*Альбина Гумерова*

 **ДУСЬКИНА ДАЧА**

*трагикомедия в двух действиях*

*Действующие лица:*

***Дуся****, 46 лет*

*И****лья*** *– приёмный сын Дуси, 20 лет.*

***Красная*** *– женщина, длинная, сухая, худая, модельной внешности, 19 лет;*

***Оранжевая*** *– малолетняя мать, самая младшая, хорошенькая пышечка, 17 лет;*

***Жёлтая*** *– женщина, около 30 лет;*

***Зелёная*** *– женщина, 28 лет;*

***Голубая*** *– женщина, 23 лет;*

***Фиолетовая*** *– женщина, около 40 лет;*

**Действие первое**

***Сцена 1***

*Лето. Утро. Слышны птицы, травяные трели. Участок земли под дачу и старенький деревенский домишко на нём. Справа молодая яблоня, чуть дальше от неё козлы, на которых установлено толстенное и длиннющее бревно, из бревна торчит пила. Его пытались распилить, но не осилили и половины. Возле бревна опилки. Чуть дальше аккуратно сложенные кирпичи. Старенький гараж (или сарай), двери его раскрыты, по стенам садовый инвентарь, на полках упаковки с хлебцами и мюслями. Чуть правее от авансцены стоит массивный деревянный стол, по бокам лавки. Во главе стола – стул, похожий на трон. Слева – деревянный туалет. Шесть женщин в одинаковых тёмно-синих платьях простого покроя, напоминающих, скорее, тюремную робу. На первый взгляд кажется, что женщины, будто солдаты, одинаковые и различить их можно только по цветным косынкам, которыми повязаны их головы: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, фиолетовый. Женщины вяло и безрадостно накрывают стол к завтраку: деревенские яйца, отварной картофель, посыпанный зеленью, хлеб, сыр, масло. У женщин измождённый, больной вид. Их ноздри раздуваются от запаха еды, кажется пища сводит их с ума. Женщина в оранжевой косынке режет сыр, быстро кладёт один кусок в рот. Это видит женщина в красной косынке. Мгновенно подлетает к ней и отвешивает звонкую смачную пощёчину.*

ОРАНЖЕВАЯ: Ай! Ты чего!? Никто ж не видит!

ЖЁЛТАЯ *(несёт мимо сковородку):* Эта ж, считай, уж не с нами. Эта ж, считай, вторая Дуська! *(ставит сковородку на стол на подставку, вытирает руки о подол платья).*

КРАСНАЯ *(Жёлтой, свирепо):* Если тебе твой сынок-даун не нужен, то я намерена осенью забрать своего ребёнка! Тем более, он у меня здоровый!

ЖЁЛТАЯ *(устало):* У меня дочь, а не сын. И тоже здоровая. Это у неё вон… *(кивает на женщину в зелёной косынке)* даун.

ЗЕЛЁНАЯ: Не даун, а ДЦПешник. Когда Дуська подпишет, буду сына в реабилитационный центр водить, по санаториям лечить, лучше ваших будет.

ЖЁЛТАЯ *(несёт чайник с кипятком):* Если не сдохнешь раньше…

*Некоторое время женщины молча и обречённо накрывают на стол. Оранжевая всё ещё держится за щёку.*

ОРАНЖЕВАЯ: Зачем она так?! Ведь никто б не узнал! *(через паузу)* Я ЖРАТЬ ХОЧУ!!!

*Красная мгновенно подскочила к ней, отобрала нож, которым Оранжевая резала сыр, схватила за волосы, к горлу нож приставила.*

КРАСНАЯ*:* И я хочу! Тут все хотят! Дуська как собака, всё чует!

ОРАНЖЕВАЯ *(тихо*): Я так больше не могу…

КРАСНАЯ: А ребёнка своего бросить ты смогла?! Сучка малолетняя! Под мужика лечь смогла?!

*Красная тянет за волосы Оранжевую ещё больше назад. Остальные женщины, будто давно привыкшие к подобному, продолжают накрывать, не обращая внимания на жестокую сцену.*

КРАСНАЯ *(дрожащими от ярости губами):* Дуська же ясно сказала: один косяк – одна неделя!

ОРАНЖЕВАЯ *(хрипит от боли):* Младенцев быстрее усыновляют. А ещё могут заграницу… Там льготы родителям… А ещё на органы… Ай!!!

КРАСНАЯ: Никто. Моего. Ребёнка. Не. Усыновит. Ведь. Это. Я! Его! Мать!!!

*Мимо них проходит Фиолетовая с ведром воды. Выливает на Красную и Оранжевую и идёт дальше по участку. Оранжевая вырывается, снимает косынку, утирается ею, подключается к работе. Красная всё ещё стоит на коленях с ножом, похожая на загнанного в угол зверька.*

КРАСНАЯ *(страшным шёпотом):* Я вас всех тут порежу! Я за вами следить буду!

ФИОЛЕТОВАЯ *(Оранжевой, спокойно, даже равнодушно):* Она права. Ты давай не жри. Мы же терпим. Дуська учует.

*Оранжевая, издеваясь, подходит к Красной, даёт ей, как собаке, понюхать кусок колбасы.*

ОРАНЖЕВАЯ: Мне осенью восемнадцать исполнится! И я своего ребёнка без проблем заберу! Я ж его в дом малютки отдала, потому что мне ЕГЭ надо было написать! Как только восемнадцать исполнится, мы с Ванькой поженимся, Дуська мне всё подпишет, и я заберу! Я ж не бросала, я сама ещё типа ребёнок. По закону. А что я трахалась, так это родичи мои недоглядели! А вот ты, здоровая баба, отказ написала. Тебя Дуська ещё повертит, как ужа на сковородке. И это… общество не простит тебя, ведьму!

*Мимо вновь идёт Фиолетовая, пристально глядит на Оранжевую.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Ну ты! Меру знай! Шваль…

ОРАНЖЕВАЯ *(обиженно):* А чё я-то – она первая меня ударила!

*Слышен шум остановившейся машины.*

ГОЛОС ДУСИ: Дуй к Газизовым, они мне гуся обещали. Не каждый день сын приезжает!

*На сцену выходят Дуся и Илья. Женщины встают по стойке «смирно». При виде Ильи Красная вздрагивает.*

КРАСНАЯ: Каждый!

ОРАНЖЕВАЯ: Охотник!

ЖЁЛТАЯ: Желает!

ЗЕЛЁНАЯ: Знать!

ГОЛУБАЯ: Где!

ФИОЛЕТОВАЯ: Фазан!

ДУСЯ: Вот сынок, наше будущее родовое поместье!

*Дуся тащит Илью вглубь участка, показывая свои владения.*

ДУСЯ: Дед с бабкой, что тут жили, померли, их внуки мне за бесценок землю продали, «деревня, – говорят, – глушь!» Да здесь лет через десять, знаешь, какие цены будут?! Трассу сделают, станцию дополнительную. Элитное место! Коттеджный посёлок! Там вон я яблоньку посадила. Тут дом будет. Два этажа с балконом. Пока в старой избушке придётся тесниться. Я хочу вон тот соседний участок выкупить и баню с бильярдом построить.

ИЛЬЯ: Так вот же баня, тёть Дусь…

ДУСЯ: Это развалюха от прежних хозяев осталась, пока её топим. Но со временем будет всё, сынок! Мама для тебя старается, ты ж у меня единственный! *(лезет к Илье, чтобы облобызать его).*

ИЛЬЯ *(пытается отстраниться):* Тёть Дусь! Ну ладно тебе!

*Красная громко чихает.*

ИЛЬЯ: Будьте здоровы…

*И вдруг Илья замечает Красную. Она чуть подалась в его сторону. Илья глядит на Красную, не веря своим глазам.*

ИЛЬЯ *(растерянно):* Каждый охотник желает… Они у тебя радугу, что ли, символизируют?

ДУСЯ: Чтобы имена ихние не запоминать. Нехристи. Сперва детей своих бросили, потом спохватились. С весны уж живут.

ИЛЬЯ *(глядя на Красную)*: И всё лето не уезжали?

ДУСЯ: А пусть едут, я тут насильно никого не держу. Тут все по доброй воле. Давай к столу, сынок!

*Красная, как и прочие женщины продолжила накрывать на стол, на Илью больше не глядит. Илья подходит к рукомойнику, стаскивает футболку, умывается. Рукомойник лязгает, брызги воды в стороны, Илья фырчит от удовольствия. Женщины напряглись в немом желании. Дуся любуется Ильёй. Даёт ему полотенце, Илья вытирается. На мгновение встречается глазами с Красной.*

ДУСЯ: Зелёная, чайник кипяти! Голубая, хлеб порежь! Остальные, сесть за стол!

*Дуся, Илья, женщины, кроме Зелёной и Голубой, садятся за стол. Илья и Дуся принимаются за еду, женщины сидят на одной лавке, касаясь друг друга плечами и опустив глаза. Голубая режет хлеб. Илья берёт отрезанный кусок, маленький нож и принимается мазать хлеб маслом. Голубая сглатывает слюну. Это замечает Дуся.*

ДУСЯ: Голубая, намажь-ка ему масло.

ИЛЬЯ: Тёть Дусь, ты чё, я сам!

ДУСЯ *(пристально глядя на Голубую)*: Тихо. Голубая, мажь.

*Голубая берёт кусок хлеба у Ильи, начинает медленно мазать маслом. Илья берёт другой кусок, мажет. Женщины стараются не глядеть на еду, не нюхать. Выходит Зелёная, наливает в бокалы Дуси и Ильи чай.*

ИЛЬЯ: Тёть Дусь… Ну ты совсем… Хуже, чем в армии. *(тихо)* Ты, конечно, смотри сама, но, по-моему, пора их всех распустить. Подпиши ты им, и пусть уезжают! Дом они тебе всё равно не построят – это ж бабы. А я бригаду шабашников привезу.

ДУСЯ: Рано шабашников. Я ещё проект не утвердила. И кредит мне ещё не одобрили. К тому же, они тут все перетрахаются, с шабашниками этими... Мне это надо?!

ИЛЬЯ*:* А если голодом морить…

*Голос из-за кулис: «Д-о-ось!»*

ДУСЯ: О, явился! *(громко)* Привёз гуся?

*Слышен гусиный крик. Дуся скоро вытирает рот, бежит за кулисы.*

ДУСЯ: Едрить твою налево, он что, живой??

*Вдруг Голубая, которая мазала маслом хлеб, быстро запихивает его себе в рот. За кулисами слышен голос Дуси, гуся и водителя. Зелёная кинулась вырывать изо рта Голубой хлеб. Остальные пытаются разнять. Оранжевая хватает со стола всё без разбору и глотает.*

ЗЕЛЁНАЯ: Шухер!

*Женщины еле успевают сесть за стол, когда на сцене появилась Дуся.*

ДУСЯ: Кто жрал?

*Никто не шелохнётся. Дуся идёт вдоль лавки, на которой сидят женщины.*

ДУСЯ: Красная, кто жрал?! Встать!!! Выйти из-за стола!

*Женщины выполняют. Дуся близко подходит к каждой и нюхает.*

ДУСЯ: Рассчитайсь!

КРАСНАЯ: Каждый.

ОРАНЖЕВАЯ: Охотник.

ЖЁЛТАЯ: Желает.

ЗЕЛЁНАЯ: Знать.

ГОЛУБАЯ: Где.

ДУСЯ: Где?! Хлеб где?

ИЛЬЯ *(вскочил):* Тёть Дусь, я съел, я!

ДУСЯ: *(Голубой)* Жрала? *(остальным)* Она жрала?! *(отвешивает пощёчину Голубой)*. Кто ещё жрал? Красная!

КРАСНАЯ: Я.

ДУСЯ: Вр-рёш-шь!

*Несколько мгновений Дуся и Красная глядят друг другу в глаза. Илья глядит на них. Дуся вновь идёт к другому концу стола.*

ДУСЯ: Всем сесть. Смотреть, как мы завтракаем.

*Вновь садятся за стол. За кулисами гогочет гусь. Беспечно-весёлым голосом Дуся продолжает беседовать с Ильёй и с удовольствием ест.*

ДУСЯ: Вот баран этот водитель! Живого гуся притащил. Полторы тысячи пожалел. Сами, говорит, прирежем! Сердца ж не хватит. Да и ты у меня нежный…

ИЛЬЯ: Тёть Дусь! Когда они жрали-то нормально? Это ж подсудное дело! Они ж у тебя как звери!

ДУСЯ: Нет, сынок. Зверь своё дитя никогда не бросит. А эти!.. Залетели, выносили, родили. За сиськи свои испугались! Что обвиснут! За фигуру свою! Что круги под глазами будут от недосыпа! За жизнь свою спокойную! Ты думаешь, они голодные?!

*Дуся вытаскивает из-за стола Илью и ведёт к гаражу. Показывает мюсли, хлебцы.*

ДУСЯ *(хохочет):* Вон сколько жрачки! Для фигуры. И фитнес у меня. Голубая, Жёлтая, живо на фитнес!

*Голубая и Жёлтая подходят к бревну, из которого торчит длинная пила.*

ДУСЯ: За час допилите – подпишу!

*Голубая и Жёлтая жадно взглянули друг другу в глаза и принялись рьяно водить пилой, которая то и дело застревает зубьями в бревне.*

ДУСЯ: Остальные – жрать еду для похудания. И кефиром однопроцентным запи-и-вать! *(заливается в смехе).*

*Остальные нехотя жуют мюсли и хлебцы, с завистью и болью глядя на Голубую и Жёлтую.*

ДУСЯ: Оранжевая, дрова руби! Баню будем топить!

*Оранжевая берёт топор, который воткнут в низкий широкий пень, а когда проходит мимо Дуси, Дуся хватает её за запястье и тихо, сквозь зубы говорит.*

ДУСЯ*:* В другой раз жри тихо, чтобы никто не видел. Поняла? *(громко)* Руби!!

*Оранжевая неумело, но с энтузиазмом рубит дрова. Кричит гусь. Красная резко встаёт, уходит.*

ДУСЯ: Испекли треугольники… Сынок, а может, ты со мной в город съездишь после обеда? В ресторане поужинаем?

ИЛЬЯ: Не, тёть Дусь, я на свежем воздухе побыть хочу.

ДУСЯ: Не вздумай тут трахать их, пока меня не будет! Особенно Оранжевую, ей ещё восемнадцати нет.

ИЛЬЯ: Тёть Дусь, я и не собирался…

*Вновь гогочет гусь.*

ДУСЯ *(встаёт, идёт в кулисы)* Полторы тысячи пожалел, паразит!

*Дуся и Красная сталкиваются. Красная на вытянутой руке суёт ей голову гуся. Дуся даже отшатнулась. Тут же подлетает Зелёная.*

ЗЕЛЁНАЯ*:* А я ощипать могу.

ДУСЯ *(оборачивается на Илью)*: Сынок, видал какие девки! Живое существо зарезать им, как два пальца… А что я удивляюсь, они ж детей своих бросили! Иди, щипай... Фиолетовая, Оранжевая, дуйте на грядки…

*Дуся вновь садится за стол к Илье.*

ИЛЬЯ: Тёть, давай по маленькой за встречу?

ДУСЯ: Илюш, нельзя. Сегодня бездетная пара приедет.

*Красная, держа в руке голову гуся, живо подлетает к Дусе, становится на колени.*

КРАСНАЯ: Дуся. Не отдавай. Моего. Христом. Богом. Прошу: не отдавай!

ДУСЯ *(зло отпинывает):* Да отцепись ты! Им девочку надо!

ЖЁЛТАЯ *(застыла с пилой, испуганно):* Девочку?..

ГОЛУБАЯ: Не останавливайся!!! Пили! Пили!

*Однообразный звук пилы о дерево.*

*Свет постепенно гаснет.*

***Сцена 2***

*Летний вечер. Темно. Слышен сверчок. В глубине сцены Жёлтая всё ещё измождённо висит на пиле, пытаясь водить её по бревну, в темноте женщину почти не видно. Горит тёплым светом банное окошко, слышно, что внутри кто-то моется. Из дома крадётся Красная. Видит Жёлтую, отсылает её в дом. Жёлтая, еле волоча ноги, плетётся. Красная садится возле бани. Слышен скрип двери. Обвязавшись по пояс простынёй, из бани выходит Илья. Видит Красную. Молча садится рядом. Некоторое время Илья и Красная сидят, глядя в темноту.*

ИЛЬЯ*:* Мать уже знает?

КРАСНАЯ: Я скажу Дусе, что ты меня беременную бросил. *(с иронией)* Откажется от тебя. Наследства лишит.

ИЛЬЯ: У неё кроме этой дачи ничего толком и нет. Подумаешь, деревня. Не велика потеря.

КРАСНАЯ *(отчаянно)*: Ты бросил мать своего ребёнка!

ИЛЬЯ: Я бросил женщину, которая мне изменила *(выходит из себя, но говорит негромко)* Я тебя… любил! Собирался с матерью знакомить! А ты красивой жизни захотела! Не успел я в армию уйти, замутила с каким-то душным мужиком! И не навязывайте мне вашего выблядка!

КРАСНАЯ: Они мне квартиру обещали. Нам, то есть…

*Илья во все глаза глядит на Красную.*

ИЛЬЯ: Какую ещё квартиру?!

КРАСНАЯ: Бездетная пара. Я хотела тебя из армии в новой квартире ждать.

*Илья сходит с крыльца бани, подаётся то в одну, то другую сторону.*

ИЛЬЯ: То есть… ты! Стала суррогатной матерью?! Тогда при чём тут я?!

КРАСНАЯ: Потому что на момент оплодотворения я уже была беременна! Угадай от кого!

ИЛЬЯ: Думаешь, я совсем дебил?! Нет, со мной это не проканает! Они передумали, и теперь ты навязываешь мне ребёнка!

КРАСНАЯ: Я хотела, чтобы у нас с тобой было жильё! Думала, отдам им ребёнка, а когда ты вернешься, мы поженимся и своего родим! Хотя бы крыша над головой будет!

ИЛЬЯ: Крыша??!

КРАСНАЯ: А ты хотел меня в дом своей матери привести?

ИЛЬЯ: Она мне не мать…

КРАСНАЯ: Тем более! Она тебе даже не мать. Захотела – выгнала, захотела – приласкала.

*Из дома выходит Голубая, идёт мимо Красной и Ильи в баню.*

КРАСНАЯ *(раздражённо)*: Занято, не видишь?!

ГОЛУБАЯ *(смеясь)*: Вы чё, вместе, что ли, намываетесь?

КРАСНАЯ: Шуруй в дом. Потом придёшь.

*Хмыкнув, Голубая прошла было в баню, но Илья грубо схватил её и смачно поцеловал. Голубая дёрнулась, через мгновение ей удалось освободиться от Ильи. Она от него отпрянула и размашисто отёрла тыльной стороной ладони рот. Схватила топор, который воткнут в низкий широкий пень.*

ГОЛУБАЯ: Только тронь меня ещё!

КРАСНАЯ: Тебе сразу сказали, занято!

ГОЛУБАЯ *(втыкает топор обратно в пень):* А ты думаешь, если спать с ним будешь, он Дусю уговорит? Ха! Не мечтай даже.

КРАСНАЯ: Убирайся.

*Голубая уходит в сторону дома, но оборачивается вновь.*

ГОЛУБАЯ: Самая умная, да? Тут все начнут с ним спать, за детей своих просить. И Дуся так прям всем и подписала! Да она рассвирепеет, узнав, что вы...

*Красная вскакивает, хватает топор, швыряет его в Голубую, Голубая еле успевает увернуться.*

ГОЛУБАЯ: Дура! В тюрьму же сядешь!

*Голубая спешит в дом, Красная вдогонку ей.*

КРАСНАЯ: Всем скажи, что в бане занято!

*Красная и Илья вновь остаются одни. Илья подбирает топор, одни махом вставляет его обратно в пень.*

ИЛЬЯ: Всё такая же ревнивая! Но ты мне не жена, и не указ. А что ребёнок мой – надо ещё доказать.

КРАСНАЯ: Ни замуж за тебя, ни алиментов не хочу.

ИЛЬЯ: А чего пришла?!

КРАСНАЯ: Скажи матери, чтоб подписала мне.

ИЛЬЯ: Она и так подпишет, рано или поздно.

КРАСНАЯ *(свирепо, отчаянно):* Мне сейчас надо! Пока не усыновили! Наш сын красивый! Здоровый! Вокруг него так и вьются!

*Илья вдруг подходит к Красной, берет за плечи.*

ИЛЬЯ: Прекрати истерику! Ты же сама собиралась поменять ребёнка на квартиру?!

КРАСНАЯ *(сквозь слезы):* А теперь передумала! Я его родила, понимаешь? Я сначала думала, он мне помешает, а сейчас не могу без него! С ума схожу! Ну это же твой сын тоже! Ну помоги ты мне, ради бога!!!

*С Красной истерика. Илья некоторое время стоит возле неё, затем подходит, пытается приподнять и успокоить. Крепко сжимает, гладит по волосам. Илья и Красная целуются.*

КРАСНАЯ *(пытаясь освободиться от поцелуя):* Не надо, Илюша…

ИЛЬЯ: Я… с ума сходил! За весь год! Ни звонка… ни письма…

КРАСНАЯ: Верни мне сына! Уговори свою мать!

ИЛЬЯ: Верну… обязатель…но вер…ну

*Илья и Красная, охваченные страстью, скрываются в бане.*

*Появляется Дуся. Осматривается. Подходит к столу. Откидывает тканевую салфетку, отламывает хлеб, кладёт в рот. Черпает ковшом воду из огромной кастрюли, что стоит у рукомойника, отпивает. Её внимание привлекла баня. Дуся осторожно к бане подходит. Садится на ступени бани, некоторое время сидит. Вдруг изо всей силы бьёт кулаком по двери. Через мгновение Дусю толкает в спину дверь. Дуся встает. Из дверной щели высовывается торс Ильи.*

ИЛЬЯ *(сконфуженно):* Ой! Мама... Ты уже вернулась?

ДУСЯ *(иронично):* Я уж засветло должна была вернуться, сынок!

ИЛЬЯ: А-а-а… Чего так долго?

ДУСЯ: А потому что на электричке! Ты же не приехал за мной, как обещал!

ИЛЬЯ *(виновато, растерянно)*: Виноват… тут такая баня, я парился-парился… и… про время… не следил.

ДУСЯ: И скольких напарил? А ну-ка, выйдь сюды!

ИЛЬЯ: Мам, я голый!

ДУСЯ *(свирепеет):* Щас девок построю, узнаю, которая там с тобой!

ИЛЬЯ *(выходит, обмотанный простынёй)*: Ну с чего ты взяла, что там кто-то есть?

ДУСЯ: А с того, что ты меня мамой называешь, только когда делов натворишь! *(пауза)* С лёгким паром, кстати.

ИЛЬЯ: Спасибо…

ДУСЯ: Как баня?

ИЛЬЯ: Восторг.

ДУСЯ: Девки мылись?

ИЛЬЯ *(немного смутившись)*: Кто-то мылся, кто-то нет… Я днём растопил.

ДУСЯ: Иди скажи, чтоб пришли мыться. Все до единой. *(продолжая глядеть на Илью)*: Красная, выходи. Ступай в дом.

*Через несколько мгновений мимо Дуси и Ильи проходит, прижимая к себе одежду, Красная в простыне. Красная оборачивается, глядит на Илью.*

ИЛЬЯ: Тёть Дусь, ну ты это… У тебя третий глаз, что ли есть?!

ДУСЯ: Оранжевую не смей трогать.

ИЛЬЯ: Знаю-знаю, ей восемнадцати нет.

*Красная проходит в дом. Илья присаживается на бревно. Закуривает. Дуська садится рядом, берёт у него сигарету и тоже курит.*

ИЛЬЯ: Тёть Дусь, а тебе не влетит за Оранжевую? Детский труд там, всё такое? Её родители на тебя в суд не подадут?

ДУСЯ: Её родители молятся на меня! Они с ней справиться не могут, она с тринадцати лет на улице.

*Из дома гуськом друг за другом выходят женщины все в платках, обмотанные простынями, идут мимо Ильи и Дуси в баню. Красная идёт замыкающей.*

ДУСЯ: Красная, Оранжевая, дуйте в дом. Чего вылупились, дуры? Красная, ты уже мылась.

ОРАНЖЕВАЯ *(возмущенно):* Я не мылась!

ДУСЯ: Вон отсюда!..

*Красная, взглянув на Илью, разворачивается, идёт в дом. Оранжевая глядит то на Красную, то на Дусю и остальных.*

ДУСЯ: Ну?!

*Оранжевая быстрым психованным шагом уходит в дом, чуть не сбив Красную с ног.*

*Свет гаснет.*

***Сцена 3***

*Постепенно появляется свет. Баня. Бревенчатые стены. Пар. Широкие лавки по периметру стен. Женщины сидят полукругом, в простынях. В центре восседает Дуся. Широко расставив ноги, полощет веник в тазу, что стоит перед ней. Женщины натираются мочалками. Через некоторое время голос Дуси нарушил тишину.*

ДУСЯ: Значит так… У Красной умер ребёнок.

*Все замерли на мгновение, и тут же заволновались.*

ЗЕЛЁНАЯ*:* Ой, Дусь, а с моим всё в порядке?!

ГОЛУБАЯ: А с моим?!

ДУСЯ: А ну заткнулись! У всех дети живы. Так. Думаем, что делать с Красной. Фиолетовая, ты ей скажешь.

ФИОЛЕТОВАЯ: Почему я?

ДУСЯ: Давай Оранжевой поручим! Тут аккуратно надо, ласково.

ФИОЛЕТОВАЯ: Сама скажи. Ты же это затеяла.

ДУСЯ: Я затеяла?? Я затеяла! Забеременела, родила, отказалась от ребёнка! Бросила своё дитя! *(на Зелёную)* она-то хоть от дефективного отказалась. А вы от здоровых.

*Вдруг Зелёная хватает веник и начинает хлестать Дусю, не выбирая места. Голубая и Жёлтая подключаются – это злость от вынужденной покорности давно копилась… Плюс недоедание, неизвестность по поводу детей… Дуся никак не защищается. Фиолетовая бросается разнимать. Падают и гремят алюминиевые тазы, летят мочалки. Наконец, внезапная драка стихает. На Дуське налипшие листья, вся она взъерошена.*

ЗЕЛЁНАЯ *(пристально Дусе в глаза)*: Если с нашими детьми что-то случиться, я из тебя дефективную сделаю.

*Женщины продолжают мыться, натирать друг другу спины. Зелёная помогает Дусе.*

ЗЕЛЁНАЯ: Не надо Красной ничего говорить. Дуся, подпиши ей, пусть едет, а там ей скажут.

ЖЁЛТАЯ: А я считаю, надо ей другого отказника отдать.

ГОЛУБАЯ: Ты думаешь, она своего не узнает?!

ДУСЯ: Хватит! Фиолетовая, ты скажешь. Завтра с утра. И проводишь на электричку.

ФИОЛЕТОВАЯ: А самой слабо?

ДУСЯ: Скажешь, я тебе подпишу!

ГОЛУБАЯ: Можно я скажу?!

ЗЕЛЁНАЯ: Я скажу!

ДУСЯ: Если скажете, вы у меня тут сгниёте!! Только на свадьбе своих детей увидите!

ЖЁЛТАЯ: По какому праву?! Мы же не наркоманки! Мы уже давно всё осознали!

*Дуся встает с полки, отжимает волосы.*

ДУСЯ: Вы хуже наркоманок. Кончай мытьё! Вам за всю жизнь не отмыться… Фиолетовая, ты скажешь. Не завтра, если, в ближайшее время. И чтоб никакой истерики на моей даче! Слёзы, сопли – всё там, за воротами...

*Дуся выходит.*

ГОЛОС ДУСИ: Скажешь, и я тебе подпишу, и катись к своему ребёнку.

*Остальные женщины с завистью глядят на Фиолетовую.*

*Свет гаснет.*

***Сцена 4***

*Утро. Илья латает крышу бани. Женщины убирают со стола завтрак.*

ИЛЬЯ: Девчонки, поешьте, пока матери нет. Вы ж с голоду свихнётесь! А у меня на вас планы!

*Женщины продолжают заниматься делами, не реагируя на Илью. Только Оранжевая берёт со стола хлеб.*

ОРАНЖЕВАЯ: А я похаваю!

*Красная осуждающе глядит на неё, но сдерживается.*

ОРАНЖЕВАЯ: Мне можно, я – растущий организм. *(Фиолетовой)* И тебе надо хорошо питаться, у тебя скоро климакс. Как ты вообще умудрилась родить в таком возрасте?! Ешь, пока никто не видит!

*Женщины стелют на длинный стол рабочую клеенку, несут тазы с картошкой, ножи, вчерашнего ощипанного гуся. Справляться с хозяйством у них выходит не очень ловко. Илья с крыши наблюдает за ними.*

ИЛЬЯ: Как же вы с мужьями-то жили? Чем вы их кормили? Даже картошку толком чистить не умеете. Жёлтая, в воду опускай, чтобы не почернела. И эти бабы хотят треугольники испечь!

*Илья спускается с крыши, подходит к Голубой. Пристраивается к ней сзади, берёт её руку с ножом.*

ИЛЬЯ: Надо резать кубиками. И мясо и картошку.

ФИОЛЕТОВАЯ: Ты где готовить-то научился?

ИЛЬЯ *(взволнованный прикосновением к Голубой):* В армии…

ОРАНЖЕВАЯ: Походу, всю службу на кухне проторчал.

ЗЕЛЁНАЯ: Тебя там стрелять-то научили? Или только котлы драил?

ЖЁЛТАЯ: Ты погляди на неё! Глазки закатила!

ОРАНЖЕВАЯ *(с набитым ртом)*: Наверно, намокла уже!

*Голубая вдруг приходит в себя, в опьянении отталкивает Илью.*

ГОЛУБАЯ: Ничё я не намокла… *(продолжает резать мясо кубиками).* Кончай жрать, Оранжевая! Сдам тебя Дуське.

ОРАНЖЕВАЯ: А я скажу, что ты с Илюхой жарилась!

*Илья подходит к Красной, которая чистит картошку. Илья обнимает Красную.*

ОРАНЖЕВАЯ: С ней не проканает. Она тут честно живёт. *(вытащила у Ильи сигаретку из кармана, прикурила):* Не ест, не пьёт, не спит. Да ладно вам! Всё равно Дуська всем подпишет – вопрос времени.

*Красная вынимает у ней сигарету, тушит.*

КРАСНАЯ: Айда-ка не борзей, малявка. Давай, подключайся.

*Красная принимается просеивать муку большим круглым ситом.*

ОРАНЖЕВАЯ *(оскорблённо):* А я знаю, о чём вчера в бане говорили!

*Женщины замерли, переглянулись.*

ОРАНЖЕВАЯ *(Илье):* Смотри-смотри, как зассали! Красная, а как ты гусю-то башку оттяпала! Будто всю жизнь всех мочила! Ты в детстве животных не мучила? У нас в доме пацаны, бывало, кота поймают, леску ему к яйцам привяжут, сами в лифт, а кота на этаже оставляют. Лифт уезжает, кот орёт так, что…

ГОЛУБАЯ: Слышь, ты! Сейчас тебя за яйца привяжем. Девчонки, малолетка меня достала. Кого ещё?

ЖЁЛТАЯ: Всех.

*Женщины переглядываются. Оранжевая застыла с откушенным бутербродом в руках.*

ЗЕЛЁНАЯ: К бревну её?

ОРАНЖЕВАЯ: Я орать буду!! Э-э-э!!

ЖЁЛТАЯ: Ори.

ОРАНЖЕВАЯ: Илья, скажи им!

*Илья снимает на смартфон, как женщины скручивают Оранжевую, которая брыкается. Женщины с ней справились и, уложив её спиной на бревно, привязали к нему. Оранжевая лежит, глядя в небо и орёт. Лишь Фиолетовая не участвует, стоит у стола, глядит на Илью.*

ОРАНЖЕВАЯ: Стервы! Пустите меня!

*Проверив крепость всех узлов, женщины от бревна отступили. Оранжевая продолжает неистово орать. К ней подходит Красная с миской сырого мяса. Склоняется над Оранжевой. Оранжевая замолкает.*

КРАСНАЯ: О чём они в бане говорили?

*Остальные женщины напряглись. Оранжевая молчит.*

КРАСНАЯ: Так о чём эти сучки говорили вчера в бане?! Обо мне?

ОРАНЖЕВАЯ: Я не знаю...

КРАСНАЯ: Не скажешь, значит?

ОРАНЖЕВАЯ: Я и правда не знаю!

КРАСНАЯ: Говоришь, котам яйца перевязывала?

ОРАНЖЕВАЯ *(испуганно):* Не я, пацаны наши!

КРАСНАЯ: Всегда жрать хочешь, растущий ты наш организм!? А вот тебе витамины для роста!

*Красная принимается запихивать Оранжевой в рот куски сырого мяса. Оранжевая дёргается, пытается выплюнуть, но Красная битком набивает её рот мясом, срывает с её головы косынку, перевязывает ей рот и голову к бревну, чтобы она не выплюнула. Спокойно отходит к столу и вновь принимается за работу. Илья, наконец, обрёл дар речи.*

ИЛЬЯ: Ничего себе! Такого даже в кино не показывают! Офигеть! Прям реалити-шоу какое-то! Выложу в ютубе, столько лайков соберу!

*Женщины, кроме Фиолетовой, взяли Илью в кольцо.*

КРАСНАЯ *(нарочито ласково):*Только попробуй!

ГОЛУБАЯ: Мы и с тобой справимся!

ЗЕЛЁНАЯ: Ка-ак лайкнем тебя все вместе!

ЖЁЛТАЯ: Тебе давно в рот не ссали?

ИЛЬЯ *(немного нервно):* Эхе-хе… Какие девочки… С ума сойти! Я и не думал…

ЖЁЛТАЯ: Или за яйца тебя привяжем, как кота в лифте и будем как на поводке по всей даче водить.

ИЛЬЯ: Ладно-ладно, не буду выкладывать, но в телефоне оставлю!

ГОЛУБАЯ *(отступая):* Можешь даже подрочить на это видео…

ЗЕЛЁНАЯ: Только смотри на айфон свой не кончи – камеру заляпаешь.

*Женщины вновь вернулись к работе. Илья приходит в себя.*

ИЛЬЯ: Девки, ну вы… у меня даже слов нет! Как будто с нар все послезали! Понятно, почему мать вам не подписывает – как вы ещё детей родить умудрились! И как вы их воспитывать собираетесь?! Матерятся, плюются, жрать готовить не умеют! А ну подвинься, кто так тесто месит?

*Илья споласкивает руки и принимается месить тесто. Женщины подключаются.*

ЖЁЛТАЯ: Выберусь с Дуськиной дачи, ребёнка своего заберу и буду мужу треугольники печь! Он у меня татарин.

ЗЕЛЁНАЯ: Ну и где же твой муж? Почему он тебя не ищет?

ЖЁЛТАЯ*:* Он ждёт меня дома!.. *(сито замерло в её руках)* Когда я ему сказала, он извинился и сказал, что его семья, если узнает, что у нас был секс до брака, никогда не согласиться на нашу свадьбу… «Ты ещё и не татарка!» – сказал он и швырнул мне десять тысяч.

ФИОЛЕТОВАЯ*:* А почему не пошла?

ЖЁЛТАЯ: Я пошла. Легла. Врач перчатку на руку надевает. У меня мысль: «Она же резиновая!» И меня это напугало почему-то. Что он резиновой перчаткой полезет в меня. Убежала. Долго ходила по улице, ревела, сидела в снегу, чтобы замёрзнуть, думала – может, выкидыш будет? Вечером домой вернулась…

ГОЛУБАЯ: А муж? То есть… сожитель твой? Отец ребёнка?

ЖЁЛТАЯ: Рассвирепел. Сперва меня выгонял, потом сам ушёл. Я жила какое-то время одна. В конце месяца, когда пришло время платить за квартиру, я позвонила хозяйке, сообщила, что съезжаю. Она мне: «Как съезжаете? Ваш муж оплатил следующий месяц». А мне не сказал. Я думаю: «Может, раскаялся? Придёт прощения просить?» И стала ждать его. Его всё нет. Вот и второй месяц к концу подходит. «Умру, – думаю, но сама звонить не буду». Хотела второй раз на аборт сходить. Всё приготовила – тряпки там, прокладки, утром решила ехать. Всю ночь не спала. А он возьми и шевельнись!

ЗЕЛЁНАЯ: Кто?

ЖЁЛТАЯ: Ребёнок, кто ещё?! Первый раз…

*На бревне простонала Оранжевая.*

ЖЁЛТАЯ: Муж пришёл. Правда, без цветов. Не извинялся даже, как будто так и надо! Сказал, плевать на предков – пусть не общаются с нами, а он хочет сына! Думаю: «Слава богу, бог с ними, с извинениями, лишь бы теперь был сын». Пошла на УЗИ – попой лежит, не показывает. Пошла на второе УЗИ «вроде девочка», – говорят. У меня истерика – ведь у нас только всё наладилось! Я стала ненавидеть мою девочку за то, что она не мальчик. И надеяться, что узистка ошиблась... Рожаю – девочка. Думаю, муж на руки возьмёт, про сына и не вспомнит. Следующий будет сын! Можно же как-то высчитать, запланировать… Муж будто даже обрадовался, что девочка… Но как-то так обрадовался, как будто облегчение какое-то испытал. Типа: «я хотел сына. Сына нет, что ж, я тебя не знаю». Сказал, что возвращается в дом родителей, за квартиру он заплатил ещё за месяц – чтобы я могла спокойно собраться и уехать к себе. «Ну туда, откуда ты родом… Как уж там твоя деревня называется?» Я думаю: что я матери скажу? И где я там работать буду? И накатала отказ. А тут мать с отцом приехали, поздравлять меня, накупили кучу распашонок, погремушек. Я им сказала, что мёртвого ребёнка родила. Они погоревали и стали похороны организовывать! Главное, не спрашивают, где его отец. Похороны готовы, а хоронить некого! Я им рассказала. Я думала, они убьют меня или проклянут. Но они: «Дурочка наша, иди, забирай назад. Что мы, втроём с один ребёнком не справимся, что ли?» Мы обнимались, плакали. Папа домой поехал, пристрой достраивать, чтобы детскую делать. Мы с мамой сунулись забрать – а тут органы опеки…

ФИОЛЕТОВАЯ: А тут Дуська. Со своей дачей.

ЖЁЛТАЯ *(тяжело вздохнув):* Да. Но – ничего. Ведь, в конце концов, она подпишет. Я заберу свою девочку, уеду к родителям и буду там её растить.

ГОЛУБАЯ: Как ты её назвала?

ЖЁЛТАЯ: Не успела назвать. Я же в роддоме её оставила. Если её никак ещё не назвали, я назову её Варварой.

ИЛЬЯ: Картошки хватит. Зелёная, больше не чисти. Нарезай кубиками. *(кивает на бревно с Оранжевой)* А малявка не задохнётся там?

ЗЕЛЁНАЯ: Да что с ней будет…

ИЛЬЯ: Надо мясо и картофель перемешать. Лук ещё надо покрошить. Красная, почисти лук!

КРАСНАЯ: Сам почисти… Я мясо режу.

*Илья идёт к Красной, по-хозяйски хватает её за ягодицу.*

ИЛЬЯ: Красная, почисти лук! И мелко нарежь его.

*Красная смотрит Илье в глаза.*

ИЛЬЯ: Ладно, сам сделаю.

ГОЛУБАЯ*:* Ой, девки, а у меня самая глупая ситуация! Вы не поверите! Начиналось всё как в кино: он молодой, красивый, небедный. Я тоже молодая, красивая!

КРАСНАЯ: Это ещё вопрос…

ГОЛУБАЯ*:* Да пошла ты!

*Голубая кидает в Красную горсть муки. Небольшая перепалка.*

ИЛЬЯ: Отставить!

ЗЕЛЁНАЯ *(хохочет):* Иди, крышу латай! А то влетит тебе от Дуськи!

ГОЛУБАЯ: Два с половиной года встречались, он сделал мне предложение. Свадьба была красивая: белое платье, лимузин – всё как полагается. Медовый месяц. Потом моя беременность. И тут мне взбрело в голову взять его с собой на роды. Он не хотел, я настояла. Смотрел, как я рожаю, то и дело нюхая нашатырь. Я-то думала, будет как в кино: муж меня за руку держит…

ЗЕЛЁНАЯ *(хохочет):* Тужься, тужься, милая! Ты сможешь!

ЖЁЛТАЯ: Уже показалась головка! Я люблю тебя!

*Женщины от души смеются, сгибаются пополам.*

ИЛЬЯ: И не стыдно вам при мне такие темы обсуждать?

ЖЁЛТАЯ: А кто ты такой, чтобы тебя стесняться?

ФИОЛЕТОВАЯ: Ох, девки! Как же давно я не смеялась! Уже не помню, когда в последний раз!

ЗЕЛЁНАЯ: Говорят, когда смеешься, пресс накачивается! Ну и что муж? В обморок не упал?

ГОЛУБАЯ: Я ему: «Пошёл вон!» А он стоит! После моих родов интимная жизнь у нас разладилась. Он больше меня не хотел. А раз секса нет – что эта за брак? А мне жуть как хотелось! Никто после родов не хочет, у многих даже отвращение. А я хотела. Он не мог даже заставить себя. Ну, я возьми и переспи с его другом. Он потом всё сокрушался, что друга предал. Самое обидное, что мне с ним не понравилось… в общем, мы с мужем развелись. А я смотрела на ребёнка и думала: «всё из-за тебя, маленький гадёныш!». Возненавидела своего ребёнка… *(голос дрогнул, руки задрожали)* Плачет ночью, надрывается в своей кроватке, а я стою и смотрю на него, на руки не беру... И думаю: придушить бы его подушкой, чтобы заткнулся! А утром вызову ментов и скажу, это он сам задохнулся… *(через паузу)* Слава богу, мне не хватило духу… Утром собрала его вещи – покидала всё без разбору в сумку, пришла в Дом Малютки № 6 и сказала, что муж меня бросил и мне не на что растить сына. Хотя у меня всё, всё для этого было! Квартира, хорошие алименты! И никому: ни свекрови, ни матери не сказала, что ребёнка нет. На душе херово… Ну я, чтоб забыться, стала друзей приглашать. Однажды сидим, мартини пьём, кальянчик покуриваем. Звонок в дверь. Открываю – стоит моя мать с лошадью-качалкой. Входит, улыбаясь. Лошадь поставила, обувь снимает. Принюхивается. Идёт по квартире. Мои гости на полу сидят – не сразу поняли, что это моя мама, стали приглашать к кальяну. Мама кинулась в детскую – я даже кроватку почему-то не убрала. Так и стоит пустая. «Где Тёма?» спрашивает. Я молчу. Мама стала меня трясти и орать «Где Тёма?!» Я выдавила из себя, что отдала его. Мать отпрыгнула от меня, будто я заразная… Хотела вмазать, уже замахнулась было… Мне показалось, она побрезговала дотронуться до меня. «Проклинаю», – сказала она и ушла, вся шатаясь. *(пауза)* Лошадь забрала. Прижала к себе и унесла, как ляльку. И друзья мои сразу как-то сникли. Стали уходить. Тоже тихо, не все сразу. И я поняла, что они больше не придут ко мне. Больше никто не придёт ко мне! Вобщем, я здесь совершенно заслуженно! Надо мной ещё не так издеваться надо! Меня убить мало!..

*Голубая плачет. Женщины глядят на неё, но никто не кинулся успокаивать. Некоторое время женщины молча делают работу: кто-то раскатывает тесто, кто-то кладёт начинку. Илья медленно отошёл от женщин и поднялся на крышу бани. Принялся стучать молотком.*

ГОЛУБАЯ: Я стала себя ненавидеть. Презирать. Думала, зачем я только потащила его с собой на эти роды! Ведь у меня такая счастливая жизнь была! И однажды решилась: набрала ванную, легла туда и порезала себе вены. Уже отключилась. А тут муж пришёл мириться. Открыл своими ключами. Нашёл меня, скорую вызвал. Меня оживили. Я ему всё рассказала. Он говорит, что это его вина, он только о себе думал, не понимал, что делает мне больно, что у женщин бывает послеродовая депрессия и всё, что я натворила, его вина. В ту ночь у нас был самый волшебный, самый… какой-то болезненный секс, близость двух родных людей… Утром пошли ребёнка забирать. А нам не отдают.

ЗЕЛЁНАЯ: А тут Дуся наша…

ГОЛУБАЯ: Муж и на колени перед ней падал, и угрожал, и денег предлагал... Ну я и поехала сюда. *(пауза, быстро вытирает слёзы)* Противень кто-нибудь маслом смажьте! Или не надо? *(Илье)* Эй ты, боец невидимого фронта! Надо, что ли, смазать или так выкладывать?

ИЛЬЯ *(с крыши):* Можно смазать.

*Женщины выкладывают сырые треугольники на противень. Голубую воспоминания разволновали, её руки дрожат.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Давай-ка не нервничай. Все люди ошибаются. Тебя ждёт счастливая жизнь, когда уедешь отсюда.

ЗЕЛЁНАЯ:Ну! Утри-ка сопли, тряпка! Распустила нюни!

*Зелёная вдруг начинает изображать Дусю.*

ЗЕЛЁНАЯ: Ни на что неспособны, стервы! Ничего не умеют! Рассчитайсь! Кто жрал? Кто с моим Илюшей переспал? Убью! Вам за всю жизнь не отмыться!

*У неё это выходит очень похоже. У женщин вновь повышается настроение.*

КРАСНАЯ *(неожиданно ласково)*: Как ты на Дусю похожа! Случайно не в театре работаешь?

ЗЕЛЁНАЯ: Тебе какая разница, где я работаю? Тоже мне, подружка нашлась!

ФИОЛЕТОВАЯ: А что плохого в дружбе?

ЗЕЛЁНАЯ: Только не с вами.

ЖЁЛТАЯ: Во-во. Ещё не хватало нам привязаться друг к другу. Хочу забыть этот ад…

ОРАНЖЕВАЯ *(через завязанный на рту платок):* Девки, я как-то в бане у Красной на жопе татуху видела «Оля». Она у нас того, женщин любит!

ЖЁЛТАЯ: Дура, может, это её имя?

ОРАНЖЕВАЯ: Она и меня соблазнить хочет – потому цепляется постоянно! Извращенка! Педофилка!

КРАСНАЯ: Глядите, кто заговорил! Наш растущий организм!

*Женщины подошли к бревну, на котором привязана Оранжевая.*

ЗЕЛЁНАЯ: Ты сырое мясо сожрала?!

ОРАНЖЕВАЯ: Развяжите меня, твари! Я всё Дуське расскажу! Я в туалет хочу…

КРАСНАЯ *(замахивается горстью сырого мяса)*: Ещё пикнешь*… (женщинам)* Больше всего я боюсь, что моего сына кто-нибудь усыновит.

*Женщины переглядываются. Голубая развязывает Оранжевую. Зелёная спасает ситуацию. Во время её рассказа все постепенно перемещаются вновь к столу, а Оранжевая лезет на крышу бани к Илье.*

ЗЕЛЁНАЯ: А у меня всё проще простого. Я тупо залетела. Он был младше на 6 лет, в медицинском учился. Забежал однажды перед закрытием магазина, срочно джинсы понадобились… Я говорю: «Всё, закрыто, завтра придёте», а он: «Мне сейчас, срочно надо. Завтра на экзамен идти не в чем. Померил джинсы. Мы в магазине одни были.

ЖЁЛТАЯ: И вы прям там? В примерочной?

ЗЕЛЁНАЯ: И в примерочной, и в общаге у него… Везде. Я сразу в него влюбилась. Очень боялась разозлить… Лишний раз ни о чём не спрашивала.

ГОЛУБАЯ: Почему?

ЗЕЛЁНАЯ: Ты с родителями жила. Тебя любили. А я в детдоме выросла. У меня впервые близкий человек появился! Жалкое подобие любви! Я ему готовила, пока он экзамены свои учил. И надо же мне было залететь перед его защитой! Когда я ему сказала, я думала, он обрадуется, ведь учился он на женского врача, сам роды принимать, кесарить собирался.

КРАСНАЯ: Думала, он у тебя роды примет?

ЗЕЛЁНАЯ: Он, когда узнал, сказал, что после его защиты мы поженимся. Я летала от счастья. У меня продажи подскочили. Он меня даже на выпускной пригласил, я тогда тайком платье с магазина надела, бирку запрятала, весь вечер спина чесалась… *(усмехается).* Потом он вызвал мне такси, домой отправил. Сказал, что с профессорами побухать надо, сблизиться, чтобы на работу в хорошую больницу взяли. День нет, два, три… Трубку не берёт. Поехала к нему в общагу, вахтерша сказала – съехал. Больше его не видела…

*Через некоторое время.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Пойду треугольники в духовку поставлю. *(уходит)*

ЖЁЛТАЯ: Сколько твоему сыну?

ЗЕЛЁНАЯ: Два года будет. Через два месяца. Он у меня ДЦПэшник. Я поэтому и отказалась от него, из-за этого диагноза. Мне показалось, что я родила чудовище! Как в фильмах ужасов!

КРАСНАЯ: А правда, что ты возле мусорки оставила?

ЗЕЛЁНАЯ: Чего по пьяни ни сделаешь! Но я тут же за ним вернулась! Он минут десять там лежал, не больше! Но это видели люди, как я его, орущего, забирала назад… Мне очень, очень стыдно перед ним! Снится и снится он мне. Я читала, что если не запускать болезнь, то будет нормальный член общества. Ну не станет он артистом, циркачом, хирургом. Но ведь он сможет заниматься наукой или на юриста выучиться.

КРАСНАЯ: Мечтай-мечтай!

ЗЕЛЁНАЯ: И буду! Буду мечтать! А что ещё остаётся? Я хочу забрать сына и заниматься его лечением!

ОРАНЖЕВАЯ: Мучиться с ним всю жизнь! Это сейчас он маленький, ты его на руки взять можешь.

КРАСНАЯ: А вымахает мужик здоровый – что ты с ним делать будешь?

ЗЕЛЁНАЯ: И что ты предлагаешь?!

КРАСНАЯ: Ничего не предлагаю! Нужна ты больно! Я своего сына забрать хочу! И гори всё огнём! В сказку она поверила, замуж за врача захотела! Так тебя и взяли, детдомовку… Без роду, без племени. Тебе бы сантехник в самый раз сгодился. Может, и женился бы. А то нашла, перед кем ноги раздвигать!

ЗЕЛЁНАЯ: Сама от святого духа, что ли, зачала?!

ФИОЛЕТОВАЯ (*возвращаясь к столу)*: Хватит уже собачиться…

ГОЛУБАЯ: А ты как родила? У тебя первый ребёнок?

*Фиолетовая растерялась, не зная, что ответить.*

ДУСЯ: Да, Фиолетовая, расскажи-ка нам, как ты родила??

*Неожиданно для всех на даче появилась Дуся. Медленным шагом она приближается к Фиолетовой.*

ДУСЯ: Кто у тебя? Мальчик? Девочка?

ФИОЛЕТОВАЯ *(тихо):* Мальчик…

ДУСЯ: Где ты его родила?

ФИОЛЕТОВАЯ: В первом роддоме…

ДУСЯ: Первый роддом уже лет пять, как закрыт! Говори, собака, что тут делаешь? Чего вынюхиваешь?

*Фиолетовая молчит. Остальные смотрят на них с Дусей.*

ДУСЯ *(сквозь зубы):* Нет у тебя никаких детей.

ФИОЛЕТОВАЯ: Есть…

ДУСЯ: Значит, домом малютки ошиблась!

ФИОЛЕТОВАЯ: Не ошиблась…

ДУСЯ *(глядя в свои бумаги и тряся ими):* Да где, где твой ребёнок-то?!

*Фиолетовая медленно поворачивается и глядит на крышу бани, где Илья и Оранжевая застыли. Дуся с ужасом глядит на Илью, на Фиолетовую. Свет постепенно гаснет.*

***Конец первого действия***

**Действие второе**

***Сцена 1***

*Дуськина дача. Из гаража выходит Илья. На нём джинсы, и пряжка расстёгнутого ремня позвякивает от шагов. Илья открывает пивную бутылку, отпивает. Из бани выходит Зелёная, шагает в сторону дома, Илья успевает шлёпнуть её по заду. Появляется Красная. Зелёная бросает на неё взгляд и, гордо вскинув голову, скрывается в глубине участка. Красная глядит на Илью. Илья протягивает ей свою бутылку пива, Красная не шелохнётся. Илья вновь делает большой глоток.*

ИЛЬЯ: Ты же меня знать не желаешь.

КРАСНАЯ: И поэтому ты с другими спишь?

ИЛЬЯ: Только с Зелёной.

КРАСНАЯ *(усмехнувшись):* Ты хоть знаешь, как её зовут?

*Из дома слышится пьяный голос Дуси.*

ГОЛОС ДУСИ: Илюша! Сыночек!..

КРАСНАЯ: Прошу, во имя того, что у нас было, попроси подписать!

ИЛЬЯ: Как? Она ж бухая который день!

КРАСНАЯ*:* Больше всего Дуся боится, что ты от неё уйдёшь! Скажи ей, что вечно с ней будешь, что только она твоя мать, раз усыновила тебя, вырастила! И она подпишет!! И я уеду! Захочешь увидеть сына – придёшь! Не захочешь – я у тебя ни копейки не попрошу! Илюша!!

*Красная обнимает колени Ильи.*

КРАСНАЯ: Илюша! Не могу я тут больше, без сына! Сердце не на месте! Я понимаю, все с тобой спят, подписей просят! Но я же не все! Ну ты же меня любил, Илюша, ну помоги!

*Появляется Фиолетовая с небольшой сумкой. Илья и Фиолетовая глядят друг на друга, Красная Фиолетовую не видит. Илья чуть шевельнулся, Красная только крепче его схватила.*

ГОЛОС ДУСИ: Илюшенька! Сыночек мой!..

*Илья освободился от Красной, перешагнул через неё и скрылся в доме. Красная некоторое время на коленях. В конце концов, берёт себя в руки, встаёт. Фиолетовая хочет незаметно уйти, но Красная её замечает.*

КРАСНАЯ: Никак сбегаешь?

*Фиолетовая не отвечает.*

КРАСНАЯ: Видала, как твой сын тут всех жарит?

*Входит Оранжевая, вносит полную корзину смородины, ставит на стол. Красная вываливает смородину в большой алюминиевый таз, отдает корзину Оранжевой. Из дома слышен голос Дуси, она ни то плачет, ни то поёт. Слегка раздражённый приглушённый голос Ильи.*

ОРАНЖЕВАЯ: Кто бы мог подумать! Дуся, такая вся правильная, принципиальная — неделю не просыхает! И этот человек отвечает за наших детей!

ФИОЛЕТОВАЯ: Только ляпни кому-нибудь!

ОРАНЖЕВАЯ: Ляпнула бы, если бы знала кому! Мы не обязаны её прикрывать! Ты-то что её защищаешь, тебе-то лучше, если она сгинет. Илюша с тобой останется. Уволить её к чертям собачьим, нам бы и подписи её не потребовались. Осталась бы тут одна, на своей даче. Бухала бы дальше!

*Оранжевая, прихватив пустую корзину, уходит, Красная садится перебирать смородину. Фиолетовая делает шаг к калитке.*

КРАСНАЯ: Останься.

ФИОЛЕТОВАЯ: Зачем? Илья меня знать не желает. За столько дней ни разу не подошёл. А стоит мне приблизиться – уходит.

КРАСНАЯ: Дай ему время.

ФИОЛЕТОВАЯ: Сколько?.. ещё лет двадцать?

КРАСНАЯ: А ты ждала, что он обниматься полезет?!

*Фиолетовая опускается на ступени крыльца бани.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Я ничего не ждала…

КРАСНАЯ: Долго искала?

ФИОЛЕТОВАЯ: Всегда знала, где он и с кем… Прийти не хватало духу. Я бы и тут не призналась, кабы не Дуся.

КРАСНАЯ: Зачем приехала тогда?

*Фиолетовая молчит.*

КРАСНАЯ: Почему отдала? Сколько тебе было?

ФИОЛЕТОВАЯ: Я была как Оранжевая. В десятом классе. Мать живот заметила и на аборт меня потащила. Сказали, поздно. Я родила, услышала от врачей: «пацан». И больше своего ребёнка не видела. Сказали, что я мёртвого родила. Хотя я его слышала! Но врачам поверила и выяснять не стала. К тому же школа, экзамены, поступление, студенчество – я и не помнила о своих родах. А на третьем курсе моя мать заболела. Год лежала, мне даже пришлось академку брать. И перед смертью сказала мне… Но и потом не сразу умерла... На похороны отец приехал, хотя давно уже с нами не жил. Мать не велела звать его, а я позвала…

КРАСНАЯ: А потом?

ФИОЛЕТОВАЯ: Я стала Илюшу искать. Нашла. В детском доме жил. Четыре года было.

КРАСНАЯ: Почему не забрала? Дуся усыновила?

ФИОЛЕТОВАЯ: Нет, что ты! Она его к себе взяла, когда Илюша в школе учился. Я боялась всё, не решалась, сомневалась… Я хотела его забрать, когда замуж выйду. Думала, мужу всё расскажу, вместе за ним поедем. Мне бы одной не дали, надо, чтобы семья полноценная была.

КРАСНАЯ: А Дуся-то как смогла? Ведь и она не замужем.

ФИОЛЕТОВАЯ: Дуся всё что захочет, сможет. Она же в этой системе работает… Я всегда всё о нём знала. Как они живут, где он учится… Что в армию пошёл, знала…

КРАСНАЯ: И про нас?

*Фиолетовая глядит на Красную.*

КРАСНАЯ: Если Илья с тобой и говорить не станет, будешь с его сыном нянчиться. *(улыбается)* Да-да, представь себе, у тебя уже есть внук! Только замуж за Илью я не выйду. Одна буду сына растить, когда заберу. Я тебе свой адрес, телефон оставлю, приходи когда захочешь! Меня, кстати, Ольга зовут.

*Фиолетовая плачет.*

КРАСНАЯ: Он очень на Илюху похож! Одно лицо! Возможно, в будущем, мы и будем вместе. Если он перестанет по девкам бегать и хорошую работу найдёт! Ну чего ты так разошлась?? Я думала, ты обрадуешься, что у тебя внук есть. Никто кроме тебя и Илюхи не знает. Я чуть не упала, когда Дуська его привела! Поняла — это знак! Что скоро всё кончится! Да успокойся ты!

*Фиолетовая безутешна. Она воет, словно зверь раненый, ползает в траве. Красная пытается успокоить её. На крыльце дома появляются Илья и лохматая, помятая Дуся. Илья придерживает Дусю под руку.*

ИЛЬЯ: Соберите на стол. Мать два дня ничего не ела.

*Фиолетовая встаёт, берёт чайник, наполняет его водой, уходит в дом. Красная убирает ягоды, накрывает на стол.*

ДУСЯ: Остальные где? *(свистит)* Эй, где вы там? Все сюда! Подписывать буду!

*Одна за другой появляются взволнованные женщины, кто с корзиной, кто с кастрюлей. Илья ведёт Дусю к её стулу-креслу во главе стола. Женщины, оставив свои ягоды, собирают на стол: режут хлеб, выносят прочие продукты. Фиолетовая появляется с чайником кипятка, наливает в дусину кружку чай. Тряпкой сметает со стола крошки. Дуся берёт эту тряпку, расправляет её — тряпка представляет собой синюю косынку. Дуся складывает её шарфом и перевязывает себе голову.*

ДУСЯ: Ох… голова взорвётся!

ИЛЬЯ: Выпей чаю крепкого, легче станет.

ДУСЯ: Сыночек мой…

*Дуся целует у Ильи руки, Илье неловко. Фиолетовая глядит на них. Дуся отпивает чай.*

ДУСЯ: Все здесь?..

КРАСНАЯ: Каждый.

ОРАНЖЕВАЯ: Охотник.

ЖЁЛТАЯ: Желает.

*Зелёная не откликнулась, повисла небольшая пауза.*

ГОЛУБАЯ: Где.

ДУСЯ: Сидит.

ФИОЛЕТОВАЯ: Фазан.

ДУСЯ: Зелёная где? Зелёная!! Илюша, портфель неси.

*Илья приносит портфель. Дуся достаёт оттуда бумаги. Женщины замерли. Дуся надевает очки.*

ДУСЯ *(на весь участок):* Зелёная!!! У нас собрание, Зелёная! Тебе твой ребёнок не нужен, что ли?! *(берёт бумагу)* Устала я от вас… Жёлтая. У тебя девочка, восемь месяцев. Находится в «Доме Малютки № 6», 74 рост, 7300. *(подписывает, откладывает бумажку в сторону, берёт следующую)* Оранжевая. Тебе когда восемнадцать исполнится?

ОРАНЖЕВАЯ: Двадцать второго декабря.

ДУСЯ: Голубая .

ОРАНЖЕВАЯ: А мне подписать?!

ДУСЯ: Ребёнок уже не твой. Твои родители оформили над ним опеку. Так что официально твой сын приходится тебе младшим братом. Так… Это у меня кто… *(отодвигает бумажку подальше)* Голубая. Мальчик, год и месяц, 81 рост, 9200 вес. Кстати, уже ходит.

ГОЛУБАЯ *(вскочила, взволнованно):* Ходит! Мой мальчик ходит??

ДУСЯ: Ходит-ходит. Сама видела. Но пока ещё падает. Красная… *(взглянув на Фиолетовую, тяжело вздохнув)* Как твоё имя?

КРАСНАЯ *(вскрикнула, зажала руками рот):* Ты же обещала!

ДУСЯ*:* Твой сын будет жить в хорошей семье, у хороших людей.

КРАСНАЯ: Нет! Нет! Нет! Я хочу, чтобы он жил со мной! Я их найду! Я им объясню!

ДУСЯ: Ты молодая, ещё родишь! Девки, принесите валерьянки! С этим ребёнком простись, возьмись за ум, выходи замуж и рожай ещё!

КРАСНАЯ: Почему моего, почему моего?! Ты же знала, что он – мой! *(в истерике)* Илья! Илюша, ну скажи ты ей! Объясни ей! Это наш сын! Это его сын!

*Красная мечется между Дусей, Ильёй и Фиолетовой.*

КРАСНАЯ: Это внук твой! А ты его отдала! Ты же Илюшу сыном считаешь. *(к Фиолетовой)* Ну хоть ты попроси её! Это же твой кровный внук! Илья! Если не веришь мне, давай ДНК сделаем! Я все расходы оплачу!

*С Красной истерика. Фиолетовая пытается её угомонить. Голубая даёт валерьянки. Вдруг появляется Зелёная. Она медленно, вальяжно плывёт к общему столу.*

ДУСЯ: Наконец-то! Где ты ходишь?!

*Зелёная, загадочно улыбаясь, свысока глядит на убитую горем Красную, затем на Дусю.*

ЗЕЛЁНАЯ: Сказала, значит. Хватило духу!

ЖЁЛТАЯ: Дуся сообщила, что ребёнка Красной усыновили!

ЗЕЛЁНАЯ *(вызывающе)*: Как интересно!

ДУСЯ: Ты пьяная, что ли? Зелёная. У тебя сын, год и десять, ДЦП, рост 104, вес 12. Да что с тобой?? Ты чё лыбишься тут?! Всем подписала, а тебе не подпишу, гадина невоспитанная!

ЗЕЛЁНАЯ: Аха-хаха!! Вы слышали?! Она не подпишет! Да пошла ты! Не подписывай! *(торжествуя)* Я уезжаю! Кажется… я вновь беременна!! Надеюсь, на этот раз здорового рожу! А почему нет?! Свежий воздух, здоровый мужик! *(глядит на Илью, который обнимает Красную)* Правильное сбалансированное питание! *(кладёт ладонь на живот)* Вот здесь твой внук! *(с ложным сожалением)* Ай, я совсем забыла! Илюша ведь тебе не сын! Он же приёмыш, не родной! У тебя же никого нет!!! А у меня будет! Мой сын! *(с болью)* А дцпэшника растите сами, раз вовремя не отдали мне, пока я хотела его забрать! Пусть государство о нём заботится, я как-никак налоги платила!

ЗЕЛЁНАЯ: *(Фиолетовой)* И тебя к внуку на километр не подпущу! *(Илье)* тебя тоже! Одна воспитаю!

*Зелёная срывает с себя косынку и швыряет Дусе в лицо.*

ЗЕЛЁНАЯ: Меня зовут Лена, чтоб ты на всю жизнь запомнила!

*Зелёная уходит, но возле калитки оборачивается.*

ЗЕЛЁНАЯ: Кстати, Красная… Твой сын…

*Жёлтая в ужасе вскочила и вскрикнула.*

ЗЕЛЁНАЯ: Усыновление Дуся придумала. Твой ребёнок умер.

*В полной тишине Зелёная выходит, скрипнув калиткой и оставив её распахнутой.*

ДУСЯ *(глухим голосом):* Ещё беременные есть?.. Я всем подписала. Электрички ходят. Чтобы духу вашего на моей даче утром не было.

*Дуся встаёт, суёт зелёную косынку себе в карман, уходит. Свет гаснет.*

***Сцена 2***

*В темноте детский голос читает стихотворение.*

*Ой ты радуга-дуга,*

*Ты высока и туга,*

*Не дай дождичка – дай нам вёдрышка.*

*Чтоб ребяткам поиграть,*

*Чтоб телятам поскакать –*

*Нужно солнышко-колоколнышко!*

*Постепенно появляется свет. Ранее утро. Слышно, как поют птицы. Где-то далеко кричит петух. Во дворе Фиолетовая варит варенье. Из дома выходит Дуся с перевязанной синей косынкой головой. Видит Фиолетовую, идёт мимо неё в уборную.*

ДУСЯ: Ты чё, не уехала?.. У меня тут дом отдыха, что ли?

*Дуся скрывается в уборной. Через некоторое время выходит. Подходит к навесу, под которым стоит плита. Фиолетовая помешивает варенье в большом тазу. Дуся берёт ложку, пробует варенье.*

ДУСЯ: Кисловато. Сахар-то один к одному клала? Надо было один к полутора.

ФИОЛЕТОВАЯ: Это же слива. Она и не будет сладкой.

*Дуся швыряет ложку.*

ДУСЯ: Думаешь, я без тебя варенья на сварю? Сына вырастила, а варенья не сварю? Или тебе ехать некуда?

ФИОЛЕТОВАЯ: Есть куда.

ДУСЯ: Общежитие номер девять. Конечная остановка пятого трамвая!

ФИОЛЕТОВАЯ: С завода дали. Койко-место.

ДУСЯ: Так и езжай на свою койку, пока я тебе этот таз на башку не надела! Вот я дура! У тебя ж на лице написано! Какая ты мать? Тебе лет-то сколько? Илья совсем на тебя не похож.

ФИОЛЕТОВАЯ: Он на отца моего похож.

*Фиолетовая стерилизует банки, Дуся ей помогает. Они переругиваются, споря, как лучше сделать. Горячая банка разбивается.*

ДУСЯ: Не хочу знать, почему ты от Ильи отказалась.

ФИОЛЕТОВАЯ: Я и не собиралась докладывать.

*Убирают осколки.*

ДУСЯ: А ему?

ФИОЛЕТОВАЯ: Спросит – скажу.

ДУСЯ: Так он чё… не спросил?

ФИОЛЕТОВАЯ: Пока ты квасила, он мне и слова не сказал.

*Фиолетовая помешивает варенье, Дуся опускается на лавку возле стола, утирается своей синей косынкой. Из дома выходит Илья с сумкой через плечо.*

ДУСЯ *(поднялась было)*: Ты куда, сынок?!.

*Илья подходит к большой кастрюле, пьёт воду. Гремит гром.*

ДУСЯ *(с надеждой)*: За ней поедешь?

*Илья присаживается за стол.*

ИЛЬЯ: Тёть Дусь, кофейку свари… Не спал почти. Олю по очереди охраняли.

*Дуся встала было, Фиолетовая положила руку ей на плечо.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Я сама.

ДУСЯ: Илюша. Бери Лену, живите у нас. А я тут останусь. Ты мне только с печкой как-нибудь разберись, найди время.

ИЛЬЯ: Легко сказать «бери»!

ДУСЯ: Она… выгонять тебя станет. А ты не уходи.

*Фиолетовая подаёт кофе. Илья глядит на неё, но опускает глаза. Илья помешивает сахар.*

ДУСЯ *(Фиолетовой):* Да брось ты своё варенье! С нами садись.

*Фиолетовая садится, наливает кофе и себе. Гремит гром.*

ИЛЬЯ: Нормально я дембельнулся…

ДУСЯ: Ты смотри, не забухай!

ИЛЬЯ: У одной сын умер, у другой ещё не родился. Я столько не выпью.

ДУСЯ: Не факт, что Ольгин сын твой.

ИЛЬЯ: И не факт, что Лена беременна. *(отчаянно):* Тёть Дусь, а ну её! Может, мне и не ехать за ней?!

*От волнения Дуся чуть привстала.*

ИЛЬЯ: Ну, ей богу, ну!

ДУСЯ: Сам смотри…

*Илья залпом выпивает кофе, ставит бокал на стол. Встаёт. Перекидывает сумку через плечо, шагает в сторону калитки.*

ДУСЯ *(глядя в свой бокал):* Погоди. С матерью простись.

*Илья останавливается. Подходит к Фиолетовой. Фиолетовая сидит за столом, не решаясь поднять глаза. Илья глядит на Дусю.*

ИЛЬЯ: До свидания.

*Фиолетовая медленно поднимает глаза. Встаёт. Несколько секунд они с Ильёй глядят друг на друга. Илья уходит, сильно толкнув калитку. Фиолетовая стоит, затем мчится к варенью, убавляет огонь. Вдруг Илья вбегает назад, Фиолетовая оборачивается. Илья крепко её обнимает. Фиолетовая роняет ложку. Дуся, не в силах глядеть на это, скрывается в саду. Некоторое время Илья и Фиолетовая стоят, крепко слившись друг с другом. Гремит гром.*

ИЛЬЯ *(шёпотом, отчаянно):* Как быть?! С кем быть?

ФИОЛЕТОВАЯ *(тихо)*: А кого любишь?

ИЛЬЯ *(тихо):* Не знаю!..

ФИОЛЕТОВАЯ *(тихо)*: Останься со мной...

ГОЛОС ДУСИ *(неожиданно громко)*: Электричка-а-а! Через десять мину-у-ут!

*Фиолетовая и Илья отрываются друг от друга.*

ИЛЬЯ *(тихо):* Оле помоги. *(громко):* Пока, тёть Дусь!

*Вытерев глаза, Илья уходит. Из глубины сада появляется Дуся.*

ДУСЯ: Стой, зонтик возьми, ливанёт! *(весело)* Меня и не обнял, паразит! Ничего… У меня квартира большая. Там и с тремя детьми можно жить!

ФИОЛЕТОВАЯ: А если не беременна она?

ДУСЯ *(отчаянно):* А я вымолю им детей! Много детей вымолю! И пока жива, помогать буду! Здесь дом построю! Арбузы, ананасы посажу! Собаку заведу, лошадь куплю. Летом у меня будут жить! На свадьбу машину подарю! *(размашисто вытирает рукой глаза)* Да брось ты своё варенье! Давай выпьем!

*Фиолетовая выключает плиту. Из бака с водой Дуся достаёт бутыль, разливает по гранёным стаканам. Дуся стукает своим стаканом по стакану, который стоит на столе.*

ДУСЯ: За будущее наших детей! *(залпом выпивает)*

*Фиолетовая нерешительно берёт стакан, глядит в него.*

ДУСЯ: Да пей, пей. Расслабишься.

ФИОЛЕТОВАЯ *(чуть отпив):* Ты скажешь ей?

ДУСЯ: Не… Зачем? Свекровью буду. Матери нет, зато свекрови две!

ФИОЛЕТОВАЯ: А если Илья к Оле уйдёт?

ДУСЯ: Сказала же, вымолю! Не уйдёт.

ФИОЛЕТОВАЯ: Веруешь, да?

ДУСЯ: Уверуешь от такой жизни! Как не уверовать!? Когда жизнь такое тебе… Думаешь, я вас перевоспитать хотела? Да клала я на всех! На Голубую, Жёлтую, Красную… *(Дуся наливает и выпивает ещё)* Когда Лена пришла ко мне, чтобы ребёнка забрать… Гляжу на неё и понимаю, что это она… У меня аж ноги отнялись. Она на меня красными от слёз глазами глядит, и я понимаю, что если сейчас ей подпишу, она уйдёт, и я больше не увижу её. Решила, что это сам Господь мне её прислал. Смотрю документы, а там ребёнок-инвалид. И у меня сердце заболело. Думаю, за грехи мои отдувается! И так в детдоме выросла, не замужем. Будет ребёнка этого на себе тянуть. На его пенсию с хлеба на воду перебиваться… Пусть думаю, со мной побудет. Не подписала. И видишь, как Бог всё решил…

ФИОЛЕТОВАЯ: Дусь… Зачем мы это сделали? Эти девочки хоть опомнились, а мы…

ДУСЯ: А какой у Ильи отец был?

ФИОЛЕТОВАЯ *(допив, поморщившись):* Прыщавый.

ДУСЯ *(весёлым голосом):* Ты хоть по доброй воле с ним легла!

ФИОЛЕТОВАЯ: *(внимательно глядит на Дусю)* Изнасиловали?..

ДУСЯ: Господи! Как подумаю! Это же дети! Они-то чем виноваты?! А если бы нас так оставили? Вот ты с матерью же росла? Господи! Как подумаю: сколько в мире людей, от нелюбви рождённых! Трах-тарарах – и дети! А от большой любви много ли людей-то родилось? Хотя бы вот вас тут взять.

ФИОЛЕТОВАЯ: Голубая вроде по любви зачала. Да и Лена твоя. Ну тот, первый сын. Она рассказывала, что любила.

ДУСЯ: Открыла Америку! Баба всегда любит! Мы с огромной любовью внутри рождаемся! Нам дай только повод, подсунь человека, мы и любим! А мужики? Вот тебя твой прыщавый любил? Наверняка же думала, что это принц твой, что замуж на него пойдёшь. А у него просто яйца чесались. А покажи людей, покажи мне детей, которых зачали крепко любящие мужики? Тебя, например, как зачали? Отец любил твою мать? А меня? *(через паузу)* Ты думаешь, зачем я Илью взяла? Любить хотелось! Меня никогда не любили. Ни один человек на свете.

*Выходит из дома Голубая.*

ДУСЯ: А ты чё не уехала? Я ж вам подписала!

*Фиолетовая подходит к Голубой.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Как она?

ГОЛУБАЯ: Спит.

*Голубая. У рукомойника умывается.*

ДУСЯ: Тут вам не санаторий!

*Выходит Жёлтая.*

ЖЁЛТАЯ: Мы всю ночь по очереди её охраняли.

*Выходит Оранжевая. Садится за стол. Гремит гром.*

ГОЛУБАЯ: Расселась! Иди яичницу жарь!

ДУСЯ *(встаёт, скрывается в саду):* Я смотрю, вся рота в сборе!..

*Выходит из дома Красная.*

КРАСНАЯ *(отчаянно)*: Илья! Илья!

*Красная идёт к умывальнику, умывает лицо. Стягивает с головы косынку, вытирается ею. Привязывает косынку на ветку яблони. К ней подходит Фиолетовая.*

КРАСНАЯ: Где Илья? Его нет?

*Красная идёт в сторону уборной. Женщины смотрят её вслед. Оранжевая ест яблоко. Красная скрывается в уборной. Женщины накрывают к завтраку, рассаживаются.*

ГОЛУБАЯ: Дусь, всё готово!

*Из глубины сада выходит Дуся, садится за стол. Оранжевая идёт к туалету.*

ОРАНЖЕВАЯ: Чё ты там застряла! Я тоже хочу!

*Оранжевая стучит в дверь. Остальные, почуяв неладное, встали из-за стола. Все, кроме Дуси.*

ФИОЛЕТОВАЯ *(в панике)*: Красная, открывай! Оля! Оля! Твою мать, открывай!!!

*Жёлтая приносит топор. Голубая берёт у неё топор и рубит дверь туалета, там где внутренний замок. Не получается вырубить, топор застревает в двери. Его пытаются вытащить, но он крепко сидит в массивной двери, колотят в дверь, зовут Красную.*

ДУСЯ *(тихо)*: Господи, помилуй меня, грешную! Прости, господи! Накажи меня за грехи мои тяжкие, но детей моих, господи, помилуй! Пусть они будут счастливы!

*Жёлтая подбегает к Дусе, тормошит её. Гремит гром.*

ЖЁЛТАЯ: Она там, похоже, повесилась! Слышь! Помоги открыть!

ДУСЯ: Прости, господи, меня грешную! Не отвернись от детей моих…

*Женщины, отчаявшись стучать и ломать дверь, возвращаются в противоположный конец участка, к столу, за которым Дуся.*

ГОЛУБАЯ: Вызывайте полицию…

ОРАНЖЕВАЯ: На хрен! Давайте уедем! Пусть Дуська сама тут с трупами разбирается! В конце концов, это она всё затеяла!

*Фиолетовая не выдерживает и отвешивает пощечину Оранжевой.*

ОРАНЖЕВАЯ: Больная!

ФИОЛЕТОВАЯ: Вали!

ЖЁЛТАЯ: О господи, господи! Надо Илье сказать.

ДУСЯ: Не надо. Оранжевая права. Уезжайте. Не хватало, чтобы вас по судам таскали. Сама отвечать буду.

*Женщины переглядываются. Гремит гром. Начался дождь. Оранжевая выходит на авансцену.*

ОРАНЖЕВАЯ*:* Меня зовут Настя. А моего сына – Виталик.

*Оранжевая снимает в головы косынку, привязывает на ветку яблони, рядом с красной. Оранжевая отходит вглубь сцены, к калитке. Жёлтая выходит на авансцену.*

ЖЁЛТАЯ: Меня зовут Наташа. А мою дочь – Варвара.

*Жёлтая снимает с головы косынку, привязывает на ветку яблони, рядом с красной и оранжевой. Жёлтая отходит, становится рядом с Оранжевой. Голубая выходит на авансцену.*

ГОЛУБАЯ: Меня зовут Вера. Моего сына – Артём.

*Голубая снимает с головы косынку, привязывает на ветку яблони рядом с красной, оранжевой и жёлтой. Голубая отходит, становится рядом с Жёлтой и Оранжевой.*

ОРАНЖЕВАЯ: Охотник.

ЖЁЛТАЯ: Желает.

ГОЛУБАЯ: Где.

ДУСЯ: Идите, девочки. Ваши дети вас ждут.

*Гремит гром. Хлынул дождь. Жёлтая берёт плёнку от парника, расправляет над головой. Оранжевая и Голубая ныряют под плёнку, уходят, скрипнув калиткой. Дуся и Фиолетовая остаются одни. Прячутся от дождя под навесом. Дождь очень сильный и шумный. Возможно музыка. Но постепенно дождь стихает. Слышен гудок электрички и звук колёс по рельсам.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Уехали…

*Дуся неспешно подходит к туалету, дёргает топор, дёргает двумя руками, топор выходит. Дуся подходит в ним к пню, втыкает топор в пень.*

ДУСЯ: И ты уезжай.

ФИОЛЕТОВАЯ: С тобой останусь.

ДУСЯ: Сама разберусь!

ФИОЛЕТОВАЯ: Надо же, у нас под носом! Мы ж ночью глаз не сомкнули, охраняли, чтобы руки на себя не наложила! Она ж молоденькая совсем!

ДУСЯ: Зорге, 16-36

ФИОЛЕТОВАЯ: Что?..

ДУСЯ: Адрес мой. Если к Илюше захочешь. А хочешь, живи с ними. Намаялась, в общаге поди.

*Фиолетовая, сняв косынку, уходит, возвращается с сумкой.*

ФИОЛЕТОВАЯ: Прощай, Дуся. (*открывает калитку)* Благодарю за Илью.

*Фиолетовая уходит, калитка хлопает. Дуся остается на своём участке одна. Вдруг дверь туалета распахивается, оттуда выходит Красная. В туалете болтается пустая верёвочная петля. Красная проходит в центр участка, жмурился от солнца. Дуся во все глаза глядит на Красную. Крестится.*

КРАСНАЯ: Глянь-ка, радуга! Даже две!

*Дуся подходит к Красной, глядит на радугу, затем на Красную. Трогает её за плечи. Вдруг падает перед ней на колени.*

КРАСНАЯ: Не надо, Дуся… Я сама во всем виновата. Покажешь, где его схоронили?

*Дуся встаёт, несёт Красной документ. Красная берёт, глядит в документ. Лицо её меняется. Она глядит то в документ, то на Дусю. Вдруг, уронив документ, обеими руками хлещет Дусю по щекам, Дуся не защищается, отступает. Подбирает документ с земли, отдает Красной.*

КРАСНАЯ: Стерва! Бесчеловечная!

*Красная опускается, плачет от облегчения. Дуся стоит рядом. Красная берёт дусины руки, целует их.*

КРАСНАЯ *(шепчет в неистовстве)*: Спасибо-спасибо-спасибо! *(берёт себя в руки, встаёт)* Будь ты проклята.

*Красная выбегает в калитку, калитка громко хлопает. Дуся остаётся одна. От ветра дверь туалета скрипит. Дуся оборачивается. В туалете подсвечивается веревка – петля. Дуся медленно направляется к туалету. Некоторое время стоит, потом захлопывает дверь. Музыка. Дуся шагает по своей даче, слегка пританцовывая. Подходит к яблоне. Трогает цветные платки, которые привязаны к яблоне. Свой синий платок снимает и привязывает к остальным. Достаёт из кармана зелёный платок, привязывает и его. Так же, пританцовывая, скрывается в доме. Постепенно гаснет свет, но некоторое время платки на яблоне остаются подсвеченными. Вскоре тоже уходят в темноту.*

*2015-2016*