бункера космодрома. Здесь обитают всего несколько человек. Но главное – есть доступ к сети, теперь уже к архивам, откуда черпаю данные. Дело за малым – закончить работу и заложить капсулу времени… Пока все.

Сейчас вы находитесь замечательном месте, строите новую жизнь, поэтому не буду более о грустном. У нас все получится, все будет хорошо. Я верю в это.

В течение вашего полета связываться было дорого. Теперь проще - будем общаться чаще. С нетерпением жду ответа… Жду вашего письма.

Удачи! Терпения! Сил! Привет своим! Твой брат.

2

Серая зона.

Кашевар. Размышляешь? Вот и я размышляю…

Появляется Тиктокерша.

Тиктокерша. Парни! Вы здесь откуда?... А какие красавцы! Повезло вам! Вот ведь везуха какая! Не бойтесь, мы вас не тронем. Обещаю… Ну? Поиграем! Кто кого взял в плен?... Чего молчите? Давайте сразу в кадр! Давайте, ребята, покажемся народу. Люди ждут.

Направляет на них телефон.

Тиктокерша. Как обещала, серая зона принесет нам сюрпризы. Вот первый. Быстренько бросили все дела, пока папа РЭБ не включил. Все меня видят? Слышат? Хорошо. Две сотни набежали, четыре… Собираемся! Итак перед нами два бойца из враждующих армий. Серая зона свела их, и теперь они друг у друга в плену. Кто кого?!...

Запикала рация.

Тиктокерша. Блин! Как вовремя! Не расходимся. Сейчас вернусь…

Тиктокерша надевает наушники, держит рацию в руке.

Тиктокерша. Папа, что!?... Да, отъехала немного… Не заметила. Сам виноват. Ты подарил мне такой классный джип! … Нет, отбирать не надо… Ну, обещала. Десять километров пролетела за несколько минут. Не заметила… Какие мины? Полсотни твоих бойцов рассекают впереди!... Папа, ты меня за… мучил… А ничего  что меня сейчас смотрят 2 миллиона подписчиков!?... Ок! Стрим закончу, вернусь… Да, папуль. И не надо за мной своими дронами следить! Задолб… Извини. Сейчас вернусь… Не знаю, кто такие. Куда-то идут… Не волнуйся, твоя армия со мной! Целую, папуля… Хорошо!

Тиктокерша отключает рацию, сбрасывает наушники, наставляет на наших двоих телефон.

Тиктокерша. Я снова здесь! Продолжим! Парни, вы ведь сейчас на войне, покажите по-взрослому, как сражаетесь друг с другом. Подписчики смотрят на вас, болеют.

Кашевар. Чего ты хочешь, девушка?

Тиктокерша. Как!? Брось автомат. Давай на равных. Рукопашный бой! Или на ножах. Как у Рембо. Ножи есть? Если что, дадим… Как в древности. Вы гладиаторы. Вам выдали оружие. Серая зона – это арена. Начали!... Чего молчим? (в телефон) Делаем ставки. Кто за мелкого, кто за верзилу… (Кашевару и Чижику) Чего стоим?...? Да! Не пояснила. Сейчас мы сделаем предложение. Стрим для победителя будет стоить 2 ляма… Это приз… Что? Мало? Ладно. 200 тыщ зеленью… Триста!... Паспорт, виза и билет на… Багамы. К черту на рога, в любую точку мира… Онемели?

Чижик. Отвали.

Тиктокерша. (Кашевару) Ты? Тоже «отвали»?

Кашевар. Езжай, девушка, своей дорогой.

Тиктокерша. Вы идиоты? Такой шанс! Мозгов совсем нет? Глухие? Полляма зеленью! Не шучу. У меня 2 миллиона свидетелей. Не детские игры… Что? Никак? Так не бывает. Так не по правилам. Давайте поиграем. Подписчики ждут.

Кашевар. Ранен он, не видишь?

Тиктокерша. Отлично! Это война. Дай ему фору.

Кашевар. На ногах почти не стоит. Лучше аптечку дайте. Антибиотик. Ещё перевязка нужна.

Тиктокерша. Дадим стимулятор. Скакать будет, как кузнечик.

Кашевар. Чего?

Чижик. Дозу.

Кашевар. Понятно.

Тиктокерша. И все? Типа – динамо? (В телефон) Ну, дают!... А мы что? Мы ничего. Предложили. Такой приз обещали. Ленивые и не любопытные. На такие деньги весь мир можно было посмотреть. Отсюда слинять, жизнь себе купить. Всего-то делов - замочить в прямом стриме врага. Последний раз предлагаю! Ну?

Пищит рация.

Тиктокерша. Блин! Папа! (Надевает наушники) Что?... Да… Еду уже! Еду! Что ты, как с маленькой!... Хорошо. (в телефон) Стрим заканчиваем. Ещё погуляем по серой зоне. Погуляем! До встречи, мои хорошие. Пока-пока! (убирает телефон) Мальчики, покеда! Слабаки! Размазня. А проще говоря - дураки вы. Просто дураки. Не понимаю. Ушла. (уходит)

Кашевар. Девушка, воды бутылку не оставишь? Если не жалко, конечно.

Тиктокерша. Ха. Воды. Где я тебе возьму в серой зоне воды. (Скрывается за кулисой, снова появляется.) На тебе воды. (Бросает бутылку. Исчезает. Кашевар ловит ее.)

Кашевар. Мадам Клико. И полляма зеленью… Что же не согласился?

Чижик. А ты?...

Кашевар включает радио. Жизнерадостная реклама банка + музыка. Ловит другую волну, снова эта же реклама, третью волну, снова одно и то же. Выключает радио.

Кашевар. (бормочет) Какой-то нескончаемый праздник…

Чижик. Ненавижу.

Кашевар. Кого?

Чижик. Всех…

3

Бункер на космодроме. Звучит реклама.

Реклама. Дорогие переселенцы, наша компания предлагает с невероятной скидкой билеты на последние свободные места. Космический паром стартует через 2 часа. Всего полмиллиона токенов, и вы летите на Марс. В эту стоимость по прибытии включено комфортабельное гарантированное место проживания в поселении со всеми удобствами. Спешите. Количество мест ограничено…

Входит Девица. (В прошлом Тиктокерша)

Девица. Со всеми удобствами! Комфорт! Я уже забыла, что это такое! Поллимона! Жуть! Это скольких я должна по десятке обслужить? Жизни не хватит… Почему у меня нет папочки-миллионера? Или нормального богатого мужика?... Здрасссти всем! (Подходит к Ждуну.) Милый, не хочешь провести время? Всего за полмиллиона?

Жена Ждуна. Отвали от моего мужчины!

Девица хохочет.

Девица. От ее мужчины! Где это написано? На его лбу? А если мужчине захочется развлечься? Ты что ли скрасишь ему часок-другой?

Жена Ждуна. Не твое дело. Катись отсюда, шалава!

Девица. Как ты меня назвала? Я жрица любви. Как в древности. А ты уродина!

Ждун. Дамы, спокойно. Девушка, ничего не надо. Спасибо большое. У меня все есть.

Девица. Ха! Ты уверен?

Ждун. Спасибо ещё раз.

Девица. Кто у нас тут ещё?... Мужики есть?! (Подходит к Летописцу) Милый, слышала у тебя есть билетик с открытой датой. Может, отдашь?... Продашь. По разумной цене. Или отработаю. Все равно никуда не торопишься, сидишь который месяц перед экраном, слепнешь. Какая разница, где этот экран?

Летописец. Девушка, я бы рад, но боюсь с моим билетом тебя не пропустят, кроме того меня там ждут. Извини.

Девица. Счастливчик! Она хороша? Любит тебя? Хотя, откуда вам всем знать, что такое любовь?

Летописец. У меня все хорошо. Спасибо.

Девица. Врешь. Никого у тебя нет, иначе бы давно был там. (отходит) Кто тут ещё? Два психа… Дедули, бабули… Понятно. Не пруха сегодня. Ну почему у меня нет папочки-миллионера?! Эх. Несправедлива жизнь… Одного не понимаю – чего вы тут расселись? Чего ждёте? Билета нет – свободны. Богатенькие уже давно там. На что надеетесь? Последние! Никому вы не нужны!

Ждун. Почему же. Мне обещали. Мы оказали услугу стране, у нас есть социальные гарантии.

Девица. Какие? (смеётся) Как это смешно! Нищеброды! Ждуны!

Ждун. Полегче, девушка! Я знаю, что говорю. Мне обещали!

Жена Ждуна. Саму даже самкой-производителем не взяли. Молчала бы уже.

Девица. Я не корова. Там договор подписывать дают. У мамаш детей потом отбирают. Оно мне надо? Кто его уму-разуму будет учить?

Жена Ждуна. Ты что ли научишь?

Девица. А кто?

Жена Ждуна. Вырастить таким, как сама.

Девица. Чем же я плоха? (Ждуну) Да, милый? Скажи ей!

Жена Ждуна. Отвали.

Девица. (Священнику) А вы, папаша? Чего здесь ожидаете?

Священник. Ты права, девочка. Не надеюсь, пожалуй, ни на что. Такие, как я больше никому не нужны. Ни здесь, ни там.

Девица. За девочку спасибо!

Девица смотрит на психов.

Девица. Вот кому можно позавидовать. Жрачка есть, кислород есть, крыша над головой. Везде хорошо. А больше ничего и не по нутру… Может так и надо, ребята? Больше ничего нет! (Умалишённым кричит) Да, малахольные? Откуда вы взялись тут? Кому вы нужны?

Два идиота смеются, строят идиотские гримасы.

Священник. (мягко) Побойтесь Бога, девушка. Должно же быть какое-то милосердие. Люди нездоровые, пришли из исследовательского центра, когда все разъехались, а вы…

Девица. Понятно. Сбежали.  Подопытные кролики… А кого это мне нужно бояться? И что за милосердие такое? Изъясняйтесь на человеческом языке.

Священник. Извините. Конечно. Не подумал.

Девица. Ладно... Ну, так что? Сегодня у меня акция! Распродажа! Никто не желает скрасить последние минуты земной жизни? (хохочет) Ну-ну.

4

Бункер.

Старушка. Как они там? Ни весточки, ни письма какого. Сердце за них болит.

Старик. Ничего. Главное, что улетели.

Старушка. Который год пошел, ничего не знаем о них.

Старик. Связь дорогая, на ноги встанут, позвонят, сообщат.

Старушка. Малышка, наверное, уже ходить начала, разговаривать.

Старик. Конечно. Бегает уже, лепечет. Умница! Красавица!

Старушка. Главное, чтобы у них все было хорошо.

Старик. Да, это главное. Ничего, слышал, там люди в достатке живут. Кто весточки получает – рассказывают. Ни войн, ни катастроф каких. Недаром граждане уважаемые, состоятельные давно уже там. Иначе, зачем в такую даль лететь?

Старушка. Вот и славно… Подумала - сейчас бы одним глазом на домик наш взглянуть. Во что он превратился? Вся жизнь там прошла. Деток поднимали, потом внуки пошли, правнуки. Все у одного порога.

Старик. Я тоже вспоминаю часто. Жив ли сад? Сколько времени прошло. Выстояли ли деревья? Яблонька наша старенькая. Помнишь, как мы с тобой ее сажали?

Старушка. Помню. Конечно, помню. Молодые были, только сошлись с тобой. Доча появилась. В тот год и посадили. А сколько яблок она давала, да каких!

Старик. Словно мед... А за калитку выйдешь - луг. Далёко раскинулся. Птицы летают, кузнечики в траве стрекочут. Солнце светит, небо чистое высокое. Ни облачка, ни тьмы, нечисти над головами. Счастье это. Счастье!… Давно это было. Давно. Вернуться бы, посмотреть… Отец с матерью, бабки наши, все в том месте жили. Ни войн тебе, ни напасти какой. Заглянуть бы, на полвека назад откатить времечко. А то и на век. Столько дом наш стоит…

Старушка. Главное, чтобы у них все было хорошо. Как они там сейчас?

Старик. Ничего. Живут.

Жена Ждуна сидит за столом. Входит Ждун, подсаживается к ней.

Жена Ждуна. Ну что?

Ждун. Сходил. Сказали…

Жена Ждуна. Что?

Ждун. Опять сказали – нужно ждать.

Жена Ждуна. Сколько?

Ждун. Не знаю.

Девица. (кричит) Ждать! Ку-ку! Последние паромы отходят.

Жена Ждуна. Не твое дело!

Ждун. Они помнят, что мы отдали землю под строительство военной базы. Поэтому гарантируют. Все будет хорошо. Вот дали… Так сказать, не с пустыми руками.

Раскладывает тюбики с едой.

Жена Ждуна. Что сегодня? Картошка… Кролик… Салат из овощей…

Ждун. Посмотри сюда!

Жена Ждуна. Креветки! Омары! Пиво! А это что?

Ждун. Мадам Клико!

Девица. Ха! Пиво в таблетках! Мадам Клико из пилюли! Отстой!

Жена Ждуна. Не твое дело!

Ждуны едят.

Ждун. Помнишь, какое было пиво на углу нашей улицы в маленьком ресторанчике? А какие подавали колбаски! Горячие, жирные. Проткнешь – сок брызжет во все стороны.

Жена Ждуна. А напротив кофейня. Какой там был штрудель!

Ждун. (читает надпись на тюбике) Крольчатина. Никогда не забуду крольчатину, что была на юбилее твоего отца!

Жена Ждуна. А баранина! В нежном соусе с медом!

Ждун. Это уже у моего отца. Какие воспоминания! Как хороша была жизнь, как вкусна! Сколько деликатесов! Помню все наши походы в гости. Всё-всё, что там удавалось попробовать! До сих пор картина перед глазами. Чувствую запах, вкус. Какое счастье – просто сидеть за праздничным столом и есть! Наверное, на Марсе уже научились готовить настоящую еду и подают ее не в тюбиках, а на больших тарелках. И чтобы пар валил из кастрюли, а с кухни доносились ароматы настоящей трапезы с дымком.

Жена Ждуна. Сейчас бы съела простой картошки. Вареной картохи. Да с селедочкой.

Ждун. Да с огурцом!... Это счастье!

Жена Ждуна. Эх.

Ждун. Эх.

5

Серая зона.

Чижик. Все! Отходил свое, больше не могу. Хочешь – стреляй, хочешь – бросай. Все равно. Нет сил. Горю. Проклятая дырка. Сдохнуть на траве, которую можно приложить. Смешно! Куда приложить, зачем? Неужели помирать? И колодец твой не помог.

Кашевар. Ключ.

Чижик. Какая разница?

Кашевар. Теперь никакой.

Чижик. Не хочу ничего…

Появляются Ждуны: Мужчина, женщина, девушка.

Ждун. Кто такие, добрые люди? Вас не знаем. Откуда идете, зачем пожаловали к нам?

Кашевар. Здравствуйте.

Ждун. Ну, здравствуйте, коли не шутите.

Кашевар. Мы к вам за помощью. Нам нужны медикаменты, шприц, антисептики. Есть в хозяйстве аптечка? Вижу, люди вы обстоятельные, зажиточные. Продержались. Да и место это война обошла стороной.

Ждун. Оно конечно так. От голода не пухнем, свое, нажитое тяжёлым трудом, сохранили, спасли.

Кашевар. Помогите, пожалуйста. Будем благодарны.

Ждун. Что нам с этой благодарности? Потом ваши придут, будут говорить, что мы помогали ему, вроде как врагу... Какую тогда нам окажут благодарность?

Кашевар. Хорошо, помогите мне. Дайте лекарства, немного воды и еды...

Жена Ждуна. А если придут его... И скажут, что мы помогали тебе?

Чижик. Вы, уважаемые, вообще за кого?

Ждун. Мы ни в чем не участвуем и ни за кого не стоим. Мы ни при чём. Это не наша война.  Поэтому живы, здоровы и хозяйство наше цело. Сами понимаете. Иначе никак.

Кашевар. А если так?! (Достает пистолет.)

Ждун. А так? (Достает обрез.)

Чижик. Пошли отсюда.

Ждун. Вот и правильно. Ступайте, солдатики, Бог вам в помощь.

Кашевар. Бога всуе не упоминай…

Отходят. Ждуны исчезают.

Чижик. Что, этих тоже пожалел бы, если бы сладил?

Кашевар. Не знаю…

Чижик. Я знаю. Прибил бы, рука не дрогнула. Это тоже война. Она везде. Не видишь? У нее свои правила. Да что тебе говорить? Кулинар.

Кашевар. Кашевар.

Чижик. Все… Сдохну сейчас. Больше не могу. Теперь уже точно... Почему  я? Как это будет? Проваляться в этом месте день, может два. Потом коньки отбросить и… Куда? Потом куда? Чего молчишь, повар из храма? Ты же все знаешь? Что я сделал такого, чтобы в поле этом вот так просто сгинуть? Ни за что! Кто это придумал? Кто решил за меня?... Лежать, смотреть на небо. На солнце твое чертово, слушать кузнечиков. Они меня теперь ненавидят. Кто так решил?...

Появляется девушка (дочь Ждунов)

Дочь Ждунов. Возьмите.

Протягивает аптечку, пакет с едой и водой.

Дочь Ждунов. Простите их. Они просто защищают своё. Меня защищают. Простите.

Кашевар. Что здесь? Антибиотик есть? От гангрены? Бинты?

Дочь Ждунов. Здесь сыворотка.

Кашевар. Спасибо. Сейчас уколем, замотаем.

Дочь Ждунов. Просто укол не поможет. Рана должна быть открыта… Сколько времени прошло?

Чижик. Третий день.

Дочь Ждунов. Так… Что вы делаете?... Дайте сюда. Не бойтесь, я в медицинском учусь… Училась… Чем смогу – помогу. Только вам нужно быстрее добраться до госпиталя. Здесь серая зона, а не операционная, сами понимаете.

Кашевар. Спасибо вам… (Чижику) А ты говоришь – колодец.

Дочь Ждунов. Какой колодец?

Кашевар. Нет, ничего. Это я о своем.

6

Бункер. Священник подходит к Летописцу.

Священник. Наверное, я не совсем тактичен. Поневоле стал вашим слушателем. Все мы здесь, словно в одной банке. Не спрятаться, не утаить. Хочу сказать. Благое дело вы задумали. Кто-то должен это делать, вы правы. Вы литератор?

Летописец. Был учёным, создавал двигатели кораблей, на которых мы сегодня улетаем.

Священник. Ученый…

Летописец. А вы?...

Священник. Сейчас это уже не имеет значения. Люди моей деятельности более не нужны. Нам туда билет не предлагают. А купить его не на что.

Летописец. А как же программа «Ты нужен Марсу». Платить не надо.

Священник. Не подходим. Там решили, что мы бесполезны… Но дело не в этом. Наверное,  я покажусь нескромным. Хотел бы оставить несколько слов в вашей летописи времени. Если это возможно. Я заметил, что вы мучительно ищете причину зла, которое свершилось. У меня для вас есть несколько слов. Вы не против?

Летописец. Признаюсь, вы первый, кто мне это предложил. Конечно. Слушаю вас.

Священник. Постараюсь быть кратким и говорить на простом языке. Я тоже многое передумал за последние годы. И вот что понял: Все дело в штуке, которую когда-то называли ценностью. Сегодня это понятие исчезло, растворилось во времени. Вы можете узнать об этом из записок столетней давности. Сейчас известно только слово цена. Но когда-то все было иначе. Люди верили в Бога. В красивых зданиях с большими куполами, которые вы видели до катастрофы, и где ещё вчера веселилась молодежь, молились.

Летописец. Простите?

Священник. Ах! Конечно. Поясню. Это такой ритуал, который объединяет всех одной верой. Во что? В кого? В Бога… Как-нибудь я об этом вам расскажу. Ещё люди писали картины, сочиняли музыку. Не ту, которую мы слушаем сегодня. Впрочем, сегодня мы не слушаем ничего, кроме рекламных объявлений. Ещё люди объединялись в семьи… Много было настоящего, подлинного. Ценности…  Это важно. Боюсь – это главное! Человек должен за что-то держаться. Если такая опора отсутствует – начинается хаос. Что и произошло.

7

 Серая зона.

Чижик. Какая она.

Кашевар. Какая?

Чижик. С такими раньше не общался. Не похожа на других.

Кашевар. Помогла тебе?

Чижик. Вроде легче… До госпиталя бы доползти… Молодая девица… спасла меня. Спасла человека. Сама этого не знает. Живёт где-то в деревне. В дыре. Коров доит. Баранов пасет.

Кашевар. Здесь нет баранов.

Чижик. Ну, горных коз.

Кашевар. И гор здесь нет. Учится она. Медиком будет.

Чижик. Где она теперь учится? В серой зоне? Теперь здесь школа одна – кто кого… Странная. Спасла. Молодая, лет двадцать – не больше. С такой бы я затусил… Ее предков пристрелить хотел, а она спасла… Что это?... Опять часовня.

Кашевар. Это храм. Зайдем.

Чижик. Чего заходить?

Выходит священник.

Кашевар. Здравствуйте, батюшка. Вы один тут? Вас не эвакуировали?

Священник. Разве можно оставить обитель? Здравствуйте. Заходите.

Кашевар и Чижик заходят в церковь. Кашевар положил автомат, подошёл к иконе, молится. Чижик стоит в стороне.

Священник. (Чижику) Подойти к иконам не хотите? Помолиться?

Чижик. Да… Ну как… Не умею я.

Священник. Это не страшно. Никогда не поздно научиться. Страшно, когда делать это разучился...

Пауза.

Священник. (Чижику) Хотите о чем-то спросить?... Хорошо, что зашли. Попав на войну, многие находят дорогу к храму.

Чижик. Как же ваше "не убей"? Все здесь кровью замазаны.

Священник. Война – страшное дело для тех, которые устраивают ее без нужды, без правды, с жаждою корысти, превратившейся в жажду крови. На них лежит тяжкая ответственность за кровь и бедствия своих и чужих. Но война – священное дело для тех, которые принимают ее по необходимости, – в защиту правды, веры, Отечества. (Филарет Московский)

Чижик. Так убивать или нет?

Священник. Заповедь «Не убивай»… Но Господь дал нам и другую: «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». (Ин. 15. 12,13).

Чижик. Любить?

Священник. Да. Солдат берет оружие не для того, чтобы убивать, а для того, чтобы защищать тех, кто не может себя защитить. Он и есть лучший воин на земле.

Чижик. Может и врага любить?

Священник. Да.

Чижик. Как это?

Священник. Прощать. Отвечая злом на зло, мы поступаем тем же способом, что и злодеи, потому сами становимся такими же, как наши враги. Как мы можем быть с Богом, если уподобляемся в ненависти Его противнику?

Чижик. Так что делать?

Священник. «Благословляйте проклинающих вас» (Лк. 6: 28), – заповедует Христос. Любить врага – это значит иметь свободу сердца – свободу от оков злопамятства, ненависти! А ненависть - цепь, сковывающая сердце… Это не значит воспылать чувствами. Но значит относиться к другому так, как ты хочешь, чтобы он относился к тебе.

Чижик. Любить врагов?!

Священник. «Те, кто вас ненавидит, творите им добро» (Лука 6:27). Библия говорит: «Если твой враг голоден, накормите его. Если жаждет, напоите.» (Римлянам 12:20). «Благословляйте тех, кто вас проклинает» (Лука 6:28). Библия советует: «Не отвечайте на обиду обидой. Благословляйте же» (1 Петра 3:9). Этот совет помогает нам разорвать порочный круг ненависти. «Молитесь за тех, кто вас оскорбляет» (Лука 6:28). Не отвечайте злом на зло, когда вас оскорбляют (Римлянам 12:17). Вместо этого просите Бога простить этих людей. Не ищите мести, оставьте суд Богу, который по поступкам воздаст каждому (Левит 19:18; Римлянам 12:19) Любовь к врагам - это не просто красивое учение, это истинный путь, ведущий к внутренней свободе. Когда мы любим тех, кто нас обижает, мы отрываемся от темных эмоций, которые захватывают наше сердце, и открываем путь для света. Это как прощение, которое освобождает не столько того, кто нас обидел, сколько нас самих от тяжести злобы и ненависти. Приняв любовь как силу, которая переворачивает сердца, мы становимся сильнее, ведь настоящая сила не в мести, а в умении прощать. В этой любви нет слабости, наоборот, она требует мужества. Это может быть трудным, особенно когда нас ранят, но в этих моментах мы можем ощутить, как близка настоящая духовная сила, когда мы выбираем путь мира и любви. Именно через этот путь мы, в конечном итоге, становимся более похожими на Бога, который проявляет безусловную любовь ко всем - даже к тем, кто отвергает Его… Понимаете?

Чижик. Нет! (Шатаясь, уходит)

8

Бункер. Летописец начитывает текст.

Летописец. Брат, у меня всё в порядке. Продолжаю собирать информацию, работа моя подходит к концу. Воспользуюсь твоим терпением, приведу пару примеров из истории. Я разыскал интервью некоего господина, который был столетие назад политиком, то есть человеком, определяющим будущее мира. Занимал высокий пост. Не буду комментировать, все понятно из его слов. Вот небольшой фрагмент:

Вопрос: Что сегодня в это непростое время для вас является главным?

Ответ: Единственное, что имеет смысл - это деньги… Законы, войны, перевороты, санкции – это инструменты. Люди это цифры. Они значат только одно, сколько власти ты сможешь получить за их счёт.

Вопрос: А как же те, которых убивают? Они чьи-то родители, дети, жены, мужья.

Ответ: Человеческая жизнь - расходный материал, не более того. Слабые жертвуют собой, сильные получают все.

Вопрос: Вам их не жаль?

Ответ: Люди приходят и уходят - деньги остаются с нами. Остальное не имеет значения.

А вот ещё одно интервью пол веком ранее. Этот герой прославил себя тем, что, будучи пилотом военного самолёта, первым сбросил атомную бомбу на людей. На целый город. В одно мгновение погибли более 70 тысяч. Впоследствии от излучения ещё около 140-ка. Репортёрам потом сказал он следующее: «Я горд, что был способен, начав с ничего, распланировать операцию и привести её в исполнение так безукоризненно, как я сделал… Я сплю спокойно каждую ночь… Если вы поставите меня в такую же ситуацию, то да, чёрт побери, я сделаю это снова». Самолёт, совершивший этот подвиг, он назвал в честь своей мамы, которая гордилась своим сыном. Сентиментальный убийца – не правда ли?

9

Серая зона.

Кашевар. Поднажми. Пора дойти уже, немного осталось.

Чижик. Права была та девочка, серая зона – не лазарет. Нужна больничка. Где ее здесь взять? Не могу. Снова поплыло. Мозги плавятся.

Кашевар. Нужно идти.

Чижик. Да, пошел ты, экскурсовод. Куда ведёшь, сам догоняешь?

Кашевар. На юг. По солнцу не ориентируешься? Даже этого не знаешь?

Чижик. Достал ты своим солнцем!... Где оно? Сейчас дождь ливанет, гроза!... Мы были уже здесь. Я помню этот БТР.

Кашевар. Здесь много сожжённой техники.

Чижик. Говорю – были. Знаю точно.

Кашевар. Ерунду несёшь.

Появляются старик со старушкой.

Старик. Снова пришли? Ключ в той стороне, не забыли?

Старушка. Может яблочек еще собрать в дорожку. Сейчас, сейчас.

Появляется Тиктокерша.

Тиктокерша. Надумали-таки. А я знала. Такими деньгами не бросаются. Продолжим стрим! Мальчики в кадр!

Появляются Медики.

Медик 1. Идите к нам.

Медик 2. Оба.

Медик 1. Быстро к машине.

Медик 2. На каталку.

Медик 1. Накатим антибиотик, мало не покажется.

Появляется священник.

Священник. Снова помолиться? Это хорошо. Когда дорога к храму не забыта, это правильно. Так и должно быть. Вы на верном пути.

Появляются Ждуны.

Ждун. Нет, солдатики, сюда больше не надо. Забудьте дорогу сюда.

Жена Ждуна. Что вы здесь потеряли? Идите отсюда! Явились! Оставьте нас в покое, у нас ничего нет!

11

Серая зона. Темнота. Вспышки молний. Кашевар и Чижик бегут. Падают на землю. Снова бегут. Остальные исчезли. Ливень.

Кашевар. Не понимаю. Шли на юг. Строго на юг. Уже должны были добраться. 4 дня… Серая зона. Что за ерунда?!

Чижик. Экскурсовод! Заблудился?

Кашевар. Кашевар я.

Чижик. Стряпун ты. Кругами водишь? Угробить меня решил? Давай! Дался я тебе? Сам идёшь – куда не знаешь! Хороший такой, заботливый. Ненавижу! Кончить тебя надо было давно! Все из-за вас! Из-за тебя!

Чижик идёт на Кашевара.

Чижик. Стреляй! Чего стоишь? Ты же ничего не можешь! Оружие он держит. Человеком быть хочет. Что ты мне сделаешь? Да я тебя голыми руками! Ненавижу!

Кашевар. Стоять! Сейчас спущу курок! Опять бредишь! Стоять, сказал! Ты у меня в плену!

Чижик. У серой зоны мы в плену, идиот. Отсюда выхода нет! Блогерша права! Это арена. Жизнь – это война! Пока кто-то кого-то не прикончит, она не закончится. Ты не выйдешь отсюда! Не понимаешь? Что? Не можешь, так я тебя достану! Конец тебе, повар!

Кашевар. Это я тебя ненавижу! Из-за таких уродов дочери мои третий год растут без отца! Дебилы конченные вы! Ненавижу!

Чижик. Убью!

Звук летящего дрона.

Кашевар. Лежать!

Кашевар падает на землю. Чижик спиной пятится к нему, закрывая собой. Взрыв. Кашевар вскакивает. Чижик остаётся лежать.

Кашевар. Ты что? Зачем?

Пауза.

Чижик. Не знаю… Глупая она - эта ваша война. Глупая… Больно. Опять больно... Передам привет твоему кузнечику. Я ему задолжал. Встречусь с ним скоро... Очень больно. А ведь не в спину. Вот, значит, оно как. Живи, кашевар…

Прижимает руку к груди, умирает…

12

Бункер. Вбегает Девица.

Девица. (кричит) Последний корабль отчаливает сегодня! Больше летать не будет. Свободных мест нет! Билетов нет! Да и не дал бы их никто! Кому мы нужны! Приплыли! Конец!

Жена Ждуна. (громким шепотом мужу) Быстро иди разбирайся. Быстро! Они нам должны! (он убегает) Слышишь, должны! У нас есть гарантии!

Старушка. О Боже! Как хорошо, что они давно там! Как это хорошо!

Девица. Идиоты!... (кричит) Я не хочу сдохнуть в этом бункере! Почему я? Кто так решил? Миллионы уже давно там! Я не хочу помереть в этом склепе! Сколько лет я не видела небо! Ничего не видела! Только голых мужиков! Почему я должна оставаться с дебилами, с никчемным старичьем! Что я сделала такого? Будь проклята эта жизнь! Ненавижу!... (Священнику) Старик, ты пожил, ты все видел! Почему я? За что? Я знаю, кто ты такой, в детстве книжки читала. Что мне делать? Что?! Не молчи.

Священник. Скажу, но тебе может не понравится.

Девица. Говори!

Священник. Подумать о ком-то еще.

Девица. Что?

Священник. Это просто. Станет легче, девочка, поверь.

Затемнение. В свете прожектора появляется брат Летописца (в прошлом Чижик). Рядом с ним девушка (в прошлом дочь Ждунов). Может держать в руках кулечек (закутанного младенца). Все на сцене смотрят на них.

Брат Летописца. Здравствуй, брат. Без долгих приветствий. Сейчас некогда. Хочу тебе кое-что прочитать. Слушай внимательно: Прошлое нашей цивилизации – это история войн. Человек не смог созидательно существовать на планете. Популяция марсиан по какой-то необъяснимой причине с течением времени маниакально стремилась к самоуничтожению. Словно, этот инстинкт заложен природой. Иначе, как объяснить то упорство, с которым она стремилась к роковому концу. Особенно все обострилось за последнее столетие-два, наступила точка невозврата. Мировые войны, перевороты, передел земель. Люди, словно, сошли с ума. Они целенаправленно двигались к краю пропасти…

Брат Летописца отрывается от чтения.

Брат Летописца. Брат, это не текст из твоей летописи. Эти слова написаны кем-то очень давно. Мы проводили раскопки и случайно наткнулись на капсулу времени. Текст был расшифрован компьютером за считанные секунды. Он состоял из древних символов, найденных еще на Земле, находившихся в нашей лингвистической базе данных. Это один язык. Одна цивилизация. Все это сделали мы!... Брат, мы возвращаемся. Пора этот круг разорвать. Пора бессмысленный бег остановить. Хотя бы попробовать. На земле остались ресурсы, наши потомки через какое-то время снова увидят солнце, выйдут из бункеров, будут выращивать хлеб, строить города, школы, храмы. Мы возвращаемся. Жди…

 28.08.2025 г.