**Керен Климовски**

**ДВА ВНУКА В ПОИСКАХ БАБУШЕК И ДЕДУШЕК**

*Посвящается бабушкам и дедушкам моих детей*

**Действующие лица**

Феликс и Фрида – принц и принцесса, близнецы (10 лет)

Король

Королева

Фрейлина-гувернантка

Повар

Жена Повара (роль без слов)

Крестьянин

Крестьянка

Кондитер

Кондитерша

Разбойник

Разбойница

**СЦЕНА 1**

*Дворец. Детская. Принц и принцесса переругиваются:*

ФРИДА. Ваше злейшее высочество!

ФЕЛИКС. Ваше дурейшее высочество!

ФРИДА. Ваше свинейшее высочество!

ФЕЛИКС. Ваше мерзейшее высочество!

ФРИДА. Ваше трухлявое высочество!

ФЕЛИКС. Ваше писклявое высочество!

ФРИДА. Ваше… Ваше… Ммм… Черт! (*Плачет*)

ФЕЛИКС. Плаксивейшее! Плаксивейшее высочество! Плакса-вакса!

ФРИДА (*сквозь слезы*). Рева-корова!

ФЕЛИКС. Все уже, Фрида. Проиграла. Опять!

ФРИДА. Отвянь, ботаник.

ФЕЛИКС. Ну-ну. Тренирую тебя, тренирую, а все без толку. А что будет, скажи, если нас захватят враги, а мы даже поругаться с ними как следует не сможем?

ФРИДА (*бурчит*). …болтолог несчастный…

ФЕЛИКС. …опозорим наших августейших родителей, фамильную честь и гордость!

ФРИДА. Сморчок сушенный!

ФЕЛИКС. Слабо, Фрида, слабо. (*Кидает ей увесистую книгу*) Изучай!

*Фрида открывает книгу. На обложке крупными буквами написано: «Словарь ругательств и оскорблений».*

ФРИДА (*смеется*). А, вот хорошее. Обормот! Вот ты кто! Кот-обормот!

ФЕЛИКС. Тумбочка волосатая!

ФРИДА (*листает словарь*). Ха! Пельмень на лыжах!

ФЕЛИКС. Слааабо.

ФРИДА. Ну тогда унитаз! Унитаз на лыжах.

ФЕЛИКС. Лучше. Прогресс. Глиста в скафандре!

ФРИДА. Дохлый шакал!

ФЕЛИКС. Эээээ…

ФРИДА. Вот ты и проиграл! Феликс- тормоз, Феликс - тормоз!

ФЕЛИКС. Ты со словарем, так нечестно! И вообще… это тренировка!

ФРИДА. Проиграл, поэтому тренировка? Ха! Тормоз!

ФЕЛИКС. Заладила! Рыжая-бесстыжая!

ФРИДА. Сам такой!

ФЕЛИКС. Повторюшка – тетя хрюшка, повторюшка – тетя хрюшка!

ФРИДА. Ах так! (*Стукает его по руке*)

ФЕЛИКС. Еще как! (*Дергает ее за волосы*)

*Они дерутся. В комнату со страдальческим видом заходит фрейлина-гувернантка.*

ФРЕЙЛИНА-ГУВЕРНАНТКА. Опять?! Опять?! (*Разнимает их*) Какая тоска!

ФЕЛИКС. Ну а что? Маме с папой можно, а нам нельзя?!

ФРИДА. Несправедливо!

ФРЕЙЛИНА-ГУВЕРНАНТКА. У их величеств надо брать пример!.. *(Осекается*) Но не во всем.

ФРИДА. Он первый начал!

Ф-Г. Какие распущенные высочества…

ФЕЛИКС. Врет! Она – первая!

Ф-Г. Невозможнейшие высочества…

ФЕЛИКС. Ну, если честно, вы нам тоже не особо…

Ф-Г. У меня от вас башка раскалывается… То есть, эээ… голова болит.

ФЕЛИКС. Вы всегда так говорите.

ФРИДА. Прямо фрейлина-головоболянка!

Ф-Г. Ах, еще и хамите! Ну все. Уволюсь. Завтра же.

ФЕЛИКС. Это вы тоже всегда говорите.

ФРИДА. И все не увольняетесь, и не увольняетесь…

Ф-Г. Вы еще пожалеете…

ФРИДА. Нет, не пожалеем!

Ф-Г. Потому что вы - бессердечные, безжалостные дети…

*Фрейлина-гувернантка плачет. Феликс и Фрида переглядываются: эта сцена уже много раз повторялась. Они подходят к Фрейлине-гувернантке, говорят заученным тоном:*

ФРИДА. Ну простииите нас.

ФЕЛИКС. Извинииините нас.

ФРИДА и ФЕЛИКС. Мы больше не бууудем!

Ф-Г (*перестает плакать*). Так знайте! Что! Пока! Вы тут! Ругались! И хулиганили! С вашими! Родителями! Случилась! Беда!

ФРИДА и ФЕЛИКС. Что?!

Ф-Г. С их величествами. Нашими властителями. Луной и солнцем…

ФРИДА и ФЕЛИКС. Что с ними?!

Ф-Г. Заболели.

ФЕЛИКС и ФРИДА. Чем?!

Ф-Г. А мне откуда знать? Я гувернантка, а не врач. Сами увидите. Они сюда идут. Они уже разнесли весь дворец, ваши августейшие родители…

*В детскую, как вихрь, врываются король с королевой. Они ссорятся и не обращают ни на кого внимания.*

КОРОЛЕВА. Ты тиран и… как его!

КОРОЛЬ. Сама ты как его!

КОРОЛЕВА. Да ты самый какевойший из всех какевойших на свете!

КОРОЛЬ. А ты… ты… это… это… на букву «з»!

КОРОЛЕВА. Ах так, я на букву «з»? А ты тогда, ну это… на «эм»… Муу… муу…

КОРОЛЬ. На «эм»? Ну все! Ты тогда – на бук… на бук…

КОРОЛЕВА. Я знаю, что ты хочешь ссссс… сссс… (*растерянно шипит*)

КОРОЛЬ. На бэ… на бэ…

КОРОЛЕВА. На «бэ»?! Да как ты смеешь?!

КОРОЛЬ. Бэ… бэ… (*блеет*).

КОРОЛЕВА. Баран! Дай немедленно… эээ… это самое… и я тресну тебя этим самым по башке!

КОРОЛЬ. Не дам тебе это самое! Я сам это самое! Самое! Сам! Сам!

КОРОЛЕВА. Бам-бам! Бам!

*Выбегают из комнаты, продолжая нечленораздельно ругаться.*

ФЕЛИКС (*фрейлине-гувернантке*). Ну и зачем панику поднимать? Ничего нового. Они часто громко ссорятся.

ФРИДА. А потом громко мирятся… даже не знаю, что хуже!

Ф-Г. Вы разве не заметили? Их величества потеряли дар речи!

ФРИДА. Вчера папа сказал маме: «Хоть бы ты онемела!», а мама - папе: «Хоть бы у тебя язык отсох!» Сбылось, наверно.

Ф-Г. И вас… вас это не смущает?!

*Феликс с Фридой переглядываются, пожимают плечами.*

ФЕЛИКС. Да нет. Норм.

ФРИДА. Пусть помолчат немножко.

ФЕЛИКС. Им это на пользу пойдет.

Ф-Г. Какие вы все-таки… жа… жалостнобезные дети!

ФЕЛИКС. Что?

Ф-Г. Жалостнобезные! Жалостнобезные тэди! Тьфу!

ФРИДА. Что с вами?

Ф-Г (*в ужасе*). Что со мной?!

ФРИДА. Вам плохо?

ФЕЛИКС. Головка бо-бо?

Ф-Г. Да… у меня голит болова. Оченно голит болова. О, жобэ, жобэ!

ФРИДА. Сами ругаетесь, а нам запрещаете!

Ф-Г. Да не гураюсь я!

ФЕЛИКС. Вы сказали слово на букву «ж»!

Ф-Г. Я хотела сказать «жобэ»! То есть, не «жобэ», а «жобэ»!

ФЕЛИКС. Ну вот, опять «жопа»!

Ф-Г. О, Боже! (*Падает в обморок*)

*Фрида хочет подбежать к ней, но Феликс останавливает ее:*

ФЕЛИКС. Не подходи! Это заразно!

ФРИДА. Что заразно?

ФЕЛИКС. Ты что, не въехала? Тупица!

ФРИДА. Мокрица!

ФЕЛИКС. Ладно, сейчас не время для ругани. А то бы я сказал в ответ «ослица!»… Бежим!

ФРИДА. Но куда? Кругом зараза!

ФЕЛИКС. Нам нужен волшебник. Они всегда знают, что делать.

ФРИДА. Волшебников больше нет, они сменили профессию, чтобы не сдохнуть с голоду – забыл? Мы это еще в прошлом году проходили.

ФЕЛИКС. Волшебник не может перестать быть волшебником. Они просто работают на других работах, чтобы их не узнали и не приставали… Так. Кто у нас во дворце меньше всех похож на волшебника?..

ФРИДА. Повар.

ФЕЛИКС. Неее. Мы же каждый день на кухне, мы бы заметили…

ФРИДА. Мы не искали. А готовит он волшебно.

ФЕЛИКС. Это - да. Кстати… че-то есть захотелось. Пошли!

ФРИДА. Пошли… обжора!

ФЕЛИКС (*дает ей руку*). Лекарство от запора!

ФРИДА (*на ходу*). Попка помидора!

*Уходят.*

**СЦЕНА 2**

*Кухня. Повар одновременно жарит, парит, тушит и запекает – суетится, бегает от плиты к духовке, от сковородки к кастрюле, что-то помешивает ложкой, на что-то дует, куда-то подсыпает специи. Повар немолодой и полный – он вспотел и запыхался, но доволен собой.*

*Заходят Феликс и Фрида.*

ПОВАР. Ооо! Высочества! Вовремя. Голодные? Ну, конечно, голодные! Рыбоньки мои! Кстати, на первое - буйабес. Только балбес не умеет готовить буйабес! А еще сырное фондю и грибной жульен – грибочки сам собирал… Ну, садитесь, цыпочки! Ах, да, еще паштетик из гусинной печеночки, ну и петух в винном соусе: невинный петух в винном соусе, ха-ха! Что-то вы сегодня молчаливые, зайчики… А вот, вспомнил: коронное блюдо для коронованных особ - конфи из кролика со специями, и, разумеется, говядина по-бургундски. Да какая говядина – теленочек. Утром еще на лугу пасся…

*Входит Жена Повара с подносом – укоризненно смотрит на него. Повар сразу замолкает. Жена повара молча ставит перед детьми тарелки с едой, и они начинают жадно есть.*

ПОВАР. Права! Ты всегда права, любовь моя! Сначала накорми, болтун старый! Права, красавица! Видите, высочества, зарделась, покраснела – щеки, как яблоки! Сорт Флорина называется… Ну что, вкусно? То-то! Знай наших! Вы же прощаете старику фамильярность? Я ведь вас вооот такими помню: еще не ходили толком, а на кухню приползали…

*Жена Повара подходит к нему, берет за подбородок – поворачивает его голову так, чтобы он смотрел прямо на детей. Повар замечает, что дети расстроены.*

ПОВАР. Ууу, высочества, почему мордочки вытянутые? Что стряслось! А ну, рассказывайте!

ФЕЛИКС. Если коротко: все сошли с ума, и нам нужна твоя помощь.

ПОВАР. Так-так.

ФРИДА. Сначала мама с папой…

ФЕЛИКС. Но это – их обычное состояние, мы даже не сразу поняли…

ФРИДА. Потом фрейлина-гувернантка…

ПОВАР. Она тоже… со странностями.

ФЕЛИКС. Они все потеряли дар речи - буквально.

ФРИДА. Стали путать слова, забывать…

ФЕЛИКС. Это заразно, да?!

ПОВАР (*качает головой*). Дааа, высочества. Хорошенькие дела. Только с меня какой толк? Я всего лишь повар.

ФРИДА. Неправда!

ФЕЛИКС. Мы все поняли!..

ФРИДА. Ты – волшебник!

ПОВАР (*смеется*). Льстите, высочества. Какой из меня волшебник? Я так, на хозяйстве: помидорчики режу, хлебушек выпекаю, капусточку квашу, курочек ощипываю. Специи, травы, коренья – все назову, лучший арбуз – вмиг выберу, про еду – все знаю, а вот волшебство… (*разводит руками*)

ФРИДА. А кто говорил, что кулинария – волшебство, а настоящий повар – волшебник?!

ФЕЛИКС. И правда: все, что ты готовишь такое вкусное!

ФРИДА. Даже бутерброд!

ФЕЛИКС. Даже чай!

ПОВАР. Это, высочества, талант. А про волшебство - так… фигура речи…

ФЕЛИКС. Вот и мы про речь!

ПОВАР. Про речь ничего не знаю. Увы.

ФРИДА. Все пропало! (*Плачет*)

ФЕЛИКС. Наверняка, и придворный врач уже того… заболел… (*борется со слезами*)

*Фрида плачет еще громче. Феликс шмыгает носом. Жена Повара обнимает детей и выразительно смотрит на Повара.*

ПОВАР. Вытрите сопли, высочества. Волшебник я, волшебник!

ФЕЛИКС и ФРИДА. Правда?!

ПОВАР. Не хотелось признаваться, но, видимо, выбора нет.

ФРИДА и ФЕЛИКС. Ураааа!

ПОВАР. Не спешите радоваться. Ситуация серьезная. Похоже, на короля с королевой наложили заклятье.

ФРИДА. Урааа! (*Пауза*) Чтооо?

ПОВАР. Это самое.

ФЕЛИКС (*отшатывается*). Ты тоже заразился что ли?!

ПОВАР. Заклятие так называется. «Это самое». Сначала поражает королевскую семью, а потом всех остальных…

ФЕЛИКС. Фрида, спасайся! Бежим!!

ПОВАР. На детей не действует. У тех, кто не так давно обрел дар речи, его не отнимают…

ФЕЛИКС (*выдыхает с облегчением*). Фуух. (*Спохватывается*) Но я сержусь. Очень сержусь! Кто посмел такое сделать?! Его надо казнить! Пытать! Отдать на съедение моим хомякам!

ФРИДА. И правда – кто мог такое сделать?

ПОВАР. Да кто угодно. Ведь если все в королевстве мычат и воют, как дикие звери, страну легко завоевать.

ФЕЛИКС (*свирепо оглядывается*). Враги!

ПОВАР. Враги, друзья – какая разница? Надо спасать королевство!

ФЕЛИКС (*остывает*). Но как?

ПОВАР. Заклятье через короля с королевой действует. Они излечатся, излечатся и остальные.

ФРИДА. Но как?

ПОВАР. Очень просто. Но сложно. В основном просто и капельку сложно…В общем… Надо, чтобы король с королевой опять услышали первое, что они слышали родившись. То есть, ту колыбельную, которую пели августейшим младенцам.

ФЕЛИКС. А если это не колыбельная?

ПОВАР. Это всегда колыбельная.

ФРИДА. Ты уверен? Что-то не припоминаю, чтобы нам мама пела…

ФЕЛИКС. Это потому что ей медведь на ухо наступил.

ПОВАР. Когда вы были маленькие, его Величество увлекался игрой на барабанах… Поэтому вы так хорошо спите под любой шум.

ФЕЛИКС. А ты откуда знаешь?

ПОВАР. Так грохот по всему дворцу разносился…

ФЕЛИКС. Ладно-ладно, пусть будет колыбельная.

ФРИДА. Но у кого мы это узнаем?

ПОВАР. У бабушек, разумеется. У дедушек.

ФЕЛИКС. Но…

ПОВАР. Да-да.

ФРИДА. Но ведь…

ФЕЛИКС. Мммм… Мы думали, что бабушки и дедушки – это, ну… в прошлом. Как бубонная чума, например. Или там рыцари.

ФРИДА. И даже если остались где-нибудь бабушки и дедушки, так это в других странах… Или в селах, у крестьян…

ФЕЛИКС. Ну да, не в королевских семьях.

ПОВАР. То есть, мама с папой ничего не рассказывали?

ФРИДА. Когда мы спрашивали, они всегда меняли тему.

ФЕЛИКС. О чем они не рассказывали?!

ПОВАР. Ну-ну. (*Прокашливается*) Слушайте, цыпочки, историю, которую когда-то обсуждала вся страна. Когда ваши родители встретились, им еще не было 18-ти. Обе монаршьи пары – то есть, августейшие бабушки и дедушки - были против. Даже не против, а так… просили подождать, присмотреться. Но их величества – у обоих тот еще характерец… (*делает вид, что закашлялся*) Справедливо возгневались я хотел сказать. Ее высочество - нынешнее величество - порвала со своими родителями, и с тех пор ноги ее больше не было на родине - в соседнем королевстве. А его высочество – теперешнее величество – так поссорился с бывшим величеством, что тот в пылу отрекся от престола, и они с королевой-матерью ушли в народ. С тех пор их никто не видел.

ФЕЛИКС. Ни фига себе!

ФРИДА. И от нас такое скрывали!

ФЕЛИКС. Нам полагается компенсация!

ФРИДА. Кстати, для чего бабушка с дедушкой нужны? Ну, то есть, что именно они делают?

ПОВАР. Ничего особенного, высочество. Просто любят.

ФЕЛИКС. Ого! (*вынимает из кармана калькулятор, высчитывает что-то*) То есть, за 10 лет, нам с Фридкой полагается компенсация за… 87,600 часов любви?! Не хило!

ФРИДА. Феля, у кого требовать компенсацию, если мама с папой воют и блеют?!

ФЕЛИКС. Ох. Точно. Что же делать?!

ПОВАР. Найти бабушек и дедушек. И как можно скорее.

ФЕЛИКС. В соседнее королевство мы, допустим, проникнем. Но как дойти до этого Народа? А если это далеко?

ФРИДА. Народ – это не город, Феликс! Папины родители ушли жить с простыми людьми – клубнику выращивают или кроликов разводят…

ФЕЛИКС. Тем более! Как нам их отыскать?!

ПОВАР. Присматривайтесь повнимательней, птенчики. А главное - прислушивайтесь. Ушки подскажут.

ФРИДА. Ты хотел сказать - сердце?

ПОВАР. Родную речь сразу услышишь. Запомни это. А теперь – в путь, в путь. (*Кидает Феликсу огромный мешок*) Вот тут я вам сложил немножко на дорожку: пирожки, творожки…

ФРИДА. А ты… ты с нами не пойдешь?

ПОВАР. Надо же кормить твоих одичавших родителей… Величества, как-никак. (*Украдкой смахивает слезу*). Все. Выметывайтесь, пончики мои.

*Фрида вскрикивает. Жена повара порывисто обнимает детей.*

ФЕЛИКС (*жене повара*). Я понял! Ты тоже болеешь «этим самым» - только давно, да?

*Жена повара качает головой.*

ПОВАР. Старушка моя дала обет молчания. С тех пор разговаривает только глазами. Длинная история. Вернетесь, расскажу. (*Мягко оттаскивает Жену от детей)* Ну что ты, старушка. Не могут они всю жизнь под твоей юбкой сидеть. (*Подталкивает детей*) Вперед, вперед!

**СЦЕНА 3**

*Сельская местность. Феликс и Фрида вдвоем тащат тяжелый мешок. Останавливаются отдохнуть перед одним из домов.*

ФРИДА. Уф!.. Ну и тяжеленный мешок. Ни капельки не стал легче за три дня…

ФЕЛИКС. Такое чувство, что мы едим, едим, а еды столько же.

ФРИДА. Это повар! То есть, волшебник! То есть, повар-волшебник! Заколдовал мешок!

ФЕЛИКС. Заботится о нас. Чтобы мы не похудели…

ФРИДА. Вот было бы классно, если бы повар был нашим дедушкой…

ФЕЛИКС. Размечталась. Наш дедушка стопудово противный. Раз поссорился с папой.

ФРИДА. Так, может, это папа – противный, раз поссорился с дедушкой?

ФЕЛИКС. А в кого папа противный? Вот именно! В дедушку.

ФРИДА. А в кого ты противный? Вот именно – в папу и в дедушку!

ФЕЛИКС. А заморская бабушка, наверняка, вообще гнусная, и ты – вся в нее!

ФРИДА (*хнычет*). Мы же договорились не ссориться в путешествии…

ФЕЛИКС. А кто начал? Начал-то кто?

ФРИДА. Ты гадость про дедушку сказал!

ФЕЛИКС. Ну и что? Ты его даже не знаешь.

ФРИДА. Тем более. Я тут себе вымечтала классного дедушку, а ты…

ФЕЛИКС. Мечтать вредно.

*Фрида шлепает Феликса по руке. Он толкает ее. Собираются подраться. Тут раздаются пронзительные крики: «На помощь», «Помогите»! Фрида и Феликс вбегают во двор. К забору привязан козел. А в середине двора, по пояс в земле, вопит пожилая крестьянка. Козел блеет в такт воплям.*

КРЕСТЬЯНКА. Спасите! Помогите!

ФЕЛИКС. Спокойно. Феликс и Фрида придут на помощь. (*Фриде, шепотом*) Убежим, пока не поздно?

КРЕСТЬЯНКА. Помогите! Спасите!

ФРИДА. Перестань. Вдруг это наша бабушка?

ФЕЛИКС (*бурчит*) Везде тебе бабушки мерещатся…

ФРИДА. Повар же сказал: ушли в народ…

*Крестьянка оглушительно вопит, привлекая внимание. Феликс затыкает уши.*

ФЕЛИКС. Ну тише, тише! Мы тут думаем, как вас спасти из этой ямы, а вы…

КРЕСТЬЯНКА. Не спасете! (*Рыдает*) Потому что это – не яма…

ФЕЛИКС (*подходит ближе*). Ой. Тетенька, вы тут как будто растете… как на грядке. Как морковка или редиска или…

ФРИДА. Репка! Ну, конечно, Фель!

ФЕЛИКС. Что, конечно?

ФРИДА. А ну давай: Фелька за бабку, Фридка за Фельку и… вытащили бабку!

*Феликс хватается за талию крестьянки, Фрида хватается за Феликса – тянут. Ничего не выходит. Дети падают на землю. Крестьянка хочет вытереть слезы передником, но он тоже застрял под землей и не выдергивается. Рыдает еще громче. Козел блеет.*

ФЕЛИКС. Тетенька, признавайтесь. Как вы тут оказались?

КРЕСТЬЯНКА. Муж… (*Всхлипывает*) Говорит: пора стричь овец. А я: сначала коров подою. Он: нет, сперва овец – им жарко. Я: нет, коров – вымя лопнет! Он: чик-чик! Я: жух-жух!.. Каждый свое заладил. И тут он в сердцах как ляпнет: «Провалиться бы тебе сквозь землю!» Шмяк! И я тут.

ФРИДА. А муж?

КРЕСТЬЯНКА (*указывает на козла*). Я тоже… погорячилась.

ФЕЛИКС. То есть…

КРЕСТЬЯНКА. Ну да. Сказала ему: «Ууу, козлина!» И вот.

*Фрида с Феликсом переглядываются.*

ФЕЛИКС (*шепчет*). До деревни дошло…

ФРИДА. Что?

ФЕЛИКС. Это самое. «Это самое». Заклятье.

ФРИДА. Здесь же другое.

ФЕЛИКС. Смысл тот же. Во дворце слова кончаются, а здесь… здесь слова испортились.

ФРИДА. Как слова могут испортиться? Протухли - как молоко что ли?

ФЕЛИКС. Ну… не знаю. Из них что-то ушло. Выпарилось. И теперь они буквально действуют. «Это самое». Точно оно.

ФРИДА. А это точно наши дедушка с бабушкой.

ФЕЛИКС. С чего ты взяла?!

ФРИДА. Ругаются. Как мама с папой.

КРЕСТЬЯНКА. Что вы там шепчетесь?!

ФЕЛИКС. Да мы ничо… Совещаемся… Если по чесноку, все могло быть и хуже – если б вы по шею провалились, например, или…

КРЕСТЬЯНКА. Да ну тебя! Думала, поможете. А вы издеваетесь!

ФРИДА. Я поняла! Раз муж заколдовал, он и расколдует. Он должен вам пожелать что-то противоположное – нууу, до небес подпрыгнуть, например. И земля вас выплюнет обратно!

КРЕСТЬЯНКА. Девочка, посмотри на этого козла – да что он сказать может? Только блеет.

ФРИДА. Так сначала вы его должны расколдовать.

КРЕСТЬЯНКА. Пожелать подпрыгнуть до небес?

ФРИДА. Да нет!

ФЕЛИКС. Вы его козлом обозвали, а теперь человеком назовите!

КРЕСТЬЯНКА. После всего?! Ну уж нет!

ФРИДА. Придется. Посмотрите на него и постарайтесь увидеть человеческое.

КРЕСТЬЯНКА. Ладно. (*Бормочет*) Человеческое, человеческое… Ох непросто это – столько лет живем…

ФЕЛИКС. Вспомните, как познакомились… Наши мама с папой так из любой ссоры выныривают. «Ах как ты на меня смотрела», «Ах, как ты смеялся», бла-бла-бла.

КРЕСТЬЯНКА (*задумчиво*). Ну, бородка у него всегда была козлиная… Смеялся и тряс ей… И смотрел на меня, как баран - ни бэ, ни мэ…

ФРИДА. Остановитесь! Он сейчас в барана превратится!

КРЕСТЬЯНКА. Но смотрел так нежно, ласково. Преданный был. Как животное. Это потом… другим стал… (*Разъяряется*) Равнодушным… Вот и сейчас у этой замечательной козьей морды глаза… человеческие! Ууу, человек несчастный!

*Смотрят на козла – он жалобно блеет.*

ФЕЛИКС. Не сработало.

ФРИДА (*хлопает себя по лбу*). Ну, конечно! Козел и человек – не перечеркивают друг друга, это не противоположности!

КРЕСТЬЯНКА. Нет?

ФРИДА. Волк нам нужен.

КРЕСТЬЯНКА. Ой, что ты девочка. Не нужен волк, не нужен!

ФРИДА. Ну как же! Напали на козлика серые волки… Вам надо козла волком обозвать! Волк козлика съест, и остались бабушке – то есть, вам – рожки да ножки, то есть… муж.

КРЕСТЬЯНКА. Ничего не понимаю!

ФРИДА. Просто сделайте, как я говорю. Назовите козла волком, ну!

ФЕЛИКС (*тихо*). Ты уверена? А что если ей правда рожки да ножки останутся?

КРЕСТЬЯНКА. Волком? (*Радостно*) А есть все-таки в нем что-то хищное. Волк-одиночка. В лес так и тянуло. И зубы мог показать. И прожорливый, как… как… Ууу, волчара!

*Козел превращается в пожилого крестьянина.*

КРЕСТЬЯНИН. Женушка! Спасибо! Какое оно гадкое это сено! Пойду! Немедленно пойду доить коров. А потом стричь овец. Все, как ты хочешь.

ФРИДА. Эммм…

КРЕСТЬЯНИН. Еду приносить буду, зонт поставлю, чтоб не припекало…

ФЕЛИКС. А расколдовать жену не хотите?

КРЕСТЬЯНИН. Честно? Ну… Так она, конечно, более смирная. (*Шепотом*) Боюсь я ее.

ФРИДА. Как вам не стыдно!

КРЕСТЬЯНИН. Стыдно, деточка, стыдно.

КРЕСТЬЯНКА. А ну расколдуй немедленно! А то обратно в козла превращу!

КРЕСТЬЯНИН. Ах ты, старая ведьма! Улетай поскорей отсюдова на своей метелке!..

*Крестьянка вылетает из земли.*

КРЕСТЬЯНИН. Тьфу ты, черт!

ФРИДА. Что я говорила!

КРЕСТЬЯНКА. Спасибо! Спасибо, дети! А ты, а с тобой… (*грозит мужу кулаком*)

ФРИДА. Скажите… Эээм… Вы случайно не король с королевой? Которые ушли в народ?

КРЕСТЬЯНИН. Королева? Кто? Эта клеенка старая? Ха-ха-ха!

КРЕСТЬЯНКА. Этот старый башмак – король? Рассмешили!

ФЕЛИКС. Мы просто ищем… Бабушку и дедушку.

КРЕСТЬЯНИН. Вот оно что. Мне очень жаль, но…

КРЕСТЬЯНКА. У нас пятьдесят шесть внуков…

КРЕСТЬЯНИН. И всех знаем поименно.

КРЕСТЬЯНКА. Не льсти себе. Это я всех знаю поименно, а у тебя память, как у кузнечика…

КРЕСТЬЯНИН. А у тебя яда, как у десяти кобр…

ФЕЛИКС. Оставьте уже в покое животный мир! Второй раз спасать не будем!

ФРИДА (*удрученно*). Нам пора. Пошли, Феликс.

КРЕСТЬЯНКА. Я вас провожу. А старый коров подоит.

КРЕСТЬЯНИН. Нет, я вас провожу!

КРЕСТЬЯНКА. Нет, я!

*Спорят, ссорятся, дерутся. Феликс и Фрида уже ушли. Феликс погрустнел.*

ФРИДА. Феликс, ты не огорчайся. Пусть они не наши бабушка с дедушкой, но в общем и целом они бабушка с дедушкой. Хоть увидели, что это такое…

ФЕЛИКС. Да я не из-за этого. Просто вспомнил, что уже полчаса тебя не обзывал…

ФРИДА. А тебе не кажется, что нам стоит с этим… поаккуратней? А то превратимся в унитаз с ушами и мокрицу, и провалим задание…

ФЕЛИКС. Кажется, Фрида, кажется. Поэтому я и огорчился. Совсем форму потеряю, блин!

**СЦЕНА 4**

*Городская площадь. Фрида и Феликс понуро сидят на лавочке и грустно смотрят на мешок с едой – он выглядит пустым. Фрида шарит в нем рукой и достает маленький кусочек сыра.*

ФРИДА (*вздыхает*). Последний. Больше ничего нет.

ФЕЛИКС (*с досадой*). А ты говорила: «Заколдовал мешок»! «Заботится!»

ФРИДА. Мы просто далеко ушли, отсюда волшебство не ловит…

ФЕЛИКС. Тебе лишь бы найти оправдание. Может, повар вообще все наврал и мы тут зря с голоду умираем?

ФРИДА. Блин, Феля, ты такой злой, когда голодный… (*Разделяет сыр на два крохотных кусочка, протягивает один Феликсу*) Пополам?

ФЕЛИКС (*отталкивает ее руку*). Я не мышка! (*Вдруг* *принюхивается*) Чувствуешь запах? Корица…

ФРИДА. Топленное масло…

ФЕЛИКС. Шоколад! Фрида, тут где-то рядом…

*Сзади детей открывается одно из окон – оттуда высовываются Кондитер и Кондитерша.*

КОНДИТЕР. Доброе утро!

КОНДИТЕРША. Мы открылись!

*Кондитер выходит и вешает на окно табличку «Домашняя кондитерская: у бабушки с дедушкой». Феликс толкает Фриду локтем.*

ФРИДА (*пожимает плечами*). Ну и что?

ФЕЛИКС. Это знак!

КОНДИТЕР. Милости просим, детки!

КОНДИТЕРША. Голодные небось?

ФЕЛИКС. Да! Очень!

ФРИДА. У нас нету денег.

КОНДИТЕРША. Деткам бесплатно.

КОНДИТЕР. Деток мы любим.

КОНДИТЕРША. Чего хочется? Какао? Булочки? Леденцы? Прянички?

*Феликс порывисто направляется к окну, Фрида хватает его за шиворот.*

ФЕЛИКС. Ты сдурела? А ну, пусти!

ФРИДА. Это ты сдурел! Вдруг – они маньяки?

ФЕЛИКС. Сама ты маньяк! А они просто добрые люди.

ФРИДА. Ага, добрые. Леденцы, пряники – это ж, блин, классика - Гензель и Гретель! Они тебе какао, а потом – ам! (*Клацает зубами*).

ФЕЛИКС. Опять ты со своими сказками! Пусти, дурында, в животе урчит!

*Феликс вырывается, но Фрида преграждает ему путь.*

ФРИДА (*грозно*). Предъявите ваши документы!

КОНДИТЕР. Какие документы, деточка?

ФЕЛИКС (*шипит*). Ты совсем поехала? Они ж обидятся и нас прогонят. (*Кондитеру*) Не обращайте внимание, ее мама в детстве уронила…

ФРИДА. Документы о том, что вы – приличные люди. А то мало ли... Когда посторонних детей сильно любят – это подозрительно!

ФЕЛИКС (*зажимает Фриде рот рукой*). Простите, простите ее. Она на солнце перегрелась.

КОНДИТЕРША. А она права, твоя сестренка. (*Фриде*) Умница!

ФРИДА (*сурово*). Не подлизывайтесь. Документы гоните.

КОНДИТЕРША. Конечно, конечно. (*Высыпает за окно ворох газет*). Смотрите, деточки.

КОНДИТЕР. Вот заметка о том, как мы спасли котенка, который застрял на дереве.

КОНДИТЕРША. А здесь – благодарственное письмо за наши ежемесячные пожертвования в фонд для глухонемых коал.

КОНДИТЕР. А тут получаем премию года от мэра города – за вклад в сладкое будущее.

КОНДИТЕРША. И фотографии: переводим старушек через дорогу, печем печенье для домов престарелых, снабжаем пирожными сирот…

ФЕЛИКС. Хватит, хватит, я сейчас захлебнусь своей слюной! Умоляю, сюда - и печенье, и какао, и булочки! (*Фриде*) А тебе не стыдно?! А ну, быстро проси прощения!

*Фрида пожимает плечами. Кондитерша выносит из дома поднос с булочками и какао.*

КОНДИТЕР. Кушайте, детки. На здоровье.

КОНДИТЕРША. Мы и правда всех детей любим.

ФЕЛИКС. Спасибо! (*Засовывает в рот целую булку*). А швои дети у ваш ешть?

КОНДИТЕРША (*вздыхает*). Ох, лучше не будем об этом. Грустная история.

*Кондитер гладит Кондитершу по плечу, утешая. Феликс уплетает за обе щеки. Фрида держится из последних сил, потом откусывает булочку, и… налетает на еду. Кондитер с Кондитершей наблюдают за ними с улыбкой умиления на лице.*

ФЕЛИКС (*все еще жует, Фриде*). Фридка, это они.

ФРИДА. Что? Ты прожуй сначала.

ФЕЛИКС. Дедушка с бабушкой, балда! Сама подумай: дети для них «грустная история» - понятно, с единственным сыном поссорились. А благотворительностью почему занимаются? Хотят свою вину искупить. А заодно и засветиться – вдруг король о них прочитает в газетах, какие они хорошие, и пожалеет… Все сходится!

ФРИДА. Ну… не знаю.

ФЕЛИКС (*громк*о). Спасибо. Очень вкусно. Вы такие хорошие. Наверно, внуки по вам скучают.

*Кондитерша разражается рыданиями. Кондитер утешает ее. Феликс смотрит торжествующе на Фриду: что я говорил?*

ФЕЛИКС. Ну… простите. Но ведь… это просто ссора… еще не поздно… Он, наверняка, пожалел…

КОНДИТЕР. Кто?

ФЕЛИКС. Ваш сын.

*Кондитерша рыдает еще сильнее.*

КОНДИТЕР (*укоризненно качает головой*). Эх, мальчик… Нет у нас сына.

КОНДИТЕРША (*всхлипывает*). И дочери нет.

ФЕЛИКС (*в смятении*). Но… как же…

КОНДИТЕР. А так. Все думали – сначала обустроимся, встанем на ноги… Потом все рецепты новые искали…

КОНДИТЕРША. Мечтали самый вкусный торт на свете испечь!.. Не до детей нам было.

КОНДИТЕР. А потом оглянулись: годы промчались, мы - старые, а детей – нет и не будет.

КОНДИТЕРША. И Бог с ними. От детей не только радости, но и гадости. Но вот внуки… внуков хочется! (*Смахивает слезу*)

КОНДИТЕР. Оставайтесь у нас. Откормим. Торты, пироги, пирожные – хоть по три раза в день! А?

*Фрида и Феликс переглядываются.*

КОНДИТЕРША. Мы пока посуду уберем, а вы подумайте.

*Кондитер и Кондитерша уносят поднос с посудой в дом.*

ФЕЛИКС. Может и правда?..

ФРИДА. Ты что? Забыл про наше задание?! И вообще – за месяц в колобков превратимся!

ФЕЛИКС. Ну хоть на недельку.

ФРИДА. Мы и за недельку такой кариес заработаем, что озолотим дантиста!

ФЕЛИКС. Можем себе позволить. Наши родители - короли!

ФРИДА. Наши родители мычат и лают!

*Кондитер и Кондитерша высовываются из окна.*

КОНДИТЕРША. Вы еще здесь, дети?

ФЕЛИКС. Да, как раз обсуждаем: стоит ли у вас оставаться…

КОНДИТЕР. У нас? Не получится.

ФЕЛИКС. Но вы же сами…

КОНДИТЕРША. Тесно у нас. Дочка внуков подкинула – нянчимся с ними…

ФРИДА. Но вы же говорили…

*Кондитерша показывает им через окно корзинку с щенятами.*

КОНДИТЕРША. Славные какие, да? На дедушку похожи.

ФРИДА. Но это же…

КОНДИТЕР. Четверо внучат. От доченьки нашей, Жученьки.

КОНДИТЕРША. Красавица, умница, шерстка шелковистая… хорошая такая девочка.

КОНДИТЕР. И внуков славных нам на старости лет нагуляла!

ФЕЛИКС (*подавленно*). Они сошли с ума!

ФРИДА. Нет, Феликс. Они только что были нормальными. Это заклятье. И до них добралось.

ФЕЛИКС. При чем тут заклятье?

ФРИДА. Ну, знаешь, как вирусы… мутируются… Вот и заклятье мутировалось. Бежим, Феликс! Нам надо торопиться!

**СЦЕНА 5**

*Лесная чаща. Ручей. Входят Фрида и Феликс – усталые и замученные.*

ФРИДА. Мы тут уже были.

ФЕЛИКС. Ничего подобного!

ФРИДА. Ручей этот дурацкий…

ФЕЛИКС. Мало ли в лесу ручьев!

ФРИДА. И сосна выглядит подозрительно знакомо.

ФЕЛИКС. А как она должна выглядеть? Как береза?!

ФРИДА. Ну вот – пожалуйста! Видишь сердечко? Это я пометила. Пару часов назад…

ФЕЛИКС. Пометила? Ты мне не доверяешь?!

ФРИДА. Мы ходим кругами. Поздравляю тебя!

*Ручей становится шире. Но дети не замечают этого.*

ФЕЛИКС. Ты сначала во мне сомневаешься, а потом иронизируешь – точно как мама!

ФРИДА. А ты никого не слушаешь, а потом не готов признать, что ошибся – вылитый папа!

*Ручей расширяется еще больше, но дети слишком поглощены ссорой.*

ФЕЛИКС. Тебе что важней – меня обвинять или искать выход?

ФРИДА. Ты нас сюда завел, вот и ищи выход!

ФЕЛИКС. И найду! Надо просто перейти через этот ручей… Там мы еще не были. Пошли.

*Наконец, обращают внимание на ручей.*

ФРИДА. И как ты предлагаешь через него перейти? Перелететь?

ФЕЛИКС. Тут что-то не так. Он же был маленький…

ФРИДА. Это с памятью у тебя что-то не так.

ФЕЛИКС (*бурчит*). Нормальная у меня память.

ФРИДА. Ну да, и ориентируешься офигительно…

*Ручей расширяется настолько, что вода касается Фридиной ноги.*

ФРИДА. Ай! Ой! Ааааа!

ФЕЛИКС. Че орешь? (*Замечает, что ручей у их ног. Орет*) Аааа!

*Дети инстинктивно прижимаются друг к другу.*

ФРИДА. Ты был прав… ручей заколдованный!

ФЕЛИКС. Конечно, прав. Но я что-то придумаю. Только ты должна меня слушаться!

ФРИДА. Это еще почему?!

ФЕЛИКС. Я старше.

ФРИДА. На три минуты! На жалких три минуты!

ФЕЛИКС. Три минуты – это до фига! За три минуты можно успеть кому-то так навалять…

ФРИДА. Вот я тебе сейчас и наваляю, тоже мне командир нашелся!

*В ручье бурлит вода, как в бурном потоке .*

ФЕЛИКС. А ты на меня всю жизнь жабедничаешь!

ФРИДА. Что?!

ФЕЛИКС. Жалуешься и ябедничаешь одновременно! Ты – жабеда!

ФРИДА. А ты, ты… врачун! Это враль и драчун.

ФЕЛИКС (*спокойно и высокомерно*). Жабеда – лучше.

ФРИДА. Задавака! Я тебя ненавижу!

ФЕЛИКС. А я тебя!

*Вода в ручье бурлит еще сильней, детей окатывает волной. Они кричат.*

ФРИДА. Мы сейчас погибнем!

ФЕЛИКС. Ручей проглотит нас!

ФРИДА и ФЕЛИКС. Спасите! (*Пауза. Обреченно*) Никто нас уже не спасет…

ФЕЛИКС. Фрида, прости! Если что, дарю тебе «жабеду», пусть будет твое слово.

ФРИДА (*растроганно*). И ты прости. Ты правда лучше слова придумываешь…

ФЕЛИКС. И прости, что дразнил тебя – хотел, чтобы ты меня уважала…

ФРИДА. Прости, что жаловалась – хотела, чтобы ты меня пожалел…

ФЕЛИКС и ФРИДА (*хором*, *перекрикивая шум потока*) . У меня же никого кроме тебя нет… Ты мой единственный друг. Я тебя люблю!

*Ручей вдруг разом умолкает, съеживается, становится опять безобидным. Дети с облегчением выдыхают. Обнаруживают, что сжимают друг друга в объятиях уже на той стороне ручья. Неловкий момент.*

ФЕЛИКС (*невозмутимо*). Ну вот. А ты боялась. Я же говорил, что разрулю.

ФРИДА (п*одхватывает*). Да ничего и не было. Ничего такого. Продолжим?

ФЕЛИКС. Конечно. (*Зевает*) Но сначала поспим. (*Кладет пустой мешок на траву, ложится на него головой*.) Я устал.

ФРИДА. Ладно. (*Ложится на мешок с другой стороны*.) Ссориться – как-то утомительно.

ФЕЛИКС. Особенно с тобой. (*Придвигается поближе к Фриде*).

ФРИДА. И с тобой! Ты из меня все соки выпил – как говорит мама папе. (*Придвигается поближе к Феликсу*)

ФЕЛИКС. А ты – настоящая боль в попе, как говорит папа маме.

*Берет ее за руку. Они засыпают.*

**СЦЕНА 6**

*Утро следующего дня. Лесная лужайка. Феликс и Фрида спят.*

*Из чащи к ним подкрадывается на цыпочках лысый немолодой человек в очках, одетый как разбойник.* *Улыбается, потирает руки.*

РАЗБОЙНИК (*не в силах сдержать радость*). Ага!

*Фрида и Феликс просыпаются, трут глаза.*

РАЗБОЙНИК. Опять я все испортил! Ну кто меня за язык тянул, мушка-кукушка!

ФРИДА. Вам нужна помощь?

РАЗБОЙНИК. Ооо… Вежливые. Милые. Молчите, умоляю вас, молчите. Мне нельзя вас жалеть. Я же буду… (*Плачет*, *бьет себя по лицу*) Фу! Фу, я сказал! Соберись! (*Шепчет*) Я – гроза лесов, я – дикий коршун, я – буйный волк, я… черт, не то! А ну дети, идите со мной добром, а то… а то… в общем, честное разбойничье.

ФРИДА (*сдерживая смех*). Вы разбойник?!

ФЕЛИКС. Врете!

РАЗБОЙНИК. Разорви меня медведь! (*Пристально смотрит на детей*) Боитесь?

ФЕЛИКС. Неа.

ФРИДА. Нуууу, немножко боимся.

РАЗБОЙНИК. Это ты из жалости. (*Плачет*) И что я теперь скажу своей старушке? Даже детей не сумел похитить, мох мне в глотку!

ФЕЛИКС. А мы сами с вами пойдем.

РАЗБОЙНИК (*сияет*). Правда? Бром и бегония!

ФРИДА (*толкает Феликса*). Ты че? А если старушка – настоящая разбойница?

ФЕЛИКС. Сомневаюсь…

*Вбегает пожилая Разбойница – она стройная, подтянутая, на ходу делает приседания и машет кулаками, как в боксе.*

РАЗБОЙНИК. Не сердись, дорогая! Я нашел детей… укуси меня лиса!

РАЗБОЙНИЦА. Во-первых, не ты нашел детей, а они – тебя. Во-вторых, они слишком большие. В третьих, я и не думала сердиться - от этого морщины появляются.

ФРИДА (*толкает Феликса локтем*). Во-первых, во-вторых, в-третьих… Тебе ничего не напоминает?

ФЕЛИКС. Вроде, нет. (*Громко*) А для чего мы слишком большие? Что вы хотите с нами сделать?

РАЗБОЙНИК. Да похитить же… тысяча тухлых светляков!

РАЗБОЙНИЦА. Но, может, вы еще и не подойдете.

*Разбойница становится в планку и отжимается 10 раз.*

ФЕЛИКС. Ну а… дальше? Дальше – что?

РАЗБОЙНИЦА. Ничего. С нами останетесь.

ФРИДА. На съедение?!

РАЗБОЙНИК. На воспитание.

ФЕЛИКС. В лесу?

РАЗБОЙНИЦА. Во-первых, красиво. Во-вторых, чистый воздух. В третьих, животные водятся. А животные – это и еда, и домашние питомцы.

РАЗБОЙНИК. Мы давно мечтали кого-нибудь… увнучить! Но времени не было – все дела, дела… А сейчас вот вышли на пенсию и…

ФРИДА. У разбойников разве бывает пенсия?

РАЗБОЙНИК. У разбойников – нет. Но у нас была… ммм… другая работа. Скучная. Зато теперь есть время на хобби… тысяча гнилых шампиньонов!

РАЗБОЙНИЦА. Хоть на пенсии поживем, как люди!

РАЗБОЙНИК. Шалунья! Прочитала в журнале, что разбой – лучшая профилактика против старости. И мышцы тренирует, и мозги.

ФЕЛИКС. А можно спросить?..

РАЗБОЙНИЦА. Можно, можно – только осторожно (*Садится на шпагат, встает, кувыркает, боксирует, фехтует невидимой шпагой*)

ФРИДА (*Феликсу*). Ты слышал? Она сказала: «Можно, можно, только осторожно.» Это же мамина фраза…

ФЕЛИКС. Мало ли кто что говорит…

ФРИДА. И «во-первых, во-вторых, в-третьих» – это тоже мамино!! Поэтому знакомым показалось…

ФЕЛИКС. Да ну. Совпадение. (*Разбойнице*) Так вы нас похищаете или как? Хочу ясности.

РАЗБОЙНИЦА. Или как. Ясность бывает только в прогнозе погоды. И то они часто ошибаются… (*Становится в позу «перевернутой собаки»)* Вообще, вы подходите. Ты особенно. Хороший мальчик. Четкий такой. Но хочется малышей - потискать, пообниматься…

ФЕЛИКС (*обиженно*). С нами тоже можно… обниматься! К тому же, с нами все понятно, а если вы похитите малышей, еще неизвестно, кем они вырастут – где гарантия?

РАЗБОЙНИЦА. Гарантия бывает только на электроприборы, и только на год.

РАЗБОЙНИК. Но, милые дети, почему же вы хотите, чтобы мы вас похитили? Обожги меня крапива!

ФРИДА. Мы не хотим – нам нужно спасти королевство!

ФЕЛИКС (*грозно смотрит на сестру)*. Хотим! Побабушкиться-подедушкиться…

ФРИДА (*громко*). Король и королева заболели…

РАЗБОЙНИК. Заболели? (*Встревоженно*) Сильно?

ФРИДА. Потеряли дар речи.

РАЗБОЙНИЦА. И поделом. Неприятные личности. (*Делает «салют солнца»)*

ФРИДА. Но это всех касается! Всем грозит беда… все могут заразиться!

ФЕЛИКС. Но не в лесу! (*Незаметно наступает Фриде на ногу*). В лес зараза не придет. По крайней мере долго, и…

ФРИДА. Так. Простите, мы на минуточку. (*Феликсу*) Нам нужно поговорить! (*Отводит его в сторону*) Какого черта?!

ФЕЛИКС. Послушай, Фрида… Мы заблудились. Время на исходе. Мы опоздали. И я… Я сдаюсь. Прости.

ФРИДА (*дрожащим голосом*). Все пропало? И бабушек-дедушек никаких не будет, и мама с папой останутся бессловесными, и королевство одичает…

ФЕЛИКС. Слушай… А, может, это не так уж и плохо? Может, это к лучшему…

ФРИДА. Что ты имеешь в виду?

ФЕЛИКС. Это же мечта! Взрослые молчат, а дети говорят. Больше никто не отругает, не накажет…

ФРИДА. Ну да! А я приду к маме: «Расскажи на ночь сказку!», а она в ответ: «бээээ», и зарычит! (*Вытирает слезы*)

ФЕЛИКС. …никто не скажет: «Феликс, не ешь сладкое, Феликс, убери комнату, Феликс, не шуми…»

ФРИДА. …А папа, папа никогда больше не пожелает «доброго утра», только клацнет зубами из угла… (*Всхлипывает*)

ФЕЛИКС. …и мы сможем управлять страной…

ФРИДА. Знаешь кто ты? Самый настоящий… эгодей! Это одновременно эгоист и злодей. (*Рыдает в голос*)

ФЕЛИКС. Ну, не плачь. Не плачь. Кстати, «эгодей» - неплохо… Не так хорошо, как «жабеда», но…

ФРИДА. Какое это имеет значение? Слова скоро станут ненужными, как старые зубные щетки… И вообще. Мы же когда-нибудь вырастем и тоже заразимся «этим самым»… Представь, празднуем мы наше восемнадцатилетние, и вдруг – начинаем терять слова, пугаемся, но уже поздно, только молча плачем и скулим: «Уууу», «Оооо»… И даже торт не успели доесть!

ФЕЛИКС. Да, не айс. Ты права. Надо спасать маму с папой.

ФРИДА. Валим отсюда.

ФЕЛИКС. Подожди ты. Надо втереться в доверие к этим разбойникам – пусть нас увнучат, полюбят, ну а потом… потом им все расскажем. Тогда они нам помогут.

ФРИДА. Когда «потом», Феликс? Потом будет поздно!

ФЕЛИКС. А мы быстро. В течение дня. Максимум – до вечера.

ФРИДА. Думаешь, до вечера они успеют нас полюбить?

ФЕЛИКС. Мы не оставим им выбора.

*Феликс тащит Фриду за руку к разбойникам.*

ФЕЛИКС. Послушайте… Вы просто должны нас увнучить. Немедленно. Мы в одной лодке. У вас нет внуков. Ну а у нас нет бабушек и дедушек. Вот!

РАЗБОЙНИЦА. Нет бабушек и дедушек? Вообще? Никаких? Даже самых завалящих?

*Дети качают головой. Разбойница садится на шпагат.*

РАЗБОЙНИЦА. Тогда вы не подходите. (*Нагибается к каждой ноге*). Вы бракованные. Травмированные. Нам нужны полноценные.

РАЗБОЙНИК. Ну, дорогая, давай еще подумаем… палки-качалки!

ФРИДА. Если вы похитите малышей, что будет с их родителями? Неужели вам их не жалко?

РАЗБОЙНИК. Жалко! (*Перехватывает взгляд Разбойницы*) То есть, нет – не жалко!

РАЗБОЙНИЦА (*становится на голову*). Во-первых, нас никто не жалел. Во-вторых, справедливо: почему у всех есть внуки, а у нас – нет? А в третьих… Не ждите чуда, чудите сами. Я всю жизнь этот момент предвкушала: вот выйду на пенсию и буду безнаказанно чудить, куролесить, и отчебучивать…

ФРИДА. Это же мамины слова!!

РАЗБОЙНИЦА. Какая еще мама?

ФРИДА. Моя! Наша. Она тоже о пенсии мечтает! Феля, все сходится…

ФЕЛИКС. Что? Я не догоняю.

РАЗБОЙНИЦА. А я догоню – я в прекрасной форме!

ФРИДА. Повар! Он же говорил! «Ушки не обманут, родную речь узнаете…» Вот я и узнала! Дедушка, бабушка!!

РАЗБОЙНИК. Внученька!

РАЗБОЙНИЦА. Угомонись – мы этих детей не берем…

ФРИДА. Да нет – вы наши *настоящие* дедушка и бабушка!

РАЗБОЙНИЦА. Быть этого не может.

ФРИДА И ФЕЛИКС (*вразнобой*). Я – Фрида, я – Феля! Мы из дворца! Король с королевой – наши папа с мамой!

РАЗБОЙНИК. Сто червивых помидоров! (*Бросается к детям – Разбойница рукой преграждает ему путь*.)

РАЗБОЙНИЦА. А так не скажешь. Впрочем, не удивительно: ваша мать всегда была неряхой. И одеты отвратительно… Но… вижу, вижу сходство, да.

*Разбойница рывком бросается к детям, стискивает их в объятиях.*

ФРИДА. Бабушка, пусти – дышать трудно!

РАЗБОЙНИЦА (*разжимает объятия*). У меня безошибочная интуиция, редкая. (*Разбойнику*) А ты не понял, да? Это я их проверяла. И тебя проверяла…

*Разбойник, наконец, прорывается к детям и пылко обнимает их. Феликс вырывается.*

ФЕЛИКС. Наши дедушка и бабушка – разбойники?! Они же ушли в народ…

РАЗБОЙНИЦА. В народ? Фу! Да никогда в жизни!..

ФРИДА. Это другие - мамские!

ФЕЛИКС. Но они ведь в соседнем королевстве, правят страной…

РАЗБОЙНИК. А вот и нет! Сдали все дела президенту, а сами – фьють, в лес. И не догонишь!

*Свистит. Подмигивает детям. Танцует от радости. Разбойница одним прыжком оказывается возле Разбойника, борцовским приемом валит с ног.*

РАЗБОЙНИЦА. Во-первых, это – государственная тайна, во-вторых, не президенту, а премьер-министру, в третьих…

ФЕЛИКС. Но почему вы не в своей стране?

РАЗБОЙНИЦА. Скажешь тоже! Грабить собственных подданных - низко!

ФРИДА. А вы много кого уже… ограбили?

РАЗБОЙНИЦА. Мы осваивались. Но теперь, когда у нас есть вы…

ФРИДА. Бабушка.

РАЗБОЙНИЦА (*вдруг расплывается в улыбке*). Бабушка… Как дивно звучит. (*Неловко гладит Фриду по волосам и приобнимает Феликса.)*

ФРИДА. Мы не можем остаться. Во-первых, нам нужно спасти маму с папой, во-вторых – королевство, в третьих – зимой здесь будет холодно и сыро…

ФЕЛИКС. И волки…

ФРИДА. И волки. Но нам очень нужна ваша помощь.

ФЕЛИКС. Спойте нам колыбельную, которую в детстве пели маме. И мы пойдем. А потом, когда всех расколдуем и спасем…

РАЗБОЙНИЦА. Ну уж нет! Никуда вы не пойдете.

*Дети с испугом на нее смотрят.*

РАЗБОЙНИЦА. Без нас – никуда. Мы идем с вами во дворец.

РАЗБОЙНИК. Столько ждали вас! Теперь навнучимся всласть!

ФРИДА. Ура!!

ФЕЛИКС. И вы больше не будете разбойниками?

*Разбойник вопросительно смотрит на Разбойницу. Она в раздумьях.*

РАЗБОЙНИЦА. Пожалуй, нет. Раз к нам вернулись собственные внуки, мне расхотелось быть кровожадной.

РАЗБОЙНИК. Какое счастье, дорогая, мне так надоели все эти ругательства…

РАЗБОЙНИЦА. Но теперь выйдите. Выйдите все. Мне… мне надо побыть наедине и… как следует выругаться напоследок!

*Все выходят. Разбойница смотрит, что никого нет. И рыдает – от радости и облегчения.*

**СЦЕНА 7**

*Дворец. Кухня. Плита, шкафы и все прочее заклеено толстой белой лентой, как будто опечатано.*

*Заходят Феликс и Фрида со своими разбойными дедушкой и бабушкой. Феликс срывает ленту с плиты. Проводит палец по плите. Сдувает пыль.*

ФЕЛИКС. Заболели.

ФРИДА. Или спрятались.

ФЕЛИКС. Какая разница? Главное, что мы выполнили только половину задания, а помочь некому…

РАЗБОЙНИЦА. Я бы попросила: что значит некому?

ФРИДА. Вообще-то, бабушка, если бы ты не отпугивала всех прохожих приемами дзюдо, у нас был бы хоть какой-то шанс отыскать папиных родителей…

РАЗБОЙНИЦА. Я же не применяла, только демонстрировала. Ради вас старалась!

ФЕЛИКС. Теперь ничего не выйдет. Мы провалили задание, Фрида.

ФРИДА. Давай попробуем. Хоть мама заговорит. И полкоролевства. Наверно…

ФЕЛИКС. Не пройдет. Все пропало!

*Входят повар-волшебник и его жена. Дети бросаются к ним.*

РАЗБОЙНИК. Ну вот. Я же говорил: все будет хорошо!

РАЗБОЙНИЦА. Ты этого не говорил. А вот я подумала.

ПОВАР (*обнимая детей*). Слава Богу, цыпочки – вы в порядке! Вы так долго не возвращались, что мы отправились вас искать… (*Достает из дорожной сумки жаренную курицу*) Голодные?

РАЗБОЙНИЦА. Это тот самый волшебник? Который повар? Почему он так фамильярно разговаривает с наследными принцем и принцессой?!

ФЕЛИКС. Он нас вырастил! Он и его жена.

ФРИДА. Родителям все некогда было…

ПОВАР. А на кухне - и покормят, и пригреют, и приласкают. Да, высочества?

РАЗБОЙНИЦА. То есть, повар и его жена были… (*ее голос дрожит*) Были вам вместо дедушки с бабушкой?..

*Дети переглядываются. До них только сейчас это дошло.*

ФРИДА и ФЕЛИКС. Ну… да. Да!

РАЗБОЙНИЦА. И мы… мы уже не нужны?

РАЗБОЙНИК. Дорогая, мы не соревнуемся.

РАЗБОЙНИЦА. За себя говори! (*Делает сальто. Жене повара*) А вот так умеешь, а?

ПОВАР. Я бы на вашем месте радовался, что внуки были хоть немного обабушкины и одедушкины…

РАЗБОЙНИЦА. Прислугой?! Фффф!

ФРИДА. Бабушка!!

ФЕЛИКС. Поаккуратней – он волшебник.

РАЗБОЙНИЦА. Ах да. Конечно. Волшебник. Где уж нам уж… Мы колдовать не обучены. Мы страной правили. Всего лишь… (*Кувыркается*) Кстати. Он-то и наслал заклятье на короля с королевой, ваш милый волшебник.

ФРИДА. Что ты говоришь такое?!

ФЕЛИКС. Ну, бабушка, ты даешь!

РАЗБОЙНИЦА. А кто еще? А? Вы других волшебников знаете?

ФЕЛИКС. Этого не может быть!

ФРИДА. Он нас любит! (*Повару*) Скажи ей!

ПОВАР. Я вас люблю.

ФЕЛИКС. И…

*Повар виновато глядит в сторону.*

ФЕЛИКС. Это что… Правда ты?

ПОВАР. Из лучших побуждений, лапочки.

ФРИДА. Мы тебе не лапочки! Как ты мог?!

ФРИДА (*повару*). Мы тебя любили, как дедушку!

ФЕЛИКС. Правда, мы не знали, что такое «дедушка», но все равно…

ФРИДА. Ты… ты предатель! Даже еще хуже! Ты… Ты самый настоящий…

ФЕЛИКС (*перебивает, вопит*). Дедушка! Ты – наш дедушка!

ФРИДА. Что?!

ФЕЛИКС. Все сходится! Не только ты догадливая, Фридка! Один-один.

*Разбойник бросается к повару, горячо жмет ему руку. Под испепеляющим взглядом Разбойницы отнимает руку, делает вид, что вытирает пыль с плиты.*

ПОВАР. Да, сахарные мои. Дедушка я. Не Бог весть какой: перья пообтрепало, срок годности скоро исходит… но люблю вас – не могу! Принимаете?

ФРИДА. Вы не ушли в народ?

ПОВАР. Ушли. Хозяйство завели. Сад-огород. Курочки-козы. Но потом узнали из газет, что вы с Феликсом родились и… ну разве могли мы допустить, чтобы абы кто готовил вам котлеты?!

*Жена повара выразительно кивает.*

ПОВАР. Устроились на королевскую кухню. Я, честно говоря, смолоду готовкой интересовался, но королю не пристало, этикет, то-се, а тут – раздолье: готовь себе, пробуй, толстей… И вы под крылышком!

ФЕЛИКС. Но ведь папа мог тебя узнать!

ПОВАР. Пффф. Он ни разу на кухню нос не показывал – за все десять лет.

ФРИДА. А как же… как ты волшебником стал?

ПОВАР. С горя еще и не тому научишься, золотко. Бабушка твоя поклялась молчать, пока с сыном не помиримся. А я вот колдовать начал. Но если честно – ничего особенного, по мелочи…

РАЗБОЙНИК (*с восхищением*). Ну не скромничай!.. Такое заклятье придумать! (*Осекается под взглядом Разбойницы)*

ФЕЛИКС. А почему ты сразу не сказал?

ФРИДА. Почему отправил на поиски, зная, что мы вас не найдем?

ПОВАР. А разве вы нас не нашли? Нашли! И маминых родителей нашли.

ФРИДА. Значит, ты все затеял, чтобы…

ПОВАР. Надоела эта глупая вражда!

РАЗБОЙНИЦА. Можно подумать, вы к этому никакого отношения не имеете!

ПОВАР. Но начали-то вы. Отвергли моего сына. Не достоин, мол вашей принцессочки: запас слов слишком маленький. А мы гордые!

РАЗБОЙНИЦА. Ничего подобного! Это вы сказали принцу, что у нашей дочки что ни слово, то паразит!

ПОВАР. Возмутительно! Не говорил я такого!

РАЗБОЙНИЦА. До нас дошли слухи…

ПОВАР. А до нас дошли слухи, что принцесса не выговаривает букву «ф»! Конечно, я советовал… приглядеться!

РАЗБОЙНИЦА. А нам рассказывали – очень проверенный источник – что принц слишком протяжно произносит букву «ю» - кто же такого дочери пожелает!

ПОВАР. Так это слухи. А нам, между прочим, достоверно известно… Что внучатая племянница вашей двоюродной бабушки говорила (*шепотом*) «лОжить». Да, я думал о породе!..

РАЗБОЙНИЦА. А мы установили, что дядюшка падчерицы вашего прадедушки ставил неправильные ударения – и не в одном слове!..

*Жена повара вклинивается между ними и одновременно закрывает им рты руками.*

РАЗБОЙНИК. Бабушка права! Другая бабушка.

*Разбойница испепеляюще смотрит на него. Разбойник отмахивается.*

РАЗБОЙНИК. Главное то что? Внуки у нас отменные. Высший сорт! Все буквы выговаривают! А словарный запас – словарный запас-то какой большой!..

ФРИДА. Мы даже один словарь почти наизусть выучили. Словарь руга… (*Феликс толкает ее локтем, Фрида замолкает*.)

*Вчетвером они обнимают Феликса и Фриду. Повар спохватывается первым:*

ПОВАР. А теперь за дело! Айда расколдовывать ваших родителей!

ФЕЛИКС. А если они совсем одичали?!

ФРИДА. И убежали в лес?!

ФЕЛИКС. И загрызли друг друга?!

ФРИДА. Аааа! Мааамааа! Пааапааа!

*Фрида и Феликс пулей вылетают из комнаты. Остальные спешат за ними.*

**СЦЕНА 8**

*Дворец. Тронный зал. В комнату врывается вся компания. И замирает: Король и Королева сидят рядышком, молча держатся за руки и влюбленно смотрят друг на друга. Они не обращают внимания на вошедших, как будто находятся в полусне, в очень приятной грезе.*

ФРИДА. Вау.

ФЕЛИКС. Офигеть.

ПОВАР. Я же говорил: Молчание – золото!

РАЗБОЙНИЦА. Вы этого не говорили.

РАЗБОЙНИК (*подхалимно*). А ты… подумала? Да?

РАЗБОЙНИЦА (*после паузы*). Нет.

РАЗБОЙНИК. Давай, дорогая, давно я не слышал «баю-баюшки-хрю-хрю!».

РАЗБОЙНИЦА. Сам ты хрю-хрю! Я ей всегда пела «Спи, моя гадость, усни!»

ФЕЛИКС. Гадость?

РАЗБОЙНИК. Бабушка – творческий человек, она всегда меняет слова… (*шепотом*) и мотив тоже, но это – непроизвольно.

ФРИДА. Спи, моя гадость?!

РАЗБОЙНИЦА. Мило, правда? (*Смеется. Тихонько напевает*) Спи, моя гадость усни, жилы из меня не тяни…»

ФЕЛИКС. Да. Это многое объясняет. Про маму.

РАЗБОЙНИЦА. Ну не нравилось мне сюсюкать с детьми. Вот я и придумала называть наоборот. Ирония такая, неужели непонятно?! Я свою деточку и поганочкой называла, и мерзавочкой. Ууух, моя мерзость! (*Поет очень нежно и проникновенно*)

Спи моя гадость усни,

Жилы из меня не тяни!

Черти затихли в аду,

Хватит пороть ерунду!

Пасть поскорее сомкни,

Спи, моя гадость, усни…

*Королева вдруг потягивается, осматривает комнату, как будто только что всех увидела. Замечает своих родителей и бросается к ним.*

КОРОЛЕВА. Моя песня! Любимая песня! Слышу, и сразу так хорошо становится, как будто в детство вернулась, и меня любят, причесывают мне волосы и кормят бутербродами с вареньем! Прямо плакать хочется от этой песни – в хорошем смысле. Папа! Мама! Я рада, что вы приехали! Я давно вас простила. (*Подпрыгивает и оказывается у них на ручках*.)

РАЗБОЙНИЦА. Ты?! Нас?! Возмутительно! Это мы тебя простили!

КОРОЛЕВА (*спрыгивает с ручек*). Мама. Ты говорила, что мой будущий муж - разбойник!

РАЗБОЙНИК. Мы были в плену у предрассудков! Разбойники – прекрасные люди!

КОРОЛЕВА. Мама утверждала, что принц – враг!

РАЗБОЙНИЦА. Ты ослышалась! Я настаивала, что на свадьбу необходимо надеть фрак.

КОРОЛЕВА. Не выкручивайся.

РАЗБОЙНИЦА. Не дерзи!

РАЗБОЙНИК. Девочки, девочки… Это было недоразумение. Замяли. Проехали.

КОРОЛЕВА. Никакого недоразумения. Мама... Она тогда сказала… что не узнает меня, что я… как будто не ее дочь, как будто чужая! Вот я решила… стать чужой, совсем чужой. Во-первых, вы ранили мои чувства, во-вторых – вы не оставили мне выбора, а в третьих – вы…

РАЗБОЙНИЦА (*тихо и глухо*). Виноваты.

КОРОЛЕВА. Что ты сказала?

РАЗБОЙНИЦА. Ты слышала. Ви… Ви… (*Скороговоркой*) виноватыкаемсяпростинас. (*Делает вид, что ее одолел приступ кашля*)

КОРОЛЕВА. И вы… простите.

РАЗБОЙНИК. Ох, доченька, мы тут с безвнученья такого чуть не натворили… (*Королева наступает ему на ногу, и он замолкает*.)

ПОВАР (*громко*). Родственнички! Король-то все еще спит...

КОРОЛЕВА. Когда мы успели породниться с поваром?!

*Повар показывает на свой портрет, висящий в тронном зале. Королева вглядывается, смотрит опять на Повара – ахает. Повар жестом подзывает Жену.*

ПОВАР. Дорогая, понимаю, что за десять лет ты могла и разучиться говорить. Но петь не разучилась, правда?

*Жена повара кивает, начинает петь – сначала просто мелодию. У нее очень красивый голос. Она поет и плачет. Постепенно у песни появляются слова.*

ЖЕНА ПОВАРА. Маленький мышонок – ты мой малышонок

Маленькая мышенька – ты моя малышенька

Маленькая мышечка – ты моя малышечка

Маленький мышоночек – ты мой малышоночек…

ФРИДА (*шепчет*). Не очень оригинально.

ФЕЛИКС. Хотя бы без «гадости» и без «иронии».

*Король вскакивает, обнимает свою маму, Королеву, детей, натыкается на взгляд Повара.*

КОРОЛЬ (*детским писклявым голосом*). Папа!

*Повар, хмурясь, резко наступает на Короля и… заключает его в объятия.*

КОРОЛЬ. Папа… Ты прости. Неудобно как-то получилось. Я тебя искал, искал, но ты… как будто испарился!

ПОВАР. Вот именно. Все, как ты хотел.

КОРОЛЬ. Я?!

ПОВАР. Ну ты же сказал… «Надоело, что ты за меня все решаешь… хоть бы ты исчез!»

КОРОЛЬ (*бормочет*). Я сгоряча, я не имел в виду…

ПОВАР. Желание его высочества – закон. Вот я и исчез. Испарился. А там, где пар, ты меня не искал!

КОРОЛЬ. Где пар?

ПОВАР. На кухне, сынок, на кухне.

КОРОЛЬ. То есть… ты все это время был во дворце? И мама – тоже?

ПОВАР. Ну а ты как думал – что мы тебе полностью доверим воспитание собственных внуков?

КОРОЛЕВА. Я бы все-таки хотела понять… Мы тут с августейшим ссорились, потом… не ссорились. Потом – не помню. И вдруг – вот это.

КОРОЛЬ. Вот именно. Кто-нибудь объяснит, что происходит?

ВСЕ (*хором*). Нет!!!

ФРИДА. Ну наконец-то!

ФЕЛИКС. Теперь все будет по-прежнему!

ФРИДА. Только лучше!

ФЕЛИКС. С бабушками и дедушками!

ПОВАР (*выходит вперед*). Нет. По-прежнему уже ничего не будет.

ВСЕ. Что? Как? Почему?

*В тронную залу входит Фрейлина-Гувернантка. В руках у нее словарь из первой сцены. Она бормочет:*

Ф.-Г. Балабол, баламут, балбес… Бездарь, бездельник, бесстыдник… Болван, болтун, бяка…

*Повар перехватывает у нее книгу.*

Ф.Г. Эй, что вы делаете? Я только придумала, как сладить с этими несносными детьми…

ПОВАР. Я же сказал: по-прежнему ничего не будет. (*Надевает очки, читает название*). Словарь ругательств и оскорблений. Так-так. Вот вам мое последнее волшебство, дорогие мои – перед выходом на пенсию, так сказать.

ФРИДА и ФЕЛИКС. На пенсию?

ПОВАР. Готовить не перестану. А с колдовством – завязываю. Теперь, когда ко мне вернулись внуки, мне больше не хочется быть коварным. Но сперва… (*Взмахивает рукой над книгой, бормоча заклинание – переворачивает книгу и демонстрирует. На ней теперь написано: «Словарь восхвалений и обожаний»)* Будем учиться говорить заново!

*Вся члены расширенной королевской семьи, а также Фрейлина-гувернантка, собираются вокруг Повара, листают книгу, заглядывают в нее. Потом все носятся, бегут по сцене и выкрикивают самые разные восхваления и обожания:*

- Чудесно выглядите!

- Наряд – отпад!

- Как я ценю наше общение!

- Благодарен за компанию!

- Умница! Молодец!

- Ласточки!

- Ненаглядный!

- Красота неописуемая!

- Моя радость!

- Милые вы мои!

- Пакостник ты мой шкодливый! (*Это Разбойница взялась за старое, но на нее все покосились и она спохватилась*): - Чудо расчудесное!

- Я тебя люблю

- Я тебя люблю

- Я тебя люблю

- Я тебя люблю

- Я тебя люблю

- Я тебя люблю

- Я тебя люблю…

*Июль 2019 - Ноябрь 2020*