Лев Корсунский

Дикарь

фантазия в двух частях



Часть первая

1.

Экзотическая природа острова в теплых краях, с деревьев свисают лианы. Слышен шум прибоя. Появляется РОБИНЗОН, это молодой человек интел­лигентного вида, в очках. Он еле передвигает но­ги от усталости, волочит по земле мешок. Одежда на нем мокрая. На некотором расстоянии от РОБИНЗОНА бесшумно следует ДЕВУШКА. Она прячется от него за деревьями. ДЕВУШКА обнажена настолько, насколько это позволяют условия сцены, чем боль­ше, тем лучше. Она с изумлением рассматривает Мужчину. РОБИНЗОН остановился.

РОБИНЗОН (осматриваясь). Черт, здесь я уже был! Островок! Раз плюнуть! В хорошенькую дыру меня занесло! Ни души! Так и говорить разучишься! (Приседает на корточки). Ручей! Вот это са­мый настоящий подарок судьбы! (Припадает к ручью, пьет, потом умывается. Это поднимает его дух). Необитаемый остров! До конца своих дней не видеть ни одной рожи! Ваш покорный слуга утонул! Представляю ваши физиономии, когда вы об этом узнаете! (Хохочет).

Совсем близко раздается устрашающий рык хищного зверя. РОБИНЗОН поспешно вытаскивает из своего мешка ружье. Прислушивается, но рычанье не пов­торяется.

Испугался? (Прячет ружье в мешок, делает несколько шагов). Сле­ды! (Останавливается, потрясенный). Только этого мне не хватало! Спокойно! Это я наследил! (Сравнивает свой ботинок со следом). Босая нога! А я не разувался! (Идет по следу ДЕВУШКИ).

Она у него за спиной. Так они сделали круг.

ДЕВУШКА шумно обнюхала РОБИНЗОНА. Услышав ее дыхание, молодой человек резко обернулся. ДЕ­ВУШКА с пронзительным криком бросилась бежать и ловко забралась по лиане наверх.

Обезьяна! Человекообразная! Ух, отлегло! А я уж подумал, что че­ловек! (Подходит к лиане, трясет ее). Эй, чучело! Слезай! Я твой родственник! (Попытался вскарабкаться по лиане на верх, но у не­го ничего не вышло).

ДЕВУШКА хрипло, отрывисто хохочет.

Издевается! Ну и рожа!

ДЕВУШКА принялась кидаться в РОБИНЗОНА кокосо­выми орехами. Один из них угодил в него. Он взвыл от боли.

Эй ты, макака! Больно! А ты здорово похожа на человека! Можно даже определить, что ты... самка! Довольно молодая! (Присматрива­ется к ДЕВУШКЕ). А может, ты вообще не обезьяна? Как ты сама считаешь? Есть у тебя хвост? А ну- ка, повернись спиной! У-у! Ты самый обыкновенный дикий человек! А это хуже! От обезьяны хоть знаешь чего ждать! Здравствуй, дикарка!

Молодые люди с любопытством рассматривают друг друга. К ногам РОБИНЗОНА падает камень. Он испуганно озирается.

Поосторожней нельзя?

С другой стороны в РОБИНЗОНА метнули копье. Он едва успел от него увернуться.

В чем дело? Я не сделал вам ничего плохого! Разве я такой страш­ный? Подойдите, не бойтесь! Не нужно прятаться в кустах! Я могу сам сделать шаг вам навстречу!

РОБИНЗОН направился к кустам, но тут же раздались угрожающие крики, рычанье. Он остановился.

Не надо меня бояться! У меня нет никакого оружия! Вы не пони­маете меня? Мы разговариваем на разных языках, но все равно мы с вами очень похожи. Зачем же нам враждовать? Вы согласны?

В землю у ног РОБИНЗОНА воткнулось копье.

(Кричит в ярости). Послушайте, почему вам так хочется меня прикончить! (Достал из своего мешка ружье). Я буду защищаться! И завтра на островке не останется никого в живых. (В отчаянии). Вы ничего не поняли? Как же вам это объяснить? (Падает на зем­лю. Неподвижно лежит).

Заинтересованная ДЕВУШКА соскальзывает по лиане вниз. Подходит к РОБИНЗОНУ. Он вскочил на ноги. ДЕВУШКА испуганно вскрикнула и отбежала в сто­рону.

Поняли, что с вами будет, если мы не помиримся?

РОБИНЗОН сделал шаг к ДЕВУШКЕ, но она издала предостерегающий крик.

Послушайте! Мы будем любить друг друга!

РОБИНЗОН попытался изобразить объятия, поцелуи. Это так испугало ДЕВУШКУ, что она убежала.

Подожди! Это совсем не страшно! Мы будем помогать друг другу! Я научу вас многим полезным вещам! У вас будет другая жизнь!

Молчание.

Я рад, что вы меня поняли!

В РОБИНЗОНА попал камень. Он вскрикнул от боли.

Дикари!

Воинственные крики со всех сторон. Еще один камень угодил ему в голову.

Хватит! Вы пожалеете!

РОБИНЗОН мечется, стремясь увернуться от камней, копье чуть не угодило в него. РОБИНЗОН поднял ружье.

Видит бог, я не хотел этого! Но мне не остается ничего друго­го! (Прицелился в кого-то).

Из кустов выбегает ДЕВУШКА. Она успела от­толкнуть РОБИНЗОНА. Он схватил ее. ДЕВУШКА отчаянно вырывается, но РОБИНЗОН крепко ее держит.

Можешь не трепыхаться! Все равно я тебя не выпущу! Будешь заложницей!

ДЕВУШКА показала пальцем в небо, давая РОБИНЗОНУ понять, что он появился оттуда. РОБИНЗОНА эта мысль развеселила.

Ты думаешь, я прибыл с другой планеты?

ДЕВУШКА закивала.

Каким же образом?

ДЕВУШКА пожала плечами.

Разве я похож на инопланетянина? Даже если я и свалился от­туда, чего ж меня бояться! Я почти такой же, как ты. (Проде­монстрировал ДЕВУШКЕ свои руки).

Это ее убедило.

(Ткнул себя пальцем в грудь). Я есть человек. Ты есть человек. Запомнила? Я есть человек. Ты есть человек. Я есть человек...

ДЕВУШКА. Первый раз вижу такого зануду!

РОБИНЗОН (с радостью). О! Ты умеешь разговаривать!

ДЕВУШКА. Разве я маленькая! Я не только разговаривать умею.

РОБИНЗОН. Почему же вы мне не отвечали?

ДЕВУШКА. Ты чужой. А чужие приносят несчастье.

РОБИНЗОН. Если бы мы поговорили, я перестал бы быть чу­жим! Гостеприимный народ! Вы меня чуть не ухлопали!

ДЕВУШКА (пытается освободиться). Пусти, я попрошу, чтобы тебя не трогали!

РОБИНЗОН. А ты вернешься?

ДЕВУШКА кивнула.

Нет, я лучше с тобой.

ДЕВУШКА. Тогда тебя убьют.

Поколебавшись, РОБИНЗОН отпустил ДЕВУШКУ.

РОБИНЗОН (дикарям). Вы на самом деле думаете, что я при­несу вам несчастье? Вы заблуждаетесь! Я же не причинил зла вашей девушке! Из ружья можно убивать не только людей, но и зверей! Я научу вас пользоваться оружием! (Поднимает с земли копье). Повезло мне: очутился в каменном веке!

Появилась ДЕВУШКА.

ДЕВУШКА. Сегодня тебя не тронут. Можешь спать спокойно.

РОБИНЗОН (повеселев). Спасибо, думаю, мы с вами столкуемся.

ДЕВУШКА. Как тебя зовут?

РОБИНЗОН. Теперь никак. Я хотел бы забыть свое имя. Рань­ше меня называли Робинзоном. Робин. А тебя?

ДЕВУШКА. Сегодня мое имя — Бабочка, порхающая над голу­бым цветком.

РОБИНЗОН. А завтра как тебя будут звать?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Я еще не знаю. Вчера меня звали Солнечный зайчик в ладонях.

РОБИНЗОН. Язык сломаешь. Сегодня у нас что? Вчера была пятница. Знаешь что, Бабочка, порхающая над голубым цветком, пускай теперь тебя каждый день зовут Субботой.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Одно имя на всю жизнь? Но это же так скучно! Я меняюсь каждый день, а имя остается прежним? Робинзон... Можно я, хоть на сегодня дам тебе дру­гое имя?

РОБИНЗОН. Интересно, какое же?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Камушек, свалив­шийся с Луны.

РОБИНЗОН. Ладно уж, побуду один день Камушком, если тебе так хочется. Довольно странное имя.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Но ты ведь на самом деле свалился с луны.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Всю жизнь меня спрашивают: ты что, с луны свалился?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Как же тебя можно об этом спрашивать, если ты в самом деле жил на луне?

С недоумением смотрят друг на друга.

Наверно, тебя спрашивают: ты что, с земли свалился? Смешные вы какие, лунатики!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. На острове есть и другие камушки, свалившиеся с луны?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Были. Когда я еще не родилась. Как вам удается свалиться с такой высоты и уцелеть? (Смотрит на небо). Вы, как кузнечики, прыг-скок?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Мы потерпели кораблекрушение. Я ухватился за бревно. Всю ночь меня мотало по волнам, а наут­ро выбросило на ваш остров.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (смеется). Те Ка­мушки тоже рассказывали такие же небылицы!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Почему же ты нам не веришь?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Откуда взяться кораблю с людьми, если никакой земли, кроме нашего острова, нет? Солнце есть. Луна есть.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Спасибо хоть луна есть.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Пожалуйста. Твоя луна есть.

РОБИНЗОН поклонился, поднял что-то с земли.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Видишь, песчинка? Допустим, это ваш островок. Посмотри, сколько тут песка! (Кивнул в сто­рону). Вон целая гора, сложенная из крохотных песчинок! Пред­ставь себе, что гора — это остров, где я родился. Англия.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (смеется). Но та­ких больших островов не может быть!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. И это еще не самая большая страна на свете! В некоторых странах у жителей кожа черная, как будто она обуглилась...

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Бедняги!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. В иных странах у жителей жел­тая кожа...

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Может, еще скажешь зеленая?

В кустах зашуршало. РОБИНЗОН испуганно отбежал в сторону. Но и там тоже треснула ветка.

Не бойся! Сегодня наши люди не сделают тебе ничего дурного!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. А завтра?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Разве кто-нибудь знает, что будет завтра?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Почему они прячутся?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Чтобы ты не сделал им чего-нибудь дурного. Мы не каждый день получаем такие подар­ки! (Посмотрела на небо). Сегодня ночью я видела, как упала одна звездочка. Значит, это был ты.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Бестолковая! Я бы разбился!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Если муравей упадет с дерева, он даже лапку не ушибет!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Нашла муравья! (Достал из своего мешка коробок спичек). Как ты думаешь, что это такое?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Палочки, чтобы ковырять в зубах?

РОБИНЗОН чиркнул спичкой, раздался много­голосый вздох ужаса и восхищения.

Огонь! (С трепетом рассматривает спичку). Где же он там пря­тался?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. У меня в пальце тоже прячется огонь! (Ткнул девушку пальцем).

Она испуганно вскрикнула.

(Засмеялся). Я пошутил.

Многоголосый хохот.

(Дикарям). Идите сюда! Боятся! Ты самая смелая?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Самая любопытная!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Неужели ты все еще веришь, что я свалился с луны?

ДЕВУШКА с недоверчивой улыбкой кивнула.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Если в стране людей так же много, как песчинок в этой горе... они же все не могут быть родичами! Они даже знать друг друга не могут! А если все люди чужие... Они же сожрут друг друга!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Совсем не обязательно. Но все незнакомые люди — враги и не все знакомые — друзья!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. С ума можно сойти!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Посмотри, какие замечательные вещи мы умеем делать! (Достает из мешка подзорную трубу, про­тягивает ДЕВУШКЕ).

Она с опаской берет незнакомый предмет.

Посмотри через подзорную трубу на меня!

ДЕВУШКА смотрит, протягивает руку, чтобы дотронуться до РОБИНЗОНА.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (с радостным изум­лением). Ты совсем рядом!

В восторге издает пронзительный крик.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Посмотри с другого конца...

ДЕВУШКА смотрит.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Ой, где ты? (Направляет подзорную трубу на прячущихся дикарей).

Раздается испуганный вскрик.

Не буду, не буду!

РОБИНЗОН делает шаг к ДЕВУШКЕ, она снова отскакивает от него.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Неужели я такой страшный?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (ухмыляется). Гы-гы! Страшный! Страшно смешной! (Показывает на него пальцем). Голый! Голый! (Стесняется).

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Это я голый? А по-моему... (Осматривает свой туалет).

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Голый! Голый! Как ребенок! Гололицый!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Я брею бороду и усы.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. И не стыдно? Все видят твое лицо! Прикрой его хоть листиком!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. В той стране, где я родился, скрывают совсем иные места!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (хихикает, показы­вает пальцем на штаны РОБИНЗОНА). Это кожа такая?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Это штаны. Одежда. Она сни­мается.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Ну-ка, сними!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. В другой раз.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. А зачем тебе лу­жицы в глазах?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Это очки. В них лучше видно.

ДЕВУШКА ловким движением сорвала с РОБИН­ЗОНА очки.

Никогда этого больше не делай! Я сам дал бы тебе их!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (с сомнением). В них лучше видно и ты сам дал бы мне их! Гы-гы! (Надевает очки). В них почти ничего не видно! (Бросает РОБИНЗОНУ очки).

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Осторожно! Они могут разбиться!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Сам виноват! Зачем обманул?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Мне в них лучше видно. Тебе — хуже. У нас разные глаза.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. У тебя голубые, у меня зеленые. Мне говорили.

Доносится шум, воинственные крики. КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ, раздвигает кусты, взволнованно наблюдает за происходящим. Надевает очки.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Это же динозавр!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Ну и словечко! Все у вас не по-человечески! (Смотрит на динозавра). Последний! Сейчас охота закончится! Загнали эту скотину к обрыву.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Нельзя убивать последнего динозавра!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Все бананы вытоп­тал. А молока от него всего две посудины.

Судя по ликующим крикам, охота благополучно закончилась.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ (с досадой). Прикончили! Теперь я знаю, почему вымерли динозавры!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Тебе его жаль? Разве он твой родственник?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. На земле мы все родственники.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Но ты-то с луны!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ (достает из своего мешка зер­кальце, держит его перед ДЕВУШКОЙ). Угадай, кто это такой?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (пожала плечами). Я, наверно... (С интересом рассматривает себя в зеркальце). Здесь я еще уродливей, чем в луже!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. По-моему, для дикарки ты даже симпатичная!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Я — симпатичная? От твоих шуток плакать хочется!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Чего ты прибедняешься! Какие же у вас тут красавицы?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (показывает руками очень толстого человека). Куда мне до них!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Это же динозавры!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Прелесть! А я ем в три горла, чтоб стать больше и больше, а становлюсь все меньше и меньше. (Кладет зеркальце в карман).

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Верни мне зеркальце, оно мое.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Твое? Как это? Значит, я не могу его брать?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Сможешь, если я разрешу.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. А если не разре­шишь?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Тогда не сможешь.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Пусть лучше зеркальце будет у меня. А ты будешь брать, если я разрешу.

РОБИНЗОН пытается вырвать у ДЕВУШКИ зеркальце.

Я разрешу, ты не бойся! (Спасается от РОБИНЗОНА бегством, вновь залезает по лиане наверх).

РОБИНЗОН снова попытался вскарабкаться за ДЕВУШКОЙ, но потерпел неудачу. Раздался многоголосый смех. РОБИНЗОН испуганно озирается по сторонам. ДЕВУШКА жестом приглашает своих соплеменников.

Идите сюда, не трусьте! Он слабосильный! Даже лягушки не обидит!

Недоверчивый вздох дикарей. РОБИНЗОН пустился на хитрость: он достал из своего мешка сухарь, продемонстрировал его ДЕВУШКЕ и стал с удовольствием грызть. ДЕВУШКА мгновенно оказалась около РОБИНЗО­НА, вырвала у него сухарь, оттолкнув при этом молодого человека. Он упал.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Ну и манеры у тебя!

РОБИНЗОН попытался отобрать у ДЕВУШКИ сухарь, но она злобно зарычала. РОБИНЗОН испуганно отскочил от нее.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (захрустела суха­рем). Вкуснятина! Дай еще что-нибудь пожрать!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Не пожрать, а поесть!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. А какая разница?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Жрут вот так! (Продемонстри­ровал, как ДЕВУШКА с жадностью поглощает пищу). А едят совсем по-другому. (Изображает чинную трапезу).

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Мне больше нра­вится жрать!

ДЕВУШКА визгливо расхохоталась и от из­бытка чувств ткнула РОБИНЗОНА пальцем в бок. Он вскрикнул от неожиданности.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Больше никогда этого не делай!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Какие мы нежные! Как медуза! (Издает пронзительный крик).

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ (поморщился). Зачем ты так вопишь?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Хочется! (Со сме­хом пробегает мимо РОБИНЗОНА. Делает ему знак, чтобы он ее догонял).

РОБИНЗОН, не обращая на нее внимания, продолжает свою трапезу. Девушка снова пробежала мимо РОБИНЗОНА и попыталась ув­лечь его за собой.

(С нетерпением). Ну что же ты!

КУМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Зачем ты от меня убегаешь?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Чтобы ты меня догонял.

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Зачем?

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Ну, так полагается. Разве тебе не хочется догнать меня и обнять?

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ (расхохотался). Мне? Тебя? Ты в своем уме?

Из кустов доносится издевательский смех дикарей.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (с обидой). Сам же сказал, что я симпатичная!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Не настолько, чтоб тебя до­гонять! (Отвернулся от ДЕВУШКИ).

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ (злится). Нет, ты будешь меня догонять!

Снова отбежала от РОБИНЗОНА, и снова он не тронулся с места.

Смех дикарей. ДЕВУШКА в ярости сжимает ку­лаки. Надвигается на РОБИНЗОНА.

Сейчас ты пожалеешь, что опозорил меня перед всеми!

РОБИНЗОН пятится от оскорбленной ДЕВУШКИ.

Пусть я превращусь в лягушку, если ты меня сегодня не дого­нишь!

РОБИНЗОН отошел от ДЕВУШКИ. Она — к нему. Он отбежал от ДЕВУШКИ. Теперь уже ДЕВУШКА догоняла РОБИНЗОНА, а не наоборот. Громо­вые раскаты хохота дикарей. ДЕВУШКА чуть не плачет.

(Умоляющим голосом). Я очень тебя прошу: сбегай за мной хоть разик!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Не запутывай меня в ваши любовные игры!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Ты меня все равно не догонишь! Я тебе это обещаю! За мной еще никто не бегал! Поэтому мне кажется, что я самое уродливое двуногое на свете!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Оставь меня в покое! У меня своих проблем по горло! Я уже понял, какие у вас обычаи! Если я попробую тебя догнать, то стану твоим женихом!

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Только если до­гонишь!

КАМУШЕК, СВАЛИВШИЙСЯ С ЛУНЫ. Уж ты постараешься! Дикари!

Из кустов донеслось издевательское хихи­канье. ДЕВУШКА в растерянности озирается. Видит мешок РОБИНЗОНА, хватает его и броса­ется наутек. РОБИНЗОН встревожился.

Эй, ты! У меня там все припасы! (Бросился за ДЕВУШКОЙ). От­дай мешок!

Она со смехом — от него. РОБИНЗОН остановил­ся, поняв, что ДЕВУШКА добилась своей цели. ДЕВУШКА достала из мешка сухарь и сунула се­бе в рот. Под улюлюканье дикарей РОБИНЗОН снова бросился за ДЕВУШКОЙ.

БАБОЧКА, ПОРХАЮЩАЯ НАД ГОЛУБЫМ ЦВЕТКОМ. Что тебя тут еще интересного? (Убегает).

РОБИНЗОН, сопровождаемый ликующими криками, исчезает вслед за ней.

2

Утро. РОБИНЗОН проснулся и сразу вскочил на ноги.

РОБИНЗОН (с тревогой посматривает по сторонам). Ну чего ставилась? Я же чувствую, что вы здесь! Всю ночь в кустах глаза сверкали! Сожрать, что ль, меня хотите? (Хватается за ружье). Я же видел вас вчера: симпатичные парни. Вылезайте. У меня есть кое-что интересное! (Достает из мешка зеркальце). Видели зеркало? Каждый может полюбоваться на самого себя. Только когда увидите свое отражение, не пугайтесь! (Бросает зеркало в кусты). Я уверен, что мы с вами подружимся! Может, вы боитесь меня? Напрасно. Я вас не съем. (Достает из кармана несколько зерен). Угадайте, что это такое? Правильно. Это зерна. Если их закопать в землю, через несколько месяцев вы­растет высокая трава. Это пшеница. Из нее мы с вами сделаем муку. Кто хочет попробовать, что получится из муки? (Достает из кармана кусок хлеба, бросает его в кусты). Вкусно? А что нужно сделать, чтобы мамонты не затоптали мои посевы? Думай­те, ребята, думайте! Правильно! Смастерить забор. Этим мы с вами и займемся. Осенью у нас будет вдоволь хлеба! Погодите, а когда у вас осень — если тут круглый год лето? Я научу вас строить дома из камня. В любую погоду в них не холодно и не жарко. В окна мы вставим стекла! Видите, как у меня в очках! А какие блюда я вас научу готовить! Пальчики оближете! (Смеет­ся). Нет, нет, сейчас не надо облизывать! Оближете после то­го, как отведаете мою кухню! А сейчас вылезайте из своего ук­рытия! Давайте поближе познакомимся!

Молчание.

Не стесняйтесь, ребята!

Появляется СУББОТА. Лицо и руки у нее раз­рисованы чернилами, РОБИНЗОН стоит к ней спиной и не замечает ее.

Не надо меня бояться! Я ничем не отличаюсь от вас! У меня две руки, две ноги. Голова... что еще у меня есть? То же, что у вас!

СУББОТА бесшумно приблизилась сзади к РОБИНЗОНУ и схватила его. От страха он изда­ет леденящий душу крик.

СУББОТА (радостно смеется). Чего ты перепугался? Я совсем такая же, как ты!

РОБИНЗОН (с облегчением). Все-таки свой человек!

СУББОТА. Хотела тебя еще ночью напугать!

РОБИНЗОН. Зачем?

СУББОТА. Для смеха. Ты же не стал меня догонять для смеха.

РОБИНЗОН. Не пугай меня больше, пожалуйста.

СУББОТА. Тебе не понравилось? А мы любим попугать друг друга: выроем яму, а сверху забросаем ее травой...(Смеется). К обрыву лучше не подходи! Такие есть шутники!

РОБИНЗОН. Я уже понял, какое у вас чувство юмора. Поэтому и устроился на ночь на этом дереве.

СУББОТА. И никто его не потряс?

РОБИНЗОН. Зачем ты чернилами перепачкалась?

СУББОТА. Красота! (Смотрится в зеркальце). Умереть можно! Хочешь, я тебя тоже разукрашу?

РОБИНЗОН замотал головой.

Мужчина, а ни одной картинки! Смотреть противно! Давай я раз­рисую тебя, как полагается! (Взяла пузырек с чернилами, который так и не вернула владельцу, обмакнула в него палочку и ри­нулась к РОБИНЗОНУ).

РОБИНЗОН. Не смей! (Отталкивает СУББОТУ).

СУББОТА. Что ты стесняешься! С голеньким лицом тебе не стыдно ходить, как ребенку! (Пытается насильно разукрасить лицо и грудь РОБИНЗОНА).

РОБИНЗОН спасается от Девушки бегством, но ей все-таки удалось его испачкать.

И штаны сними! Не смеши людей!

РОБИНЗОН остановился на почтительном расстоя­нии от СУББОТЫ.

Держи орлиные перья! (Протягивает РОБИНЗОНУ перья). Сделаешь себе украшение на голову!

РОБИНЗОН. Сегодня я видел вашу первую красавицу. Эта толстуха еле ползает на своих слоновьих ногах. А ты считалась бы у нас красавицей. Перед тобой снимали бы шляпы самые знат­ные люди.

СУББОТА. Что снимали?

РОБИНЗОН снимает перед СУББОТОЙ воображаемую шляпу и склоняется в церемонном поклоне. Она с удивлением наблюдает за его действиями.

А что мне нужно было бы сделать в ответ?

РОБИНЗОН. Легкий кивок головы, мимолетная улыбка.

СУББОТА все это проделала. И тут же стала энергично чесать голову.

Красавицы не чешут голову!

СУББОТА. А если чешется!

РОБИНЗОН. У них не чешется! (Достал кусок мыла). СУББОТА сразу же вырвала его у РОБИНЗОНА и откусила кусочек.

СУББОТА (отплевываясь). Фу, гадость!

РОБИНЗОН. Это мыло. Хочешь стать чистой?

СУББОТА. Внутри? Ко мне в живот никто не заглядывает!

РОБИНЗОН склонился над ручьем, намылил руки.

РОБИНЗОН. Если этой пеной вымыть голову, она не будет чесаться.

СУББОТА. Проверим. (Достала из мешка книгу). Что это такое?

РОБИНЗОН. Книга.

СУББОТА. А зачем эти... закорючки?

РОБИНЗОН (склонился над книгой). Это буквы. "А", "Б", "Ц"... Я научу тебя понимать, что здесь написано. Это книга о хороших манерах. (Усмехнулся). Только этого мне на вашем острове недос­тает! Есть и другие книги. Я об этом позаботился, чтоб с тоски не помереть.

СУББОТА. У нас нет книг, но мы не помираем с тоски. Это какая буква?

РОБИНЗОН. "Л". А эта "Ю". Получается "Лю".

СУББОТА (как завороженная). Лю. Интересно, что это такое?

РОБИНЗОН. Любовь.

СУББОТА (повторяет неуверенно). Любовь. Почитай мне, что здесь написано.

РОБИНЗОН наугад открывает книгу.

РОБИНЗОН (читает). "Вы подлец, сударь! Я немедленно прот­кну вас шпагой, если вы еще хоть раз бросите на эту даму такой взгляд! Граф Бошфор почувствовал, что умирает от любви к леди Маргарет..."

СУББОТА. Любовь — это ужасная болезнь?

РОБИНЗОН. Ничего подобного!

СУББОТА. От нее же умирают! А выздороветь от любви можно?

РОБИНЗОН. Любовь — это когда один человек не может жить. без другого!

СУББОТА (поразмыслив). Один человек не может жить без другого, потому что другой человек его кормит? А один человек уже старый и больной и сам не может добывать себе пищу... И другой человек больше не желает кормить одного человека...

РОБИНЗОН. Никто никого не кормит! Они вообще есть не хо­тят! Потому что любят друг друга!

СУББОТА. А ты говоришь, любовь — это не болезнь! Не хотят есть — только когда очень болеют или даже умирают...

РОБИНЗОН. У тебя не голова, а кокосовый орех!

СУББОТА. Ты правда так думаешь? Подойди, пощупай! У меня самая настоящая голова. Разве кокосовый орех бывает покрыт во­лосами? И глаз у кокоса не бывает, и носа, и ушей...

РОБИНЗОН. У тебя совершенно нет юмора!

СУББОТА (в раздумье ощупывает свое лицо). Может, я его потеряла? Поэтому я не могу понять, что такое любовь? Почему ты мне не можешь это объяснить, если у тебя есть юмор?

РОБИНЗОН. Любовь — это когда один человек тоскует только оттого, что не видел своего возлюбленного целый день. И сов­сем не потому, что тот его накормит!

СУББОТА. А почему?

РОБИНЗОН. Этого никто не знает. Но когда влюбленные встре­чаются, они счастливы!

СУББОТА (поразмыслив). Может быть, они все-таки...

РОБИНЗОН. Нет, нет, они не подкармливают друг друга.

СУББОТА. И они не родственники?

РОБИНЗОН мотает головой.

И им хорошо вместе?

РОБИНЗОН. Очень!

СУББОТА. Как нам с тобой?

РОБИНЗОН. Намного лучше.

СУББОТА (кричит в волнении). Тогда я хочу влюбиться! Научи меня!

РОБИНЗОН. Я сам не умею.

СУББОТА (с нетерпением). Мы с тобой обязательно должны этому научиться! Давай прочтем эту книгу! Может быть, здесь про это написано? (Водит пальцем по странице, читает по скла­дам. "Граф Бошфор почувствовал, что умирает от любви к леди Маргарет..."

РОБИНЗОН. Ты что-нибудь поняла?

СУББОТА. Конечно. Умирает от любви... Как бы я хотела умереть от любви!

РОБИНЗОН. На самом деле никто не умирает. Так только го­ворится. Сейчас я умру от голода! На самом деле!

СУББОТА (вскочила на ноги). Я тебя накормлю. (Достала из кустов корзину с фруктами).

Со всех сторон к РОБИНЗОНУ полетели различные продукты.

РОБИНЗОН. Какой гостеприимный народ! Вы всех лунатиков так принимаете?

СУББОТА. А как же! Ты ешь, ешь! Худущий какой! Все хотят, чтобы ты стал толстым, как лев, который проглотил слона!

РОБИНЗОН (с набитым ртом). Все лунатики стали такими?

СУББОТА. Наверно! За неделю ты станешь красавцем!

РОБИНЗОН. А где другие красавцы?

ДЕВУШКА молчит. РОБИНЗОН встревожился.

Куда вы дели других людей?

СУББОТА не отвечает.

Вы их съели?

СУББОТА. Мы же не людоеды. Лунатиков просто сожгли.

РОБИНЗОН. Ты шутишь?

СУББОТА. Как это "шутишь"?

РОБИНЗОН. Говоришь не всерьез, чтобы посмешить?

СУББОТА. Что же тут смешного? Лунатиков сожгли без всякого смеха, даже со слезами. Хватит об этом!

РОБИНЗОН. Зачем сжигать — если со слезами?

СУББОТА. Я же просила тебя, больше об этом — ни слова! Бабушка мне рассказывала, как они кричали...

РОБИНЗОН. Я не верю, что вы меня живьем сожжете!

СУББОТА. Ты предпочел бы, чтоб тебя сначала убили?

РОБИНЗОН. Я предпочел бы, чтоб меня оставили в покое! (Берет в руки ружье).

СУББОТА. Но ведь ты чужой! А чужие обязательно приносят несчастье! (Протягивает РОБИНЗОНУ банан). Ты ешь!

РОБИНЗОН. Зачем вы меня откармливаете?

СУББОТА. Чтоб ты получил удовольствие от костра. Нам ведь жалко тебя.

РОБИНЗОН (кричит дикарям, которые скрываются в кустах). Я вам буду очень нужен! Я расскажу вам про страны, где мне довелось быть. Англии, Франция, Италия... А на севере есть Рос­сия. Круглый год там снежные сугробы высотой... вот с эту паль­му. Я научу вас строить плотные, надежные лодки. И вы сможете доплыть до соседнего острова! Он совсем недалеко отсюда! Вам необходимо познакомиться со своими соседями! От них вы тоже узнаете что-нибудь новое! Послушайте:

От жажды умираю над ручьем,

Смеюсь сквозь слезы и тружусь, играя.

Куда бы ни пошел, везде мой дом,

Чужбина мне — страна моя родная...

Я буду читать вам много стихов. Петь песни. И вы поймете, что каждая человеческая жизнь бесценна. Оборвать ее по своей при­хоти — преступление! Когда вы поймете, что я такой же человек, как вы сами, вы не сможете меня сжечь! Идите сюда! Не надо меня бояться! (Безрезультатно ищет появления дикарей. Обращает взгляд на СУББОТУ). Ты хоть меня поняла?

СУББОТА (с виноватым видом помотала головой). Наверное, я очень глупая. До меня чуть-чуть не дошло.

РОБИНЗОН. Стихи?

СУББОТА. Почему нехорошо сжечь чужого человека?

РОБИНЗОН в отчаянии опускается на землю.

Мне кажется, ты сам чего-то не понимаешь. Разве можно оборвать чью-то жизнь? Она бесконечна. Когда мой отец умер, душа его переселилась в эту зеленую птицу. (Смотрит на небо). Он сам хотел этого при жизни. А когда не станет зеленой птицы, душа его, наверно, переселится в стрекозу! Видишь, на цветке бабоч­ка? Это моя бабушка. Они очень похожи. Бабушка тоже на меня смотрела, когда хотела меня отшлепать за какую-нибудь шалость.

РОБИНЗОН. Где твоя бабушка?

СУББОТА. Видишь, усами шевелит? Значит, недовольна...

РОБИНЗОН ловит бабочку. ДЕВУШКА бросилась к нему.

Отдай! (Пытается отобрать у РОБИНЗОНА бабочку). Ну, пожалуйста!

РОБИНЗОН зажал бабочку в кулаке, поднял вы­соко над головой.

РОБИНЗОН. Это не бабушка твоя! Это простая бабочка! Твоя бабушка умерла! И больше ее никогда не будет! А этот червяк — всего лишь червяк, а не твой дедушка!

СУББОТА, чуть не плача, пытается отнять у РОБИНЗОНА бабочку. Он взволнован.

Я понял, почему вы со спокойной совестью сжигаете людей: они же бессмертны! Был человек, а станет ящерица! Была ящерица — станет еще какой-нибудь гад!

СУББОТА (всхлипнула). Отдай!

РОБИНЗОН опомнился, протянул ДЕВУШКЕ бабочку на ладонь. Она осторожно взяла ее.

Не шевелится! Сложила крылышки... Ты раздавил ее!

РОБИНЗОН. Это всего лишь бабочка!

СУББОТА. Бабушка, прости меня, пожалуйста, за то, что я заговорила с этим человеком. И показала ему на тебя.

РОБИНЗОН. В кого теперь переселится душа твоей бабушки?

СУББОТА (не обращая на него внимания). Сейчас я похороню твое тело.

РОБИНЗОН. Прости. Я не хотел причинить вреда твоей ба­бушке. Если б ты ее не отнимала... Никак не могу понять: ты горюешь из-за какой-то бабочки и готова сжечь меня, человека!

СУББОТА. Когда твое тело станет неподвижным, я тоже буду плакать.

РОБИНЗОН. Постарайся убедить своих друзей не трогать меня!

СУББОТА. Чужие обязательно приносят какую-нибудь беду. Бабушка рассказывала мне, что из-за лунатиков нам стало очень плохо.

РОБИНЗОН (кричит дикарям). Вам станет хорошо! Подойдите сюда! Дотроньтесь до меня! Я такой же, как вы! (СУББОТЕ). По­чему они не хотят?

СУББОТА. Боятся, что из чужого ты станешь своим.

РОБИНЗОН (кричит). Я ваш друг! Я научу вас жить лучше, чем сейчас! У вас будут дома с крышами, которые не протекают от дождя! У вас всегда будет огонь! Я научу вас плавить железо! Выращивать хлеб! Я буду лечить вас от разных болезней!

СУББОТА закрыла РОБИНЗОНУ рот.

СУББОТА. Не надо нас лечить. Мы болеем, когда духи на нас сердятся. И умираем, когда они не желают нас прощать! (Выкопала ямку). Здесь моей бабушке лежать будет хорошо. (По­хоронила бабочку).

РОБИНЗОН. Почему меня не свяжут? Я ведь могу сбежать.

СУББОТА. Куда? (С состраданием). Ты хотел бы, чтоб твоя душа, покинув тело, переселилась в птицу?

РОБИНЗОН хмуро молчит.

Мне тоже этого почему-то не хочется!

РОБИНЗОН. Тогда помоги мне!

СУББОТА отрицательно помотала головой.

Ты понимаешь, что такого человека, как я, больше никогда не будет!

СУББОТА. А ты думаешь, очень нужно, чтоб был? (Помолчав). Почему-то мне тоже не хочется, чтобы ты исчезал. Знаешь, как тебя сегодня зовут? Слезинка на щеке!

РОБИНЗОН. Теперь я уже слезинка? С какой стати?

СУББОТА. Ты похож на слезинку... Вот-вот исчезнешь.

РОБИНЗОН (в ярости). Никуда я не исчезну! Это так же точно, как то, что меня зовут Робинзон! А тебя...

СУББОТА. Лунный свет на лице.

РОБИНЗОН. А тебя Суббота! Самое смешное, что никакого кораблекрушения не было! Я сам ночью спустил шлюпку с корабля и поплыл к вашему острову.

СУББОТА недоверчиво улыбнулась.

СУББОТА. Зачем же ты соврал про (с трудом выговаривает) кораблекрушение?

РОБИНЗОН. В это легче поверить, чем в то, что я сам сбежал с корабля.

СУББОТА. Легче. Но тоже очень трудно.

РОБИНЗОН. А ты постарайся. Я всегда мечтал охотиться! Пахать землю! Мне до смерти надоели мои соплеменники! Им очень хотелось переделать меня на свой лад. Чтоб я выгодно женился...

СУББОТА. Выгодно? Это на красавице?

РОБИНЗОН. На уродине. Но зато у меня появилось бы много вкусной еды, которая застревала бы у меня в горле! И я с не­терпением ждал бы своего смертного часа, чтоб только наконец расстаться с женой!

СУББОТА. Это и значит выгодно жениться?

РОБИНЗОН. Так считают мои родичи! Днями и ночами они думают о том, чтобы накопить побольше денег!

СУББОТА. Что такое деньги?

РОБИНЗОН. Это кругленькие железки, на которые можно ку­пить много разных вещей и еды. Из-за этих железок объявляются войны и люди убивают друг друга...

СУББОТА. Чужих всегда убивают. А ты говоришь, что мы ди­кари! Когда тебя сожгут...

РОБИНЗОН выхватил из мешка ружье.

РОБИНЗОН (кричит дикарям). Черта с два вы меня сожжете! (Стреляет из ружья в воздух).

СУББОТА потрясена выстрелом. Падает на землю. Дикари издают вздох ужаса.

3.

Тропическая ночь навалилась неожиданно. Воздух напол­нился дыханием хищников, их урчанием, отдаленным ре­вом. Время охоты. С шумом и треском РОБИНЗОН упал во сне с дерева. Встал с земли, потер ушибленные места. Он не сразу сообразил, как сюда попал. А когда вспом­нил, куда его занесло, пришел в ужас. Зловещий рас­катистый рев приближался. Зажглись огоньки глаз — звериных? Человеческих? РОБИНЗОН попятился от них, но огоньки вспыхивали со всех сторон. Когда рев дикого зверя прозвучал совсем рядом, из темноты кус­тов выскочила фигурка и бросилась к РОБИНЗОНУ. Он в ужасе отпрянул от нее.

СУББОТА. Не бойся. Камушек, это я. Стало холодно, я при­несла тебе шкуру леопарда.

РОБИНЗОН. На мне не осталось ни одного живого места. Во сне я свалился с пальмы...

СУББОТА. Пустяки. Если уж ты с луны свалился... Хочешь, я разотру тебя змеиным ядом?

РОБИНЗОН (со стоном). У вас и змеи водятся?

СУББОТА. А как же! Они заглатывают человека целиком. Тебя колотит! (Укутывает РОБИНЗОНА в шкуру). Согрелся? Я по­бегу, счастливо оставаться.

РОБИНЗОН в панике хватает ДЕВУШКУ за руку.

РОБИНЗОН. Не уходи! Я прошу тебя.

СУББОТА. Полезли на дерево. Я привяжу тебя, чтоб не сверзился вниз, и уйду. А то мать решит, что меня утащил крокодил.

РОБИНЗОН. Крокодил! (Не отпускает ДЕВУШКУ). Почему-то мне не хочется, чтоб ты уходила!

СУББОТА (помолчав). Хорошо, я останусь. Ты поспи, я с тобой посижу.

РОБИНЗОН. А крокодилы?

СУББОТА. Не бойся. Я услышу, если они подплывут.

РОБИНЗОН расстилает на земле шкуру, сво­рачивается на ней в клубочек.

(Ласково). Рассказать тебе сказку про удавчика, который прог­лотил самого себя?

РОБИНЗОН (сонным голосом). Из-за твоей сказки я не усну.

СУББОТА. Ты уже спишь. И дрожишь во сне. (С нежностью). Бегемотик! (Осторожно погладила РОБИНЗОНА).

Он, перепуганный, вскочил.

РОБИНЗОН. По мне что-то проползло! Что это было?

СУББОТА (смущенно). Тебе приснилось.

РОБИНЗОН лег и сразу засопел во сне. ДЕВУШКА снова его погладила.

Тебе опять что-то приснилось?

РОБИНЗОН заворчал во сне.

Сейчас еще приснится. (Погладила его по голове, еще поглади­ла). Только, по-моему, это все мне снится, снится. Хоть бы никогда не просыпаться.

Часть вторая

4.

Расположившись на траве, РОБИНЗОН поглощает пищу, причем пользуется при этом деревянной вилкой. Посматривает по сторонам.

РОБИНЗОН. Мне удалось подстрелить какую-то птицу. Получи­лось замечательное жаркое! Не хотите попробовать? Конечно, всех специй, которые необходимы, я не нашел, но угостить дру­зей и таким блюдом не стыдно. (Знаками приглашает дикарей в гости). Не стесняйтесь, ребята! Ваше национальное блюдо — ба­нановая каша с кокосовым молоком — мне тоже нравится! Зря вы меня обижаете! (Молча ест, потом отбрасывает вилку. Встает в волнении). Почему вы боитесь ко мне подойти? Вы согласны, что я перестал быть для вас чужим человеком? Возможно, вы правы, что чужеземцы приносят несчастье. Но я-то принес вам счастье! Я научил вас рыть колодцы! Теперь с пресной водой у вас нет ни­каких проблем, вы не будете страдать, когда пересохнет ручеек. Пока я не подарил вам спички, вы мечтали, чтоб когда-нибудь от молнии загорелось дерево! Вы ждали от духов такого скромно­го подарка, а мне никакой благодарности? Почему вы молчите?

Появляется СУББОТА. На ней весьма экстра­вагантный наряд: из тряпок РОБИНЗОНА она сшила себе нечто вроде вечернего платья и идет в нем, как полагается, по ее мнению, великосветской даме. Обмахивается веером из листьев.

СУББОТА (жеманно растягивая слова). Я прочла почти всю книгу. Ума не приложу, как я буду жить без чтения, когда она кончится!

РОБИНЗОН. Я напишу для тебя другую книгу.

СУББОТА. Я прочла в книжке, что от поцелуя мужчины невин­ная девушка лишалась чувств.

РОБИНЗОН продолжает невозмутимо поглощать пищу.

Я хочу, чтоб со мной случилось то же самое, что с ней.

РОБИНЗОН. Ты хочешь, чтоб я тебя поцеловал?

СУББОТА. Да. Если это не очень больно.

РОБИНЗОН. Ты не знаешь, что такое поцелуй?

СУББОТА мотает головой.

СУББОТА (собравшись с духом). Начинай. Я не буду смотреть! (Закрывает глаза).

РОБИНЗОН поцеловал Субботу.

РОБИНЗОН. Готово. Дело сделано.

СУББОТА (в изумлении). Ты меня уже поцеловал? (Падает на землю, замирает. Потом встает, разочарованная). У меня не по­лучилось. Ну-ка, еще разок!

РОБИНЗОН снова поцеловал СУББОТУ.

Ну и что же в этом хорошего?

РОБИНЗОН. Если я тебя поцеловал, значит, хорошо к тебе отношусь.

СУББОТА. Смешные у вас обычаи! (Снова убегает от РОБИНЗОНА). Догоняй! Если догонишь — значит, хорошо ко мне относишься.

РОБИНЗОН. Ты слишком быстро бегаешь. (Продолжает еду).

СУББОТА (разочарованно). Леди Маргарет думала о графе Бошфоре день и ночь. И я думала о тебе день и ночь.

РОБИНЗОН. Что же ты обо мне думала?

СУББОТА. Что ты очень смешной! Зачем ты ешь какой-то деревянной палочкой?

РОБИНЗОН. Это вилка. Я сам выстругал ее из щепки. Куль­турные и воспитанные люди при еде обязательно пользуются вилкой.

СУББОТА. Пользоваться руками намного удобней!

РОБИНЗОН. Но это некрасиво!

СУББОТА. Зато руками можно больше ухватить!

РОБИНЗОН. Воспитанный человек думает не о том, чтобы больше ухватить, а о том, как сделать это красивей.

СУББОТА. Сделай мне такую же вилку. Голодной я все равно не останусь. И очки хочу такие же, как у тебя! А одежду я себе сделаю, как в твоей книжке!

РОБИНЗОН. Зачем тебе все это? Если в землю посадили се­мечко пальмы, не надо, чтобы из него вырастала сосна!

СУББОТА. Когда ты напишешь для меня новую книгу?

РОБИНЗОН достал из мешка листок бумаги, пузырек чернил, птичье перо. СУББОТА читает то, что уже написано на бумаге.

"Приключения Робинзона Крузо". А про меня в твоей книге будет что-нибудь?

Слышны выстрелы.

РОБИНЗОН. Зачем я дал им ружье! Они перестреляют всех зверей на острове! А потом — друг друга!

СУББОТА. Дикари!

РОБИНЗОН. Каждый день кто-нибудь из охотников попадается в капкан, а я виноват!

СУББОТА (не отрываясь от чтения). Если б ты знал, как мне с ними скучно! Слышать не могу их бесконечные споры, кому какой кусок козлятины достанется на обед! (С неудовольствием). Погоди! Почему в твоей книге Пятница — мужчина?

РОБИНЗОН. Я сочиняю роман. Если Пятница — мужчина, зна­чит, он настоящий друг.

СУББОТА (обиженно). А девушка?

РОБИНЗОН. Тогда это сомнительная ситуация. Я надеюсь, что когда-нибудь мой роман увидит свет. Если Суббота будет мужчиной, мою книгу будут читать много лет.

СУББОТА. А почему ты пишешь, что потерпел кораблекруше­ние?

РОБИНЗОН. Мне очень трудно объяснить, с какой стати я сам решил отправиться на необитаемый остров. Цивилизованные люди мне не поверят. А если поверят, то оскорбятся — ведь я бежал от их общества.

Слышны возбужденные крики дикарей, звуки там-тама.

СУББОТА. Что-то случилось! (Исчезает).

РОБИНЗОН продолжает писать книгу.

РОБИНЗОН (бормочет себе под нос). Приближается праздник. О том, чтобы меня сжечь, нет и речи. Я оказался дикарям очень полезным. Каждый день они узнают от меня что-нибудь новое. Среди них попадаются весьма любознательные люди. Если их можно назвать людьми.

Появляется СУББОТА. Она ликует.

СУББОТА. У меня такая радость! Впервые духи приняли наши дары!

РОБИНЗОН. Что же вы им подарили?

СУББОТА. Ананасы, бананы, жареную козлятину... Кокосовое молоко...

РОБИНЗОН. Козлятина была вкусная, хоть немного подгорела.

СУББОТА. Еще никогда духи не принимали наших даров! Зна­чит, теперь они будут к нам благосклонны!

РОБИНЗОН. А кокосовое молоко сладковатое. Мне не нравится.

СУББОТА (заподозрив недоброе). Как ты узнал, что козля­тина подгорела?

РОБИНЗОН (смущенно). Я понятия не имел, что еда для духов. Тем более, они ее все равно не едят.

СУББОТА (в ужасе). Что теперь будет!

РОБИНЗОН. По-моему, духи на меня не обиделись!

СУББОТА (потрясена). Ты не боишься, что духи накажут тебя?

РОБИНЗОН. Мир гораздо скучней, чем ты думаешь. Все в нем умирает раз и навсегда. А духи и ведьмы существуют только чтобы занимать ваше воображение.

ДЕВУШКА молча мотает головой.

СУББОТА. Духи покровительствуют только тем, кто в них верит.

РОБИНЗОН. Значит, мне от них все равно нет пользы!

СУББОТА. А ты поверь!

РОБИНЗОН. Это очень трудно.

СУББОТА. Проще простого. Начни с извинений за то, что ты оскорбил их.

РОБИНЗОН. Когда-нибудь твои духи давали о себе знать? Кроме того, что сегодня они слопали ваши продукты?

СУББОТА испуганно молчит.

Когда же, наконец, духи проявят себя? Если я их оскорблю, они должны меня наказать?

СУББОТА. Ты сразу окаменеешь!

РОБИНЗОН. Я согласен.

Со всех сторон доносится вздох ужаса.

Эй, духи! Черт бы вас побрал!

СУББОТА (испуганно). Перестань! (Бросается к

РОБИНЗОНУ, зажимает ему рот, но он, смеясь, отталкивает девушку).

Она зажимает уши пальцами.

РОБИНЗОН (кричит). Духи! Вы мерзкие, ничтожные гады! Вас вообще не существует!

Из кустов раздается многоголосый вопль страха и отчаяния. СУББОТА падает на землю лицом вниз. РОБИНЗОН хохочет. РОБИНЗОН оборвал свою речь и "окаменел" в нелепой позе. СУББОТА прислушалась, робко приподняла от земли голову. Увидела, что стало с РОБИНЗОНОМ, и, преодолевая страх, бросилась к нему.

СУББОТА (обняв РОБИНЗОНА). Робинзон, миленький, я же пре­дупреждала тебя, что духи этого не потерпят! Почему ты меня не послушал. Духи, я прошу вас пощадить этого несчастного! Никогда больше он не посмеет даже в мыслях оскорбить вас!

Не в силах далее выдерживать этого, РОБИНЗОН "отмирает" и разражается радостным смехом. СУББОТА смотрит на него, потрясенная слу­чившимся.

Ты притворялся! Тебя не наказали духи!

СУББОТА спрыгивает с места, бежит. РОБИН­ЗОН догоняет ее, удерживает. СУББОТА отча­янно вырывается.

РОБИНЗОН. Куда ты?

СУББОТА. Я не стану жить, раз мир перевернулся! Если эта бабочка — всего лишь бабочка... Если от нее останется только кучка золы... Что мне делать на этом свете?

РОБИНЗОН. Я сам не знаю. Я бежал на ваш остров, чтобы это понять. Наверно, надо жить, чтобы жить! Каждый вдох дол­жен приносить радость! Каждый глоток воды! Разве это не счас­тье, что завтра тоже будет день? И солнце снова будет ласкать твою кожу?

СУББОТА. Счастье для гусеницы! (Отходит в сторону). Духи, простите меня, пожалуйста, за то, что я слышала слова это­го человека! Раз это произошло — значит, вы сами хотели, чтоб я их слушала. Но я не поверила ни одному слову этого двуного­го, который свалился на нашу голову с луны. Если б я ему пове­рила, то не обращалась бы к вам сейчас. Какой смысл обращать­ся к тому, кого нет! А вы ведь есть?

Пауза.

Почему тогда вы пощадили мужчину с голым лицом? Если вы су­ществуете, вы не были бы так добры к тому, кто в вас не верит!

Из кустов раздается предостерегающий вздох.

Значит, вы есть только для того, кто в вас верит? Того вы на­казываете! (Собралась с духом, закричала). Отныне для меня вас больше нет! Попробуйте теперь накажите меня!

Многоголосый стон ужаса и отчаяния.

5.

Ночь. РОБИНЗОН спит, покачиваясь в гамаке. Слышны отдаленные крики дикарей. Появля­ется СУББОТА. Она очень взволнована. Растолкала РОБИНЗОНА. Он испуганно вскочил на ноги.

РОБИНЗОН. Это ты? Ох, перепугала до полусмерти! Что стряслось?

СУББОТА. Сын вождя бросился со скалы в море и утонул!

РОБИНЗОН (спросонья). Как же его угораздило? В темноте свалился?

СУББОТА. Сам бросился в море! Пошли скорей! (Тянет РОБИН­ЗОНА).

РОБИНЗОН. Утопленников спасать не умею!

СУББОТА. Надо спасать всех остальных! С тех пор, как ты рассказал, что наша жизнь кончается, когда тело становится неподвижным, всех охватило отчаяние!

РОБИНЗОН (снова устраиваясь в гамаке). Ребята, я тут ни при чем!

СУББОТА. Я ненавижу тебя! (Бросается на РОБИНЗОНА).

Он испуганно отскакивает.

Я должна тебя убить! (Выхватывает у РОБИНЗОНА его нож).

РОБИНЗОН (спасается бегством). Ты рехнулась?

СУББОТА приближается к РОБИНЗОНУ.

СУББОТА. Я никогда не могла лишить жизни даже червяка! Но ты не должен жить!

РОБИНЗОН. Почему? Я никому не причинил зла!

СУББОТА. Завтра все уже забудут, что ты был среди нас! И все станет по-старому!

РОБИНЗОН. Ладно, потроши меня! Раз уж я вам всем так мешаю!

СУББОТА подходит к РОБИНЗОНУ вплотную. Замахивается ножом, но ударить не в силах. В отчаянии отбрасывает нож.

Успокойся. Попробуй еще раз. Хочешь, я отвернусь?

СУББОТА (сквозь слезы). Ты опять издеваешься? (Убегает).

РОБИНЗОН догоняет ее.

РОБИНЗОН. Куда ты?

СУББОТА. Я сделаю то, что сделал сын вождя!

РОБИНЗОН (не пускает ее). Но зачем? Я научил вас, как сделать жизнь легче и приятнее! Вы будете жить еще лучше!

СУББОТА. Что ты можешь дать нам взамен того, что отнял? С тех пор, как ты убедил нас, что этот островок лишь песчинка в море песка, мы почувствовали себя одинокими и брошенными на произвол судьбы! Когда нам стало ясно, что другие люди зна­ют то, чего мы не знаем, нам стало страшно! Жалкими и нес­мышлеными детьми почувствовали себя самые умные из нас!

РОБИНЗОН. Вы и были детьми. Когда ребенок подрастает, его мучают те же проблемы, что и вас сейчас. Потом он становит­ся мудрее и понимает, что жить надо так, как живется. И ни к чему изводить себя понапрасну.

СУББОТА. Пока ты не появился здесь, мы были счастливы!

РОБИНЗОН. Это было счастье неведения! Нельзя же всю жизнь оставаться детьми. Сейчас вы стали подростками. Это воз­растная болезнь. Вы станете взрослыми людьми, когда ею перебо­леете!

СУББОТА. Сын вождя уже никогда не выздоровеет!

РОБИНЗОН. Для выздоровления тоже нужно мужество! Вы бы за милую душу сожгли меня, если б я не убедил вас, что челове­ческая жизнь не бесконечна. Она всего лишь мгновение! И обор­вать ее — преступление.

СУББОТА прижимается к РОБИНЗОНУ.

СУББОТА. Когда тебя рядом нет, я мечтаю превратиться в любую букашку — лишь бы не понимать, кто я такая и что со мной будет! А с тобой я хочу оставаться человеком!

РОБИНЗОН. У нас нет выбора. (Гладит ее по голове). Совсем близко раздается человеческое рычание. РОБИНЗОН поспешно отодвигается от СУББОТЫ.

Это Хромой. Сегодня он уже рычал на меня!

СУББОТА. Хромой почему-то захотел бегать за мной!

РОБИНЗОН. А ты от него?

СУББОТА. Я же бегаю от другого! (Вновь прижимается к РО­БИНЗОНУ).

Снова рычание.

РОБИНЗОН. Другой не догоняет тебя! (Осторожно отодвига­ется от СУББОТЫ).

СУББОТА (чуть не плачет). Ты догнал меня один раз! (Придвигается к РОБИНЗОНУ).

РОБИНЗОН. Когда ты вырвала у меня мешок!

СУББОТА. Но ты забыл забрать у меня свой поганый мешок, когда догнал!

Молча сидят. ХРОМОЙ с негодованием рычит в кустах.

Мне с тобой совсем не страшно. А наши люди места себе не на­ходят от горя! Пойдем! (Пытается поднять РОБИНЗОНА).

РОБИНЗОН. Чем я могу им помочь? Смотри, что я сделал из пчелиного воска! (Зажигает свечу). Эта свечка будет гореть очень долго. Пока не растает.

СУББОТА уходит.

Мы сделаем много таких свечей, и по вечерам у нас будет так же светло, как днем!

Свеча гаснет. В кустах рычат.

6.

РОБИНЗОН стоит в полном одиночестве, примотанный веревками к столбу. Со всех сторон он обложен хворостом. РОБИНЗОН обращается к дикарям, которых мы не видим.

РОБИНЗОН (старается сохранить непринужденный вид). По­слушайте, я понимаю, что это шутка! Я сам люблю пошутить, хо­тя и по-другому. Но я согласен, что это тоже забавно. (С тру­дом заставляет себя засмеяться). Почему вы молчите? Я же слышу ваше дыхание. Может, я наказан одиночеством? Тогда молчу. (Помолчав). Вы не забыли, что я вылечил вождя от лихорадки? Если б не я, он бы наверняка умер! Ну ладно, не умер бы... а превратился в гусеницу или таракана. Но ведь он почему-то хо­тел быть человеком, а не тараканом! Я мог бы и дальше лечить вас! Я понимаю в медицине! Не можете же вы меня сжечь на кост­ре! Это была бы дикость! Какой в этом смысл? (Пытается освобо­диться от веревки, но безуспешно). Я не верю, что вы такие дикари!

Из кустов раздается шепот.

ШЕПОТ. Напрасно!

РОБИНЗОН (воодушевился, услышав отклик). А я не могу поверить, что в вас не осталось ничего человеческого! Сжечь человека, который сделал вам столько хорошего! А может сде­лать еще больше! Я научил вас читать!

ШЕПОТ. А что нам читать?

РОБИНЗОН. То, что вы будете писать. Вы можете писать книги!

ШЕПОТ. А кто их будет читать?

РОБИНЗОН. Вы. Будете читать про то, что хорошо знаете, и обливаться слезами. Вы посмотрите на себя со стороны, и вам станет жаль себя и своих близких...

ШЕПОТ. Нам и так жаль. Замолчи! Ты делаешь себе только хуже!

Из кустов выглядывает СУББОТА.

РОБИНЗОН (радостно). Суббота!

СУББОТА (приложив палец к губам). Тсс... (Озираясь, приб­лижается к РОБИНЗОНУ).

РОБИНЗОН. За что меня хотят сжечь? Я не понимаю!

СУББОТА. Тише! Если увидят, что я здесь, меня сожгут вместе с тобой!

РОБИНЗОН. Все было прекрасно! Дикари поняли, что я им нужен, и решили меня не съедать! За это я им очень признате­лен! И вдруг костер! Его устроили для острастки? Чтоб меня попугать? Так я уже напуган до полусмерти! Позеленел от стра­ха! Скажи им, чтоб меня развязали!

СУББОТА (шепотом). Вождя тоже хотели сжечь за то, что он нарушил наш обычай и не разрешил сжечь тебя в первый день! И всех, кто подружился с тобой, хотели сжечь.

РОБИНЗОН. Дикари!

СУББОТА. Ты чужой. Ты принес нам несчастье, которого все боялись!

РОБИНЗОН (срывается на крик). Я принес вам счастье! Огонь... пресная вода...

Неожиданно СУББОТА снова юркнула в кусты.

Куда ты? Суббота! Я без тебя не могу!

Пронзительные крики дикарей. Из кучи хвороста пошел дым, но РОБИНЗОН этого не замечает.

Меня сейчас развяжут? Значит, это все-таки шутка? (Видит дым. Волнуется). Послушайте, вам не кажется, что шутка зашла слишком далеко? Неужели вождь разрешил это безобразие? Хромой! Это ты устроил? Я никогда не догонял твою девушку!

Вновь из кустов появляется СУББОТА.

(С облегчением). Ты вернулась! Подойди ко мне поближе! Я хо­чу дотронуться до тебя! Почему меня не развязывают? Это смеш­но!

СУББОТА. Тебе смешно. А мне плакать хочется!

РОБИНЗОН. Мне тоже.

СУББОТА. Тогда поплачь. Только погромче. Вдруг тебя простят.

РОБИНЗОН. Простят? За что? За то, что я вылечил вождя? За то, что я научил вас сетью ловить рыбу? За то, что я нау­чил вас увеличительным стеклом добывать огонь? За то, что...

СУББОТА. Совсем за другое. Разве ты не знаешь, что как ты появился на острове, наши люди днем одурманивают себя пере­бродившим кокосовым молоком, а по ночам воют от тоски, как гиены! Сын вождя бросился со скалы в океан и утонул, потому что не в силах был продолжать жизнь в человеческом облике!

РОБИНЗОН. Разве я в этом виноват? Я рассказал вам правду! Нужна зрелость, чтобы ее понять, и мужество, чтобы достойно ее перенести! У сына вождя этого не хватило!

СУББОТА. С тех пор, как наши люди узнали от тебя, что где-то есть и другие земли, а наш островок всего лишь песчин­ка, мы почувствовали себя одинокими и брошенными на произвол судьбы! Только кем брошенными, если богов не существует! Кто же тогда остановит руку с ножом, занесенную над соседом из-за женщины или куска мяса! Или из-за места под деревом в солнце­пек!

РОБИНЗОН. Я же объяснил, боги есть, но они не где-то там, вокруг, они внутри нас! Наша душа!

СУББОТА. Того, что внутри нас, никто не боится. После того, как мы услышали от тебя, что нет на свете никого глупее нас, мы стали еще глупее, чем были. Ты рассказал нам, что мы самые дикие люди на земле — и мы стали еще больше похожи на зверей! Всю жизнь мы преклонялись перед мудростью нашего вож­дя, а по сравнению с тобой он неразумный ребенок! Но ведь и ты, наверно, не самый умный человек на свете! Кто же такие мы? Земляные черви? Наш вождь не хотел тебя сжигать, но его перес­тали слушаться. А для того, чтобы его снова стали слушаться, ему придется тебя сжечь.

РОБИНЗОН. Что изменится, если меня сожгут?

СУББОТА. Тебя забудут.

РОБИНЗОН. Напротив, тех, кого сжигают, не забывают никогда!

СУББОТА. Мы постараемся.

Раздаются звуки там-тама.

РОБИНЗОН (прислушался). Что это значит?

СУББОТА скорбно молчит.

Меня на самом деле сожгут? (Кричит притаившимся дикарям). Я буду вас лечить от разных болезней! Я обучу вас грамоте! Вы будете писать друг другу письма!

СУББОТА. С тех пор, как ты рассказал, что наша жизнь кончается, когда тело становится неподвижным, всех охватило отчаяние! Что ты можешь дать нам взамен того, что отнял?

РОБИНЗОН (в панике). Спички! Ружье! Пресной воды — хоть залейся.

СУББОТА. Из-за тебя наш островок стал щепкой в будущем океане! И несет ее прямо на скалы!

РОБИНЗОН (сник). Чем же я могу вам помочь?

СУББОТА (с горечью). Теперь уже ничем.

РОБИНЗОН. И других лунатиков постигла та же судьба?

СУББОТА кивает.

Никто из них не спасся?

ДЕВУШКА отрицательно мотает головой. Звуки там-тама еще громче.

(Кричит). Вам нравится думать, что весь мир уместился бы на тарелочке вашего острова и ваш вождь самый мудрый человек в этом мире! Но это не станет так, даже если вы меня сожжете!

Звуки там-тама становятся оглушительными.

СУББОТА (в отчаянии). Робинзон, я ничем не смогла тебе помочь! Я так просила за тебя, что меня чуть не привязали к этому столбу.

РОБИНЗОН. Тебя уже видели со мной. Уходи.

ДЕВУШКА отрицательно мотает головой.

Я прошу тебя! Какой смысл в том, что тебя тоже сожгут? (Отталкивает СУББОТУ от себя).

СУББОТА. Я не могу бросить тебя!

РОБИНЗОН. Ты мне не нужна!

СУББОТА не двигается с места.

Ты такая же дикарка, как они! Мне смотреть на тебя противно! Ты вообразила, что я смогу тебя полюбить? (Издевательски хо­хочет). Дикари!

Тело СУББОТЫ сотрясается от беззвучных рыданий.

Прости. Я не хочу, чтоб тебя сжигали из-за меня! Уходи!

СУББОТА. Подсматривать из кустов, что с тобой будет? (Мотает головой). Все озверели.

РОБИНЗОН. Но я же пытался научить их доброте!

СУББОТА. Людям, которым не хочется жить, трудно быть добрыми!

Молчание. СУББОТА издает ликующий крик.

Я придумала! Моя голова все-таки чем-то отличается от кокосового ореха! (Прыгает от радости). Ты будешь спасен!

РОБИНЗОН (заволновался). Каким образом?

СУББОТА. Тебе надо только признать, что ничего на свете, кроме нашего острова, нет! Что ты все выдумал!

РОБИНЗОН (смеется, хотя ему совсем не смешно). Но в это уже никто не поверит!

СУББОТА. Все очень хотят поверить в это! Может быть, у них получится.

РОБИНЗОН. Но если ничего нет, откуда же взялся я сам?

СУББОТА. Свалился с луны. Поэтому духи и не наказали тебя за то, что ты их оскорбил!

РОБИНЗОН (с радостным воодушевлением). Ты думаешь, если я скажу, что свалился с луны, меня развяжут?

СУББОТА. Конечно. Если ты растолкуешь нашим людям, что не земля вертится вокруг солнца, а наоборот.

РОБИНЗОН (в растерянности). Как же я смогу...

СУББОТА. Это совсем не трудно. Посмотри на небо!

РОБИНЗОН. После того, как я столько бился, чтоб доказать им, что земля вращается вокруг солнца!

СУББОТА. Доказать им обратное будет куда проще!

РОБИНЗОН. Может быть, я должен разучить ваших людей читать?

СУББОТА. Ну что ты! Они сами легко разучатся! Не надо только писать для них книги!

РОБИНЗОН. А что делать с теми, что есть?

СУББОТА. Они сгорят в этом костре вместо тебя! (Бросает книгу в кучу хвороста). Если засовывать в голову человека слиш­ком много, она может лопнуть!

Молчание.

Почему ты молчишь?

РОБИНЗОН не отвечает. СУББОТУ это вол­нует. Раздаются звуки там-тама.

Ты слышишь? Скажи хоть слово! Костер разгорается!

РОБИНЗОН молчит.

Повторяй за мной! Никакой другой земли, кроме этого острова, не существует!

РОБИНЗОН. Я не могу этого сделать!

СУББОТА. Но почему? Твоя земля от этого не исчезнет! Она не перестанет вертеться вокруг солнца!

РОБИНЗОН. С ней ничего не сделается. Но это случится со мной. Я исчезну.

СУББОТА. Почему? Почему? Почему? Ты будешь знать то, что знал! Подумай о наших людях! Как им жить, если они только пыль на ветру!

РОБИНЗОН. Жить на земле вообще трудно. Для этого нужно немалое мужество. Вам нравится лазить по деревьям и швыряться друг в друга кокосовыми орехами? Чудесно! Зачем же вы тогда перестали бегать на четвереньках? Это так удобно! Для чего вы стали общаться друг с другом словами, а не рычанием, как рань­ше?

Звуки там-тама становятся громче.

СУББОТА. У тебя так мало времени! Сними хоть стеклышки с глаз! Они всех бесят! Нашим людям кажется, что в них ты видишь то, чего не видят они!

РОБИНЗОН снял очки, но тут же надел их.

РОБИНЗОН. Без них я ничего не вижу.

СУББОТА. Тебе и не надо ничего видеть! Сделай, что я говорю! Умоляю тебя!

РОБИНЗОН непреклонно мотает головой.

Разве тебе мало того, что я буду тебя слушать! По ночам ты станешь мне рассказывать о своей прошлой жизни, ты будешь мне петь ваши песни и читать стихи!

РОБИНЗОН. Я не смогу жить. Без богов, которые живут вот тут! (Ткнул себя в грудь).

СУББОТА (с грустью). Теперь я поняла — что это значит: "умереть от любви". Если умрешь ты — умру и я.

РОБИНЗОН. Ты постараешься забыть меня. И у тебя это получится.

СУББОТА. Никогда. Теперь ты здесь. (Показала на

грудь). Там же, где твои боги.

Звуки там-тама становятся еще громче. СУББОТА и РОБИНЗОН закашлялись. Они почти скрылись в едком дыму. СУББОТА обнимает РОБИНЗОНА. Он пытается осво­бодиться из ее объятий.

РОБИНЗОН. Прощай!

СУББОТА не отпускает РОБИНЗОНА. Она встает на костер рядом с ним.

Прочь! Сейчас вспыхнет одежда!

СУББОТА. Я хочу умереть от любви!

РОБИНЗОН снова отталкивает СУББОТУ, но она прижимается к нему.

РОБИНЗОН. Прошу тебя, уходи!

СУББОТА обняла РОБИНЗОНА.

(Тихо). Ладно, я свалился с луны. (Громче). Никакой другой земли, кроме этого острова, не существует! (Кричит). Весели­тесь! Наша жизнь бесконечна! Забудьте все, что я рассказывал! Я стремился смутить ваш покой! Солнце вертится вокруг земли! (Закашлялся от дыма). Ваш вождь самый мудрый человек на све­те! А я насекомое, на которое наступила чья-то нога!

Звуки там-тама становятся оглушительны­ми и вдруг обрываются.

7.

На другой день. РОБИНЗОН — обнаженный, если не считать шкуры дикого зверя, об­мотанной вокруг пояса, перед зеркальцем разрисовывает свое тело. На голове у него убор, состоящий из перьев. Появляет­ся СУББОТА и застывает от неожиданности.

СУББОТА. Что ты делаешь?

РОБИНЗОН (придирчиво рассматривает себя в зеркало). А мне идет ваш наряд! Похож я на дикаря?

СУББОТА. Ты выглядишь ужасно! Поскорей сними этом. (Поднимает с земли брюки РОБИНЗОНА). Надень!

РОБИНЗОН. С какой стати? Я хочу выглядеть, как самый настоящий дикарь! (Издает пронзительный крик). Похож я на самого дикого дикаря?

СУББОТА. Ты похож на человека, свалившегося с луны, ко­торый хочет выглядеть, как дикарь! (С недоумением рассматри­вает РОБИНЗОНА). Вождю стало хуже. Может быть, ты сможешь ему помочь. Пошли.

РОБИНЗОН стоит в нерешительности, делает шаг за СУББОТОЙ, но сразу останавливает­ся, хохочет.

РОБИНЗОН. Чуть не угодил в ловушку! Извини, но я ниче­го не понимаю в медицине!

СУББОТА. Ты ведь однажды ему помог.

РОБИНЗОН. Это не я. Того человека сожгли на костре!

СУББОТА. Как сожгли? После того, как ты закричал, что свалился с луны, тебя развязали. Ты не сгорел!

РОБИНЗОН. Я не сгорел. А тот человек сгорел. И появился еще один дикарь! Я хочу вдеть в нос кольцо!

Презрительно фыркнув, СУББОТА пошла прочь. РОБИНЗОН остановил ее.

В этих обычаях нет ничего дурного! Они мне нравятся! (Изда­ет резкий крик). Помоги мне проделать дырочку в носу!

СУББОТА вырвалась и зашагала подальше. Но РОБИНЗОН бросился за ней.

(С нетерпением). Мне надо вдеть в нос кольцо! И ты мне помо­жешь! (Протягивает ДЕВУШКЕ иголку).

СУББОТА с пренебрежением хмыкнула. Взяла иголку. Попыталась проткнуть РОБИНЗОНУ нос, чтобы вдеть кольцо. Но он, вскрикнув от боли, оттолкнул ДЕВУШКУ.

Черт с ним! Без кольца хорош! (Снял очки).

СУББОТА. Ты же без очков ничего не видишь.

РОБИНЗОН. И слава богу! Я вполне понимаю наших друзей! Конечно, им неприятно, когда кто-то отличается от них.

СУББОТА. Я прошу тебя: надень штаны!

РОБИНЗОН. Совсем недавно ты просила меня не позориться и снять их. Я не хочу никого злить! Мало тебе, что меня под­палили на костре, как курицу! (Понюхал свою руку). Фу! Хоро­шо хоть волосы на голове не сгорели! Лысых дикарей почему-то не бывает!

СУББОТА подходит к РОБИНЗОНУ, пытается стереть с его груди рисунок, но тот не дает ей этого сделать.

Перестань! Я трудился все утро!

СУББОТА продолжает насильно стирать рисунок с РОБИНЗОНА. Он сопротивляется.

Стирай рисунки со своих друзей!

СУББОТА. Не могу видеть тебя таким!

Они возятся уже всерьез.

РОБИНЗОН. Ты сама умоляла меня стать дикарем!

СУББОТА. Только чтоб не сгореть на костре!

РОБИНЗОН. Я не хочу сгорать на нем каждый день! Теперь я самый настоящий дикарь! (Визгливо хохочет, как это делала СУББОТА в начале их знакомства).

СУББОТА. Ты забыл еще почесать голову!

РОБИНЗОН. Точно! (Чешется). Не нравится? (Пытается исполнить дикарский танец).

СУББОТА с презрением взирает на РОБИНЗОНА. Он игриво толкает ее и отбегает. Потом вновь повторяет это.

Почему ты не убегаешь? Я стану тебя догонять!

СУББОТА (горько). Если я убегу, ты меня уже не догонишь! (С достоинством уходит).

ДЕВУШКА даже не обернулась.

Суббота! (Догоняет ее). Я прошу тебя, не уходи! Я сделал все, о чем ты меня просила: я не сгорел на костре! Значит, я дол­ожен жить! Я должен приносить жертвы богам!

СУББОТА. Раньше у тебя боги были здесь! (Ткнула себя пальцем в грудь).

РОБИНЗОН. Дикари должны забыть о прежнем Робинзоне! Его больше нет! Теперь они не будут чувствовать себя букашками по сравнению с ним! Я такой же, как вы, ребята! (Издает пронзительный крик).

СУББОТА презрительно фыркнула и вновь пошла прочь. РОБИНЗОН попытался ее остановить.

(В отчаянии). Останься! У меня никого нет, кроме тебя! В конце концов, я такой же дикарь, как и все остальные!

СУББОТА. Хуже. Ты стремишься быть дикарем!

РОБИНЗОН. У меня нет другого выхода. После того как меня чуть не сожгли на костре, я понял, что ничем не должен отличаться от других! В конце концов, быть дикарем просто и приятно. Из всех лунатиков уцелел только я один! Это достиже­ние!

СУББОТА. Другие не захотели превратиться в дикарей!

РОБИНЗОН. И превратились в бабочек и гусениц! Кому кто нравится! Я предпочитаю, чтобы моя душа оставалась в моем теле!

СУББОТА (с грустью). Если б тебя сожгли, она переселилась бы в меня! А теперь мне кажется, что и с моей душой что-то случилось, как будто у меня внутри совсем ничего нет!

РОБИНЗОН (с горьким смешком). Женщина! Ты меня уговарива­ла признать, что я свалился с луны! И когда я на это согласил­ся, ты меня презираешь!

СУББОТА. Я должна была тебя уговаривать. А ты должен был отказаться.

РОБИНЗОН. Я спас твою жизнь.

СУББОТА. Что мне с ней делать?! Смотреть, как ты стано­вишься дикарем? Куда делась твоя душа? Я была бы счастлива, если б она переселилась в бабочку!

Молчание.

Надень очки.

Поколебавшись, РОБИНЗОН выполнил ее просьбу. СУББОТА взяла зеркальце и подер­жала его перед РОБИНЗОНОМ — чтоб он увидел в нем самого себя. РОБИНЗОН не выдержал этого, вырвал у девушки зер­кальце и швырнул его на землю. Зеркаль­це вдребезги разлилось.

Ты не в силах смотреть на самого себя. А хочешь, чтоб я тобой любовалась?

РОБИНЗОН (в отчаянии). Чего же ты от меня хочешь? Ладно, я исправлю ошибку! (Подбегает к куче разбросанного хвороста, оставшегося от вчерашнего дня, влезает на нее и становится спиной к столбу. Кричит). Я не свалился с луны! Земля вертит­ся вокруг солнца!

СУББОТА отвернулась от РОБИНЗОНА. Подня­лась на пригорок, всматриваясь в даль океана. Взяла подзорную трубу.

Запалите костер! Почему меня никто не сжигает!

СУББОТА (не отрываясь от подзорной трубы). Тебе уже никто не верит!

РОБИНЗОН. Меня даже сжигать не хотят! Ничего, я добьюсь своего! (Кричит). Никаких богов нет! Нигде! Ни внутри, ни снаружи!

СУББОТА (всматриваясь вдаль). Большая лодка.

РОБИНЗОН (вопит). Разве вы не слышите? Куда вы все попрятались?

СУББОТА (взволнованно). Лодка, в которой можно перевез­ти гору! Она становится больше и больше!

Наконец, РОБИНЗОН услышал девушку. Бросился к ней, вырвал подзорную трубу, приложил к глазам.

РОБИНЗОН (с ликованием). Корабль! (Кричит, поднимает с земли свою рубашку, размахивает ею). Эй! (В панике). Вдруг нас не заметят! Надо разжечь костер! (Бросился к куче хворос­та. Достает спички). Осталась последняя спичка! Какая удача! Только бы разгорелся! (Возится с костром). Разгорается!

Пошел дым. РОБИНЗОН снова принялся размахивать рубашкой, кричать.

Не вижу, чей флаг! Надеюсь, это не пираты! Дым они должны заметить! Неужели мы выберемся отсюда! Нет, нельзя так гово­рить! Можно сглазить! (Всматривается вдаль. Захлебывается от радости). Корабль изменил курс! Он идет к нам! У тебя глаза на мокром месте! Почему ты не вопишь от счастья! Не хохочешь, как гиена?

СУББОТА. Смеяться из-за того, что мы с тобой расстаемся?

Пауза.

РОБИНЗОН. Ты думала, я тебя здесь брошу? После всего, что с нами было? (С торжеством). Плохо же ты обо мне думаешь! Мы будем жить в Англии в трехэтажном доме! Ты не веришь, что такие бывают? На сей раз это уже не фантазия! У нас будет ванна с горячей водой! Что такое ванна? Ладно, потом объясню! (Ликует). Через месяц мы будем дома!

СУББОТА. Мой дом здесь!

РОБИНЗОН. А теперь будет в Англии!

СУББОТА (отрицательно помотала головой). Два дома — это меньше, чем один!

РОБИНЗОН (потрясен). Ты хотела сгореть со мной на костре. Теперь ты бросаешь меня?

СУББОТА. Это ты бросаешь меня!

РОБИНЗОН (обнимает СУББОТУ). Ты боишься моих родичей? Пусть это тебя не волнует! Я независимый человек! Ты даже представить себе не можешь, какие я тебе закажу наряды! Тебе очень пойдет красное бархатное платье! А какие бывают украше­ния — у тебя голова закружится!

СУББОТА. Мне больше по душе этот наряд!

РОБИНЗОН. Он хорош только в теплых краях! А в Англии в нем можно будет ходить только дома, да и то когда жарко на­топишь камин! (Привлекает девушку к себе).

Она отстраняется от РОБИНЗОНА.

А, ты думаешь, меня там ждет женщина? (Смеется). Может, от нее-то я сюда и сбежал! Все уладилось? Не вижу радости!

СУББОТА молчит.

СУББОТА. Ты оставишь мне на память свои очки?

РОБИНЗОН. Я же сказал, что забираю тебя с собой!

СУББОТА отрицательно качает головой.

Зачем тебе оставаться здесь!

СУББОТА. Моему народу сейчас плохо. Даже молодые люди стали похожи на стариков. Они не хотят жить. Но и умирать не хотят. Они боятся, что от них на земле не останется ничего: кроме кучи пепла!

РОБИНЗОН. Чем ты можешь им помочь?

СУББОТА. Я должна быть с ними. Я сумею убедить их в том, что после них останется не только пепел.

РОБИНЗОН. А что? Ты надеешься, что они вновь поверят, что превратятся после смерти в гусениц или бабочек?

СУББОТА. Они поверят, что останутся после смерти в каж­дом из нас. Но это зависит от них самих...

Костер между тем погас и дым рассеялся.

РОБИНЗОН (в отчаянии). Это бесполезно! Кончится тем, что они сожгут тебя на костре!

СУББОТА. Я должна быть с ними, чтобы такого больше никогда не случилось! Я постараюсь справиться с этим одна! Ты можешь плыть домой!

РОБИНЗОН. Я не могу оставить тебя здесь с этими дикарями!

СУББОТА. Они такие же дикари, как мы с тобой.

РОБИНЗОН. Ты должна быть со мной!

СУББОТА. Теперь ты останешься у меня тут! (Ткнула себе в грудь).

РОБИНЗОН. Мне недостаточно того, что ты тоже останешь­ся у меня тут! (Ткнул себя пальцем в грудь). Я хочу, чтоб ты была и тут! (Схватил девушку).

Она мягко освободилась от него.

СУББОТА. Только на костре я поняла, что могла бы теперь прожить и без наших богов, потому что появился ты...

РОБИНЗОН (с нетерпением). Это называется очень просто: ты в меня влюбилась! Поэтому ты и поплывешь со мной!

ДЕВУШКА отрицательно помотала головой. РОБИНЗОН прикладывает к глазам подзорную трубу.

(Издает вопль отчаяния). Корабль опять взял прежний курс! (Бросается к куче хвороста, пытается раздуть костер, но без­успешно. Снова принимает размахивать рубашкой, кричит). Это все из-за тебя! Чего уперлась, как ослица! Ты хотела, чтоб я остался с тобой! Что ж, ты добилась своего! Где лупа? (Пытается разжечь костер с помощью лупы).

СУББОТА. Солнце зашло.

РОБИНЗОН (в ярости отбрасывает лупу). Черт побери! Не остров, а сковородка! Первый раз за все время тут зашло солнце, и то когда оно мне нужно! (Размахивает рубашкой, кри­чит). Эй, на корабле! Давайте сюда! Я вас жду! Я не какой-ни­будь дикарь! (Хватает ружье, нажимает курок. Но выстрела нет). Весь порох ухлопали!

РОБИНЗОН падает на землю в изнеможении. СУББОТА с жалостью наблюдает за ним. РОБИНЗОН взял подзорную трубу. Смотрит вдаль.

Кораблик стал совсем крошечным. Сейчас он скроется за гори­зонтом.

СУББОТА. Мы его не увидим? Почему?

РОБИНЗОН. Ты ведь знаешь, что земля похожа на огромный шар. Вот смотри! (Поднял с земли кокосовый орех). Корабль вот тут. Он плывет все дальше и скрывается с наших глаз. Вот мы его и совсем не видим! (Отбросил орех).

СУББОТА (обнимает РОБИНЗОНА). Я виновата, что ты здесь остался. Прости.

РОБИНЗОН. Ты же осталась со мной на костре.

РОБИНЗОН снял с головы убор с перьями, отбросил его в сторону. Стер с груди краску. Надел рубашку, брюки. Раздаются звуки там-тама.

СУББОТА (достает из мешка рукопись РОБИНЗОНА). Ты допи­шешь свою книгу! И мы будем читать ее по вечерам вслух.

РОБИНЗОН взял из рук девушки эти листки, порвал их.

РОБИНЗОН. Я напишу другую книгу. (Взял карандаш, бумагу). Я родился в 1632 году. Мой отец занимался торговлей, он жил в Гулле, а впоследствии, оставив дела, переселился в Йорк... (Записывает).

Звуки там-тама приближаются.

Опять? (В волнении встает).

РОБИНЗОН надел на голову убор из перьев, снял очки. Но, встретившись с осуждающим взглядом СУББОТЫ, вновь надел их, стер крас­ку с лица. СУББОТА сняла с РОБИНЗОНА перья, прижалась к нему.

СУББОТА. С тобой мне ничего не страшно! А их страх пожирает изнутри, как чудовище! Мы им поможем.

Звуки там-тама стали оглушительными и вдруг оборвались.

Конец

**Корсунский Лев Александрович**

**Тел. (495) 187-24-11**

**E-mail: korsunski@inbox.ru**