Опалева О.

**СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. XXI ВЕК.**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА.

СКАЗОЧНИК. Студент Леня.

КАЙ. Школьник.

ГЕРДА. Школьница.

КАРЛ. Журналист.

КЛАРА. Журналистка.

ЭЛЬЗА. Нефтяная принцесса.

ПОЛЛИ. Киллер особого назначения.

СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА. Царица всяческих наук.

4 НАРОДНЫХ ИЗБРАННИКА.

ТЕЛЕГРУППА.

ПОДТАНЦОВКА.

*Сцена 1. В углу сцены сидят мальчик и девочка, лет 14-15. Играют в компьютерную игру. Дети ведут себя так, как обычно ведут себя дети во время игры. На заднем плане несколько артистов изображают персонажей игры.*

*На авансцену выходит СКАЗОЧНИК.*

СКАЗОЧНИК. Снип-снап-снурре, пурре-базелюре. Разные люди бывают на свете: министры, олигархи, президенты (опускает взгляд все ниже и ниже), бывают поп-дивы, папарацци, братки, имиджмейкеры, (совсем низко), а бывают врачи учителя, ученые, в конце концов. (Машет рукой) А я вот сказочник. Нет, вы не подумайте, я знаю, что это - болезнь. Но от нее пока что никто не придумал лекарства. Хотя… я ведь тоже учусь. И работаю. Репетитором. У этих вот замечательных детей. Хорошие дети. И платят почти столько же, сколько другим репетиторам. Подумаешь, в три раза меньше. Но я ведь не учитель, я только учусь. Герда, скажи, пожалуйста, где находится Гондурас? (*ноль эмоций. Сказочник вздыхает. Зрителям.* ) Нет, вы не подумайте, она сейчас ответит.

*Дети продолжают играть. Пантомима и песня..*

*Я – крутой чувак, я – герой экрана.*

*А мой главный враг – Уланбатор Татьяна.*

 *Она хочет мир превратить в игрушку.*

*Я хожу, стреляю. Ну, где же пушка?!*

*Повернул налево, повернул направо.*

*Замочил троих. И еще двоих. Браво!*

*Заметаю след, я тоже ранен.*

*Где же Таня, шит, ну где же Таня?*

*Новый бунт и взрыв, Уланбатор в Анголе.*

*Переплыл залив в итальянской гондоле,*

*На воздушном шаре пересек экватор.*

*Где же Таня, шит, ну где Уланбатор?*

*Пятерых налево, семерых направо,*

*Замочил легко. Вертолет сбил. Браво.*

*Все вокруг горит. Кровавая баня.*

*Где же Таня, шит, ну где же Таня?*

СКАЗОЧНИК. Герда.

ГЕРДА. (*не отрываясь от экрана*) Че?

СКАЗОЧНИК. Где находится Гондурас?

ГЕРДА. Ну… там, на карте.

СКАЗОЧНИК. (*философски*) Ну да, конечно, где ж ему еще быть? В Гондурасе, который на карте, жил король по имени Фрискис. Он бегал по карте в своей мантии и указывал подданным, как им жить, как не жить. У подданных были свои планы, свои взгляды на жизнь, свои интриги, приближающие к трону. Например, министр образования хотел стать военным министром и провернуть… Впрочем, не важно. Тут пришел Барсик, соседский кот, и съел их всех вместе со всем королевством. Бывает. Именно так всегда и бывает. Кай, а какое склонение у глагола падать?

КАЙ. Смотря с какой стороны примочат.

СКАЗОЧНИК. Тоже верно. Главное, постелить там соломку.

КАЙ. Не. Соломка теперь не в моде.

СКАЗОЧНИК. Правда?

КАЙ. Правда.

ГЕРДА. Ну вот, с вашей соломкой я потеряла 2 жизни! Нет, Кай. Давай все сначала.

СКАЗОЧНИК. Дети! У нас еще история и английский.

КАЙ. Не заморачивайся, Леня! Отдохни. Деньги капают, и всем хорошо. Посиди тихо, почитай книжку, мы никому ничего не скажем.

ГЕРДА. Да пусть рассказывает свои истории, не кому ж не мешает. Главное, чтоб глупых вопросов не задавал.

СКАЗОЧНИК. (*Зрителям*) Нет, вы не подумайте, это хорошие дети. Плохих детей не бывает. Уж я это точно знаю. Бывают плохие учителя. Наверное, я и есть тот самый - не очень хороший учитель. А не очень хороший учитель всегда придумывает специальные методики, чтобы хоть так достичь результата. У меня тоже есть методика. На крайний случай. А что делать? Ничего другого не остается. (*детям*) Слушайте, я расскажу вам историю. Кошмар моего детства. Уроки математики. Синус, косИнус. Кажется, это что-то, похожее на змею. Или на велосипед с бааальшой восьмеркой на заднем колесе. Не помню. Помню, что именно из-за этого-то велосипеда все и пошло в моей жизни не так. Мои родители были бродячими артистами. Я верил, что мой папа, мечущийся по сцене с грозными горящими глазами, и есть самый настоящий король. Я так гордился, и никак не мог понять, почему все иначе, когда закрывается занавес. Наверное, именно поэтому я стал сказочником, а это – болезнь. Разве станет ребенок из нормальной семьи, где папа никогда не был королем, сочинять сказки? Однажды, так получилось, мы оказались в неведомой стране, где все было белым-бело от снега. Первые три дня это кажется удивительно красивым. И только потом появляется желание бежать, бежать, бежать. Быстрее и куда угодно, лишь бы подальше. Но у мамы с папой был контракт на 2 месяца. Математику в школе, куда меня отдали, преподавала сама царица всяческих наук, Снежная королева. Между собой дети говорили, что тот, кого она поцелует, превратится в страшного карлика, а его сердце станет куском льда. Мне казалось, что я уже кусок льда, когда она вызывала меня к доске. Я не мог пошевельнуть пальцем, не то, что извилиной моего нематематического мозга.

*На сцене появляется королева. Она насмешливо смотрит на Сказочника. Его движения становятся неестественно дискретными. И, наконец, он впадает в ступор, как кролик перед удавом.*

КОРОЛЕВА. Здравствуй, Леня. Соскучился? Давненько, давненько ты не вспоминал обо мне. А теперь вдруг… Что-то случилось? Иди ко мне. Иди, иди, не бойся. Ты любишь меня, я знаю, только боишься в этом признаться. Хочешь поцеловать меня? Нет? Разве? Тогда слушай. Сегодня я специально приготовила для тебя легкую задачу на сообразительность и здравый смысл.

*Однажды царь наградил крестьянина. Он сказал: «Можешь взять любое одно яблоко из моего сада». Подошел крестьянин к саду, и видит – сад огорожен тройным забором. В каждом заборе только одни ворота и в каждых воротах стоит по сторожу. Подошел крестьянин к первому сторожу и показал царский указ, а сторож ему в ответ: «Иди, возьми, но на выходе отдашь мне половину тех яблок, что несешь, и еще одно». То же ему сказали второй и третий сторож. Теперь главный вопрос, Леня! Сколько яблок должен вынести крестьянин, чтобы у него осталось одно?*

*Пока она говорит, Кай начинает прислушиваться, задумывается. Несмотря на то, что Герда толкает его, чтоб он играл.*

КОРОЛЕВА. Ну, какой же ответ, Леня? (*Сказочник не двигается.)* Леня, я жду.

КАЙ. Двадцать два!

КОРОЛЕВА. Что?

КАЙ. Крестьянин должен взять двадцать два яблока, чтобы осталось одно.

КОРОЛЕВА. (*страшно рада*) Молодец, Кай! Я надеялась, что ты ответишь правильно. Дай я тебя поцелую. (*Целует Кая*).

*Сказочник пытается сказать Каю, чтобы он ни в коем случае этого не делал, но движения его все еще крайне скованы. Королева уходит. Кай бежит за ней.*

КАЙ. А еще? Еще задачу?

*Они уходят, о чем-то оживленно разговаривая. Сказочник размораживается.*

СКАЗОЧНИК. Какой ужас! Ведь это была она, Снежная королева! Я всегда чувствовал себя при ней кроликом. Это наверное потому, что она всегда твердо уверена в том, что делает. А я вечно сомневаюсь. Вдруг то, что я совершу, кому-нибудь повредит. Вдруг я скажу, а это когда-нибудь где-нибудь как-то откликнется не так. Ну да. Ну да. Конечно. Поэтому-то она – королева, а я – сказочник, а это – болезнь. Уже не надеялся встретить ее вновь. «Сегодня я приготовила тебе легкую задачу, Леня». Конечно, легкую. Она знает, какую задачу задать! Знает, что вместо того, чтобы складывать и отнимать, я начну думать о судьбах отечества, в котором, чтобы не дать крестьянину больше одного-единственного заслуженного яблока, у дверей сада обязательно поставят бригаду сторожей, которые съедят куда больше, чем смог бы взять крестьянин сверх того, что заслужил. И главное, чем ближе к саду сторож, тем больше он возьмет. Такой вот мир. Ужасный мир. Мир Снежной королевы.

ГЕРДА. (*глядя только на экран*) Кай, ну ты где? Шит. Меня одну быстро замочат. А-а-а. Еще 2 жизни потеряла. Кай!

СКАЗОЧНИК. Нет! Нет-нет-нет. Я не прав. Не надо так говорить про мир, иначе он и в самом деле станет ужасным. Не все так плохо, как кажется иногда. Мир все-таки полон чудес. И чудеса эти связаны со мной каким-то странным образом. Я сочиняю мир, и он тут же оживает. Стоит только произнести имя какого-нибудь персонажа, и он появляется просто из ниоткуда. Стоит подумать о каком-нибудь повороте сюжета, и он тут же происходит, пусть в других, но похожих формах. Я давно говорю себе – стой! Надо придумывать только положительные сказки. Тогда все будет хорошо. Например, жила была девочка, Красная шапочка. Пошла она как-то к бабушке и встретила волка. Он с ней вежливо поздоровался и показал еще более короткую дорогу, чем она знала. Она сказала ему спасибо и хотела идти, но волк предложил ей понести ее корзинку с пирожками. « Вам тяжело, - сказал он, - разрешите помочь». Они шли по дороге и говорили, говорили о том, как красив лес, как хороша погода, какие чудесные существа обитают в этом прекрасном лесу.

ГЕРДА. Шит. Где кнопка пополнения энергии!? У меня силы на исходе!

СКАЗОЧНИК. Силы на исходе? Ну да, ну да. Когда они пришли к бабушке, волк увидел, что та больна, что силы ее на исходе, и предложил пригласить к ней одного знакомого доктора. Бабушка очень обрадовалась. Пришел добрый доктор, настоящий Айболит 19 века, с бородкой и пенсне. Он не собирался становиться писателем и лечить нравственные проблемы больных, потому что у них их не было. Все было покойно и хорошо в этом мире. Бабушка быстро выздоровела, напекла пирожков, и все сели пить чай и беседовать о том, как все прекрасно в этом прекраснейшем из миров.

ГЕРДА. Кай, ну иди же скорей! Я не помню, как включить ту стрелялку, помнишь, нам показывал Дэни. Такой бомбовоз, бабах, и полэкрана разносится в мОумент. Это мой последний, единственный шанс. Я должна замочить Таню Уланбатор!

СКАЗОЧНИК. Ну да, ну да. Единственный шанс. Нет. Нет никаких шансов. Бедная бабушка. Пришли охотники. Заставили ее заплатить налог на производство и продажу пирожков. Убили волка, постелили его шкуру в своей гостиной, а Красную шапочку обязали приходить к ним каждую неделю и выбивать из шкуры их налоговую пыль.

ГЕРДА. Все! Продула! Шит! Леня, где Кай?

СКАЗОЧНИК. А что делать? У охотников есть ружье, и с этим не поспоришь!

ГЕРДА. Что?

СКАЗОЧНИК. Пожалуй, урок истории закончен? Я не могу научить ничему даже этих прекрасных детей. Что говорить об обществе. Кто меня будет слушать? Где я, и где общество. (*опять демонстрирует, начиная сверху*) Министры, олигархи, президенты (*опускает взгляд все ниже и ниже*), поп-дивы, папарацци, братки, имиджмейкеры, (*совсем низко*), врачи учителя, ученые. Что я могу?

ГЕРДА. Лень, у тебя какое-то левое настроение сегодня. Иди лучше, я научу тебя в червяков. Примитивная игра, прошлый век, но ты ж начинающий. Играть полезно. Виртуал подбрасывает адреналин и отвлекает от мыслей. Что ныть-то? Жизнь прекрасна.

СКАЗОЧНИК. Ты права, Герда. Конечно, девочки, у которых все хорошо, всегда правы. Поиграем в героев.

ГЕРДА. Где Кай?

СКАЗОЧНИК. Боюсь, его поцеловала Снежная королева.

ГЕРДА. Ха. Смешно. Ну, правда?

СКАЗОЧНИК. Правда. Она пришла, поцеловала его, и он убежал за ней! Представляешь? Сам. Если бы она тянула меня на аркане, я сопротивлялся бы изо всех сил.

*Герда вскакивает, ищет Кая по квартире, зовет.*

ГЕРДА. Ушел. Ничего мне не сказал. Чем же мне теперь заняться? Не уроки же учить.

СКАЗОЧНИК. Боюсь, тебе придется отправиться на северный полюс.

ГЕРДА. Чего?

СКАЗОЧНИК. Ты знаешь, в мире существует ограниченное количество сюжетов. У сказки про Снежную королеву всегда один и тот же путь. Я тут ничем, ну вот ничем не могу помочь. Как только я подумаю о ней, она тут же появляется и уводит Кая. А Герде приходится идти и искать его. Надеть красные башмачки, убежать утром из дома по дорожке из желтого кирпича, попасть во дворец и к разбойникам, сесть на оленя, а там уж и до северного полюса недалеко. Ну вот, я тоже собрался, взял с собой удостоверение (*ищет его по карманам*), что я – член союза кинематографистов, признаюсь, только не говори никому, украл у одного знакомого, и свою фотографию вклеил. Без него в наше время во дворцы и к разбойникам никак, с моим-то отсутствием гламурности на лице. О, вот оно! Я готов, одевай же красные башмачки, Герда.

 ГЕРДА. Че? Не собираюсь я никого искать. Если он убежал за какой-то снежной бабой, то это его проблемы. Подумаешь! Буду играть одна или с Дэни.

*Пантомима из компьютерной игры-бродилки. Герда идет и сражается с врагами, примерно как в клипе Глюкозы. Враги убиты, а Герда останавливается у фонарного столба.*

 *Сцена 2.*

*Улица. У фонарного столба стоит Герда. Она несчастна. Появляется Карл, папарацци с вороньим клювом.*

КАРЛ. Слушай, девочка. Мне срочно нужно сюжет в эфир. И как назло ничего нет. Кар. У тебя наверняка что-то стряслось, видок не из лучших. Конечно, лучше бы что-нибудь поэффектнее, да ладно, выбирать не из кого. На таких несчастненьких тоже есть зритель. Кар. Давай, быстро расскажи мне свою историю, я подумаю, как сделать конфетку.

ГЕРДА. Я ищу Кая. Он ушел за Снежной королевой и не вернулся.

КАРЛ. (*зевает от скуки*) Офигеть.

ГЕРДА. И я то же самое сказала. И еще я сказала - а пошел он! А потом посмотрела вдруг, а его ни здесь, ни вокруг. Это из какого-то поэта-латиноса. Умеют они навевать беспросветную тоску. Никогда не думала, что дойду до того, что буду цитировать тоскливых латиносов. (*дает руку*). Герда.

КАРЛ. (*Руку не жмет*.) Карл. Значит так. Снежная королева, это, конечно, лэйбл. Сколько-нибудь они отстегнут. Но ты ведь не в коже. За 15 минут, что осталось до эфира, привезти не успеют. Отпадает. Другие идеи есть?

ГЕРДА. (*твердо, проговаривая каждое слово*) Я одела утром красные башмачки и убежала из дома по дорожке из желтого кирпича, чтобы найти моего любимого Кая, которого украла Снежная королева. И это никак не связано с магазином шуб. Других сюжетов у меня нет!

КАРЛ. Тихо, тихо. Не надо патетики. Время на исходе. Точно, точно. Я что-то слышал о тебе. Правда, это было давно, не в этой жизни. Но сюжет из вечных. А вечное у нас, кажется, снова в моде. Или нет? Не уверен, надо спросить у Клары. Время разбрасывать вечное, и время его собирать. Ладно, модно - не модно, будем делать конфетку из того, что есть. (*прочищает горло*) Кар-кар-кар-кар. Удачный день. Мне повезло. И повезет еще больше. Не думал. Кар. Я этого достоин. (говорит в микрофон). Клара! (на заднем плане появляется Клара, сидящая в студии) Ты сейчас откроешь рот от удивления. Кар.

КЛАРА. Короче, Карл! Брось свою идиотскую присказку. У тебя есть сюжет? Через 10 минут эфир. Кар.

КАРЛ. Есть! Тут у меня Герда. Она ищет Кая, что украла у нее Снежная королева. Ну, помнишь: олени, разбойники, неземная любовь, что топит лед. Пипл будет в восторге. Кар.

КЛАРА. Удивил. По всем каналам неземная любовь. Теряешь профессионализм. Кар. Ищи что-нибудь остренькое. Сегодня обойдемся без тебя. Гарик снял двойное самоубийство. Еще не готов, но оттянем. Сейчас подъедет спец, прочитает лекцию. Нарежем, перемешаем с кровищей – конфетка. Кар.

КАРЛ. Клара, не каркай. Не отключайся. Об этой истории уже было кой-где. А тут эксклюзив. Кар. Дадим короткий репортаж, потом замахнемся на реалти или ток-шоу. Кар. Магазин сначала подоим, потом…

КЛАРА. Хорошо. Жди. Где было про Герду? ( *Клара щелкает пальцами, кто-то подходит к ней, обсуждают вопрос*) Кар.

КАРЛ. Где было, где было?! Следи за новостями. Кар. Про Герду не было. А вот Снежная королева – не только, и не столько магазин. Кар.

КЛАРА. (*Опять что-то обсуждает с людьми*. ) Ага! Карл, держи девчонку, не отпускай ни на шаг! Кар! Сюжет в прямой не дадим. А то глазом не моргнешь, понаедут. Подпишем контракт, тогда. ОК? Кар.

КАРЛ. Кар.

*Реклама. Пока идет небольшая перестановка на заднем плане, девушки демонстрируют модели «Снежной королевы». Сексуальный голос в микрофоне произносит тексты.*

– Снежная королева – тепло твоего тела.

– Снежная королева – ты достойна ее поцелуя.

– Снежная королева – и ты в обойме.

– Снежная королева – смысл твоей жизни.

*Сцена 3.*

*Герда, Карл, Клара, у клумбы с розами.*

КЛАРА. Под кого ее загримировали? Кар. Художники, блин. У рейтинга будет инфаркт. Пиплу за 30 не покатит. (*Кричит кому-то за сцену*) Вы что, розы завядшие понавтыкали? Заказчик убьет. (*В другую сторону*) Снимайте розы дальним планом, вывеску и клушу ближним. (*Герде*) Значит так, зайчик, твоя сверхзадача на сейчас показать, что цветы помогают, лечат, поднимают настроение, что без них невозможно. Кар. Пипл должен понять, что он хочет, хочет, хочет их больше всего на свете. Как мужчина женщину (*смотрит на Герду*), да с женщиной мы промахнулись. (*Герде*) Ну-ка повернись. (*кому-то*) Побольше перебивок, где ее зад, со стороны ляжек вполне сексуально. (*Герде совсем уже воодушевленно*) Так вот, и если он, пипл, тут же не побежит и не купит розы, то он лопнет от невозможности и бессмысленности бытия. Понимаешь, что значит реклама?! Это гипноз, сексуальный удав, это любовь. Любовь к себе, воля к власти. Ты - бог и вещаешь из куста с вершины горы. Не важно, что. Важно как. Товар – лишь слово. Но слово твое. И через него все начинает быть. Ты должна загипнотизировать их голосом, выражением лица. Своей женственностью, своей харизмой, своей сексуальной привлекательностью, наконец. Поняла?

ГЕРДА. Нет.

КЛАРА. Она непонятливая? Карл? Может, заменить пока не поздно на профи?

КАРЛ. Но это же она - Герда. Она ищет Кая.

КЛАРА. Пусть ищет, кто ей мешает? Но не у нас. Кар. Учить тебя еще и учить. Мы пиплу – продукт, а он нам рейтинг. Продукт, понимаешь? Лэйбл. Конфетку можешь ты не дать, а вот обертку дать обязан. (*кричит за сцену*) У нас есть дублеры?

ГЕРДА. Не надо! Не надо дублеров! Я сыграю, сыграю!

КЛАРА. Точно?

ГЕРДА. Точно.

КЛАРА. Текст знаешь?

ГЕРДА. Да.

КЛАРА. Уговорила. Начали.

ГЕРДА. (*Довольно бесстрастно, занудно, как заученный написанный текст*) Розы, мои милые розы, скажите, дорогие мои, где мой любимый, мой замечательный Кай? Я так скучаю по нему. Ни увидеть, ни поговорить с ним, это ужасно. Ничего ужаснее не бывает. Вы такие добрые, красивые. У вас такие мягкие бархатные лепестки, навевающие покой и надежду на счастье. Так приятно трогать ваши лепестки, вдыхать аромат. Розы от Розанофф и Ко, помогут осуществить ваши мечты. Розы, помогите, пожалуйста!!!!!!(*кричит в камеру в истерике, она думает, что эфир прямой*) Кай, блин, ты что телик не смотришь?! Уже неделю меня показывают?! И я должна рекламировать всякую дребедень, лишь бы иметь возможность обращаться к тебе в эфире. Кай! У меня уже ломка без геймерства началась. Я не могу без тебя играть. Дэни принес новую игрушку, супер! «Возвращение в топгейм». Офигенная. Анимэйшн – отпад. Графика – 8d. Персонажи – улет. А я не могу! Дэни предлагал играть с ним. Не захотелось! Не понимаю, что со мной, Кай! (*Плачет*)

КАРЛ. Стоп! (*Герде*) Что ты несешь?

КЛАРА. (*закатывая глаза*) Ну, Карл! Я убью тебя. Кар.

КАРЛ, Чего я? Кар.

КЛАРА. Она ж во второй раз так не скажет. Кар. Теряешь профессионализм, Карл.

КАРЛ. Так она ж не про … Все, я урод. Ты гений, Клара. Кар.

КЛАРА. Знаю, Кар. (*кричит за сцену*) Срочно звоните в компьютерные фирмы. Эй ты, осветитель, туши свет, перерыв.

*Осветитель поворачивается. Это Леня.*

ГЕРДА. Леня! (*бросается к нему, обнимает, плачет*).

СКАЗОЧНИК. Ты плачешь? Герда?! У тебя уже не те смеющиеся глаза девочки, у которой все хорошо?

ГЕРДА. Леня, мне плохо!

СКАЗОЧНИК. Тебе? Так бывает? Ну, хорошо. Я ­­­­ сказочник, а значит, герой, супермен. А как же иначе? Хочешь, я растопчу их, разорву на клочки, брызну на них фумитоксом, и от них не останется и следа, превращу их в лягушек, они будут квакать, а не каркать. Это еще противней и смешней. «Здравствуйте, квак, в эфире самая человечная, квак, из всех человеческих, квак, передач. Мы будем говорить о том, квак, как не превратиться в лягушек». А хочешь, я влюблю их друг в друга, и они забудут обо всем на свете. Будут бродить по берегу океана, взявшись за руки, и смотреть на звезды, как двое безумных, для которых ничего уже в этом мире не существует, кроме здесь и сейчас. Или хочешь, я уроню их рейтинг, и он разобьется о лед, а для них это единственное, из-за чего они могут по-человечески расстроиться? Но это не решит ТВОЮ проблему. Правда?

ГЕРДА. (*смеется сквозь слезы, кивает*) Кар.

ЛЕНЯ. Подожди. Вот увидишь. Все будет хорошо. У сюжета про Снежную королеву счастливый конец. Но до него еще далеко. А до рейтинга близко. Смотри. Абра кадабра швабра бабах.

*Сказочник и Герда наблюдают, как Карл и Клара изображают что-то наподобие хирургической операции. Кто-то из телегруппы ложится на стол и изображает больного-рейтинг.*

КЛАРА. Рейтинг падает!!

КАРЛ. Мы теряем его

КЛАРА. Электрошок! Подайте сцены насилия и однополой любви.

КАРЛ. Не подействовало! Кар.

КЛАРА. Рейтинг падает. Звезду, звезду! Срочно. Кар.

КАРЛ. Может, Маша Мэрилиновская? Она только что, утром в присутствии трех бригад ТиВи выкинула вещи мужа с 7-го этажа, и заявила, что он бил ее ее же колготками.

КЛАРА. Откуда они узнали про колготки? Кар.

КАРЛ. Клара! Теряешь профессионализм! Кар! А продюсер на что? Прикормлен.

КЛАРА. Наши были!?

КАРЛ. Были. Не наши. Мои. Маша сказала, что вступит в клуб брошенных жен, клуб феминисток и лесбиянок, и тут же поехала в аэропорт, в кругосветное путешествие с олимпийским чемпионом по русской классической борьбе.

КЛАРА. Ну вот! Как мы достанем ее с кругосветного путешествия?

КАРЛ. Но она не доехала до аэропорта. Мне только что сообщили, в такси она поссорилась с чемпионом, и он доставлен в Склиф с обширными травмами черепа. Кар!

КЛАРА. Ну, слава богу! Беги же быстрей, пока не перехватили.

КАРЛ. Уже. (*берет мобильный*) Ее везут сюда.

КЛАРА. Профи. Растешь. Кар. (*в камеру*) И-и-и…у нас в гостях несравненная Маша Мэрилиновская. Встречайте.

МАША. (*в камеру*) Привет.(*Кларе*) Это где я?

КЛАРА. Передача "ищу тебя, Кай".

МАША. (*Кларе*) А я тут каким боком?

КЛАРА. Маша так прониклась участием к нашей Герде, что примчалась к нам, несмотря на собственные злоключения. Все знают, она только что, буквально только что развелась с мужем, который бил ее ее же собственными колготками, и почти потеряла своего возлюбленного по дороге в аэропорт. Он доставлен в институт Склифосовского с обширными черепно-мозговыми травмами.

МАША. С обширными черепно-мозговыми?! Вот блин! И всего-то стукнула пару раз кейсом. Яша! Звони адвокатам. Скорей! С обширными травмами! А еще чемпион.

*Карл подталкивает Герду к Маше.*

ГЕРДА. Маша, какая у тебя улыбка, наверняка ты чистишь зубы пастой "Снежная зубь"?

МАША. Конечно, дорогуша. В последнее время я вообще не признаю никаких других тампаксов… Что? То есть… паст. (*Кларе*) за это еще полсотни кусков. Мне сейчас с адвокатами не расплатиться.

КЛАРА. А что ты пожелаешь Герде, Маша?

МАША. А речь-то о чем?

КЛАРА. Она ищет Кая, который убежал от нее на северный полюс вслед за Снежной королевой.

МАША. Ну, тоже мне проублем. Журналы надо листать! Чем больше за мужиками бегаешь, тем больше они наглеют. Нафиг переться за мужиком на полюс, когда их здесь до фига. Хочешь, дам денег на сиськи? Они тогда сами за тобой хоть на полюс, хоть куда. Не, пошутила, не дам. Временные финансовые трудности. У Клары проси. А насчет пластики сисек звони. Дам адрес классного мастера.

КЛАРА. Это было мнение Маши Мэрилиновской. Мы ждем ваших смс! Что вы думаете о Машиных словах, и что посоветуете делать Герде дальше? А Маша споет нам на прощание свою самую популярную песню «Как прожить мне без любви».

МАША. Ты че, блин, я сама не пою никогда.

КЛАРА. Как никогда? То есть, вообще?

МАША. Вообще. Мне с такой фигурой и силиконовыми сиськами еще и петь?! Это не гламурно, милочка!

КЛАРА. Но… Карл, что же делать?

КАРЛ. Отойди, Клара. Теряешь профессионализм. Кар. Под фанеру даже фонарный столб поет.

*Карл берет кусок натуральной фанеры. Размахивается и дает ею Маше по голове. Маша поет тоненьким детским голосом, как пели дети в хоре при совке*).

МАША.

Настало время, изменилось все вокруг, как будто в сказке.

Я поняла, что дым отечества нас манит. Это точно.

А это значит, надо думать, надо делать что-то срочно.

Товарищ, родина в опасности, и сорваны все маски.

*Карл в ужасе. Он опять бьет Машу по голове фанерой. Та меняется, поет хриплым сексуальным голосом.*

МАША.

Это будет со мной.

С кем еще это может случиться?

Это будет весной.

Ветер с юга в окно постучится.

Знает он, что ко мне.

Ты примчишься на тачке Феррари.

Мы поедем с тобой на сафари.

Каждой твари по паааааре.

Я, я, я, только я, только песня моя.

Ты, ты, ты, только ты, только наши мечты.

*Маша медленно удаляется вместе с песней. У Клары и Карла опять пантомима с рейтингом. Только сейчас очень старается Клара. Карл уже не тот, что в начале. Он снисходителен к Кларе.*

КЛАРА. Мы теряем его, Карл! Кар!

КАРЛ. Клара, достаточно, отдохни. Ты хорошо потрудилась. Дай дорогу молодым профи. Съезди в Тунис, в конце концов. (*в эфир*) Итак, дорогие телезрители, проблемы Герды и Кая, проблемы молодежи обсудят с нами в эфире народные избранники. К-кар э-кхм... Р-р.

1-Й. У нынешней молодежи нет будущего. У них нет работы, нет денег на образование, нет медицинской страховки. У стариков нет пенсий. У рабочих нет права на труд. Р-р. У крестьян нет земли. И ни у кого из честных нет денег. Я говорю это каждый раз, как попадаю в эфир. Почему за меня отдают все меньше и меньше голосов? Не понимаю. Р-р.

2-Я. Что значит, нет денег? Почему у меня есть, а у них нет? У тех, кто инициативен, всегда есть деньги. Если не можешь собирать пивные бутылки, подсиди друга, женись по расчету, ограбь старушку-процентщицу, в конце концов. Ради кого я боролась за свободу? И буду дальше бороться . Р-р. Теперь это сложнее, у меня все меньше голосов. Молодые и наглые, делайте правильный выбор.

3-Й. Я своих детей вывез за границу. Там все есть. Видите, я самый честый из политиков и самый политик из честных. Всегда говорю правду. Честность - мой принцип! Не понимаю, почему моих избирателей все меньше и меньше.

4-Й. (*говорит в отличие от других спокойно, как истиный чиновник совкового или нынешнего времени*). А вот у меня с избирателями нет проблем. Вы все меня знаете, любите и правильно делаете. В ситуации с Гердой мы работали, изучили ситуцию, подключили ресурсы и... нашли Кая. Вот, посмотрите кадры. Кай на северном полюсе, складывает из льдин слово "вечность" . Вот, наши смелые "идущие с нами" выхватывают Кая из лап Снежной королевы, обратите внимание на эмблему нашей партии на комбинезонах «идущих». Выпускает фирма моего племянника. Очень качественная одежда для отдыха в горах. Вот Кай в специальном медицинском центре, где творят буквально чудеса, излечивают неизлечимое, исправляют неисправимое, в медицинском центре моего зятя. К Каю применялась специальная, гидротактическая разморозка, которую пока не применяют нигде в мире. Она хороша также для лечения почек, печени, желчного пузыря, бесплодия, раковых и многих других заболеваний. Посмотрите прайс-лист на сайте зятёк точка ру. И вот тепееееерь сюрприз! Сейчас Кай здесь, в студии! (*накладные аплодименты*).

*Герда (на самом деле это не она) бросается к Каю (и Кай – не Кай).*

ГЕРДА. Кай!

КАЙ. Герда!

КАРЛ. Быстрее! А то она ненароком повернется. Камера на утирающих слезы!

*Танец большой и счастливой любви.*

*Песня и пляска удаляются. На сцене расстроенная Клара, Карл и настоящая Герда.*

КЛАРА. Рейтинг безнадежно упал. Он умер! Никто не хочет смотреть, как Кай и Герда живут после встречи.

КАРЛ. Вот и славненько. Царство ему небесное. Я ухожу в "политику без границ". Р-р. Не теряй оптимизззьма, Клара. Это не профи. (*подходит к Герде, дает деньги*). Вот деньги, Герда. Привет. Найдешь настоящего Кая, звони. Р-р. Кларе. Она послюнявит темку еще. Объяснит, что была ошибка. Вывернется.

ГЕРДА. Но ведь вы обещали, что...!

КАРЛ. Клара, что ты ей еще обещала? Сама обещала, сам и женись. Р-р. (*уходит*)

ГЕРДА. Вы говорили, найдем Кая, поедем к нему, вернем домой!

КЛАРА. Зачем ехать? Зачем искать? Школа Снежной королевы давно в Москве. Где же и быть школе холодного расчета? Ха. Так что в Москве твой Кай. Но вернуть его домой…., как бы тебе объяснить…, не входило в сферу наших интересов. И тебе не советую. Со Снежной королевой не связываются даже... Постой... А если?... А вдруг получится? … Урыть Карла, изничтожить его. Или... Может быть, заставить - пусть берет меня к себе в передачу? Что приятнее?... Ладно. Герда, вот адрес нефтяной принцессы, я у нее почти что придворная ворона. Снимаю семейные хроники, приношу в клюве известия, питаюсь объедками королевской кухни. А что делать? Если дом далеко от Рублевки, ты не в обойме, а если близко, то и объедками не побрезгуешь. Жить-то надо. Я довольна, я всем довольна. Главное, не терять оптимизма. Пессемуха - не профи. Кар. Кар. Кар. Кар. Как же все надоело! Кар. Кар. Кар. Все. Все хорошо. Удачный день. Мне повезло. И повезет еще больше. Кар. Я этого достойна. Кар, Кар. Кар. Все, горло прочищено, я снова в обойме. Я позвоню Эльзе насчет тебя. Может, поможет. Она, как бы это попроще сказать,...добрая. Ей это можно. По праву рождения. По праву дочери олигарха. Не то, что мне. Она даже вышла замуж за… Я бы за него тоже вышла. Не в этой жизни. Я так любила таких, как он. Песни у костра. Размышления о добром, разумном и вечном. Это было давно. В прошлой жизни.

*Звучат старая бардовская песня о любви и дружбе. Пока на заднем плане меняются декорации, Клара дергается между ностальгическими воспоминаниями и сегодняшними реалиями. Наконец, побеждает сегодняшняя Клара.*

*Сцена 4.*

*Дом олигарха. Входят Эльза и Герда.*

ГЕРДА. И вот тут-то, когда я уже готова была замочить Таню Уланбатор и пару ее гринорейнджеров , несмотря на то, что у них были такие крутые НО-шники, представляешь? Я-то не знала еще, где их взять, Кай знал, ему Дэни проболтался, но не успел сказать, если б я знала, то вообще б без проблем. Но тут Кай куда-то делся. Представляешь, эта снежная баба похитила его прямо у нас на глазах! У Лени на глазах, я-то в этот момент смотрела на Таню.

ЭЛЬЗА. Леня? Кто это Леня?

ГЕРДА. Да… студент-репетитор. Помогает нам с Каем по истории, английскому и литературе. Языком чешет, чешет, мешает играть. Говорим, Леня, уймись, время идет, деньги капают, зачем базар? Нет, рассказывает, рассказывает какие-то странные непонятные поучительные истории, про великих людей, великие страданья, чушь собачья, не знаю, ко мне, что ли неравнодушен? Так вот Леня сказал, что Кай сам пошел за королевой, но я в это не верю.

ЭЛЬЗА. (*критично осматривает ее*). Дуся, я б на его месте тоже сбежала.

ГЕРДА. М-м?

ЭЛЬЗА. Это что на тебе? Отстой. Моя горничная одевается лучше.

ГЕРДА. При чем тут шмотки? Я ж говорю, нам надо было только замочить 2 уродов и Таню Уланбатор.

ЭЛЬЗА. Нет, на киллеров я тебе денег не дам. Не проси. Мне не жалко, но у папы опять проблемы. По всем каналам свистят: то ли он кого заказал, то ли его заказали. Смех, честное слово. Будто он ларечник какой-то, или там… директоришка завода. Но СМИ есть СМИ. Всех сразу не купишь. Обязательно найдется кто-нибудь, кто в неподходящий момент даст больше. Нет, не проси, сейчас не время для киллеров.

ГЕРДА. Но я...

ЭЛЬЗА. А вот с тряпками... Почему ты пошла к Кларе? В эту дебильную передачу? Никто из наших ее не смотрит. Я включила 2 раза, Клара просила. Не, не в обойме. Кто это смотрит: «жди меня, ищи меня»? Придумают тоже. Нужно найти кого-то, найми детектива. Эфир загружать! Тебе надо было к этим податься... как их? Маня, Марина, всех не запомнишь. Они одевают и причесывают тех, от кого сбежали мужья. Вот это я понимаю, смехопанорама. Там отлавливают таких, как ты. Я раньше думала, где их берут? Думала, подставные какие-то, а тут ты. Ха-ха. Мы всегда смеемся, как эти переодетые потом думают, что стали красотками. В тряпках за пару-тройку тыщ баксов. Умора. (*видит, что Герде не по себе. Усмехается.* ) Но ты-то еще ничего, ничего, по крайней мере, молоденькая. Повернись-ка. Вот так. Может, тебе и поможет. Прибежит твой муженек, как миленький. Точно прибежит. Не хнычь, Герда.

ГЕРДА. Кай – мне не муж.

ЭЛЬЗА. Тю, детка. Промахнулась ты. Сейчас модно официально, с широким размахом. Я вот недавно вышла в 5-й раз. Сейчас придет, увидишь. Такого забавного и наивного у меня еще не было. Особенно папа взбешен. Видеть его не может. Чудак папаша, честное слово. Чересчур все воспринимает всерьез. Кричит: «я всех терпел, но коммунистов в доме не потерплю»! Глупый. Ручной коммунист – покруче аквариумного крокодила. И укусить хочется, и аквариум не пускает. Смех! Спрячься. А то вдруг он при тебе не заведется, как надо. Кайф не словим. Прячься… (*другим, нежным голосом*) Милый! Ганс! Ты где? Иди сюда, любовь моя.

*Входит сказочник. Он одет, как Че Гевара. В берете.*

СКАЗОЧНИК. Да, Эльза.

ЭЛЬЗА. Мне так плохо, милый.

СКАЗОЧНИК. Что? Где болит? Нога, рука? Дай подую. Я разорву твою боль на куски. Я сражусь с ней, как Дон Кихот из Ламанчи с ветряными мельницами. Я…

ЭЛЬЗА. (*перебивает*) Не надо, милый. Я не о том. Я размышляла над твоим трогательным рассказом о бедных строителях из Чуланска. Как несправедливо с ними поступила местная администрация. Не заплатить им за дни забастовки.

СКАЗОЧНИК. Они не заплатили им за дни работы!

ЭЛЬЗА. А разве… есть разница?

СКАЗОЧНИК. Огромная!

ЭЛЬЗА. Правда? Расскажи, пожалуйста, мне так интересно.

СКАЗОЧНИК. Забастовка, это когда рабочие не работают, а что-нибудь требуют у администрации. А строители из Чуланска работали все время, несмотря на ужасные условия труда, нищенскую заработную плату и на отсутствие постоянного тепла в их доме.

ЭЛЬЗА. А почему же они тогда работали? Не работали бы вовсе.

СКАЗОЧНИК. У строителей есть дети. Они хотят есть.

ЭЛЬЗА. А разве их дети не собирают грибы? Я слышала, это так увлекательно.

СКАЗОЧНИК. Грибы?! Зимой.

ЭЛЬЗА. Когда я услышала по телевизору, в одном токшоу, что раз нет денег на еду, надо собирать грибы, мне самой захотелось пойти, собирать. Или полоть грядки с вишней, колоть дрова для костра или где они там готовят пищу? Я не знаю, что еще могут делать маленькие дети, но я бы все это переделала. Я представила. Это так благородно. Трудиться с самого детства, жертвовать играми и развлечениями на благо семьи, на благо родных, к которым ты бесконечно привязан.

СКАЗОЧНИК. Эльза, моя милая Эльза, у тебя такая нежная, чувствительная душа. Как я люблю тебя, Эльза. Что я могу сделать для тебя, чтобы оправдать твою любовь ко мне, простому смертному, богиня?

ЭЛЬЗА. Пойди, принеси мне, пожалуйста, сок.

СКАЗОЧНИК. Сейчас, любовь моя!

ЭЛЬЗА. Только выжми сам, хорошо? Галя все время все делает не так. (*Леня уходит. Эльза хихикает*) Ну где ты там, Герда? Видела когда-нибудь этаких психов? Верит всему. Лишь бы ты говорила то, что он хочет.

ГЕРДА. Зачем он тебе, Эльза?

ЭЛЬЗА. Зачем? Мои подруги в восторге. Мы издеваемся над ним часами. Знаю, скоро надоест. Подумаешь, разведусь. Не впервой. Когда Инна завела себе мужа, откуда-то с гор, мы так развлекались! Правда, недолго. Неделю. Потом он понял, что к чему, и обещал нас зарезать. Представляешь?! Смешно. Иннин отец хотел его кастрировать. Но мы сжалились, сказали уж лучше отдать его Полли.

ГЕРДА. А что, Полли – это тоже страшно?

ЭЛЬЗА. Если ты мужчина, да еще с гор, если ты при Полли заикнешься, что мужчина – это звучит гордо, а женщина знай свое место, то Полли – это страшно. Может быть, лучше было его кастрировать? Не знаю. Какая теперь разница. Царствие ему небесное.

ГЕРДА. Ты и Леню отдашь Полли?

ЭЛЬЗА. Ну что ты, я – не живодерка, а Леня – не с гор. В крайнем случае, подкину наркотики. Придумаю что-нибудь. А откуда ты знаешь, что он Леня?

*Входит Леня.*

СКАЗОЧНИК. Вот дорогая, я выжал... Герда?

ГЕРДА. Здравствуй, Ганс.

СКАЗОЧНИК. Ганс?... Ах да, позволь представиться, Ганс. Мой литературный псевдоним. Эльза придумала. Правда здорово? Почти как Ганс Христиан Андерсен. Она меня так все время теперь называет. Или еще – Христиан-Теодор или Теодор-Христиан. Герда, как я рад тебя видеть!

ГЕРДА. Неужели? Куда же ты делся? Обещал все время быть рядом, помнишь? И исчез. Ты видел, что они делали со мной? Заставляли врать, рекламировать всякую дрянь! Где ты был?

СКАЗОЧНИК. Извини, я встретил там… Познакомься, Эльза, жена моя, самая прекрасная девушка на свете. Нет, ты не думай, что я женился из-за денег. Ты ж понимаешь, я и деньги... И не верь, что все богатые девушки избалованные, гадкие стервы.

ГЕРДА. (язвительно) Ну что ты, разве у меня есть повод этому верить?

СКАЗОЧНИК. А что Кай? Я слышал, нашелся?

ГЕРДА. Нашелся! Телевизионный муляж Кая. Это модно. Силиконовые груди, резиновые женщины, левые Каи. Я бы до такого никогда не доехала. Думаешь, почему я здесь?

СКАЗОЧНИК. Почему ты здесь?

ЭЛЬЗА. Можно, я выйду? Оставлю вас наедине. Я уже слышала эту трогательную историю про потерявшегося мужа. Я не хочу плакать еще раз из-за того, что все так печально. Только я не все поняла, кого же из вас она искала? Хм. Леня. Хм. (уходит).

СКАЗОЧНИК. Что? Что ты сказала ей, Герда?

ГЕРДА. Ничего. (*обнимает Леню*). Как я рада тебя видеть, Леня! Почему ТЫ здесь?

СКАЗОЧНИК. (*вежливо высвобождается*) Как почему?! Я живу здесь! Я счастлив!

ГЕРДА. Живешь?! Ты?! Здесь живешь и счастлив?

СКАЗОЧНИК. А что?! Что такого? Помнишь, вы с Каем смеялись, что я – бедный несчастный студент. И жить не умею. Теперь все не так. Мои сказки, я рассказывал, помнишь? Предложили напечатать сразу 3 издательства. У меня еще много их, вот здесь. Я запишу их. Обязательно. После. Сейчас нет времени. Мне предложили… очень выгодную работу - написать автобиографическую книгу одного депутата, ты его знаешь, все знают его, Мордоворотова. Наверное, ветер перемен сыграл со мной такую замечательную шутку. Любимая женщина, любимая работа, деньги, успех! Чего еще можно желать?

ГЕРДА. Может, ума?

СКАЗОЧНИК. Не понимаю…

ГЕРДА. Поймешь.

СКАЗОЧНИК. Нет, скажи, что ты имела в виду?

ГЕРДА. О чем говорить? Все так глупо.

СКАЗОЧНИК. Что глупо?

ГЕРДА. Все. Глупо. Мудрейший Леня, что учил нас видеть, ослеп. Твои сказки печатают лишь потому, что ты женился на дочке олигарха. Любимая работа?! Леня! Ты?! И биограф Мордоворотова!

СКАЗОЧНИК. А что такого? Я – писатель! Писатель! А не какой-то там репетитор. А это значит, я должен писать! Я должен искать положительное и в отрицательных героях. Жизнь неоднозначна, и нужно показывать этот парадокс читателю. Да, я нахожу в таком вроде бы мерзавце очень даже положительные качества. Ты просто маленькая, не можешь понять. Не все так просто и примитивно, как казалось раньше. Воля, целеустремленность подобных людей, их готовность на риск, необходимы обществу. Они заслуживают то, что получили.

ГЕРДА. Конечно. Эльзин муж должен думать именно так. Бытие определяет сознание! Не ты ли два месяца назад говорил о свободе равенстве, братстве, о том, что материальная жизнь безнравственна и пуста?

СКАЗОЧНИК. Да, говорил. Но ты не могла этого слышать, Герда. Ты в тот момент как раз очень громко мочила очередного чумымрика. Я еще подумал, перед кем я, кому я? Кому это надо теперь: честь, дружба, достоинство, свобода? Позапрошлый век. Впустую.

ГЕРДА. Ни одно слово, сказанное ребенку учителем, не пропадает впустую! Не знал? А еще учитель. А как же "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется..." Леня. Прошу тебя. Идем отсюда.

СКАЗОЧНИК. Не могу. И дело не в книге, не в том, что мои сказки начали печатать. У меня теперь новая, способная ученица. Я ей нужен. Очень. Представь, среди олигархов, среди властьимущих появятся люди, как Эльза, честные, порядочные, смелые. Ведь мы сможем перевернуть тут все! Мы новый мир построим!

ГЕРДА. А ведь она права. Эльза права. Такого у нее еще не было.

СКАЗОЧНИК. Вот именно! Прости меня, Герда. Я виноват. Я обещал быть рядом, но не смог. Я не могу уйти сейчас с тобой. Иначе нарушится рисунок истории. Все будет не верно, не так. Мне надо так много сделать! Тебе надо так много понять. Иди, ищи Кая. Я верю, ты найдешь его, Герда.

*Входит Эльза.*

ЭЛЬЗА. Я дала много денег и послала Петряя. Может, нам удастся выкупить Кая из школы Снежной королевы?

СКАЗОЧНИК. Это же взятка, Эльза!

ЭЛЬЗА. Да?! (*отворачивается, смеется, поворачивается с наивным видом*). Я как то не подумала.. Милый, прости. Я еще не все знаю, не все понимаю, что хорошо, что плохо. Недостатки воспитания. Но я ведь учусь, правда? Послать вдогонку, остановить Петряя?

СКАЗОЧНИК. Нет. Пусть. Мы совершим один плохой поступок ради хорошего дела. Если других способов нет….

ЭЛЬЗА. Ну а если этот способ не поможет, обратимся к Полли.

СКАЗОЧНИК. Полли? А кто это Полли? Ее я еще не знаю.

ЭЛЬЗА. Еще не вечер. Узнаешь. Наркотики, это как-то банально. (*Подмигивает Герде)*

*Вбегает Петряй.*

ПЕТРЯЙ. Эльза, ничего не получилось. Снежная Королева взяток не берет.

ЭЛЬЗА. Болван! Зачем Королеве взятки? Надо ж было дать кому-то другому, попроще.

ПЕТРЯЙ. Мне сказали – бесполезняк. То есть совсем бесполезняк.

ГЕРДА. Что ж. Прощай, Леня. Прощай, Эльза. Совет да любовь.

ЭЛЬЗА. Постой! Ты куда? Я должна оказать тебе помощь. Это просто необходимо! В воскресенье я иду на исповедь. Скажу, батюшка, я помогла одной девушке, Герде. Заставь Иисуса помочь моему папе заработать лишний миллиард.

СКАЗОЧНИК. Эльза!?

ЭЛЬЗА. Я раздам его на благотворительность бедным. Детям строителей, которые не умеют собирать грибы, бомжам с помойки, чтобы они подольше не искали работу, старушкам, которых надо переводить через улицу, коммунистической партии, которая борется и никак не поделит светлое будущее с нами, буржуинами всея земли. Вот. (Леня восхищен). А тебе, Эльза, я не могу дать лошадей и золотую карету. Куда ты на ней, в наше-то время? Но.. Постой! Я пошлю тебя к Полли.

ГЕРДА. Меня?! Спасибо, благодарю!

ЭЛЬЗА. Полли поможет. Честно. Возьми записку с адресом. Передумаешь, зайдешь.

*Сцена 5.*

*Герда бредет по улице. Вывеска на доме: «ПОЛЛИ». Вьюга, снег. Герда падает в обморок, от голода или от холода. Двое заносят ее в дом. Затемнение.*

*Герда приходит в себя на диване у Полли.*

ПОЛЛИ. Кто он?

ГЕРДА. Кто?

ПОЛЛИ. Тот, кто довел тебя до этого состояния?

ГЕРДА. Никто. Я… сама.

ПОЛЛИ. Рассказывай! Найду негодяя, убью.

ГЕРДА. Нет, правда, я сама! Я ищу Кая.

ПОЛЛИ. Кая? Ты Герда?!

ГЕРДА. Да…

ПОЛЛИ. Ты должна была прийти неделю назад.

ГЕРДА. Куда?

ПОЛЛИ. Ко мне. Я – Полли.

ГЕРДА. Ты?

ПОЛЛИ. Значит, так. Я узнала. Кай в школе Снежной королевы. Добыть его сложно. Но для Полли, чем сложнее, тем лучше. Ясно?

ГЕРДА. Ясно.

ПОЛЛИ. Мы вытащим его оттуда, поставим на колени, и мордой, мордой об пол! А на пол положим колючий коврик. Нет, лучше шкурку ежа. Сама лично свяжу урода. И мордой, мордой об шкуру. А потом пнуть, чтобы челюсть хрустнула. Скотина! Бросить девушку ни за что ни про что! Дерьмо.

ГЕРДА. Но я не хочу… Не хочу, чтобы Кая…

ПОЛЛИ. Ага. Обычная бабская плаксивость. Я тебя вылечу. Забудь, Герда. Мы им уси-пуси, они нам - обрывы с омутами и рельсы с поездами! Хватит. Оставь это глупым дурам, Аннам и Катеринам. Я – Полли, и сделаю из тебя человека, Герда. Человек – это звучит гордо.

ГЕРДА. Но о чем ты? Я не понимаю.

ПОЛЛИ. О нашем, дамском, о чем же? Кто бегает по городу седьмой месяц, и ищет мальчика, что ушел к Снежной бабе? Кто падает в обморок от голода и холода под дверью Полли? Кто плачет о потере, а никто не утешит? Кто, надрываясь, кричит в телекамеру, а никто не слышит? Забудь урода. Прямо сейчас я научу тебя прощаться с прошлым, забыть сентиментальность, и все уси-пуси, любовь-морковь. Любить будешь себя и только себя.

ГЕРДА. Будем резать ножницами его свитер?

ПОЛЛИ. Лучше.

ГЕРДА. Будем стрелять по креслу, в котором он сидел?

ПОЛЛИ. Нет.

ГЕРДА. Будем писать неприличные надписи на его фотографиях?

ПОЛЛИ. Да, с фантазией у тебя не густо.

ГЕРДА. Не густо.

ПОЛЛИ. Я помогу тебе.

ГЕРДА. А если я не хочу?

ПОЛЛИ. Увидишь, это прикольно. Эй, Нина, приведи оленя.

ГЕРДА. Мы будем издеваться над оленем?

ПОЛЛИ. Ну да. У меня тут целый зверинец. Змея, ворона, шакал.

ГЕРДА. Что, здесь, прямо в доме?

ПОЛЛИ. Угу. Был еще крокодил. Царствие ему небесное. Но олень мне нравится больше. Нечто оригинальное. Изображает мученика, святого. Даже не дрожит, когда ему щекочут шею острым ножом мои девочки. Но ничего! Я заставлю его дрожать. Уж я себя знаю. Говорит, что все мы тут – добрые женщины, просто нас обидели добрые люди. Скотина. Начитанный. Булгаковым кроет. Интель. Толку от них ни на чуть.

ГЕРДА. Олень… говорит?

ПОЛЛИ. Ну да. А как же. Все мои звери прекрасно говорят. Да что тут удивляться? Сейчас увидишь. Спрячься. Не показывайся ни за что, а то придется слишком быстро перейти к финалу, а это на первых порах кажется не эстетичным. Ничего, привыкнешь со временем. Спрячься. Первые сеансы лучше быть с животным наедине. Тогда оно начинает чувствовать доверие. И результат эффективнее. Научишься позже, станешь сама забавляться. Нет ничего лучше, чем мучить животных.

*Нина вталкивает связанного Леню. На его лице следы побоев.*

ПОЛЛИ. Что это, Полли!? Как ты могла!?

*Полли кричит Нине, делая вид, что та и есть Полли. Нина уходит, не отвечая на вопросы. Полли бросается развязывать Леню. Гладит его по голове и затекшим рукам, обнимает. Говорит очень пронзительным поэтическим голосом. Леня тоже обнимает ее, как будто ищет защиты у мамы.*

ПОЛЛИ. Что они сделали с тобой?! Звери! Я говорила, останься, любимый! Будь под моей защитой. Я знала, знала… Они бьют. Всех бьют! Но чтобы так?! Бедный! Почему ты не остался со мной? Я просила: «Останься, Леня». Я сразу полюбила тебя. Твои волосы, руки, глаза. Я готова была ради тебя на все. Я писала тебе письма в стихах. Я кричала ночами в окошко: «Леня, любовь моя, Леня!». Кричала так громко, чтобы услышала луна. Она услышала, ты - нет.

СКАЗОЧНИК. Прости. Я не хотел отвечать. Ведь если бы я ответил, я взял бы на себя обязательства, которых не смог бы исполнить. Я не хотел обижать тебя, Нина. Ведь мое сердце занято другой.

ПОЛЛИ. Другой!? Она хороша собой?

СКАЗОЧНИК. Кажется. Да.

ПОЛЛИ. Она мила и добра?

СКАЗОЧНИК. Не знаю. Возможно. Она еще так молода.

ПОЛЛИ. Возможно?! Это ответ?!

СКАЗОЧНИК. Ответ самый верный. Она еще так молода, что может стать кем угодно. И милой, и вздорной, и доброй, и злой. Как Полли. У Полли ведь тоже был выбор.

ПОЛЛИ. У Полли!? Нет. Выбора не было.

СКАЗОЧНИК. Был! Если бы Полли встретился кто-то другой, а не тот, что встретился ей на дороге. Все было б иначе.

ПОЛЛИ. О чем ты?

СКАЗОЧНИК.. О том. Иначе зачем? Хотел бы я встретиться с тем, кто обидел Полли. И так бы мордой, мордой об пол! А на пол колючий коврик. Нет, лучше шкурку ежа. И мордой, мордой об шкурку. А потом пнуть, чтобы хрустнула челюсть. Скотина! Бросить девушку ни за что ни про что!

ПОЛЛИ. Но это… мои слова.

СКАЗОЧНИК.. Разве? В этой пьесе все слова – мои.

ПОЛЛИ. Молчи!

СКАЗОЧНИК. Омерзительно, подло и низко обидеть ту, что любит и ждет, надеется, верит.

ПОЛЛИ. Ну, хватит, козел! Ненавижу плакать! (Пинает Леню, он падает). Интель хренов. Мужская логика. Думает, умный. Думает, Полли мстит за себя. Судить по себе – хорошая штука, но здесь не прокатит. Никто никогда не посмел бы обидеть Полли, фрейдист недорезанный, не подозревающий, что чужие обиды тоже приносят боль. Решил учить Полли! Урод, что доверился Эльзе! (передразнивает) Она еще так молода. Она может стать кем угодно. Она! Гламурная тварь.

СКАЗОЧНИК. Зачем же ты ей помогаешь?!

ПОЛЛИ. (деловым тоном) Ничего личного. Только бизнес.

СКАЗОЧНИК. Ну вот. Как все просто. Деньги.

ПОЛЛИ. Уж кто б говорил, Эльзин муж. Конечно, все просто – деньги. Ну да, ты ж совсем не такой. Мы ж интели, надо возвысить себя. Прикроемся фразой: она еще так молода. Она может стать кем угодно.

СКАЗОЧНИК. Но я говорил не про Эльзу.

ПОЛЛИ. Ах, вот как?! Вот новость! И как по-мужски!

СКАЗОЧНИК. Не знаю, поймешь ли ты, Полли.

ПОЛЛИ. А ты постарайся!

СКАЗОЧНИК. Ну да, возможно, я был не прав. Не нужно было звать Снежную королеву, не нужно было оставлять ее наедине с папарацци, не нужно было жениться на Эльзе, и уж тем более не нужно было доводить ее до встречи с тобой. Но как?! Как было показать ей мир?! Оторвать от Тани Уланбатор. Какое дурацкое имя. Пустые движущиеся картинки. Животные инстинкты. Я пытался рассказывать истории о Тристане и Изольде, о Сигурде и Брунгильде, о Ромэо и Джулии, о мастере и Маргарите, в конце концов. Бессмыслено. Глас вопиющего в пустыне. Оставалось только одно средство. И я решился. Снежная королева приходит каждый раз, как только я вспомню о ней. Так уж мы связаны между собой, как две половинки единого целого. Она пытается доказать мне, что я глуп в своих бессмысленных пустых исканиях. Вот, говорит она, посмотри, какова истинная природа человека, и не сочиняй про него ничего другого. Человек хочет денег, слышишь ты денег, понимаешь ты, денег. Нет, не думай, Полли, королева, она – не плохая. Она тоже радуется, когда все оказывается иначе. Она строга, но справедлива, как настоящий учитель. Она дает людям выбор. Таково ее свойство и функция. Человек свободен в своих действиях. Это его дар, он же крест. И вот я оставил Герду наедине с журналистами, чтобы она перестала верить словам. Я женился на нефтяной принцессе, чтобы она поняла, что есть деньги и власть, и как отвратительно ради них предавать себя. Я знал, что попаду к тебе, чтобы она почувствовала, что значит на самом деле – «мочить».

ПОЛЛИ. И все это ты сделал ради женщины?!

СКАЗОЧНИК. Она ж еще так молода, что может стать кем угодно. И милой, и вздорной, и доброй, и злой. Как Полли. У Полли ведь тоже был выбор.

ПОЛЛИ. Нет. Выбора не было…

СКАЗОЧНИК. Разве?

ПОЛЛИ. Ты… хочешь ее видеть?

СКАЗОЧНИК. Нет.

ПОЛЛИ. Почему?

СКАЗОЧНИК. Не время. Она ищет Кая.

ПОЛЛИ. А если найдет?

СКАЗОЧНИК. Не «если», а точно найдет. Ты поможешь ей, Полли.

ПОЛЛИ. Вот еще! В кои веки нашелся приличный мужчина, и я должна действовать против него?!

СКАЗОЧНИК. Ты поможешь ей, Полли. У сказки о Снежной королеве всегда один и тот же сценарий. Она забирает Кая. Ведет его дорогами разума к призрачным, умозрительным достижениям. К вершинам карьеры, богатства и славы, где он может исполнить любую прихоть, получить любую самку, изобразить из себя гордого взрослого, забыв все, что казалось правильным раньше. Герде же приходится надеть красные башмачки, убежать утром из дома по дорожке из желтого кирпича, попасть во дворец и к разбойникам, сесть на оленя, и на холодном северном полюсе растопить сердце повзрослевшего мальчика, складывающего слово «вечность», слезами и рассказами о красных розах, что казались ему самым добрым и дорогим божественным даром в далеком-предалеком детстве.

ПОЛЛИ. Ну вот! Терпеть не могу плакать. Это слишком печальная сказка.

СКАЗОЧНИК. Ну что ты!

ПОЛЛИ. (другим, деловым тоном) Она печальна хотя бы тем, что нет возможности проникнуть в школу Снежной Королевы. Я говорила: чем труднее задача, тем лучше для Полли. Но я лгала, лгала, лгала. Эта задача не имеет решения.

СКАЗОЧНИК. Имеет. И очень простое. Каждый год идет набор в школу Снежной королевы. Найми репетиторов Герде. Скоро экзамен.

*Сцена 6.*

*Школа Снежной королевы.*

КАЙ. Герда?

ГЕРДА. Кай!!! (*бросается ему на шею*) Как долго я искала тебя.

КАЙ. Правда? Зачем?

ГЕРДА. (*задумывается*) И правда, зачем? Не помню. Кажется, я скучала по тебе. Не могла играть в одиночестве.

КАЙ. Да, играть вдвоем веселее. Могла бы играть с Дэни.

ГЕРДА. Я не хотела.

КАЙ. Странно.

ГЕРДА. Точно. Странно.

КАЙ. А как ты здесь? Сюда не пускают посторонних.

ГЕРДА. Я поступила. Сдала экзамены.

КАЙ. Ты?!

ГЕРДА. Сама удивляюсь.

КАЙ. Но как?! Нереально. Ты ничего не понимала, и не хотела понимать в точных науках.

ГЕРДА. Когда очень хочешь, то понять вполне реально. Я занималась 2 месяца.

КАЙ. Всего?

ГЕРДА. Мало? 2 месяца по 24 часа?! И 8 месяцев общения с уродами?! А ты не рад.

КАЙ. Я рад.

ГЕРДА. Неужели?

КАЙ. Конечно! Герда! Я рад! Сейчас ты одна из нас!

ГЕРДА. Из нас? Из кого?

КАЙ. Из избранных. Пойдем, я покажу тебе Лизу Мунетти.

ГЕРДА. Она тоже из нас?

КАЙ. (смеется).

ГЕРДА. Хороша собой?

КАЙ. Увидишь.

*Кай подводит Герду к компьютеру. На заднем плане та же пантомима, что была в самом начале, когда они играли в игру дома. Кай тут же начинает играть, а Герда нет.*

КАЙ. Ну? Попробуй же Герда. Вот это Лиза. Попробуй ее замочить. Это почти нереально.

ГЕРДА. Как Таню Уланбатор?

КАЙ. Сложнее.

ГЕРДА. А в чем отличие? Зачем…надо было бежать из дома с Снежной бабой, чтоб поменять Таню Уланбатор на Лизу Мунетти?

КАЙ. (*временно бросает играть*) Королева – не баба. А Лизу Мунетти я сам написал. Сам. Понимаешь?

ГЕРДА. О, Кай. Извини… Ты, наверное, страшно умный.

КАЙ. Очень. Но ты тоже ничего, раз поступила.

ГЕРДА. Я – не умная. Я просто хотела к тебе.

КАЙ. Зачем?

ГЕРДА. И, правда, зачем? Зачем я надела красные башмачки, убежала утром из дома по дорожке из желтого кирпича, попала во дворец и к разбойникам, села на северного оленя и приперлась на этот холодный северный полюс?

КАЙ. Что?... Да ты не смотришь, Герда. Вот тут, сейчас будет. Оп-па. Ну, как тебе? Супер?

ГЕРДА. Конечно. Тане такого не снилось.

КАЙ. Вот именно. Я напишу кучу игр, и заработаю бабок. Море. Ты слышишь, море, ты понимаешь, море! Бабок!

ГЕРДА. Зачем?

КАЙ. Деньги зачем!? Ну, ты даешь! Это свобода. Свободен лишь тот, у кого много денег. Ты спрашиваешь, как будто не об этом мы раньше мечтали.

ГЕРДА. (перебивает) Мечтали. Точно. Убогие дети.

КАЙ. Что?

ГЕРДА. Убогие дети, убогие мечты. Я выросла.

КАЙ. (усмехается) И записалась в коммунисты?

ГЕРДА. Зачем? Чтобы стать круче ручного крокодила? И укусить охота, и аквариум не пускает? Нет. Я записалась не в коммунисты. А помнишь, Кай, мы мечтали не только о деньгах. Ты думал о конструкции лифта для баб Веры, которой тяжело было подниматься на 5-й этаж. Ты рисовал чертежи, а я их раскрашивала. Мы экспериментировали с корзиной белья. Помнишь?

КАЙ. Ну-у. Нам было тогда … Постой-ка, постой… Конструкция лифта…Точно… Не-е-ет, на этом нельзя заработать.

ГЕРДА. А помнишь, Леня рассказывал нам, отчего погибла Атлантида? Помнишь?

КАЙ. Ты слушала, что он несет?

ГЕРДА. Слушала, но не слышала.

КАЙ. Может, наоборот? Слышала, хоть не хотела слушать. Брось, Герда. Забудь. Сейчас не Ленино время. Не время рассказывать сказки. Воспитание уродов словами о братстве и взаимопомощи – чушь. Нет, Герда. Человеков надо тупо брать и тащить к светлому будущему за уши, не опускаясь до рассуждений и объяснений. Баранам они ни к чему. Приведешь и ткнешь их носом. Вот оно, ваше корыто. О нем вы мечтали, не так ли? И бараны скажут спасибо. Иначе, если в дороге опустишься до дискуссий, у них возникает ложное ощущение, что любой человек – это звучит гордо. Что любой может думать и корректировать путь. Чудовищный обман. В такой-то момент и случается 17-й год. Нам оно надо? Нет, Герда. Баранам бараний путь. И сопровождать их доверено нам. Молодым, энергичным, избранным, умным. А это значит, нужно учиться, учиться, учиться. А Леня пусть рассказывает сказки. Пока пусть рассказывает. Но наступит время, мы скажем: Леня, брось бяку, не тронь баранов. Такие, как ты, много раз заводили баранов в тупик. Сейчас не твое время, Леня.

ГЕРДА. Время разбрасывать камни.

КАЙ. Наоборот. Собирать.

ГЕРДА. Смотря что понимать под камнями.

КАЙ. Время. Время и деньги. Здесь все это ценят.

ГЕРДА. Ну да, что еще может ценить человек, поцелованный бабой из снега!?

КАЙ. Тебе будет трудно у нас.

ГЕРДА. Не будет.

КАЙ. Будет.

ГЕРДА. Меня здесь не будет. Прощай, Кай. Наверное, ты прав. Сейчас не Ленино время. И не мое. Время Клары и Карла, Эльзы и Кая. Прощай. Не буду мешать. Собирай свои камни. Собирай из льдинок холодного сердца дорогое тебе слово – деньги. Вечность не для тебя. Вечность – это все-таки что-то другое.

КАЙ. Ты уходишь?

ГЕРДА. Да.

КАЙ. (*усмехается*) А как же Леня? Он будет расстроен. Ты не исполнила долг. У сказки о Снежной королеве всегда один и тот же путь, в результате которого ты должна на холодном северном полюсе растопить сердце повзрослевшего мальчика, складывающего слово «вечность», слезами и рассказами о красных розах, что казались ему самым добрым и дорогим божественным даром в далеком-предалеком детстве.

ГЕРДА. Разве? Я должна именно это?

КАЙ. Нет?

ГЕРДА. Не волнуйся, Кай. Ничего такого Леня не скажет. С самого начала все было не так. Что уж говорить о финале. Я поняла только одно: я никому ничего не должна. Нет одного и того же пути. Есть только мой. И он не лежит через школу Снежной королевы. Ни при каких обстоятельствах. Прощай.

*Герда уходит из школы. Кай пожимает плечами и продолжает играть в свою игру.*

*Я – крутой чувак, Чиполлони Спагетти.*

*А мой главный враг – Лиза Мунетти.*

*Она хочет всех вести к коммунизму.*

*Я хожу, стреляю. Убить бы Лизу!*

*Повернул налево, повернул направо.*

*Замочил троих. И еще двоих. Браво!*

*Заметаю след, победа близко.*

*Где же Лиза, шит, ну где же Лизка?*

opaleva2007@yandex.ru