Лев Корсунский

Царевна Несмеяна

сказка в двух частях



Действующие лица

ЦАРЕВНА АНЮТА

ИВАНУШКА

АЛЕНУШКА, его сестра

ВЕДЬМА МОТЯ

ЦАРЬ НИКИТА, отец Анюты

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ

🙟🙝

Часть первая

1.

Избушка, в которой живет ИВАНУШКА со своей сестри­цей АЛЕНУШКОЙ. Во дворе иванушкина невеста МОТЯ и АЛЕНУШКА накрывают свадебный стол. МОТЯ разбила тарелку.

МОТЯ (вскрикнула). Куда ж это Иванушка запропал! Скоро гости на свадьбу съедутся, а жениха все нет.

АЛЕНУШКА (забеспокоилась). Братец в лес пошел! Вдруг он там Кащея Бессмертного повстречал!

МОТЯ. У Иванушки волшебное колечко всегда при себе! Никто ему не страшен, а Кащей Бессмертный тем более. Гостем он будет на нашей свадьбе.

АЛЕНУШКА (испуганно). Кащей Бессмертный?

МОТЯ. А что такого! Он за мной когда-то ухаживал. Если б я его не пригласила, он бы на всю жизнь на меня обиделся. А он бессмертный!

АЛЕНУШКА (с отвращением). Шестиголовый!

МОТЯ. Не зря говорят: одна голова хорошо, а шесть лучше! Правда поедает он много: за шестерых!

АЛЕНУШКА. Иванушка за один стол с Кощеем не сядет!

МОТЯ. Не барин твой Иванушка! Давно ли козленочком бегал! Я тебя очень прошу, Аленушка: поухаживай за гостями от всей души! Здесь сядет Змей Горыныч с подругой.

АЛЕНУШКА. И Змей Горыныч? Кто же его подруга?

МОТЯ. Баба Яга, конечно. Представляю, как она принарядится на мою свадьбу!

АЛЕНУШКА (испуганно). Мотя, зачем же ты с ними дружбу водишь?

МОТЯ. А я вообще стараюсь ни с кем не ссориться. Если ты — Бабая Яга, значит уже не человек что ли? Я этого не понимаю!

АЛЕНУШКА. Зачем же ты Змея Горыныча пригласила.

МОТЯ. Мы с ним домами дружим. (Хихикнула). А чего это ты всполошилась? Знаешь, что ты ему приглянулась, между прочим!

АЛЕНУШКА (в ужасе. Сорвалась с места). Он меня не найдет!

МОТЯ (задерживает ее). Чего ты перепугалась, глупенькая! Змей Горыныч очень добрый, если его не злить! Будешь за ним, как за каменной стеной!

АЛЕНУШКА. Ни за что не выйду замуж за Змея!

МОТЯ. Успокойся, он тебя не тронет! За такого видного муж­чину каждая с удовольствием замуж пойдет! (Шумно принюхивается).

АЛЕНУШКА. Пироги подгорели?

МОТЯ (раздувая ноздри). Гости к нам едут! Не знаю кто.

АЛЕНУШКА (встревожена). Мотя, почему у тебя такой нюх, не хуже волчьего?

МОТЯ берет котелок, наливает в него ка­кое-то варево.

МОТЯ. Сейчас увидим — кого нам ждать-поджидать, зубы точить!

АЛЕНУШКА. Мотя, кто тебя научил колдовать?

МОТЯ (не обращая на АЛЕНУШКУ внимания, заглядывает в ко­телок). Карета несется! Пыль столбом!

АЛЕНУШКА (взволнована). Мотя, откуда у тебя такие друзья: Змей Горыныч и Кащей?

МОТЯ (развеселилась). Ну, догадалась? Правильно!

АЛЕНУШКА. Не может быть!

МОТЯ. Если не может быть, значит так оно и есть!

АЛЕНУШКА. Ты ведьма?

МОТЯ (хрипло расхохоталась). Первый раз ведьму видишь? Поздравляю! Можешь потрогать! И не мечтала наверно с ведьмой по­родниться? Повезло тебе. (Смотрит в котелок). А в карете-то царевна Анюта к нам спешит! Значит и до нее слух докатился про волшебное колечко? Всем на чудеса посмотреть охота?

АЛЕНУШКА (взмолилась). Мотя, оставь Иванушку в покое? Не губи его?

МОТЯ. Ты даже не понимаешь: какое ему счастье привалило: на ведьме жениться? Он ведь как был у тебя бестолковым, так им и остался. Виданное ли это дело: из козлиного копытца воды напился.

АЛЕНУШКА. Это я не виновата была. Не углядела?

МОТЯ. Не приспособленный у тебя Иванушка, не даром пол-жиз­ни пробегал козленочком? Пропадет без меня?

АЛЕНУШКА. Зато у него волшебное колечко?

МОТЯ. Вот от него-то все беды и пойдут? Каждому охота зав­ладеть такой вещью? Пока мы с Иванушкой не поженились и он не наденет колечко мне на безымянный пальчик — страшная опасность подстерегает его?

АЛЕНУШКА. Разве Иванушка волшебное колечко должен тебе подарить?

МОТЯ. А как же? Колечко-то обручальное? (Смотрит в котелок). Вот и жених к нам вприпрыжку скачет по-козлиному. (С угрозой). Смотри, Аленушка, если проговоришься Иванушке, кто я такая?

АЛЕНУШКА. Ты сама ему скажи?

МОТЯ. Испугается Иванушка, он ведь у нас дурачок? А нам сегодня свадьбу сыграть надо?

АЛЕНУШКА. Нельзя ему на ведьмах жениться?

МОТЯ. Так всю жизнь и будешь его за собой на веревочке во­дить как козленочка? Кто о нем позаботится, кто его за если не ведьма? Известно тебе, что Иванушка Змею Горынычу нагру­бил? Тот ему: приходи ко мне на ужин, А Иванушка ему: а что бу­дет на ужин? А Змей Горыныч: ты будешь на ужин? А Иванушка ему: лучше ты ко мне приходи на ужин? Змей, конечно, обиделся. Хочу их на свадьбе помирить. Пусть вместе поужинают. Сможешь ты уберечь братца от восьми голов Змея Горыныча. А из каждой вы­рывается язык пламени? И у Кащей Бессмертного на Иванушку зуб. А вернее 95 зубов?

АЛЕНУШКА (волнуется). За что же?

Появляется ИВАНУШКА.

МОТЯ. Спроси у братца, чем он занимался?

ИВАНУШКА (АЛЕНУШКЕ). Козлят и телят превращал обратно в ребят?

МОТЯ. Кащея Бессмертный нарочно водицы в козлиные и коровьи копытца налил, потому что ему козлятинки и телятинки захотелось.

ИВАНУШКА. Пускай облизнется. Я и волка превратил обратно в добра молодца? Повернул колечко на пальце — и готов? И лягушку — в царевну?

МОТЯ. У нас в лесу зверей из-за тебя не останется? Беречь их надо?

ИВАНУШКА (посмотрел в сторону). Заяц? (Закопался в карма­нах). Надо его скорей обратно в человека?

МОТЯ (с негодованием). Не смей? Это самый настоящий заяц? Косой?

ИВАНУШКА (с удивлением). Откуда ты знаешь?

МОТЯ (смутилась). Иванушка, не надо волшебное колечко на всякие глупости использовать? Погляди, какая у тебя избушка никудышняя? Попроси колечко трехэтажные хоромы нам соорудить?

ИВАНУШКА. Трехэтажные хоромы я и сам могу соорудить, топо­риком? Чего зря колечко беспокоить?

МОТЯ. А козлов — в людей превращать — это тебе позарез надо? Может им козлами-то больше нравится прыгать? Работать не надо? Только травку пощипывай в свое удовольствие?

ИВАНУШКА (с удивлением). Мотя, ты что, козой хочешь стать? Где мое колечко?

МОТЯ (поспешно). Не хочу, не хочу, я о других хлопочу?

Закаркала ворона.

ИВАНУШКА (задрал голову). Белая ворона. Наверняка это царевна какая-нибудь? (Выворачивает карманы наизнанку). Куда ж ты мое колечко закатилось?

МОТЯ (с тревогой). Куда закатилось?

ИВАНУШКА (беспечно). А у меня ветер в карманах гуляет! Видала, какие дыры?

Снова карканье вороны.

МОТЯ (кричит в ярости). Хватит каркать? Посеял Иван-дурак волшебное колечко? Будешь крыльями всю жизнь хлопать?

ИВАНУШКА. Как нашел колечко, так и потерял. Может, ему так и положено быть перекати-полем? Чтоб разных людей радовать, а не одного?

МОТЯ (в бешенстве). Дырку в кармане не мог заштопать, РИани­на?

ИВАНУШКА. Так у меня же всегда карманы пустые? Колечко у меня с пальца соскакивало — вот я его в карман и сунул. (Полез за подкладку). Не печалься, Мотя? Пускай кто-то другой порадуется! Ты не веришь, что его хороший человек найдет?

МОТЯ (заткнула уши пальцами). Я сейчас лопну от злости?

АЛЕНУШКА (обняла братца). Как я рада, что ты потерял ко­лечко? До беды оно нас довело бы?

ИВАНУШКА. Дуракам везет? (Радостно вскрикнул). Нашел? (Извлек колечко из-за подкладки).

МОТЯ (бросилась целовать жениха). Умница, Иванушка-дурачок? Скорей надо свадебку сыграть. Уж с моего пальчика наше колечко не соскочит!

Снова карканье вороны. МОТЯ подняла с земли камень, запустила им в птицу.

Ох, что-то сердце ноет все сильней! Беда неминучая надвигается? (Заглядывает в котелок. Бормочет). Царевна Анюта подъезжает!

АЛЕНУШКА (встревожилась). Мотя, что ты задумала?

МОТЯ. Пойдем, Иванушка, к свадьбе готовиться! (Обняв ИВА­НУШКУ, уводит его в избушку). Я тебя со своими друзьями позна­комлю? Они симпатичные, тебе понравятся!

Слышен шум подъехавшей кареты. Звонкий смех царевны АНЮТЫ. Из избушки выходит ИВАНУШКА. Чем-то он неуловимо изменился за то мгновенье, что его не было.

АЛЕНУШКА. Братец, я не решалась сказать тебе то, что узна­ла про Мотю.

ИВАНУШКА (грубо). Смотри, если хоть одно дурное слово про Мотю скажешь! Не пощажу!

АЛЕНУШКА (потрясена грубостью ИВАНУШКИ). Я узнала, что Мотя ведьма!

ИВАНУШКА (хрипло расхохотался). Эка невидаль! Очень хорошо, что ведьма! (Запел). Я давно искал такую: и не больше, и не меньше!

АЛЕНУШКА (в ужасе). Иванушка, что с тобой стряслось? С ней ты и сам станешь...

ИВАНУШКА (снова расхохотался). Змеем Горынычем? Всю жизнь мечтал! А тебе козлик нужен? Чтоб всю дорогу за тобой на вере­вочке бегал? Надоело! А тебя в козы могу устроить по знакомству, если желаешь!

Из избушки донесся голос ИВАНУШКИ: "Мотя, ты где?"

ИВАНУШКА (голосом МОТИ). Сейчас приду, милый!

АЛЕНУШКА. Ты ведьма! Зачем ты превратилась в Иванушку?

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Должна же я перед свадьбой побывать в шкуре своего жениха!

АЛЕНУШКА. Шкура — у Змея Горыныча, а у Иванушки...

Появляется царевна АНЮТА в сопровождении двух придворных: толстого и тонкого.

АНЮТА. День добрый!

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). День злой! Для незванных гостей не жаль рыбных костей!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (Вместе). Как с царевной говоришь, олух!

АНЮТА (примирительно). Может быть, он встал не с той ноги!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (Вместе). Уложим и снова поднимем с той ноги!

АНЮТА. Здесь живут сестрица Аленушка и братец Иванушка?

АЛЕНУШКА. Я Аленушка...

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). А я Иванушка.

АНЮТА (с удивлением). Про Иванушку я другое слыхала! Я приехала на волшебное колечко посмотреть.

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Сглазишь, милая! И так колечко стало барахлить! Превращал я сегодня одну царевну в лягушку, и что ты думаешь?

АНЮТА (с надеждой). Не получилось?

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Получилась лягушка на курьих ножках. Некрасиво. Ты со мной согласна?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (Вместе). Согласна?

АНЮТА (чуть не плача). Я столько хорошего слышала про тебя!

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). И ты поверила? (Хохочет). Люди, кого хочешь оболгут!

АНЮТА. Глаза б мои тебя не видели? (Двинулась к карете).

АЛЕНУШКА. Это не Иванушка. Это ведьма!

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ. Грубо). А ты докажи? Сестрица назы­вается! Родного братца ведьмой обзывает!

АНЮТА (АЛЕНУШКЕ). Зачем же вы так!

Из избушки раздался голос ИВАНУШКИ: "Мотя! "

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ. Женским голосом). Иду, милый! (Всем присутствующим). Если откроете Иванушке кто я такая — вам не сдобровать! (Уходит в избушку).

АЛЕНУШКА. Свадьба у них сегодня.

Придворные берут АНЮТУ с обеих сторон под руки.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Нам пора во дворец!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. То-то будет царевой радости!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Подальше от нечистой силы!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Поближе к чистой слабости!

АНЮТА (вырывается). Иванушка должен знать на ком женится!

АЛЕНУШКА (со вздохом). Погубит ведьма его, если он на ней не женится.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Ваше высочество, с невестами лучше не ссориться!

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ. Особенно, если они ведьмы!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А они все ведьмы!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Поэтому эта невеста ничем не хуже других.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А может быть лучше. Наверно эта ведьма хозяйственная...

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Самостоятельная. А Иванушка сирота. Бывший козленок. Его заботой надо окружить со всех сторон.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Чтобы он не вырвался.

АНЮТА. Прекратите! Если б я собралась замуж за Змея Горыныча, вы бы тоже за меня радовались?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Мы бы за него радовались!

Из избушки выходят МОТЯ и ИВАНУШКА.

МОТЯ (ласково). Иванушка, к вам гости дорогие пожаловали! Это царевна Анюта.

ИВАНУШКА (смутился). Добро пожаловать, царевна. Оставайся на нашу свадьбу!

АНЮТА. Знаешь, на ком ты женишься, Иванушка?

МОТЯ (ласкается к жениху). На Моте. На маленькой Моте. Правда Иванушка?

Придворные предприняли новую попытку увести АНЮТУ, но царевна не пожелала им покориться.

АНЮТА. Твоя невеста ведьма!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Но не больше чем всякая другая невеста!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Но и не меньше!

ИВАНУШКА (АНЮТЕ). Я не верю тебе!

МОТЯ. Я тоже. Ты приглянулся царевне, вот ей и загорелось самой за тебя замуж выскочить!

АНЮТА. Иванушка, только что ведьма в тебя превращалась!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я ничего не видел!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А я все видел, кроме этого!

МОТЯ. Иванушка, царевна думает, что я и сейчас в тебя превратилась, а ты в меня, но ведь жених и невеста, если они любят, так и должны становиться друг другом...

ИВАНУШКА (обрывает ее). Аленушка, превращалась Мотя в меня?

Зловещее карканье вороны.

АЛЕНУШКА. Не хотела я тебе говорить, Иванушка, что Мотя ведьма, да разве скроешь! Из-за твоего волшебного колечка за­муж она за тебя собралась!

МОТЯ (в ярости). Не верь им, дурачок! Я их в пауков превращу!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (вместе). Мы не хотим в пауков! (Пятятся от МОТИ).

ИВАНУШКА (достает из кармана колечко. В отчаянии). Не нужно мне это колечко, если оно приносит несчастье! (Бросает кольцо).

МОТЯ стремглав бросается за ним. Карканье вороны.

МОТЯ (в бешенстве). Белая ворона утащила! (Подняла о земли камень, запустила им в ворону. Срывающимся голосом). Улетела! Зачем я только ту царевну в ворону превратила! (Сжимает кулаки). А эту царевну я превращу...

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (в панике). Она больше не будет!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. На первый-то раз можно простить. Такая славная, веселенькая царевна!

МОТЯ. Веселенькая? Если ведьме смогла навредить — будешь горькие слезы лить! Оттого, что не будет у тебя того, сама не знаешь чего! (Хохочет).

2.

Царский дворец. В саду качаются в гамаках ЦАРЬ НИКИТА и АНЮТА. Придется признать, что ца­ревна сильно подурнела с тех пор, как мы с ней расстались. Нескончаемые слезы сделали свое черное дело.

АНЮТА (капризно). Дальше сказку!

ЦАРЬ НИКИТА... Захотела Мотя выйти замуж за Иванушку, пото­му что было у него волшебное колечко. Узнала сестрица Аленушка, что Мотя ведьма, хотела сказать об этом Иванушке, да раздумала. Может, думает, ведьма будет лучше заботиться о ее братце. А тут как раз красавица царевна приехала на волшебное колечко посмотреть. Увидела она, что Иванушка на ведьме жениться соби­рается и сказала ему об этом. Забросил Иванушка с горя свое ко­лечко, схватила его беля ворона и унесла.

АНЮТА (плаксиво). А дальше?

ЦАРЬ НИКИТА. А царевну ведьма наказала за ее честность страшным наказанием: не будет у бедняжки того, что она и сама не знает!

АНЮТА (сквозь слезы). Чего?

ЦАРЬ НИКИТА. Никто.. не знает — чего!

АНЮТА. А дальше что будет в сказке?

ЦАРЬ НИКИТА (помолчав). Я забыл.

АНЮТА зарыдала.

(В панике). Сейчас я вспомню!

АНЮТА притихла.

Царевна стала несмеяной. (Смолк).

АНЮТА. А дальше?

ЦАРЬ НИКИТА. Она говорит: "А дальше?"

АНЮТА. А дальше?

ЦАРЬ НИКИТА. Она опять говорит: "А дальше?"

АНЮТА снова зарыдала.

Она заревела.

Плач царевны усилился. ЦАРЬ НИКИТА не выдеРИДал этого зрелища и всхлипнул.

Хочешь, я тебе спою?

Царевна заплакала еще горше, еще без­утешней. ЦАРЬ НИКИТА стал подвывать. Отец и дочь обнялись и заплакали во весь голос. ЦАРЬ НИКИТА тем не менее позвонил в колокольчик. Появился ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ со свертком. При виде рыдающей царской семьи придворный тоже зарыдал.

АНЮТА (ТОЛСТОМУ ПРИДВОРНОМУ). Ну хватит!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ никак не может остано­виться. Анюта замахнулась на него.

Прекрати! Большой, а плакса! Давай мне скорей!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Чего?

АНЮТА. Сама не знаю чего.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ разворачивает сверток и протягивает ЦАРЕВНЕ черепаху.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Черепаха! Это то самое! Чего вы не знали!

АНЮТА зарыдала. ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ сразу схватил черепаху, но АНЮТА никак не могла успокоиться. ЦАРЬ НИКИТА тоже всхлипнул.

АНЮТА. Почему ты такой толстый? Я на тебя без слез смотреть не могу!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я люблю поесть...

АНЮТА. Папочка, плати ему поменьше, чтобы он похудел!

ЦАРЬ НИКИТА. Хорошо, дочка! Я ему совсем платить перестану!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ заплакал. Заплакала АНЮТА. Заплакал ЦАРЬ НИКИТА. И когда высох­ли бы их слезы, неизвестно, если б царь не вытолкал рыдающего ПРИДВОРНОГО с глаз долой.

Знаю продолжение сказки! Царь вызвал Толстого придворного и тот принес царевне черепаху.

АНЮТА заплакала. ЦАРЬ НИКИТА позвонил в колокольчик и появился ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. За спиной он что-то прячет.

АНЮТА. Принес то, сама не знаю что?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А как же! (Достал из-за спины зеркальце). Заморские мастера зеркальце делали!

АНЮТА взяла зеркальце, взглянула в него и разразилась слезами.

АНЮТА. Какой ужас!

ЦАРЬ НИКИТА поспешил завладеть зеркальцем.

ЦАРЬ НИКИТА (посмотрел в зеркальце). Почему? Очень хорошо!

АНЮТА (соскочила на землю, топнула ногой). Нет, ужасно! (Вырвала у царя зеркальце, швырнула его. ТОНКОМУ ПРИДВОРНОМУ). Кто из нас прав?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (дипломатично). Прекрасно или ужасно, за­висит от того, кто в зеркальце смотрится!

АНЮТА зарыдала.

АНЮТА. Почему мне все грубят? Зачем ты вообще такой тонкий?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я такой тонкий затем, что толстый придворный у вас уже есть.

АНЮТА. Он хочет мне показать, что умней меня! Я-то не знав ответа на свой вопрос, а он — знает! (Плачет).

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (поспешно). Простите, ваше величество. Я не знаю зачем я такой тонкий!

ЦАРЬ НИКИТА. Иди и потолстей! Немедленно!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ скрылся.

Дочка, я вспомнил продолжение сказки. Позвонил царь в колоколь­чик и явился Толстый придворный, который похудел и стал тонким придворным. (Позвонил в колокольчик).

Все так и произошло, как он рассказал.

В руках Тонкий придворный, бывший Толстый придворный, держал комнату смеха.

В самом деле в руках у бывшего ТОЛСТОГО ПРИДВОРНОГО был предмет наподобие сложенной ширмы. Он принялся эту самую ширму раскладывать.

После этого бывший Толстый придворный зашел в комнату смеха и расхохотался.

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ (испуганно). Не было этого! И не будет!

ЦАРЬ НИКИТА (сурово). Я не мог этого забыть!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А я не мог расхохотаться! Я же знаю, что за это будет!

ЦАРЬ НИКИТА. Голова с плеч!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я даже во сне боюсь теперь засмеяться, поэтому на ночь завязываю рот на веревочки!

ЦАРЬ НИКИТА. Сейчас мы узнаем продолжение сказки! Отправимся в комнату смеха!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ недвижим.

Быстро! (Подталкивает его).

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ схитрил. Он зак­рыл глаза и двинулся к комнате смеха наощупь, как слепой.

Открой глаза, не трусь! (АНЮТЕ). Сходи в комнату смеха, дочка! Там очень смешно! Не бойся.

Из комнаты смеха с закрытыми глазах появился придворный.

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ. Умереть можно от смеха!

АНЮТА (плаксиво). Почему же ты не смеялся?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я смеялся. Внутренним смехом. За это не казнят.

АНЮТА зашла в комнату смеха и сразу же оттуда донеслись резкие лающие звуки.

ЦАРЬ НИКИТА (бросился в комнату смеха). Дочка, я так рад, что ты наконец засмеялась!

Через мгновенье отец я дочь в обнимку появились оттуда. АНЮТА была безутешна. ЦАРЬ НИКИТА не мог не разделить горе сво­его единственного ребенка и тоже рыдал. ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ поспешно сложил комнату смеха и сбежал. ЦАРЬ НИКИТА позвонил в колокольчик и появился придворный, кото­рый всегда был тонким, но теперь стал толстый. В руках у него бутыль с лекар­ством.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Лекарство от слез. Проверил на трех горе­мыках, приговоренных к смертной казни. Они животики от смеха на­дорвали. Надо принимать по одной столовой ложке три раза в день. (Наливает лекарство в ложку).

АНЮТА. Может, он меня отравить вздумал! Хитренький какой. Пусть сначала сам глотнет этой отравы!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я боюсь!

АНЮТА. Чего?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Умереть. От смеха. А потом умереть из-за смеха.

АНЮТА. Папа, выпей микстурки!

ЦАРЬ НИКИТА. В царском указе сказано:

 У любого, кто хихикнет,

 Пока царева дочь грус­тит,

 С плеч головушка

 Слетит!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. К самому царю это не относится!

ЦАРЬ НИКИТА. Я пишу законы, но я им покоряюсь!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ налил в ложку ле­карство. АНЮТА взяла ее и опрокинула в рот. Секунду ждали результата, а потом царевна снова зарыдала. Причем плач ее в каждом случае совершенно осо­бый. Оборвал АНЮТИН плач смех. Непонят­но чей. Непонятно откуда донесшийся. Резкий и громкий. Все застыли, ошеломленные происшедшим. Возник ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Царевна, поздравляю с первым смехом!

АНЮТА пришла в себя, зарыдала и броси­лась бежать.

ЦАРЬ НИКИТА. Кто смеялся?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (Вместе). Кто смеялся?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Все видели, что я не смеялся.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Все слышали, что я не смеялся.

ЦАРЬ НИКИТА (пытливо всматриваясь в лица своих придворных). У кого плечи устали голову таскать?

Закрутили придворные головами в поис­ках такого человека. И снова кто-то совсем рядом взорвался хохотом.

Не найдете охотничка — не сносить вам глупых голов! (Кинулся вдогонку за дочерью).

Озабоченные придворные бросились на по­иски преступника. А был он совсем рядом. Перебегал от деревца к деревцу и смеялся. Конечно, была это ВЕДЬМА МОТЯ. И поймать ее оказалось почему-то делом невозможным. Появились из дальних странствий БРАТЕЦ ИВАНУШКА и СЕСТРИЦА АЛЕНУШКА.

АЛЕНУШКА. Отступись, Иванушка! Не найти тебе никогда ведьмы Моти! Сколько уж мы дорог исходили!

ИВАНУШКА. Остались еще и не исхоженные! Ни есть, на спать не смогу, пока не узнаю из-за чего горькие слезы льет царевна Анюта, чего у нее нет такого, о чем она и сама не ведает!

АЛЕНУШКА (остановилась). Совсем я из сил выбилась. Иди дальше без меня.

ИВАНУШКА. Сколько мы с тобой дорог прошли, Аленушка, с тех пор, как я был еще козленочком! Куда ж я без тебя!

АЛЕНУШКА. Была б я козленочком, не гудели бы так ноги от усталости! И без пользы! Как ты ведьму обнаружишь, если она все время принимает облик других людей?

ИВАНУШКА. Вот потому-то мне белый свет не мил, что она хо­роших людей чернит, когда становится на них похожа! До того, как Ведьма поселилась среди нас, все люди были хорошими! Все любили друг друга, как родные? Ведьма поселила на земле семена вражды и ненависти, и радуется теперь, когда видит, какие они дают всходы!

К разговору брата и сестры прислушивает­ся ВЕДЬМА МОТЯ. Придворные тоже заинте­ресовались ИВАНУШКОЙ и АЛЕНУШКОЙ, по­дошли к ним поближе.

АЛЕНУШКА. Иванушка, ну как же ты отыщешь Мотю, если она самой собой почти не бывает?-

ИВАНУШКА. Очень просто. Если человек плохой, скорей всего — это и есть Ведьма!

ВЕДЬМА МОТЯ захохотала, не открывая рта. Придворные вздрогнули. Приблизи­лись к ИВАНУШКЕ и АЛЕНУШКЕ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Издалека ли будете?

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ. Далеко ли путь держите?

ИВАНУШКА. Будем по дороге пылить, пока не найдем то сами не знаем что!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Долго искать придется!

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ. А когда найдете, не поймете что нашли то, что искали!

ИВАНУШКА. Зато царевна узнает! И засмеется от радости!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ ( с подозрением). А ты сам давно ли пос­ледний раз смеялся?

ИВАНУШКА. С тех пор, как царевна стала несмеяной, ни разу не улыбнулся.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Неужели? Разве ничего смешного в жизни не осталось?

ИВАНУШКА. С тех пор, как с царевной стряслась беда, мне не смеяться хочется, а плакать!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (Отводит АЛЕНУШКУ в сторону). Красные девицы любят похихикать, чего уж тут скрывать!

АЛЕНУШКА. Как братец закручинился, солнышко для меня заво­локло тучами! И листья почернели! И цветы осыпались!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (ИВАНУШКЕ). Никогда не поверю, чтоб доб­рый молодец места себе не находил из-за таких пустяков! А ну, со­колик, веселей гляди! Чего приуныл! девчонка слезы льет — так это же смешней смешного! Ты видел эту плаксу? (Захныкал, пере­дразнивая АНЮТУ). Эээ...Хм...хм...хм...

ИВАНУШКА (с негодованием). Вот она Ведьма! Аленушка, я нашел ее! (Выхватил меч и бросился на ТОЛСТОГО ПРИДВОРНОГО).

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ с криками ужаса спа­сается бегством. Довольная ВЕДЬМА МОТЯ тихонько хихикает.

Мотя, я тебя сразу узнал!

ТОНКОЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я не Мотя!

ИВАНУШКА. Говори, чего у царевны нет! (Размахивает мечом, догоняет свою жертву).

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Не ведаю! Клянусь тебе, что я не ведьма! (ТОЛСТОМУ ПРИДВОРНОМУ). Почему ты молчишь?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А я откуда знаю, кто ты такая?

Появился ЦАРЬ НИКИТА.

ЦАРЬ НИКИТА. Расшумелись! Дочка только что успокоилась. Слезки осушила.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (убегая от ИВАНУШКИ). Ваше величество, скажите ему, что я не ведьма!

ЦАРЬ НИКИТА. А ты не ведьма?

ИВАНУШКА (ТОНКОМУ ПРИДВОРНОМУ). Ты видишь, из-за тебя мы пе­рестали верить друг другу! Если каждый может оказаться ведьмой, жить не стоит! Поэтому не стоит жить ведьме! (Взмахнул мечом).

ИВАНУШКА почти догнал ТОНКОГО ПРИДВОР­НОГО, но тот припустился из последних сил и скрылся. ИВАНУШКА продолжил пого­ню. Как только ИВАНУШКА исчез, МОТЯ, ра­дуясь новой затее, поспешила за ним. И через мгновенье появилась обратно, но уже в облике ИВАНУШКИ. МОТЯ приводила себя в порядок перед зеркальцем, добива­ясь полного сходства.

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ. ЦАРЮ НИКИТЕ). Что приуныл, папаша! Сказать, чего твоей девке не хватает? Хорошей взбучки! Она этого и сама не знает! Отвози ее за волосы как следует — мигом свои капризы позабудет! Ты меня понял, дядя? (Ткнула ЦАРЯ НИКИТУ пальцем в живот и захохотала точно так же, как и прежде).

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Это он смеялся!

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Какой смышленый мальчик! (Снова хохот).

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ, обнажив меч, бросился на МОТЮ.

АЛЕНУШКА (в отчаянии). Иванушка, что с тобой стряслось?

МОТЯ. А ты, сестрица, мне уже до смерти надоела! Что ты таскаешься за мной всю дорогу, я уже давно не козленок!

Слышны крики и пыхтенье ТОЛСТОГО придворного, за которым гонится ИВАНУШКА. Спасаясь от ТОЛСТОГО ПРИДВОРНОГО бегством, МОТЯ исчезает. Появился запыхавшийся ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ, гонимый ИВАНУШКОЙ.

ЦАРЬ НИКИТА (двинулся к ИВАНУШКЕ, взмахнул мечом). Давай свой меч! (ТОНКОМУ ПРИДВОРНОМУ). Это он смеялся! Схватить его!

Тут подоспел ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (в растерянности). Иванушка, как сквозь землю провалился! (Заметив ИВАНУШКУ). Вот он! (Бросился к ИВАНУШ­КЕ).

Оба придворных обезоружили ИВАНУШКУ, скрутили ему руки сзади.

ИВАНУШКА. Я не смеялся! Вам послышалось! Пусть я снова стану козленком — если смеялся!

АЛЕНУШКА (горько). Зачем ты нас обманываешь, Иванушка! Глаза и уши нас не обманут!

ИВАНУШКА (в растерянности). Аленушка, я смеялся?

АЛЕНУШКА. Бедный братец Иванушка!

ЦАРЬ НИКИТА (громогласно).

 У любого, кто хихикнет,

 Пока царева дочь грустит,

 С плеч головушка

 Слетит!

 ВЕДЬМА МОТЯ тихонько хихикает.

3.

В саду качается в гамаке ЦАРЬ НИКИТА. Шмыгает носом и всхлипывает. Обеспокоенный плохим настроением царя появился ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Что вас опечалило, ваше величество?

ЦАРЬ НИКИТА. Иванушку жалко! Казнь скоро.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Так помилуйте его!

ЦАРЬ НИКИТА. Не имею права царское слово нарушать! Кто мне верить станет, если сегодня я говорю: горячо, а завтра — холодно! Кому нужен такой недоделанный царь!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Тогда убедите себя в том, как это прек­расно, что Иванушку казнят!

ЦАРЬ НИКИТА. Что я и делаю весь день!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Получается?

ЦАРЬ НИКИТА (снова всхлипнул). Ничего не выходит! Такой славный добрый молодец! Ну засмеялся по глупости. Беда какая! Значит весело стало человеку! В молодости мы все смехом набиты, только откроешь рот — он и выскакивает! Это в старости мы напол­нены слезами! (Заплакал).

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (решительно). Ваше величество, так дело не пойдет! Если казните человека, вы должны быть уверены в том, что он заслуживает казни! Потому что если уж вы не будете увере­ны, что он получает по заслугам, то народ будет уверен в том, что его казнят напрасно! А значит народ будет уверен, что казни заслуживает...

ЦАРЬ НИКИТА (грозно). Что? Договаривай, раз начал!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Тогда я буду заслуживать казни. Уверен. Но если вы настаиваете...

ЦАРЬ НИКИТА (поспешно). Помолчи! (Вздохнул). Что же мне с Иванушкой делать?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Казнить. Но быть уверенным в том, что за дело! Никакой раздвоенности я растроенности!

ЦАРЬ НИКИТА. А если я растроен!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Из-за того, что государственный преступ­ник получит по заслугам? Этот злодей издевательски захохотал для того, чтобы нанести подлый удар из-за угла вашей единствен­ной дочке, а вы раздвоены и растроены! Преступник едва не свел в могилу бедняжку царевну...

ЦАРЬ НИКИТА (в гневе вскочил). Где этот душегуб! Я не буду ждать казни, своими царскими руками я с ним расправлюсь! (Рванул­ся к ИВАНУШКЕ).

Но ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ его удержал.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. По закону преступника ждет казнь!

ЦАРЬ НИКИТА. Слишком добрые у нас законы! (Позвонил в коло­кольчик).

Появляется ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Царевна Анюта спит.

ЦАРЬ НИКИТА. Какие она видит сны?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Только что видела дурной сон: про ведьму, и плакала во сне. А сейчас кончается приятный сон: про то, что царевна превратилась в белого лебедя и летит над горами, над долами. Видит: в лесу охотник — добрый молодец...

Громкий плач АНЮТЫ.

ГОЛОС АНЮТЫ. Меня охотник подстрелил! Противный!

ЦАРЬ НИКИТА. Поскорей объявите народу; кто рассмешит царев­ну — получит ее в жены и полцарства в придачу! (Поспешил к АНЮТЕ).

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Смешить царевну могут только царевичи-королевичи?

ЦАРЬ НИКИТА. Кто угодно! Но только холостые-неженатые! (Исчезает).

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (громко).

 Кто из вас не лыком шит?

 Кто царевну рассмешит?

 Парень может бить простой,

 Лишь бы был он холостой!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ зажимает рот ТОНКОМУ ПРИДВОРНОМУ.

(В растерянности). Я исполню царский указ!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Разве тебе сказали, что его нужно исполнить немедленно?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Сказали: поскорей.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Разве кто-нибудь знает, когда "поско­рей" становится "помедленней"?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А зачем нам исполнять царский указ помедленней?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Потому что тогда можно поскорей самим получить пол-царства! Ты ведь парень простой?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (хлопнул себя ладонью по лбу). Холостой! Как же я сам не додумал!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (мрачно). Ты вообще очень смешной.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (обиделся). Я смешной?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Боюсь, что царевна это тоже заметит.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (расцвел). Я от нее этого скрывать не стану! Как ты думаешь: можно взять только пол-царства, а царевну в жены не брать?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Хитренький какой! Кто ж ее без пол-цар­ства возьмет? Такой уродины свет не видел!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Когда Анюта смеялась, она была ничего себе.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Сейчас-то она не смеется!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А в жены ее можно будет взять только если она засмеется!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Ты думаешь, она засмеется?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Заставим!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Раньше-то не заставили!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Раньше у нас интерес был другой! (Заду­мался). А может, ну его в болото, это пол-царства, если такую жену надо вместе с ним брать! Хуже ведьмы!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Ведьма, конечно, лучше. Да ведь нам ее никто не предлагает!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А что ты будешь делать со своим пол-царством?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Дом построю. А ты со своим что будешь делать?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Жену веселить буду. Больше ни на что времени не останется.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Невеселая жизнь!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (со вздохом). Разве это жизнь!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Стоит ли тебе так мучиться. Пуская ка­кой-нибудь несмышленыш смешит царевну!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А мы над ним посмеемся!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А он помучается!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Интересно, кто будет этим несмышленышем?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (поражен). Ты будешь так мучаться?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Ради царя и царевны я на все готов! Сейчас сюда придет царевна, так ты в сторону отойди, чтобы на глаза ей не попасть.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Нет, это ты в сторону отойди! Я тоже ради царя и царевны на все готов! Даже на то, чтоб взять царев­ну в жены.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Придется бросать жребий, кому первому смешить царевну. (Достал из кармана бумажку). Если угадаешь, в какой руке бумажка, ты первый ее смешишь! (Незаметно для прияте­ля выбрасывает бумажку. Протягивает вперед два кулака).

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ хлопает по одному кулаку и видит перед собой пустую ладонь.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (разочарованно). Уу ...Покажи вторую руку!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Зачем? Ты же не угадал руку с бумажкой!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Мне стало интересно, что в другой руке!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Что там может быть, кроме бумажки? Ты мог выбрать эту руку, но ты предпочел другую!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (со злостью). Покажи руку! Мне стало любопыт­но, почему я никогда не могу отгадать, в какой у тебя руке бумажка! Мажет, я, конечно, дурак, но ведь не настолько! (Силой разжимает приятелю кулак. Потрясен). Пустая!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Какое тебе дело до этой руки! Важно, что та рука была пустая, когда ты на нее показал.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Ты сжульничал!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Только чтоб ты не мучался с нелюбимой женой!

ТОНКИХ ПРИДВОРНЫЙ. Теперь ты будешь у меня угадывать! (Берет бумажку). Если угадаешь в каком кулаке эта бумажка, я первый смешу царевну!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Это очень сложно. Так мы запутаемся.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Потом распутаемся! (Незаметно для приятеля кладет бумажку в другую руку. Протягивает два кулака).

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ хлопает по кулаку и видит, что проиграл.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А второй кулак?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Причем тут второй кулак?

Появляется царевна АНЮТА.

ЦАРЕВНЫ АНЮТА. Что, вы делаете?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Жребий бросаем.

АНЮТА. Кто выиграл?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Оба проиграли.

АНЮТА. А если б кто-нибудь выиграл, то что?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Вы смеяться будете, ваше величество!

АНЮТА (разозлилась). Я? Смеяться? Ты в своем уме?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Кто из нас выиграет, тот первый станет вас смешить.

АНЮТА. Какая мука, когда тебя смешат!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Когда смешишь — тоже радости мало. Слыхали, какая награда ждет того, кто вас рассмешит? Пол-царства и вы в придачу.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Стоит попотеть!

ЦАРЕВНА АНЮТА зарыдала.

АНЮТА. Меня в придачу! Я что — нагрузка какая-нибудь что ли?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Вы же все равно не засмеетесь!

АНЮТА. Конечно, нет.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Что ж тогда зря огорчаться!

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ (шепотом). А если мы с тобой вместе рассме­шим царевну?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Получим по четвертушке царства.

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ. И по половинке царевны?

ЦАРЕВНА АНЮТА это слышала.

АНЮТА (рыдая). По половинке царевны? (Убегает).

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ бросился за ней и остановил.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Не убегайте, ваше высочество! С нами вам все-таки веселей, чем одной!

АНЮТА. Очень весело, когда тебя делят на половинки

Появляется ЦАРЬ НИКИТА.

ЦАРЬ НИКИТА (придворным). Объявили о награде тому, кто царевну рассмешит?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Почему-то никого нет!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Боятся.

ЦАРЬ НИКИТА. Боятся не рассмешить?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Боятся рассмешить.

АНЮТА зарыдала.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (поспешно). С пол-царством хлопот много!

ЦАРЬ НИКИТА. От пол-царства можно отказаться!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (Вместе). А от царевны?

АНЮТА заплакала еще громче. ЦАРЬ НИКИТА с угрозой двинулся к придворным.

ЦАРЬ НИКИТА. Что вы сказали?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я согласен на царевну!

ЦАРЬ НИКИТА. Ты сначала рассмеши ее!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Нет ничего проще.

АНЮТА с интересом уставилась на него. Неожиданно ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ принялся хохотать.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Сам себя рассмешил? Ты давай царевну!

Но хохот ТОЛСТОГО ПРИДВОРНОГО оказался заразительным. Хихикнул ТОНКИЙ ПРИДВОР­НЫЙ, потом ЦАРЬ НИКИТА. ТОЛСТЫЙ ПРИД­ВОРНЫЙ уже прослезился от смеха. Хохота­ли и все остальные, кроме АНЮТЫ.

АНЮТА (сквозь слезы). Чего вы, а? С ума сошли? Чего смешного? (Заплакала).

А придворные и ЦАРЬ НИКИТА попадали от смеха на землю и затихли обессиленные.

ЦАРЬ НИКИТА. Ох, смехач! Таких поискать! Не знал, что такое за тобой водится! Мертвого рассмешишь! (АНЮТЕ). Неужели не смешно, дочка?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Юмор потрясающий!

ЦАРЬ НИКИТА. Успокойся, дочка, не плачь, он больше не будет! А то мы его накажем!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Придется применить старый испытанный спо­соб! (Показал АНЮТЕ палец).

ЦАРЬ НИКИТА. Смешно.

АНЮТА (капризно). Долго мне еще смотреть на этот противный палец?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (давится от смеха). Я анекдот придумал. Приходит Иванушка к Кощею и говорит: "Кощей Петрович, где твоя смерть?" А тот отвечает: "Моя смерть в яйце, а яйцо в арбузе, а арбуз спрятан на верхушке столетнего дуба, дуб еще не вырос, а арбузов в наших краях вообще не бывает!" (Хохот, в полном одино­честве). Извините.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Загадка: не в бане, а горячо. Не мамка, а тебя любит. На обед туда приглашают только один раз.

ЦАРЬ НИКИТА. Не мамка, а любит? Я отгадал: это пасти у Змея Горыныча.

АНЮТА. Батюшка, а почему глупые люди такие веселые?

ЦАРЬ НИКИТА. Потому что они думают, что умные.

АНЮТА. А почему умные такие грустные?

ЦАРЬ НИКИТА. От одиночества, дочка. Их ведь раз, два (пока­зывает на себя и АНЮТУ) и обчелся.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ с загадочным видом исчез.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (АНЮТЕ). Смешная история со мной сегодня приключилась. (Из кустов выглядывает ВЕДЬМА МОТЯ). Иду утречком по саду, а мне навстречу незнакомец, очень симпатичный, по всему видно, что воспитанный и лицо умное. Где же, думаю, я его видел. Присмот­релся к нему: батюшки, да ведь это я сам и есть!

ВЕДЬМА МОТЯ в кустах захихикала от удовольствия.

ЦАРЬ НИКИТА (посмеиваясь). Так тебя двое?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Выходит, что двое. Я думал, я один...

ЦАРЬ НИКИТА. Тебя и одного-то было слишком много!

АНЮТА. А вы кто: ты или он?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Откуда ж я знаю, если мы с ним, как две капли воды похожи!

АНЮТА. Не смешно!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Еще как не смешно! Я ему говорю: ты кто? А он мне: тот же, кто и ты! Дай мне ключи от темницы, где Иванушка томится! А я ему: если ты — это я, значит у тебя свои ключи быть должны! А он: были, да сплыли.

ЦАРЬ НИКИТА. Отдал ему ключи?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Зачем же я самому себе буду такие важные ключи отдавать? (Копается в карманах). Теперь буду знать: если с ключами, то это я, а если без ключей, то это он! (В панике вывора­чивает пустые карманы). Нет ключей! Значит я — это он!

ВЕДЬМА МОТЯ не могла отказать себе в удовольствии достать ключи и позвенеть ими.

ЦАРЬ НИКИТА (строго). Иди и приведи самого себя! А сам уходи, откуда пришел! Два одинаковых дурачка мне не нужны!

В расстроенных чувствах ТОНКИЙ ПРИД­ВОРНЫЙ пустился на поиски самого себя. А к Анюте подскочило страшное существо о бородой, но в сарафане в платке, и тоненьким голоском завизжало частушки:

 Я девчонка боевая

 Сшила свадебный наряд.

 Вышла замуж за Кощея,

 Теперь нянчу кощенят!

Конечно, это был ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРННЙ.

АНЮТА (с тоской). Какой ужас! Замуж за Кощея! (Зарыдала).

Ведьма захохотала. ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ растерялся, но тем не менее визгливо пропел, приплясывая:

 Стала девушкой-ягой,

 а в колдовстве — ни в зуб ногой!

 Превратилась в таракана,

 А обратно не могу.

 Я боюсь. Кощей разлюбит

 Свою девушку-ягу!

Веселится только ВЕДЬМА МОТЯ.

АНЮТА (грустно). Я сегодня видела таракана.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Это не я.

ЦАРЬ НИКИТА. Отдыхай.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Работать надо! Царевну смешить.

АНЮТА. Если он не перестанет меня смешить, у меня сердце от тоски разорвется!

ЦАРЬ НИКИТА (грозно). Перестань смешить, мучитель!

Появляется ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ в подавлен­ном настроении.

Ты кто?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Он.

ЦАРЬ НИКИТА. Я же сказал, что бы пришел не он, а ты!

ТОНКИХ ПРИДВОРНЫЙ. Меня нигде нет. Я всю окраину обыскал!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Как бы ты и его не потерял. Оставайся. У меня есть ключ от темницы, скоро Иванушку на казнь пойдем приглашать! (Снимает с себя девичий наряд).

К нему подходит ВЕДЬМА МОТЯ, отводит его в сторонку.

ВЕДЬМА МОТЯ (шепотом). Хочешь, научу, как царевну рассмешить?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (с подозрением). А ты кто такая?

ВЕДЬМА МОТЯ. Та самая:

 Превратилась в таракана,

 А обратно — пустяки.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (вырывается). А обратно не могу!

ВЕДЬМА МОТЯ. Научу, дурачок! (Уводит его с глаз долой.)

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Показываю фокус! Очень смешной! Посмотрите на меня внимательно. Я человек, да? Сейчас на ваша глазах я прев­ращусь в курицу! Нервных просим удалиться!

ЦАРЬ НИКИТА и АНЮТА пошли прочь. ТОНКИЙ придворный всполошился.

Это совсем но страшно. Я пошутил. Кто-нибудь хочет меня пощупать, чтобы убедиться, что я человек? А то потом будете говорить, что я был курица!

ЦАРЬ НИКИТА (с нетерпением). Надоело слушать твое кудахтанье! Превращайся поскорей в курицу!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ сложил руки, как курица крылья и с кудахтаньем прошелся куриной походкой.

Это все?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Не получилось. Смешно? А вы ждали, что я стану курицей?

ЦАРЬ НИКИТА. Ждали, что ты человеком станешь!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Тогда новый анекдот! Подходит заика к Кощею Бессмертному и говорит: "Ддай ззакурить!" А тот отвечает: "Не ку-курю. По-этому я и бессмертный!" (Хохочет).

АНЮТА издала звук, похожий на смех.

ЦАРЬ НИКИТА и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (в один голос) Засмеялась!

Но обнаружилось, что АНЮТА разрыдалась.

АНЮТА ( сквозь слезы). Какой глупый! У меня просто сердце раз­рывается!

ЦАРЬ НИКИТА (ПРИДВОРНОМУ). Не можешь быть поумней?

Вбегает ВЕДЬМА МОТЯ в облике ТОЛСТОГО ПРИДВОРНОГО и бросается к АНЮТЕ.

ВЕДЬМА МОТЯ ( в облике ТОЛСТОГО ПРИДВОРНОГО). Ты у меня засме­ешься! (Принимается щекотать АНЮТУ).

АНЮТА визжит. ЦАРЬ НИКИТА и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ метнулись к МОТЕ, но она стремительно исчезла. Тут же появился ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (в растерянности). Носится, как угорелая! На кого же он похож? Да ведь это я!

ЦАРЬ НИКИТА, ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ и АНЮ­ТА набрасываются на него с кулаками.

За что?

ЦАРЬ НИКИТА. Будешь знать, как царевну щекотать!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я никаких царевн не щекотал! Наверно, это он, а не я!

ЦАРЬ НИКИТА. А он — это ты! (Колотит своего придворного). Долго вы мне будете морочить голову с тем, что вас много!

ВЕДЬМА радостно хихикает. Часы на дворцовой башне пробили пять раз.

(Спохватился). На пять часов назначена казнь Иванушки! Мы его зас­тавляем ждать! Некрасиво! (Придворным). Быстренько тащите его на казнь! Скажите, что у вас часы отстали!

Придворные исчезли.

АНЮТА (заплакала). Кого-то сейчас казнят! Он даже пополдни­чать не успел!

ЦАРЬ НИКИТА (успокаивает дочь). Можно дать ему перед казнью булочку!

АНЮТА. С компотом! Пусть порадуется! Кто он такой?

ЦАРЬ НИКИТА. Ужасный преступник. По имени Иван. Хотел свести тебя в могилу!

АНЮТА. Можно я на него хоть одним глазком посмотрю?

ЦАРЬ НИКИТА. Нет, нет. Это очень опасно! Перед казнью он мо­жет засмеяться!

В другом конце сада появился ИВАНУШКА под охраной придворных. С ними АЛЕНУШКА.

АЛЕНУШКА. Иванушка, попроси прощения у царя! Покайся!

ИВАНУШКА. Я ни в чем не виноват, Аленушка! Я ведь не смеялся!

АЛЕНУШКА. Если ты попросишь прощения за то, что смеялся, может быть, тебя простят, царевна добрая.

ИВАНУШКА. Лучше умереть, чем просить прощения за то, чего не делал! Прощай, Аленушка! Не надо тебе смотреть на мою казнь!

АЛЕНУШКА (плачет). Прощай, Иванушка! Пойду искать "живую" и "мертвую" воду!

ИВАНУШКА. Напрасно сестрица. "Живой" воды давно уже нигде нет.

АЛЕНУШКА. Пойду к Кощею Бессмертному! Может у него хоть ка­пелька осталась! (Уходит).

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Есть у тебя последняя просьба?

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Только не очень большая.

ТОЛСТЫЙ ПРОВОРНЫЙ. Например, попить водички.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Или съесть пирожок.

ИВАНУШКА. Есть последняя просьба. Повидать перед казнью ца­ревну Анюту!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Слишком большая просьба!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Это ее огорчит!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Кому охота видеть человека, которого через минуту уже не увидишь!

ИВАНУШКА (остановился). Тогда я никуда не пойду!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Мы и так опаздываем.

ИВАНУШКА. Я не тороплюсь!

Придворные попытались сдвинуть ИВАНУШКУ с места, но безуспешно.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (ТОНКОМУ). Из-за его упрямства мы больше времени потеряем!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Пусть издалека взглянет на царевну, ее от этого не убудет!

АНЮТА (плачет). Я хочу посмотреть на ужасного преступника по имени Иван!

ЦАРЬ НИКИТА. Поздно. Его уже, наверно, нет на свете!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (ИВАНУШКЕ). Поклянись, что ты не будешь смеяться при царевне!

АЛЕНУШКА. Поклянись, Иванушка!

ИВАНУШКА. Клянусь!

Придворные повели ИВАНУШКУ к АНЮТЕ. АНЮТА, увидев издалека ИВАНУШКУ, за­волновалась, вскочила.

АНЮТА. Кто это? Иванушка! (Закричала, переполненная радостью). Это Иванушка!

АНЮТА засмеялась счастливым смехом влюбленного человека.

Иванушка!

Молодые люди бросились друг другу в объятия. Потрясенные придворные и ЦАРЬ НИКИТА выдохнули в один голос: "Царевна засмеялась!" Зарыдала ВЕДЬ­МА МОТЯ в кустах: "Царевна засмеялась»!

Конец первой части.

Часть вторая

4

Молодые люди сидели рядышком в гамаке, покачива­лись и радостная улыбка не сходила у АНЮТЫ с лица. Увидев ИВАНУШКУ, она в одно мгновение похорошела. Как в сказке. Счастье влюбленных причиняло нестер­пимые мучения ВЕДЬМЕ МОТЕ. Время от времени она выглядывала из кустов и, убедившись в том, что радость молодых не иссякла, испускала стон нече­ловеческой тоски. Государственные деятели между тем были заняты делами куда более важными и зна­чительными.

ЦАРЬ НИКИТА (с беспокойством). Не могу же я нарушить свое царское слово. Иванушка должен быть казнен!

ТОЛСТЫЙ ПРОВОРНЫЙ. Вы дали слово, что тот, кто рассмешит царевну, получит ее в жены и пол-царства в придачу!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Значит, надо сначала казнить, а потом — поженить!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Есть в этом что-то ненормальное. Нормально — если сначала поженить, а потом казнить.

ЦАРЬ НИКИТА (задумчиво). Да, это будет хорошо. (С удовлетво­рением). Анюта, послушай, что мы придумали! Мы хотим вас немед­ленно поженить!

ЦАРЕВНА залилась счастливим смехом.

А вечером Иванушку казнить! Хорошо?

ЦАРЕВНА залилась слезами. ЦАРЬ НИКИТА всполошился.

Успокойся! Мы еще подумаем, какой лучше выход в безвыходном по­ложении!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. У меня было интересное предложение!

На него зашикали и он смолк. АНЮТА всхлипывает, никак не мажет успокоиться ВЕДЬМА МОТЯ приободрилась.

ИВАНУШКА (гладит царевну по голове). Улыбнись. А то я тоже заплачу.

АНЮТА. Тогда уж я буду реветь до старости. (Улыбнулась сквозь слезы).

ИВАНУШКА поцеловал АНЮТУ в щеку. Это не укрылось от МОТИ. Она скривилась, как от зубной боли, застонала, схвати­лась за сердце и рухнула на землю. К ней подбежал ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Тебе плохо? Вызвать лекаря?

ВЕДЬМА МОТЯ. Он мне не поможет!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А кто может помочь?

ВЕДЬМА МОТЯ. Два человека. Но для этого я им сама постараюсь помочь.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Какой молодец!

ВЕДЬМА МОТЯ. Как ты считаешь, нужно наказывать тех, кто му­чает других людей?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Обязательно. А кто тебя мучает, красавица?

ВЕДЬМА МОТЯ. Все. Кто любит друг друга.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Твоей беде легко помочь. Надо, чтоб тебя кто-нибудь полюбил.

ВЕДЬМА МОТЯ. Кто ж меня полюбит?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я могу попробовать.

ВЕДЬМА МОТЯ. Ты попробуй. А уж я в долгу не останусь.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Договорились. Если у меня получится, я тебе сразу скажу. (Уходит).

ЦАРЬ НИКИТА (просиял). Я нашел выход из безвыходного поло­жения!

ТОНКИЙ ПРОВОРНЫЙ. Тогда оно уже не безвыходное!

ЦАРЬ НИКИТА. Казнить вместо Иванушки другого человека, а объявить, что это Иванушка! Его же никто не знает!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Чудесно! Как это вы додумались? А кого казнить!

ЦАРЬ НИКИТА. Тебя.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ приуныл.

Ты же хотел найти выход из безвыходного положения!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я не хотел, чтобы мое положение стало безвыходным.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Я нашел другой выход. Еще лучше этого. Казнить Иванушку, а женить на царевне вместо него — другого.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. На это я согласен.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. На это я согласен!

ЦАРЬ НИКИТА. Я думаю, будет справедливо, если мы спросим у царевны, на кого из вас она согласна. (Кричит). Анюта!

АНЮТА (ИВАНУШКЕ). Меня батюшка зовет!

ИВАНУШКА. Не уходи. Я не хочу расставаться с тобой!

АНЮТА (радостно смеется). Я буду рядом!

ИВАНУШКА (не отпускает АНЮТУ). Я не перенесу разлуки!

АНЮТА. Тогда пошли вместе.

Молодые люди, взявшись за руки, подошли к ЦАРЮ НИКИТЕ. ВЕДЬМА МОТЯ во избежание ухудшения самочувствия, старается не смотреть на влюбленных. Но какая-то сила заставляет ее взглянуть на них. И снова мучения.

ЦАРЬ НИКИТА. Дочка, кого из этих двух добрых молодцов (кива­ет на придворных) мне назначить Иванушкой?

АНЮТА. Зачем? У нас уже есть один Иванушка.

ЦАРЬ НИКИТА. Скоро его не будет.

АНЮТА вскрикнула и упала в обморок.

ИВАНУШКА. Можете меня казнить — воля ваша, но зачем вы каз­ните вашу дочь!

К МОТИНОМУ разочарованию, придворные привели АНЮТУ в чувство. Она встает.

АНЮТА. Что со мной сделалось? Я заснула прямо в саду? Ба­тюшка, мне такой ужасный сон приснился — будто ты меня спрашива­ешь, кого из этих двух балбесов назначить Иванушкой.

ЦАРЬ НИКИТА. Этот сон еще не кончился! Дочка, все люди очень похожи. Сколько раз вместо одного я назначал другого, и дело от этого только выигрывало.

АНЮТА. Тогда назначь кого-нибудь Анютой. (Заметив МОТЮ). Хоть ее. А мы с Иванушкой пойдем, куда глаза глядят.

ЦАРЬ НИКИТА (со вздохом). Если б такое было возможно, я бы давно уже назначил кого-нибудь царем Никитой, а сам удалился на покой.

АНЮТА. Батюшка, пообещай мне, что этот сон вам никогда боль­ше не приснится!

ЦАРЬ НИКИТА. Обещаю.

Влюбленные отправились к своему гамаку.

АНЮТА. Угадай, о чем я сейчас думаю!

ИВАНУШКА. О том, как хорошо, что узнала, наконец, из-за чего горькие слезы лила?

АНЮТА. Конечно. Если б ты не пришел во дворец, я бы этого так никогда и не узнала.

ИВАНУШКА. Как же я мог не придти! Ноги сами привели меня к тебе! Если б не ты, я бы женился на ведьме! Ты меня спасла.

АНЮТА. И ты меня спас! Если б не ты, я бы утонула в слезах!

ИВАНУШКА. Даже если меня сейчас казнят, я рад тому, что было!

АНЮТА. Я попрошу, чтоб меня казнили вместе с тобой!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Придумал! Как Иванушку не казнить, и на царевне не женить!

ЦАРЬ НИКИТА (от радости и нетерпения захлопал в ладоши). Го­вори скорей!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Надо, чтоб Иванушка сбежал.

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. А мы его поймаем.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А мы его не поймаем. Скажем народу, что ему Баба-Яга помогла спастись.

ЦАРЬ НИКИТА. Позвать ко мне Иванушку!

Придворные отправились к ИВАНУШКЕ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Иванушка, тебя царь кличет!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Доволен будешь!

ИВАНУШКА и АНЮТА в сопровождении придвор­ных подошли к ЦАРЮ НИКИТЕ.

ЦАРЬ НИКИТА. Ну, Иванушка, радуйся, пляши и песни пой. Надумали, как тебя из беды выручить!

ИВАНУШКА. Завтра будет свадьба?

ЦАРЬ НИКИТА. Бежать тебе надо!

ИВАНУШКА. От кого?

ЦАРЬ НИКИТА. От нас. Чтоб мы тебя не казнили.

ИВАНУШКА (АНЮТЕ). Ты со мной побежишь?

ЦАРЬ НИКИТА (строго). Царевны с Иванушками не бегают!

ИВАНУШКА. Тогда я не побегу!

ЦАРЬ НИКИТА (злится). Тогда мы тебя казним!

ИВАНУШКА. Воля ваша.

АНЮТА. Беги, Иванушка!

ИВАНУШКА. От тебя? Ни за что на свете!

ЦАРЬ НИКИТА. От меня! От казни!

АНЮТА. Я сейчас заплачу!

ИВАНУШКА. Я готов выполнить любые твои желания, кроме одного бросить тебя!

АНЮТА. Ты сохранишь жизнь!

ИВАНУШКА. Но потеряю тебя!

ЦАРЬ НИКИТА. А если останешься, потеряешь и жизнь, и царевну.

ИВАНУШКА. Только самого себя не потеряю.

АНЮТА плачет.

Прости меня. Но расстаться с тобой я не в силах.

ИВАНУШКА уводит АНЮТУ. Они садятся в гамак.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Какой негодяй. Царь ему говорит: беги, а он — ни в какую!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Царевну до слез довел!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. А нас он в какое положение поставил!

ЦАРЬ НИКИТА. Я придумал, что делать с Иванушкой!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (вместе). Что?

ЦАРЬ НИКИТА. Ничего. В царском указе было сказано: того, кто засмеется — пока царевна слезы льет — казнить. Но когда казнить — сказано не было!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Хорошо бы, конечно, сразу. А потом «живой» водой полить...

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Ты что, из сказки выпрыгнул? Не только «живой» воды, и "мертвой" не осталось!

ЦАРЬ НИКИТА. Когда захотим — тогда казним!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Когда Иванушка нам надоест.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (с завистью посматривая на влюбленных). Мне он уже надоел!

ЦАРЬ НИКИТА. Постарайся, чтоб ты ему не надоел. Завтра Иванушка станет царевичем Иваном!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (пробурчал с завистью). С ума сойти! По­думаешь: царевну рассмешил! Если из-за этого всех царевичами делать...

Появилась АЛЕНУШКА. Она печальна. На голове повязан черный платок. Увидев ИВАНУШКУ, она остолбенела от изумления.

АЛЕНУШКА. Иванушка? Тебя помиловали?

ИВАНУШКА. Я рассмешил царевну!

АЛЕНУШКА бросилась в объятия брата. Оба плачут и смеются одновременно. Вдруг АЛЕНУШКА отскочила от ИВАНУШКИ.

АЛЕНУШКА. Не верю!

ИВАНУШКА. В то, что я рассмешил Анюту?

АЛЕНУШКА. В то, что ты — это ты!

ИВАНУШКА. Если я — это не я, то кто ж я тогда?

АЛЕНУШКА. Ведьма Мотя.

АНЮТА. Честное слово, это Иванушка! (Смеется).

АЛЕНУШКА (АНЮТЕ). Ты не знаешь Мотю! Рассмешить тебя смогла бы только ведьма!

АНЮТА. Только Иванушка!

Из кустов вылезает ВЕДЬМА МОТЯ. Подхо­дит к молодым людям. Увидев ее, ИВАНУШ­КА хватается за меч.

ИВАНУШКА. Сейчас я отрублю тебе голову!

МОТЯ (печально). Для этого я пришла!

АНЮТА. Выслушай ее, Иванушка!

АЛЕНУШКА. Не слушай, все равно она соврет!

МОТЯ. Мне уже никто не верит. Я сама в этом виновата. Поэто­му я и прошу тебя отрубить мне голову!

ИВАНУШКА (опустил свой меч). Только из-за того, что тебе не верят?

МОТЯ. За свою долгую жизнь я сделала столько зла людям...

АЛЕНУШКА. И сколько еще сделаешь — если тебе не отрубить голову!

АНЮТА (МОТЕ). Тебе стало очень стыдно?

МОТЯ. День и ночь я сгораю от стыда. Мне кажется, внутри у меня пылает костер! Я уже вся обуглилась!

АЛЕНУШКА. Ведьмы не знают стада! Иванушка, отруби ей голову!

МОТЯ. Отруби мне голову! Я больше не могу мучаться!

ИВАНУШКА неуверенно поднял свой меч.

АНЮТА. Иванушка, она еще может стать доброй ведьмой! Она ведь такая молодая.

АЛЕНУШКА. Ей не меньше двухсот лет! Она молодо выглядит!

АНЮТА. Тем более. Мой милый, ты ведь не станешь убивать старуху! Даже если она молодо выглядит!

МОТЯ. Убей несчастную старуху! Сделай Аленушке приятное!

АНЮТА. Иванушка, мы с тобой так счастливя. Зачем перед свадьбой проливать кровь!

МОТЯ. Ты сделаешь это для меня, Иванушка?

ИВАНУШКА (разозлился). Не буду я ничего для тебя делать! Нашла себе дружка! Попроси Змея Горнннча, он не заставит долго себя упрашивать!

МОТЯ (горько). Конечно, ты прав! Кто я такая, чтоб ты оказывал мне подобные услуги! (Поплелась в кусты).

АНЮТА. Бедняжка! Даже убить ее некому! (Всхлипнула).

К молодым людям подходит ЦАРЬ НИКИТА с придворными.

ЦАРЬ НИКИТА. Пора готовиться к свадьбе. Пойдем к портному, Иванушка!

Все, кроме АНЮТЫ, двинулись ко дворцу.

АНЮТА. Я хочу побыть одна. Нарядов у меня хватит для деся­ти невест!

ИВАНУШКА. Не скучай. Я скоро вернусь!

АНЮТА. Я буду ждать тебя, Иванушка!

АНЮТА осталась в одиночестве. Никем не замеченная ВЕДЬМА МОТЯ, следившая из-за кустов за всем происходящим, очень бодро последовала за теми, кто ушел. И через мгновенье вновь появилась, но уже в об­лике ИВАНУШКИ.

АНЮТА (заметив ее). Иванушка, ты что-то забыл?

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Да. Я забыл тебе сказать. А вер­нее не забыл, а не хотел говорить. И сейчас не хочу, но надо. Может, и не надо, но молчать я больше не могу.

АНЮТА (весьма удивленная). Если не можешь молчать — говори.

МОТЯ (в облаке ИВАНУШКИ. Помолчав). Говорить тоже не могу, Но скажу. Если ты не будешь плакать.

АНЮТА. Наверно, я буду плакать.

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Тогда плачь потише. Я не люблю тебя, Анюта. Но должен на тебе жениться, потому что такой цар­ский указ!

АНЮТА (дрожащим голосом). Зачем же ты делал вид, что не мо­жешь без меня жить?

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Больше я не могу так жить! Мне нужны пол-царства. Позарез. Извини.

АНЮТА зарыдала.

Я люблю Мотю. Даже убить ее поэтому хотел, чтоб разлюбить.

АНЮТА (сквозь слезы). Чего же ты от меня хочешь?

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Уговори батюшку подарить мне пол-царства без женитьбы!

АНЮТА. Я тебе не верю!

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Сейчас или тогда?

АНЮТА. Не верю, что ты меня не любишь!

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Извини, но с твоей внешностью трудно рассчитывать на любовь! На Толстого придворного смело можешь рассчитывать, а на любовь.. Извини.

АНЮТА, закрыв лицо руками, бросилась прочь. МОТЯ осталась очень довольна всем происшедшим. Заметив, что ИВАНУШКА направляется в парк, МОТЯ поспешно ис­чезла в кустах и обернулась АНЮТОЙ. Когда появился ИВАНУШКА в новом костюме, МОТЯ уже привела себя в порядок.

ИВАНУШКА. Скучала без меня, Анюта?

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Ну что ты!

ИВАНУШКА ( слегка удивленный). Как тебе мой свадебный наряд?

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Ужасно.

ИВАНУШКА (растерялся). Правда? А мне понравился.

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Может быть, дело не в наряде, а в тебе самом.

ИВАНУШКА. Тебе не нравлюсь я?

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Ты этого еще не понял? Я надеялась, ты сам догадаешься!

ИВАНУШКА. Ты говорила, что не можешь без меня жить...

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Я не могу жить с тобой.

ИВАНУШКА (в отчаянии). Зачем же ты согласилась на свадьбу?

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Я засмеялась, чтобы спасти твою жизнь. А замуж выйти я за тебя не смогу! Ты мне противен, милый.

ИВАНУШКА. Кто же тебе мил?

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Толстый придворный.

ИВАНУШКА (воскликнул с горечью). Но почему?

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Он такой толстый, и такой... придворный.

ИВАНУШКА. Я убью его!

МОТЯ (в облике АНЮТЫ). Сначала убей меня!

ИВАНУШКА. Я не могу в это поверить! (Бросается к МОТЕ, пы­тается ее обнять).

Но МОТЯ отталкивает его.

МОТЯ (в облике АНЮТЫ. Кричит грубым голосом). А ну убери грабли! Сейчас папашу кликну! Ближе, чем на три шага не смей ко мне подходить, постылый!

ИВАНУШКА (прошептал едва слышно). Ты спасла меня от казни и этим погубила!

МОТЯ (в облике АНЮТЫ. Грубо). Вот и делай после этого добро людям! Видеть тебя больше не желаю! (Уходит и сразу с любопытст­вом выглядывает из-за кустов, но уже в своем виде).

Появляется ЦАРЬ НИКИТА с придворными.

ЦАРЬ НИКИТА. Понравился Анюте твой наряд?

ИВАНУШКА. Ваше величество, я хочу, чтобы казнь состоялась.

ЦАРЬ НИКИТА. До свадьбы?

ИВАНУШКА. Немедленно. Это моя единственная просьба.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Довольно странная просьба. Для жениха во всяком случае.

ИВАНУШКА (с угрозой двинулся к ТОЛСТОМУ ПРИДВОРНОМУ). А ты не знаешь, почему я прошу об этом?

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (в растерянности). Понятия не имею!

ИВАНУШКА. Не бойся. Я не стану тебя убивать.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Надеюсь.

ИВАНУШКА. Только из-за нее!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Не знаю из-за кого, но очень ей благодарен.

Появляется АНЮТА и одновременно в кустах — голова любопытной МОТИ. АНЮТА выглядит так же плохо, как и в то время, когда была несмеяной.

ЦАРЬ НИКИТА. Анюта, ты знаешь, о чем просит твой жених? Казнить его до свадьбы!

АНЮТА. Потому что он не хочет брать меня замуж. Не надо его казнить. Нужно отменить нашу свадьбу.

ЦАРЬ НИКИТА. Час от часу не легче! То жить друг без друга не могут, то — лучше в петлю, чем под венец!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Милый бранятся — только тешатся!

ИВАНУШКА. Мы не милые!

ЦАРЬ НИКИТА. Давно ли? А ну-ка, давайте мизинцы, буду вас мирить! (Берет ИВАНУШКУ и АНЮТУ за руки, но они вырываются).

ЦАРЬ НИКИТА разозлился не на шутку.

Да вы что, белены что ль объелись! Я по закону должен вас поже­нить!

ИВАНУШКА. Царевна засмеялась только для того, чтобы спасти меня от казни!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. На это ее воля!

ИВАНУШКА. Я противен царевне!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Стань не таким противным!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Стерпится слюбится!

АНЮТА. Иванушка любит другую. Пусть на ней и женится!

ИВАНУШКА. А царевна любит другого!

ЦАРЬ НИКИТА. Ребятки, когда ж вы столько всего успели!

ИВАНУШКА. Я не хочу портить жизнь царевне. Казните меня!

АНЮТА. А я не хочу портить жизнь Иванушке. Отпустите его с миром.

ЦАРЬ НИКИТА. Поймите вы, дурачки, что слово царское — закон!

Появляется АЛЕНУШКА в новом платье.

АЛЕНУШКА. Иванушка, я на твоей свадьбе буду в этом наряде!

ЦАРЬ НИКИТА. Вместо свадьбы твой братец выбрал казнь!

АЛЕНУШКА (бросилась к брату). Иванушка, что с тобой?

ИВАНУШКА. Знаешь, сестрица, чего я хотел бы сейчас больше всего? Бежать за тобой козленком.

АЛЕНУШКА. Если волшебное колечко отыщется, то все поправится!

ИВАНУШКА. Пойду белую ворону искать! Может, и вправду вер­нет она обручальное колечко!

Сразу исчезла и ВЕДЬМА МОТЯ.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Жених сбежал! Непорядок!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Или женить, или казнить!

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Ваше величество, позор на все царство!

ЦАРЬ НИКИТА. Догнать беглеца!

Придворные сорвались с места. АНЮТА плачет.

Не печалься, до сна казним мы твоего жениха! Раз не сумел он тебя на всю жизнь рассмешить — одна ему дорога!

Придворные вводят ВЕДЬМУ МОТЮ в облике Иванушки.

ВЕДЬМА МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Я согласен жениться на ца­ревне за пол-царства, конечно. Только чтоб без обмана! При всем честном народе прошу объявить про это обещание!

ЦАРЬ НИКИТА. Решай, дочка, куда твоему жениху идти: на казнь или под венец!

АЛЕНУШКА прошептала что-то АНЮТЕ на ухо.

АНЮТА (в изумлении рассматривает МОТЮ). На казнь.

ЦАРЬ НИКИТА (решительно). Так тому и быть!

Придворные сразу крепко схватили МОТЮ за руки. Она вырывается, но безуспешно.

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ). Любимая, ты что, ошалела? Я твой любимый Иванушка, бывший козленок! Это тебе моя сестрица нашептала, чтоб меня казнили? Она меня всегда терпеть не могла! Козлом обзывала!

Придворные тащат МОТЮ на казнь, она упирается.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ. Пошли, бывший козленок, сам на казнь напросился!

МОТЯ (в облике ИВАНУШКИ. Кричит). Я передумал! Я без царевны жить не могу!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Поэтому мы тебя и казним! Она ведь за тебя не пойдет!

МОТЯ (в облике Иванушки). Аленушка, хоть ты заступись за родного братца! (По-козлиному). Ме-е-мее.

МОТЮ уводят. Раздается громкий голос: "Все спешите на казнь Иванушки! Первый и последний раз! Через минуту начало и сразу — конец! Слово царское — закон! Кто нарушил — тот казнен! " Барабанная дробь. АНЮТА плачет.

ЦАРЬ НИКИТА (гладит ее по голове). Не плачь, дочка! Ты ведь разлюбила Иванушку! И правильно сделала! Не хватало еще, чтоб царская дочь за бывшего козленка замуж выходила! Что в нем хорошего-то было? Только что смешить умел! Найдем тебе царевича-королевича! Он тебя тоже рассмешит!

АНЮТА безутешна.

Улыбнись, детка! Про пол-царства объявлять не станем, а то много охотников набежит! Поди разбери, пол-царства им нужно или царевна. Пускай по любви тебя смешат!

АНЮТА (захлебывается слезами). Кто же меня полюбит без пол-царства!

ЦАРЬ НИКИТА. Как это не полюбит! Заставим!

Появляются придворные.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ (с гордостью). Дело сделано!

ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ. Лихо сработано!

ЦАРЬ НИКИТА. Молодцы! Дело мастера боится!

АНЮТА громко плачет.

Объявите народу: тому, кто рассмешит царевну, пол-царства не ви­дать! Только в жены ее можно взять!

Придворные исчезают и сразу же разносят­ся их громогласное обращение к народу: "Тому, кто рассмешит царевну, пол-царст­ва не видать! Только в жены ее можно взять! " АНЮТА заплакала еще громче.

Появляется ИВАНУШКА.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (вместе) Аа ...Кого же мы казнили?

ИВАНУШКА. Я не мог уйти, не взглянув на тебя еще разок, царевна.

АНЮТА. Иванушка! (Громко и радостно засмеялась).

Тут же возникли придворные.

ТОЛСТЫЙ ПРИДВОРНЫЙ и ТОНКИЙ ПРИДВОРНЫЙ (вместе). Царевна засмеялась!

ЦАРЬ НИКИТА. Теперь все по закону будет: и Иванушку казни­ли, и на царевне женим!

А АНЮТА все смеялась, смеялась и никак не могла остановиться. Глядя на нее, засмеялся ИВАНУШКА. А глядя на ИВАНУШ­КУ — АЛЕНУШКА. Их веселье заразило и ЦАРЯ НИКИТУ. А после него, разумеется придворных. Радость наших героев ничем не была омрачена. С тех пор царевна АНЮТА никогда больше не была несмеяной.

Конец.

**Корсунский Лев Александрович**

**Тел. (495) 187-24-11**

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