Кристина Богова

**А был ли Вася?**

Действующие лица:

ДЕД

БАБКА

*Зимний вечер. Ветхая деревенская изба. Скромная обстановка. Дед возвращается с рыбалки, бабка хозяйничает.*

ДЕД. Ухх, как я взмёрз, бабка. Давай скорей на стол накрывай.

БАБКА. Да вот уже.

ДЕД. И варенья не забудь мне. Клубничного. Хотя нет, давай из смородины.

БАБКА. Я тебе ресторан что-ли? Варенье можешь и сам достать.

ДЕД. У тебя разберёшь разве, где что лежит. Как начну что-нибудь искать, так ор-орёшь потом на меня.

БАБКА. На тебя что ори, что не ори – толку никакого.

ДЕД. Сахар только не забудь. Ну и мёду ещё давай.

БАБКА. А ты куда ходил-то?

ДЕД. Всё туда же.

БАБКА. На рыбалку? А рыба где?

ДЕД. Она утонула.

БАБКА. Чой-то она утонула. Ты что с ней, старый мерзавец, делал такое.

ДЕД. Ничего и не делал. Ловил-ловил, ну и вот.

БАБКА. Ничего ты не поймал. Брешешь видать!

ДЕД. Да я ж поймал. Честно поймал, вот такенный окунь.

БАБКА. И где он теперь?

ДЕД. Ну я его там давай в руках крутить-вертеть...

БАБКА. Зачем?

ДЕД. Полюбоваться хотел у-уловом своим. Да он уж дохлый был, что ему!

БАБКА. У тебя что ни день, так мучаешь кого-нибудь.

ДЕД. В общем, я ему глядь в г-г-глазищи, а они вон какие, аж из орбит вылазят. Скользкая тварь. Ну и выпал он у меня. Из рук.

БАБКА. И утонул.

ДЕД. (*Пауза*)

БАБКА. Ладно, что ж поделать. Первый раз что-ли... Не вспомню никак, куда варенье поставила (*ищет варенье на полках*).

ДЕД. Нечего прятать. Ставь на видное место.

БАБКА. Конечно, чтоб ты его сразу всё и сожрал? Ну уж нет.

ДЕД. Я долго ждать не буду, у-учти.

БАБКА. А что такой квёлый-то?

ДЕД. Кто квёлый? Нормальный я.

БАБКА. Обидел тебя кто?

ДЕД. На-нац-наци...

БАБКА. Старый ты пень, опять заикой сделался.

ДЕД. Нац-нац-на цыпочки встань и увидишь! На верхней полке твоё в-варенье!

БАБКА. Ох, и правда. Смотри-ка, будет тебе смородина к чаю, так и быть.

ДЕД. Да неужели.

*Садятся пить чай.*

БАБКА. Ладно тебе, не петушись. Завтра поймаешь окуня своего. Не верти его только.

ДЕД. А поймать – это, может, и не главное.

БАБКА. Что тогда главное? Пузо набить?

ДЕД. Да что ты понимаешь-то? Главное - свежий воздух, природа, погода...

БАБКА. Кто б сомневался.

ДЕД. А ты мне про пузо всё. Сахару давай.

БАБКА. Вот. Чего ты опять заикаться-то начал?

ДЕД. А как не заикаться? Я сегодня с утра, как приличный человек, захожу в б-баню, а там...

БАБКА. А что там.

ДЕД. Спина твоя голая, что!

БАБКА. Чем тебе моя спина не угодила?

ДЕД. Да это ж, это ж... н-немыслимо! Сама-то видела?

БАБКА. Где мне её увидеть-то.

ДЕД. Там у тебя складка такая. Из жира. Жировая. А под ней, прости Господи, ещё одна! И все они внахлёст друг на друга...

БАБКА. Что тебе мои складки, сам-то не Аполлон.

ДЕД. Как я ж-живой остался, не пойму. Может, мне памятник поставят.

БАБКА. Ага. И в мавзолее положат. Пей свой чай.

ДЕД. Мавзолей тоже неплохо *(прихлёбывает чай*). Сахарку ещё надо.

БАБКА. Куда ж ты сахару столько буздыхаешь?

ДЕД. А тебе и сахара для меня жалко уже, да?

БАБКА. Да ещё и с вареньем вприкуску. Лопнешь ведь!

ДЕД. Отчего ж лопну? Сахар же не это самое... Не взрывается!

БАБКА. У тебя и рыба умудрилась утонуть. Что уж про сахар говорить.

ДЕД. Ну хор*о*шь, будешь мне теперь эту рыбу поминать. Дай-ка лучше ещё... в-в-варенья.

БАБКА. Дам, но сначала посмотри-ка в этот свой телефон или как его. Есть там письмо или нет?

ДЕД. Сама бы и посмотрела.

БАБКА. Да я откуда знаю, как там смотреть. Поди разбери их. Даже кнопок нормальных нет. Раньше хоть с кнопками были.

ДЕД. С твоими-то сосисками, что с кнопками, что без...

БАБКА. На загогулины свои пятнистые погляди. Ну как? Есть письмо?

ДЕД. *(проверяет смартфон*) Ммм... Нет, ничего.

БАБКА. Совсем нет? А звонки были?

ДЕД. Ничего нет.

БАБКА. Да что ж это такое? Сказал ведь, что позвонит или напишет.

ДЕД. Ой, не начинай эти свои причитания.

БАБКА. Я тут целыми днями хлопочу, а только и думаю - как там наш Вася.

ДЕД. Ваня.

БАБКА. Что? Ваня?

ДЕД. Имя внука родного забыла?

БАБКА. Подумаешь, одну букву перепутала.

ДЕД. Ой не з-з-знаю, о чём это ты там думаешь целыми днями. Мда.

БАБКА. Это я от переживаний! Ваня, конечно. Ванечка.

ДЕД. Никуда он не денется. Обещал же, что напишет. Значит, напишет.

БАБКА. А уж сколько дней прошло? Ни звонка, ни письма. Ни этого, как его там. Как называется?

ДЕД. Эс-эс-эсэмэс.

БАБКА. Да! Ни этой твоей эсэмэсы не прислал. Я извелась уже вся.

ДЕД. И меня извела.

БАБКА. А ты разве не переживаешь за него? За Вас...тьфу ты, за Ваню.

ДЕД. Что там за него переживать, не м-м-маленький уже.

БАБКА. Маленький, большой, какая разница. А вдруг случится что?

ДЕД. Что случится? Спины твоей он не увидит. Как мне по-посчастливилось.

БАБКА. Только и умеешь над людьми издеваться. Я тебе о серьёзном, а ты...

ДЕД. Дак я устал уже от тебя! Вот же заладила, каждый день - Ваня то, Ваня это.

БАБКА. И правильно! У меня-то хоть сердце есть, я о людях думаю. В отличие от некоторых.

ДЕД. О как-каких людях, ты даже имён не помнишь.

БАБКА. Ну это, знаешь ли. Необязательно.

ДЕД. То-то же.

*Пауза*.

БАБКА. А если позвонить ему? Номер у тебя есть, попробуй сам позвони.

ДЕД. Звонил уже, не отвечает.

БАБКА. Ещё раз попробуй.

ДЕД. Раскомандовалась. Калоша старая.

БАБКА. (*смотрит умоляюще*)

ДЕД. Ладно. Попробую (*набирает номер*). Нет, не берёт.

БАБКА. Ох, чует моё сердце, точно что-то случилось. Это всё она (*хватается за свою кофту*).

ДЕД. Кто она.

БАБКА. Пуговица проклятая!

ДЕД. Какая такая пуговица?

БАБКА. С кофты у меня отвалилась, дай, думаю, пришью так. Не снимая. А это ж нельзя, дед! На себе пришивать. Плохая примета.

ДЕД. Примета, ха!

БАБКА. Что ж ты ржёшь, собака.

ДЕД. Пришила и пришила. Ничего не случилось.

БАБКА. Да как же не случилось?

ДЕД. Вот ты мне говоришь, мол от переживаний всё. А на самом деле...

БАБКА. Ну, говори.

ДЕД. Это ты от б-безделья маешься.

БАБКА. Я тебе готовлю, стираю, убираю. И я же теперь бездельница?

ДЕД. Так точно! Вон у нас на пороге. Ты видала, что там творится?

БАБКА. А что там?

ДЕД. А там, между прочим, на-нав-наваль...

БАБКА. Что там? Гости пришли?

ДЕД. Да какие гости! Нав-наваль-навалило, говорю. Снега.

БАБКА. Так сам бы и убрал его. Лопата вон стоит.

ДЕД. Неохота мне возиться. Устал я.

БАБКА. А мне охота? Тебе мешает, ты и убирай.

ДЕД. Я и убирал! И позавчера убирал, и вчера, а он опять, тьфу-ты.

БАБКА. А ты что хотел? Зима на дворе.

ДЕД. Сколько ж можно? Н-н-надоел он мне. Снег этот. Ублюдочный.

БАБКА. Что он тебе сделал-то.

ДЕД. Ни пройти, ни проехать... Скорей бы потеплее стало, жду не дождусь. Вот тогда и начнётся наше с тобой самое любимое.

БАБКА. А-а...

*Дед и бабка переглядываются.*

ДЕД и БАБКА (*одновременно*) ПОСАДКИ! М-м-м!

БАБКА. Я уж на этот год всю рассаду распланировала.

ДЕД. Так-так.

БАБКА. Томаты, значит. Свеколку надо. Что там ещё...

ДЕД. Редьку, редьку не забудь!

БАБКА. Да как без редьки.

ДЕД. Ог-ог-огурчики!

БАБКА. Точно-точно. Я записала всё, не помню только куда.

ДЕД. Попробуй не найди! Запорешь рассаду мне, ухх, не знаю, что с тобой сделаю.

БАБКА. Не запорю, не кипятись.

ДЕД. Посадки – это святое!

БАБКА. Святое, конечно. Когда сам ничего не делаешь!

ДЕД. Моё дело – к-контролировать. Я тебе, так и быть, план нарисую – что куда сажать потом.

БАБКА. Не надо мне твой план.

ДЕД. Как не надо? Хочешь, чтобы у нас как У НИХ было?

БАБКА. У кого у них?

ДЕД. У соседей! Ты вот так хочешь? Чтобы кабачки аж в сортир проросли?

БАБКА. Как? Прям в сортир?

ДЕД. Я сам видел.

БАБКА. Дед, а дед.

ДЕД. Чего.

БАБКА. Давай это... про сортир не будем.

ДЕД. Ладно, не будем. Говёная тема.

*Пауза*.

БАБКА. Кхм... А что ты у нас вдруг такой хозяйственный стал? Рассадой интересуешься... Раньше только с мужиками пил. Стареешь, дед.

ДЕД. На себя погляди, калитка ржавая.

БАБКА. За живое задела, да? Так тебе и надо.

ДЕД. Ничего я не старею. Мне вчера, м-м-между прочим, эта твоя Нинка...

БАБКА. Какая Нинка? С птицефермы?

ДЕД. Ко-ко-конечно, откуда ещё ей быть.

БАБКА. И что она?

ДЕД. Глазки мне строила.

БАБКА. Чего она тебе строить могла? У неё глаукома.

ДЕД. Ты мне не веришь что-ли?

БАБКА. Ей к врачу на этой неделе как раз.

ДЕД. Ой, поглядите, всё-то она знает.

БАБКА. Это точно. Про болезни я всё помню.

ДЕД. Не надо.

БАБКА. Я и твои все помню. Хочешь перечислю? Гастрит, панкреатит, гемор...

ДЕД. Ну-ка цыц!

БАБКА. А я что, а я ничего.

ДЕД. И так тошно, а ты ещё напоминать мне будешь.

БАБКА. Конечно, тошно, вон сахару сколько сожрал. Не напасёшься.

ДЕД. А ты не жадничай.

БАБКА. Опять придётся завтра в магазин идти.

ДЕД. Сходи, сходи. Заодно и снег почистишь.

БАБКА. Давай-ка ты сам и сходишь, и почистишь.

ДЕД. Я завтра занят очень.

БАБКА. Рыбу опять топить будешь?

ДЕД. Да что ты прикопалась к этой рыбе.

БАБКА. Ну а что тогда.

ДЕД. (*Пауза*)

БАБКА. Ну?

ДЕД. (*гордо*) Созерцать буду.

БАБКА. Ох, господи. Опять что-ли...

ДЕД. Нашёл я в закромах вчера. Фотоальбом свой с-с-старый.

БАБКА. Я вроде хорошо прятала.

ДЕД. Знаю я. Тайники твои.

БАБКА. Утоплю его в следующий раз.

ДЕД. Я тебе утоплю! Вот, глянь (*достаёт фотоальбом*). Видала, а?

БАБКА. И в страшном сне не забуду. Какая харя!

ДЕД. (*листает*) А тут я молодой ещё, красивый.

БАБКА. Ну-да, ну-да.

ДЕД. Вот, глянь на эту. Я тут на тракторе.

БАБКА. Это с того дня, когда ты чуть весь урожай не передавил?

ДЕД. Не было такого! А вот эту... Это меня отец на машиностроительный завод свой водил.

БАБКА. Тебе там руку чуть не оттяпало, да?

ДЕД. Смотри, какой ор-ор-орёл! И ничего мне не оттяпало.

БАБКА. Верю на слово. Мать моя женщина, а это что за голые торсы.

ДЕД. Это на море. Я тут не один даже. Глянь, какая дама со мной! В купальнике.

БАБКА. Да это ж сестра твоя. Двоюродная.

ДЕД. Ну и что? Вон у неё фигурка какая. Стройная. Тростиночка.

БАБКА. Потом-то всё равно разнесло её. Как родила третьего, так и разнесло.

ДЕД. Ой, не завидуй, бабка. Сама-то никогда такая не была.

БАБКА. У тебя как вечер, так охота собой любоваться.

ДЕД. А чего бы и не любоваться? Когда такая к-к-красота.

БАБКА. У тебя муха в бороде застряла.

ДЕД. Где? (*ковыряется в бороде*)

БАБКА. Второй день уже там.

ДЕД. А что раньше не сказала?

БАБКА. Думала, сам заметишь.

ДЕД. Всё-таки чёрствая ты. Только и умеешь из-изъяны находить. Ценить меня надо! Я вон когда иду, значит, на рыбалку или-или...

БАБКА. Или после рыбалки.

ДЕД. Ну да.

БАБКА. Как будто ты ещё куда-то ходишь.

ДЕД. Не передёргивай! Иду я, в общем, а бабы-то в мою сторону поглядывают. Скрывают, конечно, глазёнки отводят, а сами поглядывают.

БАБКА. Боже правый.

ДЕД. И вот не надо говорить, что у них у всех эта твоя г-г-глаукома. У всей деревни г-г-глаукома не может быть.

БАБКА. Да вся деревня ослепла уже. От вида твоего.

ДЕД. Мда-а... Глазёнки отводят, а сами-то косят в мою сторону. Я иду такой, мол ничего не замечаю, но от меня разве скроешь. Такие восторги!

БАБКА. Я и сама восторгаюсь. Целый день рыбачить и ни леща не поймать.

ДЕД. Язви, язви дальше. Я-то знаю, что у тебя там.

БАБКА. Что у меня там?

ДЕД. Р-р-ревность.

БАБКА. Ревность? У меня?

ДЕД. Да.

БАБКА. У меня ревность была лет пятьдесят назад, когда ты на нашей свадьбе со всеми моими тётками перетанцевал.

ДЕД. Ну а что, они довольны были.

БАБКА. Были. Пока ты целоваться к ним не полез.

ДЕД. Так и знал, что припомнишь мне. Что ж за старуха такая. Имя внука родного не помнит, а грешки мои все помнит. Грешки и болячки.

БАБКА. Давай...

ДЕД. Цыц! Перечислять не надо!

БАБКА. Не буду, ладно.

ДЕД. Да и вообще, это они ко мне целоваться лезли, а не я к ним. Тебе просто трудно смириться, что я такой по-по-по...

БАБКА. Полудурок?

ДЕД. Поп-популярный!

БАБКА. *(закатывает глаза)*

ДЕД. На тебя-то давно никто не смотрит, это и понятно. А я... Я ещё долго буду в моде, так сказать. Может, даже несколько лет. Лет шесть, например.

БАБКА. Чой-то только шесть? Давай уж сразу десять.

ДЕД. Можно и десять, да-а...

БАБКА. Не размечтайся совсем уж.

*Пауза*.

БАБКА. Дед, а дед.

ДЕД. Ну что опять.

БАБКА. Ну не могу я так, ты позвони ещё раз. Или проверь, написал он там что-нибудь или нет.

ДЕД. Кто?

БАБКА. Да сам знаешь кто. Внук наш. Ваня, Ванечка.

ДЕД. Ну хоть к вечеру выучила. (*тыкает в смартфон*) Нет, ничего нет.

БАБКА. Ох, сердце у меня не на месте.

ДЕД. Давай тебе корвалолу в чай. Да ты сиди, я сам найду (*идёт искать корвалол*)

БАБКА. Не надо у меня по шкафам рыться.

ДЕД. А ты от меня скрываешь что-то?

БАБКА. Если бы. Сейчас опять фотоальбомы старые найдёшь и всё. Потом до утра не успокоишься.

ДЕД. Ну как хочешь.

БАБКА. А ты сам-то что такой спокойный? Тебе всё равно что-ли, что там с Ванечкой.

ДЕД. *Ванечка*. Тьфу! Звучит как сопля. Он у нас – мужик! Иван!

БАБКА. Нашёл до чего докопаться.

ДЕД. Что я за него волноваться буду? Не один же он, там таких... Полно, в общем. Разберутся. Н-н-нормально всё.

БАБКА. Да где ж нормально, если не связаться с ним никак.

ДЕД. Долго ты мне кудахтать будешь?

БАБКА. Я и так ночами не сплю, всё думаю как он там. Не замёрз ли, хорошо ли покушал. А шапку надел или так и ходит без шапки, уши морозит. В детстве, помню, натяну ему шапку, завяжу как следует, а он мне ещё, шкодник такой, рожи корчит! Потом гляжу, на улице играет с мальчишками – и уже без шапки! Ругала его за это. А кушает как? Кто ему там готовить будет, сам-то так и не научился. Вот, думаю, приедет к нам в гости, приготовлю ему голубцы. Как он любит, с грибами. А помнишь, как он маленький сырники уплетал? Только пожарю, положу на тарелку, они ж ещё горячие, а он их хвать! И нету уже. Сам весь красный, обжигается и всё равно добавки просит. Ни разу не дождался, чтоб они остыли. Так и ел. Такой вот он. Наш Васенька.

ДЕД. Ваня.

БАБКА. Ваня, да.

ДЕД. Доканаешь меня своими с-с-сантиментами.

БАБКА. Дед, давай ты почаще его набирай. Вдруг ответит. Там, наверное, связь не очень.

ДЕД. Когда ж до тебя дойдёт. Там нельзя звонить, когда приспичит.

БАБКА. Нельзя?

ДЕД. Нет! Там люди Д-ДЕЛОМ заняты.

БАБКА. Делом, конечно... Ну раз делом, то это да.

ДЕД. Да.

БАБКА. Делами надо заниматься.

ДЕД. Верно.

БАБКА. Дела надо до конца доводить.

ДЕД. То-то же.

БАБКА. Слушай, дед.

ДЕД. Чего.

БАБКА. (*Пауза*) А что у них там за дело такое?

ДЕД. Ты забыла что-ли?

БАБКА. Нет, ну как я могла забыть. Я всё хорошо помню. Надо мне просто... Освежить детали.

ДЕД. Освежить ей надо! Забыла точно.

БАБКА. Забыла.

ДЕД. Вот так и думал.

БАБКА. Не злись, дед. Ну что за дело такое?

ДЕД. Да всё просто. У них это. С-с-спе... Сп-спе... (*кашляет*)

БАБКА. Спе?

ДЕД. Спе-сперва шторы закрой, тогда и скажу. А то ходят там под окнами, подглядывают.

БАБКА. Да кому ты нужен.

ДЕД. Закрой!

БАБКА. (*Подходя к окну*) Ба! Да ты глянь, дед!

ДЕД. Чего я там не видел.

БАБКА. Ты посмотри, что творится!

ДЕД. Что там твориться может в такую ночь.

БАБКА. Там какая-то странная птица летит! Не пойму только, кто это... Вроде на перепёлку похоже, а вроде и нет...

ДЕД. Ты отличить не можешь?

БАБКА. Темно ведь. Иди сюда.

ДЕД. Я перепёлок не видел что-ли. Я их вон сколько перестрелял (*считает на пальцах*).

БАБКА. Дед, дед, ты всё пропустишь! Подойди сюда, тут такое!

ДЕД. А чего это она зимой летает? Ей бы сейчас на югах отдыхать. Да и мне бы неплохо. Б-больная, видать.

БАБКА. Да не больная, а лысая!

ДЕД. (*вскакивает*) Как лысая?

БАБКА. Не веришь? Сюда иди.

ДЕД. (*подходит к окну*) Ядрёна вошь! И правда. Лысая.

БАБКА. А я что говорю.

ДЕД. Куда это она намылилась в такое время?

БАБКА. Шут её знает. Но ты глядь, а. Какая гордая! Как крылами машет-то.

ДЕД. Я такой не в-видел ещё. Совсем сбрендила.

БАБКА. Будто торопится куда.

ДЕД. Да кому она нужна такая.

БАБКА. Ой-ой, глянь, заносит её.

ДЕД. Крутое пике!

БАБКА. Опасно-то как.

ДЕД. Ветер?

БАБКА. Вроде нет. (*вскрикивает*) Чой-то она, дед? Шлёпнулась?

ДЕД. Шмяк! И нету!

БАБКА. Да как так-то. Летела же, никого не трогала....

ДЕД. Сдохла!

БАБКА. Как сдохла? Прямо на лету?

ДЕД. Дык, в природе всякое бывает.

БАБКА. Где ж такое видано, чтоб на лету сдохнуть.

ДЕД. Что ты в птицах-то понимаешь? Крякнулась она. Всё. Ка-капут.

БАБКА. Капут! (*перекрестилась*)

ДЕД. Завтра схожу, проверю, что за нечисть такая. Установлю причину, так с-сказать.

БАБКА. Ой, не ходи лучше.

ДЕД. Почему это.

БАБКА. Она ж не куда-то там крякнулась, а прямо к соседям нашим.

ДЕД. Ну и что?

БАБКА. А то сам не знаешь.

ДЕД. Я ж только посмотреть. И сразу об-обратно.

БАБКА. Вспомни как в прошлый раз было.

ДЕД. Сама-то помнишь?

БАБКА. (*Пауза*)

ДЕД. Тебе может... Детали освежить?

БАБКА. Брось, дед. Нехорошо это кончится.

ДЕД. Ну спалил я ему гараж разок! Что ж тут такого.

БАБКА. Удивительно. Как ты ему и сортир с кабачками не спалил.

ДЕД. Ты мне тут не язви. Он за д-дело получил. Сам виноват.

БАБКА. Конечно! Пили оба, а виноват только он.

ДЕД. Не пили мы. У нас честный спор был. К-к-конструктивный.

БАБКА. Вечно ты споришь со всеми, почему нельзя с людьми ладить?

ДЕД. Я бы и ладил. Но они ж лезут!

БАБКА. Кто лезет? Соседи?

ДЕД. Крысы!

БАБКА. Какие ещё крысы.

ДЕД. У соседа этого нашего – крысы завелись. Он их, шельма такая, даже не травил.

БАБКА. Ну а тебе что до его крыс.

ДЕД. Так они ж там резвятся-плодятся... А потом к нам бегут! Я уже давно заметил. Электропроводка кем погрызенная, а?

БАБКА. Не замечала.

ДЕД. А вдруг пожар? Стены вон тоже покоцанные. Вот иди сюда, посмотри. Вот это, на стене. Что такое?

БАБКА. Это ты ремонт не закончил. Кажется, лет двадцать назад. Так и осталось.

ДЕД. Я, по-твоему, крыса?

БАБКА. Лодырь ты. И дармоед.

ДЕД. А ты в курсе, что они болячки переносят? Бешенство, лихорадки всякие. Это ж чума! С этим надо бороться!

БАБКА. Крысанулся на всю голову!

ДЕД. Чума!

БАБКА. У нас ведь был кот раньше, помнишь?

ДЕД. Ну помню. Кот и-ино-ино...

БАБКА. Иннокентий.

ДЕД. Был такой, да.

БАБКА. Он мышей ловил?

ДЕД. Ловил.

БАБКА. Зачем ты его выгнал тогда?

ДЕД. Морда у него была... не такая.

БАБКА. Какая не такая.

ДЕД. Нерусская!

БАБКА. Сил моих нет. Занимайся сам крысами своими.

ДЕД. Вот и займусь, прямо сейчас и займусь. У меня как раз тут по углам ловушки стояли, надо проверить. Я им туда сы-сыр клал.

БАБКА. Как? Мой сыр? Ты моим сыром крыс кормишь?

ДЕД. Женщина, ты для борьбы сыра пожалела?

БАБКА. А я всё думала, куда мой сырочек так быстро девается... Сырочек, родимый (*почти плачет*). Я даже не видела этих крыс тут. Ни разу!

ДЕД. Цыц! Странно как, сыр съели, а сало оставили.

БАБКА. Сало? А сальце-то за что?

ДЕД. Не реви, бабка. Не пропало оно даром, сало твоё! Смотри вот здесь, за шкафом. Притаилась, г-гадина.

БАБКА. Дед, глаза разуй. Это носок твой прошлогодний. Притаился.

ДЕД. Н-носок... Это что ж получается, я никого не поймал? Столько усилий. И всё зря? Рыбки, значит, тонут... Крысы прячутся. Что за дела такие?

БАБКА. Столько продуктов извёл, паршивец. И сырочек, и сальце... Ну что теперь? Что скажешь в своё оправдание?

ДЕД. Я оп-оправдываться должен?

БАБКА. А почему нет? Не поймал никого, так?

ДЕД. Ну так.

БАБКА. Значит, и не было никаких крыс.

ДЕД. Ох, бабка, не хочешь ты правды видеть. Они у нас везде уже. И в бане, и в огороде. Хорошо прячутся, гадёныши, но уж я-то их вы-выманю.

БАБКА. Чем выманишь? Опять едой? Моей едой? Не позволю!

ДЕД. Нет, я понял теперь. Ловушек мало им, тут нужно что-то посерьёзней. Травить их буду.

БАБКА. Нечем у нас травить.

ДЕД. Найдём чем! Я дурак что-ли? Я, может быть, и сам изобрету что-нибудь разэтакое!

БАБКА. Что ты там изобрести можешь.

ДЕД. Яд нам нужен. Яд, точно. Какой-нибудь.... новый.

БАБКА. Слова твои – яд!

ДЕД. Расквохталась-то как. Вот ты по ночам что делаешь? Спишь. А я бдю. Бдю и слышу. Как *они* там копошатся везде.

БАБКА. Ты по ночам храпишь как кабан на случке. Такие мне трели носом выводишь...

ДЕД. Короче. Я не виноват, что у тебя продукты пропадают. Меньше жрать надо.

БАБКА. Никогда своей вины не признаешь.

ДЕД. Нет моей вины. Ни в чём.

БАБКА. Разве ж можно так жить.

ДЕД. Живём же!

БАБКА. И сырочек, и сальце...

ДЕД. Неплохо живём. Вон у нас варенье и такое, и сякое. А уж с-сахару сколько, завались.

БАБКА. Лишь бы нажраться.

ДЕД. А у тебя не так что-ли.

БАБКА. (*вздыхает*)

ДЕД. Уморила ты меня б-болтовнёй своей. Думал, буду вечерком спокойно сидеть, чаи гонять, фотоальбомы созерцать. Думал, вредителей поймаю. А вместо этого приходится опять трескотню твою слушать. Давай-ка, бабка, спать ложиться. Не могу больше.

БАБКА. Вот и я не могу.

*Бабка готовит постель. Переодеваются, ложатся в кровать.*

БАБКА. Ты всё-таки не ходи завтра. За куропаткой этой.

ДЕД. П-перепёлкой.

БАБКА. Опять скандал устроишь, а краснеть потом мне за тебя.

ДЕД. Да и чёрт с ней, не пойду.

БАБКА. Вот и славно.

ДЕД. Но и ты тоже тогда не мучай меня этим внуком своим. А то как заладишь...

БАБКА. Каким внуком?

ДЕД. Забыла.

БАБКА. У нас внук был?

ДЕД. Да какая теперь разница. Спи.

БАБКА. Сплю.

Конец.

март-апрель 2024