## ВИКТОР ОЛЬШАНСКИЙ

### **ИВАН СЕДЬМОЙ**

*Сказка в двух действиях.*

# ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

ИВАН СЕДЬМОЙ

## ПЕТРОВНА

ДУНЯ

МЕДВЕДИЦА

ЛИСА

ЗАЯЦ

НЕНАШ, *злая сила.*

# ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

*Жилище волшебника в лесу. Солнечный свет пробивается сквозь верхушки деревьев. Весь небольшой участок огорожен частоколом. Ветки старой яблони, на которой одно-единственное яблоко, лезут прямо в окна. Возле дома поляна, утоптанная многими посетителями. Грубовато сколоченные стол и скамья. От дома к дереву тянется верёвка, но, вместо белья, на верёвке сушатся страницы из какой-то необычной старинной книги огромного формата. Сама книга лежит на скамейке, переплёт кожаный, ветхий, растрёпанный. Рядом с крыльцом валяется позеленевшая от времени бочка с надписью «вода живая». Другая бочка, поменьше, - «от порчи и сглаза», она тоже пустая.*

*Немолодая женщина сидит на скамейке и штопает старый, расшитый звёздами плащ. Все называют её Петровна, а имя забылось. Рядом с Петровной её дочь Дуня.*

ПЕТРОВНА. Ходят! Всё ходят и ходят, делать им нечего. И каждому волшебника подавай! А где на всех волшебников запасти? *(Вздыхает.)* Эх, Дунечка, не молчи, скажи слово. Поплачь, тебе легче будет. Или меня, старую, обругай.

*Дуня молчит.*

Хочешь, ещё разок почудесим, вдруг получится?

Дуня не отвечает. Петровна откладывает плащ и осторожно листает книгу, при этом она продолжает разговаривать то ли с дочерью, то ли сама с собой.

Мы сперва что-нибудь попроще... Вот, скажем, ведро. Где у нас тут про вёдра?

*Находит в книге нужное место, читает вслух.*

По щучьему велению, по моему хотению – ступай ведро в дом!

*Ждёт. Смотрит на ведро. Ведро стоит на месте, возле крыльца.*

Может, палочку взять? С этой палочкой Кузьмич такое вытворял, любо-дорого взглянуть!

*Заходит в дом, возвращается с волшебной палочкой, завёрнутой в холстину. Палочка тоже старая, поломанная и подвязанная верёвкой.*

По щучьему велению, по моему хотению – ступай ведро в дом! Ну!.. Кому говорят, ступай, окаянное!

*Взмахивает палочкой, сломанная половина отлетает в сторону. Что-то громыхнуло над головой, а из ведра пошёл дым. И всё. Петровна подбирает отвалившуюся часть волшебной палочки и в сердцах кидает в пустой бочонок. Молча и безучастно сидит на скамейке Дуня, не обращая внимания на мать и её неумелые попытки чудесить. Слышны шаги. На поляне возле дома появляется Иван Седьмой. Он молод и белобрыс, одет бедно, ходит неловко размахивая руками. За плечами – мешок.*

ИВАН СЕДЬМОЙ *(поёт)*:

Когда ударит барабан

И колокол проснётся,

Шагнёт вперёд простой Иван,

Возьмёт мешок с едой Иван,

Покинет всех родных Иван,

Иван всегда найдётся.

Его зовут Иван Седьмой,

Он самый старший в доме.

Рискует часто головой,

За братьев он стоит горой,

Живёт и летом, и зимой

В сарае на соломе.

Не стать Иванушке царём,

Не быть ему вельможей...

Но ради матери с отцом

В деревне, где мы все живём,

Сразится он с любым врагом

В кольчуге из рогожи.

Когда ударит барабан

И колокол проснётся,

Шагнёт вперёд простой Иван,

Иван всегда найдётся.

*Кончив петь, снимает мешок.*

Здравствуй, хозяйка! Я Иван, издалека иду, а тебя как звать прикажешь?

ПЕТРОВНА. Петровной зови.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(глядя на Дуню).* А тебя, красавица?

*Дуня молчит.*

ПЕТРОВНА. Дуня. Дочка моя.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Люди сказали, что здесь волшебник живёт. Как бы с ним встретиться поскорей? Дело есть.

ПЕТРОВНА. И этот туда же! *(Недовольно.)* Говори своё дело.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Тебе говорить?

ПЕТРОВНА. Мне.

ИВАН СЕДЬМОЙ. А ты ему кто?

ПЕТРОВНА. А я ему первая помощница.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Извини... Моё дело такое, что лучше самого дождаться. Сегодня-то будет?

ПЕТРОВНА *(отворачивается, отвечает нехотя).* Может сегодня, а может и через год, кто знает... Ихнее время волшебное.

*Идёт к дому. Иван бежит за ней.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Нет, постой, я так долго ждать не могу! Я за счастьем пришёл, нам оно, если правду сказать, позарез нужно!

ПЕТРОВНА. Ишь ты какой, за счастьем... *(Смотрит на Ивана насмешливо.)* И много тебе счастья требуется?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Много. Сколько в мешок влезет, столько и возьму.

ПЕТРОВНА. А унесёшь? Пупок не развяжется?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Лопну, но в родную деревню доставлю. Плохо мы живём, тётка. Совсем плохо.

ПЕТРОВНА. Какая я тебе тётка... Сказано – Петровна.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Вот я и говорю, Петровна, беда сплошная, а не жизнь. И село наше так и окрестили – Бедовое. Хлеб сеем – не родится, сады мёрзнут, огороды от засухи сохнут. Что ни зима – голод, что ни лето – пожар. Да это ещё что! Поселилась в наших местах Злая сила по прозванью Ненаш, повадился он девушек воровать. А без девушек куда, парни уходить стали. Пропадём мы без счастья. Вовсе закончится деревня, одно пустое место останется.

ПЕТРОВНА. Уж не ты ли, голубок, Злой силе помешать решил?

ИВАН СЕДЬМОЙ. А кто ж, если не я... Увижу – непременно биться с ним буду. Только он, проклятый, хитрый очень. Втихаря чёрное дело делает, от глаз людских прячется, не показывается. Ну, ничего... Найду счастье – мой верх будет.

ПЕТРОВНА. Так. Понятно. Кто же тебе посоветовал здесь своё счастье искать?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Видение было. Спал я и волшебника во сне увидал. И тот волшебник слова волшебные произнёс... Мол, если найдёт Иван Седьмой ко мне дорогу, добудет счастье не только для себя, а для всей своей родни. Вот тебе и сон! Проснулся – стали мы всей деревней думать-гадать, кто такой Иван Седьмой, а потом вдруг – здрасьте!.. *(Бьёт себя по лбу.)* Это ж именно я и есть! Род наш древний, от Ивана-дурака пошёл... *(Загибает пальцы.)* Считай, Иван-дурак это мой пра-пра-пра-прадед был. А дальше тоже Иваны: Иван Дырявый кафтан, Иван С утра пьян, Иван Упрямый баран, Иван Хулиган, Иван Пустой карман... Вот и выходит, что я в точности седьмой Иван получился.

ПЕТРОВНА. Ну-ну... А волшебник в том сне какой из себя был? Роста маленького, борода седая клинышком, на макушке пушок, уши торчком и глаза голубенькие?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Точно! И плащ у него такой... Весь в звёздах.

ПЕТРОВНА. Кузьмич... *(Вздохнула.)* Сколько я ему говорила – не ходи ты по чужим снам, не шляйся, не лезь, оно тебе надо на свою голову, и так забот полно... Как же, послушает он! *(Ивану.)* Ступай-ка ты домой. Нет у нас теперь волшебника. И счастья на вынос нету, ни в мешок, ни в кулёк, ни щепотки не осталось. Даже обыкновенной живой воды, и той нету… *(Выворачивает наружу карманы передника.)* Видал? Что было, всё разобрали, подчистую... Может ты для кого и седьмой, а для меня нынче с утра четвёртый уже. И Медведица тут ревела, и Лиса плакала, и Заяц скандалил. Всем надо, всем дай! А я что могу? Приучил Кузьмич, чуть что к нему... *(Не сразу.)* Прощай, парень! Не повезло тебе, нету волшебника. Теперь сами справляться будете.

Уходит в дом. Пауза. Видно, что Иван растерялся. Он подходит к Дуне.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Как же мне с пустым мешком возвращаться? Нам без счастья нельзя.

*Дуня не отвечает.*

Красивая ты. Я таких красивых давно не видел. Какие были – всех Ненаш проклятый забрал.

*Дуня молчит.*

Что же ты молчишь? Поговори со мной. К такому лицу и голос хороший даётся.

*Дуня молчит.*

Ну, как хочешь, давай вместе помолчим. Мне всё равно волшебника ждать. Хоть день, хоть два, хоть сколько угодно. Вернётся – а я тут как тут. Я первый буду... (*Осматривается, достаёт из бочонка обломки волшебной палочки.)* Надо же, какую вещь испортили. Починить что ли?

Садится на землю, достаёт из мешка нехитрый инструмент, старательно и осторожно чинит палочку. Дуня смотрит на Ивана. Тишина. И вдруг в тишине чей-то рёв доносится из леса. Выглядывает из-за дерева Медведица, большая, бурая, косматая.

МЕДВЕДИЦА. У-у-у! Уходи отсюда, человек! Я волшебника жду-у, я первая!

Не могу-у-у больше ждать, всех порву-у-у, потопчу-у-у!

Иван испуганно вскакивает. Тем временем из-за дома высовывается Лиса, неприметная, серая.

ЛИСА *(вытирая глаза кончиком хвоста).* Горе моё, горе... Кто мне поможет, кроме самого лучшего волшебника?! Ловите меня, стреляйте в меня, снимайте с меня шкуру, кому я такая нужна...

Иван оглядывается, ничего не понимая. Выскакивает из-за частокола хромой Заяц.

ЗАЯЦ. Кто тут первый, когда я первый! Я первее всех первых к волшебнику пришёл. Ты, Медведица, скажи человеку, по порядку надо!

МЕДВЕДИЦА *(ревёт).* По порядку, а то всех порву-у!

ЗАЯЦ. Правильно, по порядку я первый! Сначала «з» – заяц, потом «л» – лиса, потом «м» - медведица.

ИВАН СЕДЬМОЙ. А я когда?

ЗАЯЦ. А ты «ч» – человечище. Ты последний.

*Прячется.*

МЕДВЕДИЦА. У-у-у! Не хочу-у такой порядок, где мэ после зэ бывает! Всех потопчу-у-у!

*Убегает в лес, с треском ломая ветки.*

ЛИСА. Бедная я бедная. Все лисы как лисы, одной мне такие страдания... Не могу больше, ставьте на меня капкан, пускайте за мной собак, делайте из меня шубу!

Скрывается за домом. Через несколько секунд появляется Петровна.

ПЕТРОВНА. Кто тут опять кричал?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Я бы сказал кто, да слов подходящих не подберу. Интересно, у вас тут все звери разговаривают?

ПЕТРОВНА. Все не все, а многие. Бывало, Кузьмич рюмочку после обеда выпьет, и давай шутки шутить... Что звери, он однажды под горячую руку обыкновенный колодец говорящим сделал. Я ничего не знаю, иду воды набрать, а мне вдруг колодец скрипучим таким голосом и заявляет... Здорово, говорит, Петровна, как жизнь? Так я от страха чуть туда, вниз, не загремела... *(Заметив палочку в руках Ивана.)* Погоди... Кто палочку починил? Ты что ли?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ну, я. Вещь старинная, резная, редкой работы. Это тебе не черенок от лопаты, осторожного обращения требует.

ПЕТРОВНА. Сама знаю... *(Отбирает у него палочку, вертит в руках.)* Однако неплохо.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Стараемся. Работы никакой не боюсь.

ПЕТРОВНА. А сколько за работу возьмёшь? У меня денег нету.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Нету, и не надо. Дочка у тебя красавица. Пусть она меня один раз поцелует.

ПЕТРОВНА. Выдумал! *(После паузы.)* Не может она. Болеет. И говорить не говорит, и смеяться не смеётся, даже улыбнуться не в силах. Поверишь, никакие средства не помогают, совсем плохая стала.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Что ж ты... Первая помощница волшебника, а дочку свою вылечить не умеешь?

ПЕТРОВНА. Выходит, не умею... *(Смотрит на него внимательно.)* Ладно, была не была! Один раз целуй, разрешаю.

*Иван подходит к Дуне, целует. Потом ещё раз целует. И ещё раз.*

Всё, хватит! Экий ты прыткий.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Извини, ошибся. Я как считать начну, всегда сбиваюсь. Давай заново, чтоб честно было... *(Снова целует Дуню.)* Это будет один?

ПЕТРОВНА. Один.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(целует Дуню).* А это будет всё.

*Дуня еле заметно улыбается.*

ПЕТРОВНА. Смотри! Видел?.. *(Подбегает поближе.)* Нет, ты видел? Улыбнулась!.. Правда улыбнулась или показалось?

ИВАН СЕДЬМОЙ. И мне показалось.

ПЕТРОВНА. Господи, вот радость-то, вот горе!.. *(Внимательно смотрит на дочку, потом на Ивана.)* А ты молодец. Понравился ты ей, Иван Седьмой. Иди сюда, я тебе правду скажу.

Они отходят в сторону. Петровна оглядывается, чтобы убедиться, что никто не подслушивает. Она рассказывает торопливо, шепотом.

Вот тебе правда, сынок. Кузьмич тут на всю округу чудесил, а я что, я при нём по хозяйству. Борщ сварить, прибраться, пошить, постирать, мало ли, что в доме требуется. Дочка у меня росла, вот и пошла к волшебнику в работницы. Не за страх, а за совесть служила! И всё бы хорошо, одно плохо – старенький он стал. Сперва забывать начал, путаться, а потом и вовсе слёг. Мы обе за ним ходили, да не выходили... Так и умер.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Умер? А я думал, что волшебники...

*Петровна снова оглядывается, уводит его в другое место, продолжает тихо.*

ПЕТРОВНА. И я думала, а жизнь вон как повернулась... Вроде и не болел наш Кузьмич, а истаял, будто облачко в жаркий день, и нет его больше... *(Достаёт платок, сморкается, вытирает глаза.)* С тех пор всё кувырком. Дуня моя, она его дедушкой звала, от горя как царевна Несмеяна стала, молчит, ни слова не говорит. Плащ волшебный порвался, палочка поломалась, крыша прохудилась, волшебную книгу дождём залило... Раньше у нас много чего было: и яблоки молодильные, и вода живая, и счастье, врать не буду, целый мешок в углу стоял. Всё кончилось, всё разобрали. А новый запас где взять, я откуда знаю?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Что же он, Кузьмич, вместо себя никого не оставил?

Петровна опять оглядывается, увлекает Ивана за собой в самое укромное место, под дерево.

ПЕТРОВНА. То-то и оно. Когда слёг, поманил нас пальцем и говорит... Хорошо, что есть кому дело моё волшебное передать. И на меня посмотрел.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Значит, ты теперь волшебница.

ПЕТРОВНА. Какая из меня волшебница... Уж я и так, и эдак пробовала, и по книге, и без книги. Хотела тут жабу в курицу превратить, так ты лучше не спрашивай, что получилось, ужас! Ни то, ни сё, жабокура зелёная, противная, вся в перьях и квакает! Петух её увидел, червяком подавился, на ёлку залез, неделю слезать не хотел. Ничего не выходит, совсем ничегошеньки! И, вроде, видела, как хозяин чудесил, а повторить не могу. Пустяшная вещь – ступай, ведро, само в дом – даже это не получается. При Кузьмиче у нас эти вёдра туда-сюда как миленькие бегали! *(Махнув рукой.)* Ну, нету у меня к чудесам способностей!

ИВАН СЕДЬМОЙ. А как же мы без волшебника?

ПЕТРОВНА. Тс-с-с! Молчи… *(Зажимает ему ладонью рот.)* Никому не говори. Пускай все думают, что Кузьмич ушёл куда-то, отлучился. Вокруг злой силы много, узнают, что мы без защитника остались, совсем тогда пропадём.

*Пауза.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Выходит, самому надо счастье себе добывать?

ПЕТРОВНА. Выходит, так.

ИВАН СЕДЬМОЙ. А Дуня? Кто ей поможет?

ПЕТРОВНА. Если б знать, кто сумеет... Да я бы с него пылинки сдувала! Я бы ему всю жизнь такой борщ варила!.. Кузьмич, уж на что волшебник, один раз для сравненья скатерть самобранку взял и борщ изготовил. Попробовали – тьфу, ерунда, а не борщ, и вкус не тот, и запах... *(Подходит к дочке, гладит её по голове.)* Дунечка! Что же ты молчишь, дочка, надрываешь ты моё сердце. Хоть слово скажи, посмотри, день-то какой солнечный, посмейся, порадуйся, как раньше бывало.

*Дуня не отвечает.*

Ты ещё разок улыбнись, а я тебе что хочешь сделаю. И спляшу, и спою!

Поёт и пляшет, изо всех сил стараясь рассмешить дочь.

Пошла Дуня из ворот

Во зелёный огород.

Сорвала лопушок

Да под самый корешок.

Цынцы-брынцы, цынцы-брынцы, да под самый корешок!

Сшила Дуня сарафан

И непряден, и неткан.

Положила в уголок

В берестяный коробок.

Цынцы-брынцы, цынцы-брынцы, в берестяный коробок!

Где ни взялся таракан -

Съел он Дунин сарафан.

Цынцы-брынцы, цынцы-брынцы, съел он Дунин сарафан!

Кувыркается, ходит на руках, падает, снова вскакивает, двигается всё быстрее и быстрее в каком-то нелепом несуразном танце и, наконец, надевает себе на голову ведро. Пауза. Дуня сидит молча, как зачарованная. Петровна, сняв ведро, тяжело дышит, смотрит на дочь.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Здорово! И у нас в деревне пляшут, а такого не видал.

ПЕТРОВНА. Весело?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Весело.

ПЕТРОВНА. Смешно?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Смешно.

ПЕТРОВНА. А ей хоть бы что... *(Подходит к Ивану, говорит тихо.)* Давай так, Иван. Сумеешь Дуню мою рассмешить-развеселить, я тебе сапоги-скороходы насовсем отдам. От Кузьмича остались – почти новые, только на одном голенища нет, а другой прохудился маленько и подмётка слетела.

ИВАН СЕДЬМОЙ. На что мне скороходы...

ПЕТРОВНА. Да ты взгляни сперва!

Вытаскивает из дома сундук, достаёт рваные сапоги, демонстрирует Ивану. Один сапог разваливается прямо у неё в руках.

А то, хочешь, ковёр-самолёт с лебедями?

*Достаёт ковёр, показывает.*

Он, правда, от старости нелетающий уже, зато возле кровати повесить можно. И польза, и от лебедей красота. Или меч-кладенец возьми! Его от ржавчины отчистить, да смазать, да...

Не договорив, извлекает из сундука ржавый меч, размахивает им. Иван отскакивает в сторону.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Тихо ты!.. Всё равно не возьму. Мне счастье требуется... *(Поправляет рубаху, собирает инструменты.)* Ты лучше мешок из-под счастья принеси. Давай вытряхнем, вдруг хоть сколько-то осталось. Хоть щепотка...

*Петровна, пожав плечами, уходит в дом, быстро возвращается, и они вместе тщательно вытряхивают мешок, в котором лежало счастье. Пусто. Ничего нет, кроме пыли. И Петровна, и Иван дружно чихают.*

ПЕТРОВНА. Сам видишь, на нет и суда нет... *(Жалобно.)* Помоги мне, Иванушка! Говори, какое тебе вознаграждение нужно, я для дочки родной ничего не пожалею.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ладно. Я работы не боюсь. Надо рассмешить – рассмешим, надо развеселить – пожалуйста. Добрым словом заплатишь.

ПЕТРОВНА. Ой, правда? Денег-то у меня не водится, а вот добрых слов сколько угодно! *(Суетится вокруг Ивана.)* Ты сперва так попробуй: упади понарошку, для смеха, и ногами подрыгай.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Я сам знаю, что делать.

ПЕТРОВНА. Ещё можно: лицом в грязь и размазать. Очень даже потешно получится.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Не мешай. Ступай в дом и дверь закрой.

ПЕТРОВНА. Ухожу-ухожу... *(Уходит, но тут же возвращается.)* Слышь, Ваня, давай пирог принесу вчерашний. Этим пирогом, да в морду заехать...

ИВАН СЕДЬМОЙ. Неси.

*Петровна быстро приносит остатки пирога. Иван с аппетитом ест.*

ПЕТРОВНА. Погоди... А в морду?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ну, если хочешь, могу заехать.

Размахивается. Петровна убегает, закрывает за собой дверь, но сразу же открывает маленькое окошко, подглядывает. Иван медленно приближается к Дуне, достаёт дудочку-сопелку, играет. Простая, немного грустная мелодия... Кончив играть, он садится рядом.

Молчишь? И я помолчать люблю, я тебя и без слов понимаю. Хочешь, на дудочке играть научу?

Он обнимает девушку, что-то шепчет ей на ухо, показывает, как надо играть. Дуня пробует, но у неё не получается.

Ничего, первый раз не в счёт. В первый раз Иван свиней пас, ни одной не осталось.

Дуня старательно дует. Иван помогает ей. Дудочка в руках у девушки хрипит, сипит, но не играет.

Ничего... Во второй раз Иван за три моря ходил, да в болото угодил. Ещё попробуем.

Дуня дует изо всех сил. Наконец что-то получается.

Зато в третий раз попал Иван не в бровь, а в глаз. Получилось!

*Дуня неуверенно играет.*

Вот видишь... Зачем нам с тобой говорить, когда все знают, что молчанье золото. А я и за двоих могу, и за себя, и за тебя... *(Откашлялся.)* Ну, здравствуй, Дуня! *(Меняя голос.)* Здравствуй Иванушка Седьмой! Как увидела я тебя, доброго молодца, вздрогнуло сердце моё девичье. Коли не возьмёшь ты меня замуж, век мне горе горевать, слёзы солёные проливать! И ещё тебе скажу, свет-Иванушка, что всем ты вышел, со всех сторон удался! И роста ты богатырского, и ума немеряного, и храбрости редкой...

ДУНЯ *(тихо).* И язык у тебя без костей, и нос картошкой, и лапти дырявые...

Из окна с торжествующим воплем вываливается Петровна.

ПЕТРОВНА. Доченька! Вот радость-то великая – заговорила! А я уж было последнюю надежду потеряла... Ну-ка, скажи что-нибудь. Скажи: мама.

ДУНЯ. Мама.

ПЕТРОВНА. Скажи: мама, папа, жаба, цап.

ДУНЯ. Мама, папа, жаба, цап.

ПЕТРОВНА. Слыхал? Вот счастье-то! Ну, Иван, ну молодец!.. Так и быть, можешь её ещё разок поцеловать.

*Иван и Дуня целуются. Пауза.*

Эй! Я что сказала – разок, а ты и рад стараться. Ты, парень, грабли свои убери. Вот если, к примеру, женишься, тогда и обнимай сколько влезет.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Неблагодарная ты, Петровна. А кто всю жизнь борщ варить собирался, пылинки сдувать? Кто мне добрым словом заплатить обещал?

ПЕТРОВНА. А я того, не отрекаюсь. Подставляй мешок, сколько есть у меня добрых слов, все твои будут! *(Оттаскивает его в сторону, подальше от дочери.)* Спасибо тебе, Иванушка, соколик ты мой ясный!.. *(Кланяется.)* Чтоб тебе во всём удача! Чтоб тебе злую силу под корень извести! Чтоб твой род от Ивана дурака и дальше дураками славился! *(Кланяется.)* Ну? Хватит с тебя добрых слов или ещё добавить?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Хватит... *(Возвращается к Дуне.)* Прощай, Дуня! Полюбилась ты мне, однако ничего не сделаешь, уходить пора, счастье искать надо. Не для одного себя стараюсь, для всей деревни. А дудочку-сопелку себе возьми, в подарок. Грустно станет, заиграешь, меня вспомнишь.

ДУНЯ. Я тебя и так не забуду.

ПЕТРОВНА. А то смотри, оставайся. У нас товар, у вас купец, тут бы и свадьбу сыграть... *(Любуется дочерью, потом снова приближается к Ивану, толкает его в бок.)* И охота тебе в свою Бедовую деревню возвращаться? Гляди сколько добра после Кузьмича осталось – всё к тебе отойдёт.

ДУНЯ. Не может он, мама... У него свой путь, своя дорога.

ПЕТРОВНА. Ну и ладно... *(По-детски обиженно.)* Только дурак от такой красавицы по доброй воле уйдёт. Впрочем, он и есть дурак! Иди, пра-пра-пра! И смотри, не возвращайся. Мой меч - твоя голова с плеч!

*Иван уходит.*

ДУНЯ. Подожди!

*Иван останавливается, возвращается.*

Не могу я тебя без подарка отпустить. Нет у нас счастья, но зато кое-что другое осталось.

ПЕТРОВНА *(с возмущением).* Где это видано – он уходить, а она подарки дарить!.. Нет у нас никаких «кое-что»! Все «кое» давным-давно кончились. А «что» позавчера последнее отдала.

ДУНЯ. Стыдно вам неправду говорить... А горошины волшебные? *(Подходит к Ивану.)* Есть у нас склянка с горошинами. Проглотишь одну – что загадаешь, то и сбудется. Матушка для меня берегла, для лечения. Только они мне всё равно не помогли. Ещё Кузьмич говорил: горошины волшебные только тому помогают, у кого заветное желание есть, кто изо всех сил к своей мечте стремится.

ПЕТРОВНА. Врёт! Ты, парень, её не слушай, ты сюда иди, я тебе чистую правду скажу! *(Уводит его в сторону.)* Бери ковёр, не ошибёшься. Зачем тебе горох глотать, от него живот пучит! То ли дело коврик, постелил его на печку и лежи себе кверху пузом!

ИВАН СЕДЬМОЙ. Мне чужого не надо, а что Дуня подарить захотела – отдай.

ПЕТРОВНА. Хорошо, всё вместе отдаю: и ковёр, и сапоги, и меч! По рукам? *(Хватает его за руку, трясёт.)* Он ещё сомневается!.. Да любой купец за эти вещи целый мешок гороха продаст.

*Иван отдёргивает руку. Дуня незаметно уходит в дом.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Мне с купцами не торговаться. Нет моего согласия.

ПЕТРОВНА. Ладно... Последнее моё слово – чистейшую правду говорю. Была склянка – разбилась. Был горох – рассыпался. Пол у нас старый, дощатый... Одна горошина прыг-скок, и в щель завалилась! Другая прыг-скок, и туда же! Третья прыг...

*Останавливается, так и не договорив. Появляется Дуня, в руке у неё маленькая непрозрачная склянка.*

ДУНЯ. Держи, Иван. Не торопись с желаниями, подумай. Больше от Кузьмича ничего волшебного не осталось.

ПЕТРОВНА. Ну и ну!.. Он – дурак седьмой, а ты восьмая будешь. Теперь вдруг посватается к тебе какой царевич прохожий, что в приданое дадим? Сапоги развалюхи? Ковёр драный?

*Взваливает на себя сундук и, ворча, уходит в дом.*

ДУНЯ. Прощай, Ваня! А я молиться буду, чтобы раздобыл ты своё счастье.

Уходит вслед за матерью. Иван, оставшись один, ещё несколько секунд смотрит на закрытую дверь дома, потом садится на скамейку. Он кладёт склянку в мешок, но тут же, передумав, прячет за пазуху, снова достаёт, вертит в руках, рассматривает. С разных сторон к нему медленно подкрадываются Медведица, Лиса и Заяц.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Вот чудо чудное! Если есть желание заветное, проглотишь горошину – сбудется... Хорошо бы новый дом загадать для матушки с отцом, да не какой-нибудь там: здоровенный, высоченный, и чтоб с башенками, с петухом на крыше! Не дом, а дворец! *(Сомневаясь, сам себе.)* Зачем нам дворец, у нас и старый дом крепкий. Думай, Иван, думай, шевели мозгами, нельзя горох на всякую ерунду тратить... Первым делом надо счастье загадать, не для меня одного, для всей родни. Эх, поглядеть бы на это счастье, какое оно из себя, хоть краешек пощупать... А потом другое загадаю: пусть Ненаш проклятый совсем исчезнет. И пусть девушки вернутся. И пусть самая красивая ко мне подойдёт, в пояс поклонится... Мол, люблю тебя, Иванушка Седьмой, больше жизни, ты наш спаситель-избавитель! А я ей... Чего там, пустяки. Я этих Ненашей одной левой!.. А она мне... Выбирай, богатырь, кто из нас, красавиц, тебе по сердцу придётся... А я... Дуню выбираю!.. А она... А я...

Совсем близко подобрались звери, но Иван не замечает их, осторожно открывает склянку. Медведица, Лиса и Заяц налетают на него, стараются вырвать склянку из рук. Медведица ревёт, Лиса визжит, а хромой Заяц суетится больше всех, размахивает лапами, пытается всеми руководить.

ЗАЯЦ. Окружай его, налетай, со всех сторон хватай! *(Медведице.)* Эй ты, косматая, полегче хватай, а то волшебный горох потеряем... Ты что делаешь, посильней хватай, а то убежит... *(Лисе.)* А ты, хвостатая, ты ему под ноги бросайся, под ноги!

МЕДВЕДИЦА. Уходи, человек, пока цел! Я одну-у-у горошину возьму-у-у... Не могу-у-у ждать, не хочу-у-у!

ЛИСА. И мне одну, и мне одну! Я бедненькая, я несчастненькая, мне ещё волшебник обещал...

Падает Ивану под ноги, но вместо него спотыкается Медведица, валится на Зайца, едва не задавив его. Вырвавшись, Иван отбегает в сторону, поднимает склянку над головой.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Не подходи! Сейчас брошу в речку, никому не достанется.

*Пауза. Звери с ужасом смотрят на Ивана.*

ЗАЯЦ. Врёшь. Не бросишь. Пожалеешь.

МЕДВЕДИЦА. У-у-у! А вдруг бросит?

ЛИСА. Он может. У него глаза отчаянные... Ай, горе моё, горе! Вот они, горошинки, рядом, а не достанешь... *(Медленно приближается.)* Не кидай, Иван, не бери грех на душу.

МЕДВЕДИЦА *(медленно приближается, ревёт).* Порву-у-у! Потопчу-у-у! Погублю-ю-ю!

ЗАЯЦ *(приближается, прихрамывая).* Лучше отдай, человечище!

ИВАН СЕДЬМОЙ. Силой не возьмёте. Я если что и сам в реку прыгну... *(Не сразу.)* Кто тут у вас среди зверей главный? Объясните мне, для чего вам волшебные горошины понадобились. Что вы так озверели, на людей кидаетесь?

*Звери переглядываются.*

ЗАЯЦ. Вот она, Медведица, главная.

МЕДВЕДИЦА. Почему-у-у я? Пускай Заяц говорит.

ЛИСА. Ладно... *(Махнув хвостом.)* Я, бедненькая, за всех скажу.

*Выходит вперёд, тяжело вздыхает.*

Посмотри на меня, Иван. Видишь, какая я?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ну, вижу. Лиса как лиса. Морда хитрая, глаза блестят, хвост пушистый.

ЛИСА. Издеваешься? Причём здесь хвост?! Ты на мою шкуру смотри. Какая у меня шуба?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Обыкновенная. Серая.

ЛИСА *(горестно).* Наконец-то! А у всех какие? Рыжие!.. Отец рыжий, мама рыжая, все друзья рыжие, все братья-сёстры рыжие, может я им вообще не родная? Может я тогда вообще не лиса, а Бог знает кто?!..

*Иван молчит, пожимает плечами.*

Получается, что я волк, а не лиса, и жизнь моя серая, волчья. Свои меня чужой считают, прочь гонят. До того дошло, что даже куры смеются! *(Всхлипывает.)* Когда над тобой самая последняя безмозглая курица смеётся, это уже всё, конец.

*Поёт невесело*:

Эту серую шкуру носить не могу я ни дня,

Ни минуты.

От страданий измучена я и душа моя горем

Согнута.

Одиноко брожу я в лесу без друзей, без родных,

Без надежды.

Кто обидел меня? Кто лишил меня рыжей прекрасной

Одежды?

Исковеркана личная жизнь моя лисья

Навеки.

Помогите мне, люди! Спасите меня,

Человеки!

ЗАЯЦ *(выскакивает вперёд).* Не слушай её, Иван! Обманщица она бессовестная! Сказала, что за всех говорить будет, а сама только про себя и рассказывает! Подумаешь, шкура серая... Да по мне хоть зелёная, хоть в крапинку, хоть в полосочку, лишь бы целая. Ты на меня посмотри... Вот посмотришь, тогда сам поймёшь, кому горошина волшебная нужнее.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(смотрит).* А что? Ну, заяц как заяц. Ушастый... Косой слегка.

ЗАЯЦ. Не косой, а хромой... *(Делает несколько шагов, припадая на одну ногу.)* А спроси почему.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Почему?

ЗАЯЦ. Всё из-за вас, из-за людей!.. Я, например, зайчиху свою спасал. Она у меня красивая такая, нежная, ласковая, наивная, всем верит, даже в лесу по сторонам не смотрит. Идём с ней по тропинке, вижу – силок. Её оттолкнул, а сам не успел. Вырваться-то я вырвался, а вот нога... Нет, хромой заяц это уже не заяц, так, зайчатина!.. *(Прихрамывая, наступает на Ивана.)* Кто теперь мою семью кормить будет? Кто теперь мою зайчиху защищать будет? Кому я такой увечный нужен?!

*Поёт*:

Если орёл ослеп, это уже не орёл.

Если козёл безрог, это уже не козёл.

Рыба без плавников не может плыть под водой.

Как же зайцу прожить, если он заяц хромой?

Больше ему не бежать сквозь заросли и кусты,

Больше не собирать с зайчихой своей цветы,

Не для него растёт нежно-зелёный салат,

Не для него рассвет, не для него закат,

Не для него морковь, не для него редис,

Не для него теперь хрустящий капустный лист...

Вот уже за спиной своры голодной лай.

Прощай, лес мой родной! Зайчиха моя, прощай!

Если орёл ослеп, в небе ему не летать.

Если козёл безрог, врагов ему не бодать.

Рыба без плавников не может плыть под водой.

Как же зайцу прожить, если он заяц хромой?..

МЕДВЕДИЦА *(оттесняя Зайца, приближается к Ивану, ревёт).* Хватит! Не могу-у-у молчать! Каждый за себя говорит, а про меня ни слова. Что нога, что шкура, дети мои в лесу потерялись, родную берлогу никак не найду-у-ут! Мишенька да Машенька, махонькие такие несмышлёныши... *(Ревёт, трясёт головой.)* Им бы всё за пчёлами гоняться, им бы всё мёду, а мать не послу-у-ушали, заблудились! А в лесу-у-у всякий медвежоночка обидит. Уж не знаю, живы ли, здоровы...

ИВАН СЕДЬМОЙ *(участливо).* Какие они из себя, твои детки? Может, увижу...

МЕДВЕДИЦА. Маленькие, глу-у-упые, с тебя ростом.

*Поёт, подвывая*:

Машенька и Мишенька, дочка и сынок.

Где вы? Отзовитесь! Подайте голосок!

Я без вас в берлоге не могу сидеть,

Мне без вас в берлоге хочется реветь,

Скоро я от горя буду вся седая...

Знаю я, что в чаще бродит волчья стая.

Знаю я, что волки тоже есть хотят.

Вдруг они набросятся на крошек медвежат?

Машенька и Мишенька, дочка и сынок.

Лишь одна тропинка среди всех дорог

Через лес дремучий, страшный, незнакомый,

Приведёт вас к маме, приведёт вас к дому.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(задумавшись).* Эх, что с вами делать... Детей жалко... *(Медведице.)* Ладно, бери. Проглотишь, загадаешь желание заветное – вернутся твои медвежата.

*Достаёт из склянки горошину, протягивает Медведице.*

МЕДВЕДИЦА *(радостно).* Спасибо тебе, Иван! Проглочу-у-у! Побегу-у-у! Найду-у-у! А если от меня чего надо, подуди в свою дудку-сопелку, услышу-у-у…

*Убегает.*

ЗАЯЦ. Разве моя беда меньше медвежьей? Разве моя семья хуже?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ладно, чего там... Ты зайчиху свою спасал, ты тоже бери.

*Даёт вторую горошину Зайцу.*

ЗАЯЦ *(радостно).* Выручил ты меня, человечище! Если что, можешь теперь на Зайца рассчитывать...

*Убегает.*

ЛИСА. Так и есть, всем помогли, а ты, лисонька, погибай!.. *(Жалостливо.)* Убей меня, Иван. Сними шкуру, не хочу больше мучения принимать.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Да, задали вы мне задачу... *(Чешет затылок.)* Нехорошо получается. Выходит, надо и тебя, серая, выручать.

*Даёт Лисе третью горошину.*

ЛИСА *(радостно).* Я как рыженькой стану, Иванушка, краше меня во всём лесу не найдётся. Захочешь полюбоваться – зови...

*Убегает.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ну, теперь и я горошину попробую. А желание заветное и загадывать не надо, оно давно со мной. Будет счастье – всё остальное сам сработаю.

Ищет в склянке, но не может найти. Переворачивает её вверх дном, ищет на земле, ползает на четвереньках. Пауза. Наконец, Иван подбегает к дому волшебника, стучит в дверь.

Эй, Петровна, открой! Дуня!.. Это я, Иван Седьмой. Отворите...

*Выходят Петровна и Дуня.*

ПЕТРОВНА. Чего кричишь? То ему уходить надо, то вдруг не прогонишь.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Погоди, Петровна, не ругай. Ты лучше скажи, сколько волшебных горошин в той склянке было, что вы мне подарили?

ПЕТРОВНА. Я бы тебе и одной не дала, злодей ты бессердечный! Да кто ты такой, чтоб на тебя волшебство тратить?

ДУНЯ *(не обращая внимания на мать).* Три горошины, Ваня. Всего три. Последние.

*Иван медленно возвращается к скамейке, садится, обхватив голову руками.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ох, что же я наделал... Я же им последнее отдал, ни одной себе не оставил.

ПЕТРОВНА. Отдал?! Кому?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Лиса тут была, просила... И Медведица... И Заяц хромой... Пожалел я их. Думал – зачем мне лишнее? Думал – на всех хватит.

ПЕТРОВНА. Он думал!.. *(Всплеснув руками.)* Нет, ты, Иван, не дурак после этого. Ты, Иван, болван! Профукал ты своё счастье, прозевал, проворонил, прошляпил! Одно хорошо – что я дочку свою ненаглядную за такого простофилю не отдала. Хороша была бы парочка: Иван Болван и Дуня Дурочка!.. *(Дуне.)* Сколько раз тебе говорили – не болтай, не лялякай, держи язык за зубами! В крайнем случае дала бы ему одну горошину из своих рук, а две у нас...

ДУНЯ. И Кузьмич зверьё жалел. Кузьмич бы им непременно помог, я знаю.

ПЕТРОВНА. Так то Кузьмич!.. Нет его. Одни мы остались.

Садится на ступеньки крыльца. Дуня подходит к Ивану, гладит его по голове.

ДУНЯ. Не горюй, Иван. Что по доброй воле отдано, оно потом к тебе вернётся.

ПЕТРОВНА. Глупости.

ДУНЯ. Это не я, так Кузьмич говорил.

ПЕТРОВНА *(ворчливо).* Ага, много к нам вернулось... Зайди в дом – пусто. Одно старьё ненужное: сапоги худые, ковёр драный, да меч ржавый.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Я во всём виноват. И сам без счастья остался, и всю родню наказал. Что теперь делать?

ДУНЯ. Надо в волшебной книге посмотреть, а вдруг там указано? *(Матери.)* Давай поищем...

ПЕТРОВНА. Не проси, не буду. Я для него пальцем не пошевелю.

ДУНЯ. Надо человеку помочь.

ПЕТРОВНА. Ни за что! Даже близко никого к волшебной книге не подпущу. Старая она, еле-еле держится.

ДУНЯ. А мы тихонечко...

ПЕТРОВНА. Листы намокли, перепутались. Их целый год разбирать придётся.

ДУНЯ. А мы осторожненько... Мы не торопимся.

ПЕТРОВНА. И не написано там про него. Кто он такой, Иван Седьмой? Тоже мне, царь-государь!

ДУНЯ. А вдруг написано? Не случайно наш Кузьмич ему во сне явился. Кузьмич зря в чужие сны не ходил.

ПЕТРОВНА. Тьфу, настырная!..

Нехотя встаёт, осторожно берёт книгу. Несколько секунд и Петровна, и Дуня разбирают листы. Иван сидит молча, ждёт... В тишине слышно, как шелестят страницы волшебной книги – это похоже на тихую музыку.

ДУНЯ. Подожди! Вот оно... *(Показывает.)* Здесь читай.

ПЕТРОВНА. Где? Ой, и вправду есть... *(Читает.)* … И тогда явился Иван Седьмой, что от Ивана Дурака род свой ведёт по прямой линии. Долго Иван за счастьем ходил, и было оно близко, да в руки не далось...

ИВАН СЕДЬМОЙ. Точно! Совсем близко было.

ПЕТРОВНА *(читает).* И поднялся ветер великий, и небо дрогнуло, и гром землю потряс, и возникла из-под земли Злая сила по прозванью Ненаш...

ИВАН СЕДЬМОЙ. А как его победить, не написано?

ПЕТРОВНА *(читает).* Ни огнём горячим, ни водой студёной, ни мечом булатным, ни стрелой богатырской Злую силу не одолеть, не превозмочь. Только тот злодея осилит, кто его не боится, кто...

*Она не успела дочитать. Зашумел в лесу ветер, такой сильный ветер, что, кажется, вот-вот деревья с корнями вырвет. Ударила молния, загремел гром. Петровна вскочила, выронила книгу, бросилась к дочери. Иван с трудом удержался на ногах. От бешеного порыва ветра разнесло во все стороны листы волшебной книги, только кожаный переплёт остался.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Что же это делается?! Не бойся, Дуня, я с тобой.

И сразу потемнело вокруг. Всё ярче молния, всё ужаснее раскаты грома. И вдруг возник словно из - под земли невысокий человек в чёрной одежде. Только он появился, тут же всё затихло и успокоилось, будто и не было ничего.

ПЕТРОВНА. Господи! Так я и знала – не надо зря в волшебную книгу лезть.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(растерянно).* А это кто такой?

ПЕТРОВНА. Кто-кто, неужели не понял? *(Шепотом.)* Он самый... Дождались. И книги нет больше. Где теперь её искать?

НЕНАШ. Верно, нет больше книги вашей. Унёс её мой слуга, Чёрный Ветер, по всему лесу страницы разметал... *(Смеётся негромко, медленно приближается к дому волшебника.)* Дай-ка посмотреть на тебя, Дуня. Давненько я таких красавиц не встречал.

ПЕТРОВНА *(загораживая дочь).* Вот ещё, нашёлся смотрельщик! А ну иди отсюда подобру-поздорову, ворон чёрный! Кыш!..

ИВАН СЕДЬМОЙ *(встаёт рядом с Петровной).* Хоть ты и Злая сила, а нам тебя победить очень даже легко. Про это в волшебной книге прямо написано.

ПЕТРОВНА. Вот вернётся Кузьмич, смотри тогда... *(Оглядывается.)* Да где ж это он, родимец, подзадержался? Ничего, скоро будет.

НЕНАШ. Не будет. И скоро не будет, и нескоро тоже не будет. Нет больше волшебника. Старый он был, как облачко в жаркий день истаял. Фу-у-у, и нету... А без волшебника моё время пришло, моя власть... *(Подходит ещё ближе.)* Много у меня в подземелье красавиц, а твоя дочь всех краше. У вас товар, у нас купец, чем не свадьба? Отдашь дочку – унесу её в своё царство. Не отдашь... *(Смеётся.)* Не отдашь – всё равно унесу. Выбирай, как тебе больше нравится.

ПЕТРОВНА *(стараясь говорить спокойно).* Легко сказать – выбирай. Я так сразу не могу. Мне подумать надо.

НЕНАШ. Подумай, Петровна, подумай. Моё время подземное, несчитанное. Скоро вернусь, надо к свадьбе принарядиться. Жди.

Смеётся, исчезает. Совсем тихо в лесу... Молча смотрят друг на друга Петровна, её дочь Дуня и Иван Седьмой.

*Конец первого действия.*

# ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Жилище волшебника в лесу. Утро. На поляне возле дома Петровна лихорадочно собирает вещи в сундук, торопится. Чуть в стороне Иван Седьмой, он тоже готовится к встрече со Злой силой, готовится к бою. Дуня сидит на скамейке, молчит.

ПЕТРОВНА *(засовывая в сундук одежду и кухонную утварь).* Так... Валенки почти целые, две штуки, положила... Палка волшебная одна штука... Сковорода большая, там уже... Сковорода меньшая... Где она? Ах, вот... Плащ со звёздами... Тут. Кастрюля под борщ, герань подоконная... Сюда её... Подушка пух-перо... Ещё подушка пух-перо... Одеялы пух-перо... *(По инерции.)* Половник пух-перо...

*Дуня смеётся.*

Тьфу!.. Чем над матерью насмешки строить, помогла бы добро сложить. Нет у нас времени, бежать надо!.. А это что?  *(Достаёт старую рваную скатерть, осматривает её с двух сторон.)* Эх, Дуня-Дуня!.. Помнишь ли, какие столы накрывали, каких гостей созывали... Кузьмич-то всех привечал, всякой твари радовался. Хоть ты человек, хоть ты зверь, хоть ты птица или гад какой ползучий, а к нам пришёл – гостем будешь!

ДУНЯ. Бросьте, мама... На что нам теперь рваная скатерть?

ПЕТРОВНА. Это что ж, ему оставлять, Ненашу проклятому?! Да я ему не то что скатерть, я ему дырку от скатерти не отдам, гвоздя в стене не оставлю, всех клопов-тараканов с собой заберу!

Укладывает скатерть, безуспешно пытается закрыть крышку сундука, ругается и, наконец, сама залезает на сундук, старается утрамбовать домашний скарб. Тем временем Иван выбивает у бочки из-под живой воды днище и пробует

*влезть внутрь, чтобы использовать бочку как рыцарские доспехи. Рядом лежат меч, сапоги, ковёр и чугунок, в котором варят кашу.*

ДУНЯ. Не надо, Иванушка. Убьёт он тебя, погубит. Беги с нами.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Некрасиво это выйдет, если я от Злой силы побегу. Мне его в честном бою одолеть надо, иначе всё равно он нас догонит.

ПЕТРОВНА. Ага, нашёлся один такой одолельщик... Дурак, не отдал бы горох в чужие руки, сейчас бы желание загадали... А теперь что? Половником сражаться будешь?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Зачем половником, у меня твой меч есть. И сапоги. И ковёр-самолёт. Да я его...

ПЕТРОВНА. Знаем, ты его шутя одной левой... Ежели языком трепать – тут мы все богатыри!.. *(Не сразу.)* Ты коврик-то вокруг себя оберни, надёжней будет. И потеплей, и вообще... Мало ли, вдруг взлетит?..

ДУНЯ. Не взлетит.

ПЕТРОВНА. Кто его знает, вещь волшебная... У ней свой характер имеется, хоть и вредный... *(Ивану.)* И сапоги надень. Рвань конечно, а скороходы всё-таки.

Иван Седьмой надевает старые сапоги, обматывается ковром и натягивает на себя бочку. Берёт меч. Петровна подходит поближе, нахлобучивает ему на голову чугунок вместо шлема и отступает на несколько шагов, разглядывая Ивана.

Орёл! Чистый Илья Муромец, вылитый... *(Дочке.)* Собирайся, уходим.

ДУНЯ. Без него не уйду.

ПЕТРОВНА. Вот ещё, новое дело!.. Охота тебе к Ненашу в когти попасть? Да у нас и времени всего ничего осталось.

ДУНЯ. Без него не уйду.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Иди, Дуня, иди. И вправду торопиться вам надо. А я это... Я тоже вслед за вами... *(Неуверенно.)* Победу Ненаша и приду! То есть, победю... И свадьбу с тобой сыграем. И счастье волшебное не понадобится – оно у нас обыкновенное будет. Как у всех.

ДУНЯ. А если не победишь?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Тогда хоть задержу малость, чтоб вы подальше уйти успели... Эй, ты не плачь! Я же не какой-нибудь там, я Иван Седьмой, от Ивана-дурака свой род веду. Нас, дураков, не так-то просто скрутить... Мы, чтоб ты знала, в печке не горим, в борще не тонем! Ну-ка, улыбнись быстро и слёзы утри.

*Дуня вытирает глаза.*

Вот так, так получше будет. А ты, Петровна, помоги напоследок. Надо моё снаряженье испробовать. Бери меч, да ударь меня что есть силы...

ПЕТРОВНА. Не... Мечом не ударю, не проси.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ну, тогда чем хочешь.

Петровна, подумав, достаёт кол из ограды, подходит к Ивану.

Не бойся, бей! Мои доспехи надёжные.

Петровна осторожно размахивается, бьёт. Иван подставляет меч – меч ломается пополам. Бочка трещит, чугунок слетает с головы, а Иван, потеряв равновесие, падает на землю. Дуня подбегает, помогает ему подняться.

ДУНЯ. Больно?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Пустяки. Это я случайно упал. А ты, Петровна, бить не умеешь, ты меня неправильно ударила. Разве с этой руки бьют? С другой надо...

ПЕТРОВНА. Ага. Вот Ненаш вернётся, ты ему и растолкуешь, как бить надо. Он тебя правильно тюкнет, не сомневайся.

ДУНЯ. Мама, ну что вы такое говорите?!

*Обнимает Ивана, они целуются.*

ПЕТРОВНА. Конечно, целоваться не драться, тут с нами никакой Добрыня Никитич не сравнится... *(Пытается поднять сундук, охает, крякает, но не может сдвинуть его с места.)* Эй, Иван Седьмой, ну-ка помоги! Мне бы только на хребет взвалить, а дальше как-нибудь...

Иван, оставив девушку, берётся за сундук, но и вдвоём с Петровной они ничего не могут сделать. Наконец, Дуня присоединяется к ним, и только тогда с огромным трудом удаётся поднять непосильную ношу. Петровна делает шаг, делает другой, шатается, спотыкается, и сундук с вещами с грохотом валится на землю.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Брось, Петровна. Дочку спасай. Бежать вам надо, ноги уносить, пока живы.

ДУНЯ. Книги волшебной всё равно нету, только плащ с собой возьмём и палочку. Это о Кузьмиче память.

ПЕТРОВНА *(отчаянно).* Мне что ли больше всех надо?! Коли так, пропадай всё пропадом! *(Распахнув крышку сундука, разбрасывает вещи.)* Налетай, народ, что всю жизнь наживала – за так отдаю! Кому одеялы пуховые, хватай! *(Кидает.)* А вот ещё кастрюли... Забирайте и большую, и меньшую, и половник впридачу, ничего не жалко! *(Кидает.)* Вот вам и подушки, пёрышко к пёрышку, пушинка к пушинке... И одёжа ненадёванная, и шубы неношенные, и обновы немерянные!.. *(Кидает, плачет.)* К твоей свадьбе приданое копила, для тебя старалась!.. Для тебя, Дунюшка, дочка моя единственная...

Раскидав вещи, Петровна оставляет себе только маленький узелок с едой. Дуня берёт волшебный плащ, расшитый звёздами, и палочку.

ДУНЯ. Пойдём, Иван. Мир большой, найдётся и нам место. Если ты здесь останешься, кто нас в дороге защищать будет? Пропадём мы.

ПЕТРОВНА. Пошли, Ваня, не упирайся... Разве не видишь, не уйдёт она без тебя. А неровён час, вернётся Ненаш – заберёт Дуню в своё подземное царство.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Получается, некому Злую силу победить?

ПЕТРОВНА *(вздохнув).* Выходит так. Тут волшебник нужен, а мы что... Мы люди простые.

В наступившей тишине Дуня подходит к дому, в котором она прожила много лет, гладит стену, словно прощаясь.

ДУНЯ *(поёт)*: Старый дом, где жили чудеса,

Лес густой, где каждый зверь знакомый,

Помнят стены наши голоса,

Помнит сад, и яблоня у дома.

Не забуду я родной порог,

Не забуду тихий говор речки,

Стрекотал невидимый сверчок,

Шло тепло от изразцовой печки.

Здесь росла я, горестей не зная,

Здесь Кузьмич мне заменил отца,

И всегда была вода живая

В бочке, что стояла у крыльца.

Старый дом, простой и деревянный,

Что в душе творится, угадай...

Дай мне силы, залечи мне раны,

Старый дом, любимый мой, прощай!

Дуня, Петровна и Иван Седьмой медленно уходят, то и дело оглядываясь. Темнеет. И вдруг налетает ветер, тревожно шумят деревья. Из черноты леса появляется Ненаш.

НЕНАШ *(хрипло напевает, передразнивая Дуню)*:

Здесь росла ты, горестей не зная,

И тебя найду я без труда.

А в бочонке, где была вода живая,

Скоро будет мёртвая вода...

Он смеётся, поднимает руку, и ветер мгновенно стихает, всё вокруг успокаивается.

Лети, Чёрный ветер, ищи мою невесту, без неё не возвращайся. И ты, Чёрный лес, сомкнись стеной, чтобы никто дороги не отыскал! И ты, Чёрное болото, встань у них на пути, чтобы никто пройти не сумел! И вы, звери и птицы лесные, слушайте меня... Кто беглецам поможет, тому от Злой силы пощады не будет. Нет у вас теперь доброго волшебника, теперь я, Ненаш, здесь хозяин!

И вот, наконец, рассвело... Петровна, Дуня и Иван Седьмой устало бредут по лесу, не разбирая дороги.

ПЕТРОВНА. Ох... Ну и далеко мы зашли, я в этих краях отродясь не бывала. И тропинки не видно, как бы нам в тумане в болото не угодить...

ДУНЯ. Может быть, отдохнём немножко?

ИВАН СЕДЬМОЙ. Нельзя. Вернётся Ненаш, увидит, что нас нет, разозлится, в погоню отправится... Вот найдём укромное место, тогда и отдохнуть можно.

ПЕТРОВНА *(ворчит).* Всё побросали, ничего не осталось, ни кола, ни двора... А какие подушки были, какие одеялы! А посуда? Что мы теперь без посуды делать будем?! А кастрюли? А половник?.. Да второго такого половника ни за какие деньги не сыщешь!

Неожиданно она спотыкается и, наклонившись, поднимает с земли половник, смотрит на него растерянно.

Вот чудо! Половник посреди леса валяется...

*Смеётся.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Тс-с-с!.. *(Оглядывается.)* Не нравятся мне такие чудеса.

ПЕТРОВНА *(рассматривая находку).* Мой-то, конечно, получше был.

ДУНЯ. А, по-моему, такой же. В точности.

ПЕТРОВНА. Помолчала бы. Уж мне ли не знать... *(Не сразу.)* Ой, а это что такое? Глазам своим не верю.

ДУНЯ. Что?

Петровна, махнув рукой, убегает куда-то в сторону и возвращается с подушкой. Пауза.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Так... Не к добру это, когда подушки в лесу как сыроежки растут.

ДУНЯ. И пусть себе растут. Нам чужого не надо.

ПЕТРОВНА *(прижимая к себе подушку).* А может она того… и не чужая вовсе? Может, за нами следом бежала? Всё ж таки мои подушки не простые, как никак в доме у волшебника жили.

ДУНЯ. Получается, они вдвоём с половником по лесу через болота пробирались? Что-то мне не верится.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Втроём.

Петровна и Дуня с удивлением смотрят на него.

А вы туда поглядите... *(Показывает.)* Уж не ваше ли это одеялко в кустах лежит?

ПЕТРОВНА. Где?.. *(Смотрит.)* Оно, родимое!.. Вот, дочка, и вправду чудо чудесное! Не захотело приданое твоё с тобой расставаться.

*Поднимает одеяло, бережно складывает.*

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ну, не знаю... Раньше я в волшебство совсем не верил. А теперь...

*Он не договорил.*

ДУНЯ. Нет, так не бывает, Ваня... Кузьмича нет, кто тут, в лесу, чудесить может? *(Тихо.)* Страшно мне. Смотри, туман какой, ничего не видно... *(Хватает его за руку.)* Ты куда? Не уходи.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Не бойся. Осмотреться надо, сейчас вернусь.

ДУНЯ. И мы с тобой.

Они идут вперёд, и через несколько секунд останавливаются... Все трое оказались на поляне возле дома волшебника, словно никуда отсюда и не уходили. Тихо в лесу. Посветлело, и туман рассеялся.

ПЕТРОВНА. Батюшки!.. И дом наш за нами шёл?!

ИВАН СЕДЬМОЙ *(вздохнув).* Это вряд ли... Дом, Петровна, на месте стоял, зато мы целый день без толку по болотам прокружили и обратно вернулись. Так-то...

ПЕТРОВНА. Быть того не может!

ИВАН СЕДЬМОЙ. И не сомневайся. Не случайно мы плутали. Видно Злая сила нас вокруг дома водила.

Он устало садится на скамейку, а Петровна тем временем начинает торопливо собирать разбросанные кастрюли.

А всё почему? Счастья у меня нету. Было бы счастье, тогда совсем другой разговор. И горошины все отдал, дурак я несчастный!

ПЕТРОВНА. Чего сейчас старое вспоминать. Решай, Иван, что делать будем...

*Иван молчит.*

ДУНЯ. Не спрятаться нам от Ненаша... *(Прислушалась.)* Где-то здесь он. Близко. Совсем близко.

И снова налетел ветер, застонали на ветру деревья. Заскрипела дверь дома, и из темноты появился Ненаш.

НЕНАШ *(смеётся).* Ну, входите, гости дорогие. Давно вас жду. Думал, уж не сбежать ли собрались...

ПЕТРОВНА. Да ты что... Это мы так… прогулялись маленько по болотцам, косточки размяли. Всё кругами, кругами, а от дома никуда.

НЕНАШ. Вот и славно!.. Пора, старая, ответ держать. Отдашь дочку – свадьбу сыграем, и унесу её в своё царство. Не отдашь... всё равно унесу. Я и принарядился к свадьбе.

Он сбрасывает плащ и остаётся в странном чёрном костюме, расшитом золотом и серебром. Иван хочет что-то сказать, но Петровна толкает его в бок.

Что глаза отворачиваешь? Любуйся, пока я добрый... Лучшие мои мастера шили, кроты слепые. И дочке твоей платье изготовили, как положено к свадьбе. Нарядное, цвета ночи тёмной.

ИВАН СЕДЬМОЙ. А у нас, ворон ты чёрный, сперва запрягают, а затем едут. Сначала урожай собирают, а после блины пекут. Прежде невесту спрашивают, а потом платье шьют. Сам сообразишь, что к чему, или подсобить?

НЕНАШ.Не болтай лишнего, дурачок, и рот закрой. Ты для меня что Комар Комарович... Положу на ладонь, другой прихлопну, только пшик от тебя останется.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(идёт навстречу).* А от тебя – чёрная лужа на ровном месте. Солнце выглянет, и той люди добрые не найдут.

ДУНЯ. Не смей моего Иванушку трогать, Ненаш проклятый! Он тебе не какой-нибудь там, а Иван Седьмой! Он и в печке не горит, и в борще не тонет, и от Ивана-дурака свой род ведёт по прямой линии...

НЕНАШ. Хоть седьмой, хоть семьдесят седьмой, всё равно дурак. Поди прочь, Иван!

Взмахнул рукой, и Иван отлетел в сторону, как будто его ударили.

ПЕТРОВНА *(заслонив дочь).* Ты, злая силушка, погоди, не злись. Ты спокойно рассуди – какая теперь свадьба, когда у нас приданого нету. Ты нам ещё времени дай, мы и подготовимся. Ну, хоть два-три денька.

НЕНАШ. Хватит! *(Зевает.)* Не будет тебе ни дня, ни минуты, ни секунды... Я сегодня ещё не женился ни разу, сегодня свадьбу играть хочу. Эй, слуги мои верные! Подать сюда платье для невесты!

Откуда-то снизу, из-под земли, появляется, словно вырастая на наших глазах, сухое дерево без листьев. На ветке висит чёрное платье, расшитое чёрными кружевами и украшенное чёрным жемчугом. Дуня невольно ахнула и попятилась.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(тихо).* Всё. Кончать надо разговоры. Давай меч, Петровна!

ПЕТРОВНА *(тихо)* А я откуда знаю, где он завалялся... Где-то здесь был... *(Находит ковёр-самолёт.)* Может, коврик возьмёшь? Пыльный он, тяжёлый. Если ковриком по башке, оно тоже неплохо будет.

Они вместе ищут среди груды вещей, а Ненаш не мешает им, смеётся. Наконец, Иван находит обломок меча и бросается на врага... В тот момент, когда он подбегает к Ненашу, у Злой силы в руке появляется огромный тяжёлый меч. Они бьются, высекая искры – обломок меча отлетает в сторону. Безоружный Иван бегает вокруг дома, из последних сил уклоняясь от ударов Ненаша. Петровна удерживает Дуню.

ДУНЯ. Пустите! Что же мы стоим?! Помочь ему надо...

ПЕТРОВНА. Не лезь, я сама помогу... *(Подбирает сапог, бросает в Ненаша.)* Эх, мимо!.. Ладно, мы его половником... *(Бросает.)* Опять мимо!.. Сейчас бы волшебство какое-нибудь... Да, был бы Кузьмич с нами, он бы дунул, плюнул, палочкой своей помахал, и нет больше Ненаша, навсегда под землю провалился... *(Громко.)* Держись, Иван! *(Тихо.)* Ну-ка, Дунечка, где наш узелок с вещами? Не могу спокойно смотреть, как дураков бьют!.. Плащ волшебный надену, палочку волшебную возьму, в последний раз чудо сотворить попробую, злодея одолеть...

ДУНЯ Быстрей! Быстрей надевай... Слабеет Иванушка, не продержится он долго.

Петровна лихорадочно напяливает плащ со звёздами. Дуня помогает ей, протягивает палочку. В этот момент Иван Седьмой, получив удар мечом, падает без сознания возле крыльца. Ненаш заносит над ним меч, но не успевает нанести удар – Петровна выбегает вперёд, взмахивает палочкой.

ПЕТРОВНА *(отчаянно кричит, путая волшебные слова).* Сивка-бурка, костяная нога! По щучьему велению, по моему хотению, стань Ненаш проклятый к лесу задом, чтоб тебе, волчья сыть, провалиться на этом месте туда, не знаю куда, на дно моря-окияна, близ острова Буяна, где серый волк не прорыскивал, ясный сокол не пролётывал!.. Слово моё нерушимо, воля моя неотвратима!

Пауза. Петровна на всякий случай ещё раз взмахивает палочкой. Ненаш смеётся – с ним ничего не произошло.

НЕНАШ. Что ж ты всё перепутала... Костяная нога это у Бабы-Яги, а я причём? И щучье веление тебе не поможет, щуку-то сперва изловить требуется, потом отпустить, а после уж просить... Да, старая, чудеса творить тоже умеючи надо. А не умеешь, не лезь.

*Оставив Ивана, подходит к ней... Петровна медленно отступает.*

Ну? Всё сказала или добавить хочешь?

ПЕТРОВНА. Всё... *(Неуверенно.)* Может оно не сразу действует? Может ещё провалишься?

НЕНАШ. И не мечтай... *(Не сразу.)* А теперь меня послушай. Наденет твоя дочь, Дуня, платье чёрное, подвенечное, и выйдет она за меня замуж по доброй воле, и сыграем мы свадьбу весёлую, подземную, и не увидишь ты её больше никогда!

ДУНЯ. Ещё чего захотел?! Не бывать такому, чтоб я по доброй воле страшилищу женой стала. Я Ивана люблю. Он умный, он смелый, он меня от тоски-кручины вылечил!

НЕНАШ *(смеётся).* Ай, как злится дочка твоя, как упрямится – мне такие упрямые ещё больше нравятся! Ничего, скоро посговорчивее станет... *(Дуне.)* Гляди, красавица... Была матушка твоя человеком, а будет берёзой кривой в саду. Был твой Иван человеком, а будет дубом корявым у ограды... *(Поднял руку.)* Вот тебе моё слово!

Всё потемнело вокруг, завыл ветер. А когда снова посветлело, стало видно, что исчезла Петровна, и Иван исчез бесследно. Только берёза кривая появилась слева от дома, а невысокий корявый дуб – справа.

ДУНЯ. Матушка!.. Иванушка!

Она бросилась к берёзе, потом к дубу, потом снова к берёзе, дотронулась рукой до ветки.

ГОЛОС ПЕТРОВНЫ. Ты что же это, безобразник окаянный, наделал?! А ну, верни меня обратно сию минуту! Даже Кузьмич, уж на что побаловаться любил, а меру знал...

ГОЛОС ИВАНА. Это я виноват! Прости, Дуня, что защитить тебя не сумел.

ГОЛОС ПЕТРОВНЫ. Пусть только подойдёт поближе, я его веткой достану, я его сучком в глаз! А ты, дочка, не поддавайся. Ни единому слову его не верь. Не дождётся червяк подземный, чтобы моя красавица за него замуж вышла...

ГОЛОС ИВАНА. Себя побереги, а о нас забудь. Нам теперь никто не поможет. Никто...

ГОЛОС ПЕТРОВНЫ *(звучит всё тише и тише).* Извини, если что не так. Я ведь как лучше хотела...

ГОЛОС ИВАНА *(звучит всё тише и тише).* Прощай, Дуня!..

*Совсем тихо в лесу, словно замерло всё вокруг.*

НЕНАШ *(зевнул).* Хорошо-то как без волшебника, красота!.. А в моём подземном царстве во сто крат лучше. Думай, Дунечка, решай. Полюбишь меня, сыграем свадьбу, расколдую их – пусть себе живут. А не нравлюсь если, никто тебя неволить не станет, ступай себе на все четыре стороны!.. *(Смеётся.)* А я с горя топорик возьму, да и почищу здесь подлесок. Может и срублю какую берёзку лишнюю или дубок ненужный, кто меня знает... Жить-то надо, и дрова на зиму всем нужны... *(Добродушно.)* Ты хорошо подумай, Дунечка, чтоб не пожалеть потом.

*Поёт:*

Клятву друг-другу в день свадьбы даём,

Вместе с тобою под землю уйдём,

В час предрассветный отправимся в путь, -

Но про Ивана забудь.

Чёрный огонь разгорится в ночи,

В чёрную дверь один раз постучи,

В чёрной реке так приятно тонуть, -

Но про Ивана забудь.

Каждый дурак хочет счастье поймать,

Просто – поймать, тяжело – удержать,

Только Ненаш может близких вернуть, -

Но про Ивана забудь.

В чёрную бездну спокойно гляжу,

Чёрную сказку тебе расскажу,

Чёрное сердце нельзя обмануть, -

Но про Ивана забудь.

ДУНЯ. Не могу забыть! Не хочу.

НЕНАШ. А ты попробуй, ты постарайся. Когда кого-нибудь забыть надо, самое главное первый шаг сделать, а дальше оно само собой получится, так уж вы, люди, устроены... *(Зевает.)* Ты забывай, а я посплю. Моё время подземное, несчитанное, а здесь, на земле, и отдохнуть некогда. И сбежать не сбежишь, потому что деревья твои тут. Деревья, они бегать не умеют. У них корни где?.. *(Засмеялся, глядя на Дуню.)* Правильно, под землёй корни.

Ушёл в дом. Оставшись одна, Дуня ещё некоторое время молча смотрела ему вслед, потом она взяла чёрное платье, переоделась и подошла к берёзе.

ДУНЯ. Не ругайте меня, матушка. Видно прав Ненаш... Уж лучше с ним вместе навсегда под землю уйти, чем родных своих погубить. Только и есть у меня в жизни, что вы да Иван, только о вас думаю, только ради вас Злой силе уступаю. Не будет меня - вы обратно в людей превратитесь. А Ивану скажите... *(Не сразу.)* Нет, ничего не говорите, я ему сама всё скажу.

*Медленно подходит к дубу.*

Не ругай меня, Иванушка... Одного тебя люблю и всегда любить буду, но деваться некуда, нет мне спасения. Хоть и не будет меня рядом, а ты знай, что я всё равно тебя не забуду! И грустить не грусти, пройдёт время – может и найдёшь ты своё счастье. Прощай, Иван Седьмой! *(Целует ветку дуба.)* Скоро проснётся Ненаш проклятый, совсем мало у меня минуток осталось... А твой подарок я с собой заберу.

Достаёт дудочку-сопелку, неумело играет. Разносится по лесу простая грустная мелодия, и под музыку дрожат ветки деревьев, как будто хотят Петровна и Иван что-то сказать Дуне, но не могут. Неожиданно выглядывает из-за дерева Медведица, большая, бурая, косматая.

МЕДВЕДИЦА. У-у-у!.. Не играй больше, не могу-у-у... Грустная твоя музыка, сейчас как заплачу, как зареву-у-у!

ДУНЯ *(испуганно).* А ты откуда взялась?

МЕДВЕДИЦА. Известно откуда, из лесу-у-у... Иван, добрый человек, мне помог, горошину волшебную дал, и медвежата мои, Мишенька да Машенька, нашлись. Что надо, говори. Всё для человека сделаю, никого не боюсь, всех порву, потопчу-у-у!

ДУНЯ. И Злую силу потоптать можешь?

МЕДВЕДИЦА *(мотает головой).* Всех могу, только Ненаш, злая сила, сильных сильней, хитрых хитрей, страшных страшней. Погу-у-убит он и меня, и медвежат моих. Где Ненаш – там горе. Все звери-птицы от него бегут... *(После паузы.)* А Лиса с Зайцем быстрее всех убежали, неблагодарные! Позабыли, как Иван их из беды выручил...

Появляется Заяц, выглядывает осторожно из-за ограды.

ЗАЯЦ. Это кто это неблагодарный, это я это неблагодарный?! Ты, бурая, говори-говори, да не заговаривайся. Да чтоб мне морковкой подавиться, если я человеку в трудную минуту лапу не протяну... Он меня и зайчиху мою пожалел, горошину дал, от хромоты меня спас! Это Лиса серая раньше всех сбежала, про Ивана и не вспомнила!..

*Из-за дома бесшумно появляется рыжая Лиса.*

ЛИСА. Кто здесь серый, хотела бы я знать?! Сам ты серый, да ещё косой и слепой впридачу. Ты на мою шубу посмотри – такой благородной рыжины во всём нашем лесу и встречать не приходилось! А колер какой, а оттенок, а опушка... Мне ли, рыженькой, Иванушку не любить, мне ли добра не помнить... Последней волшебной горошиной поделился, бывают же такие человеки! *(Вытирает глаза кончиком хвоста.)* Где он, позовите его, пусть на меня посмотрит, полюбуется...

ЗАЯЦ. Верно. Хотим Ивана видеть. Я ему спасибо принёс. И от себя, и от зайчихи моей...

МЕДВЕДИЦА. Пусть он к нам выйдет. Люблю-ю-ю я его! Обниму-у-у!

ДУНЯ *(не сразу).* Здесь Иванушка, рядом. Видите – дуб стоит и листья на нём дрожат. Это он радуется, что всё хорошо у вас. Его Ненаш проклятый в дерево превратил. И матушка моя берёзкой стала.

МЕДВЕДИЦА *(подойдя к берёзе и осторожно коснувшись её лапой).* Петровна, ты?.. Ну и дела!.. *(Приблизившись к дубу.)* Здравствуй, Иван!.. *(Вполголоса.)* Вот горе-то, вот у-у-ужас! Я теперь об это дерево когти точить никогда не буду. И другим не дам.

ЛИСА *(вертится перед деревом).* Ты погляди, какая я красавица сделалась... Полюбуйся!

ЗАЯЦ *(отталкивает её).* Отстань, рыжая! Нужно ли ему на твою шкуру любоваться, когда он свою собственную потерял... Ты про зайчиху его подумай. То есть, про человечиху... Что же теперь будет?

ДУНЯ. А теперь выйду я замуж за чёрного царя подземного, Ненаша, и заберёт он меня к себе. Тогда матушка и Иван Седьмой снова людьми сделаются, только не встретиться мне с ними никогда.

*Плачет.*

МЕДВЕДИЦА. У-у-у, Ненаш распроклятый!.. Раньше был у нас волшебник, всех защищал – и людей, и зверей. А нынче мы как медвежата несмышлёные. Медвежоночка всякий обидеть может.

ЛИСА. Скоро опустеет лес, кому охота своей шкурой рисковать... Тем более рыженькой.

ЗАЯЦ. Где доброй силы нету, там непременно злая сила вылезает. А как её обратно под землю загнать, кто знает?..

ДУНЯ. Про это в волшебной книге написано было. У нас она хранилась, пока не разлетелись все страницы волшебные... Ни одной не осталось.

ЗАЯЦ. А Ненаш-то сам, далеко ли отсюда?

ЛИСА. В болотах непролазных. Там у него логовище.

МЕДВЕДИЦА. Говорят, нора у него на краю леса. Кто туда угодит – даже косточек не останется.

ЗАЯЦ. А я слышал, не в норе он, а на дереве. В норах Ненаши не живут. Я точно знаю – стоит на горе дерево чёрное-пречёрное, а в дереве дупло, а в дупле...

ЛИСА. Вот ещё! И не в дупле, а на болоте. Где трясина чавкает и пузыри сверху пузырятся... Моя кума сама видела. Шла она как-то по лесу, и вдруг он оттуда как выскочит, как вылетит! Он и сейчас там.

МЕДВЕДИЦА. Вовсе и не в болоте, и не в дупле, а в норе. Нора эта глубокая, бездонная. Зиму он спит, а весной...

ДУНЯ. Не спорьте... Здесь Ненаш, в доме.

И тут же мгновенно разбежались звери, как будто их ветром сдуло. Прошло несколько секунд, прежде чем выглянула из-за дерева Медведица, высунулся из-за

*ограды Заяц, показалась из-за дома Лиса.*

ЛИСА *(тихо).* Эй, что ж ты сразу-то не сказала?

ЗАЯЦ *(тихо).* Предупреждать надо.

МЕДВЕДИЦА *(тихо).* У-у-у... Убегу-у-у я... Если что, кто моих медвежат всем лесным хитростям обу-у-учит, пропадут они. А страницы из книги твоей волшебной мы с Мишенькой да Машенькой в лесу нашли. Держи...

*Приносит Дуне страницы.*

Только тут не все, ох, не все... Многих не хватает. Вот кабы рыжая да косой постарались...

ЛИСА. Что рыжая, чуть что рыжая! А я, может, ещё раньше тебя странички эти почуяла... Смотрю – как дикие утки летят, только крыльями не машут. Как же не собрать, когда книга всем известная, сам Кузьмич по ней колдовал!..

*Приносит Дуне страницы.*

Я не то, что некоторые, соображать не разучилась.

ЗАЯЦ. Это кто это не соображает, это я это не соображаю?! Мы с Зайчихой как раз гулять пошли, и вдруг на тебе... Где грибы-ягоды растут, там бумага выросла. Все кусты облазили, все места укромные... Читайте, человеки!

*Приносит Дуне страницы.*

ДУНЯ. Ой!.. Вот спасибо... Теперь всю книгу сложить можно. Побыстрее надо, пока Ненаш спит.

Дуня, Медведица, Лиса и Заяц торопливо складывают листы волшебной книги, один к одному... Звучит тихая музыка.

МЕДВЕДИЦА. Торопись, Ду-у-уня... Проснётся злая сила, всем нам несдобровать.

ЛИСА *(суетливо).* Скорее... Скорее читай! Ой, как же не хочется к Ненашу в лапы угодить. Жаль, что я, рыженькая, грамоте не обучена.

ЗАЯЦ. Ты, главное, быстрей ищи, где его чёрная душа прячется. У любого злодея уязвимое место есть.

ДУНЯ. Надо сперва матушку с Иваном расколдовать, а после и про Ненаша прочитаем. Здесь, в волшебной книге, всё сказано. Её Кузьмич всю свою жизнь писал!

МЕДВЕДИЦА. Ну? Все ли странички на месте?

ЛИСА. Все, все!.. Только умоляю – потише. Вдруг раньше времени разбудим?

ЗАЯЦ. Расколдовать, это на букву «эр» начинается, я знаю. Здесь смотреть нужно...

ДУНЯ. Сейчас... *(Ищет нужную страницу.)* Камень, козлёночек, лебедь белая, лягушка-царевна, серый волк, это всё не то... Вот, нашла... Дерево!.. *(Читает взволнованно.)* Чтобы живое существо злой силой в дерево превращённое расколдовать, следует дерево это, будь то дуб могучий, или ель смолистая, или сосна корабельная, или ива плакучая, или берёза белая, или какое ни то другое, человеческими слезами как росой утренней сбрызнуть и к сему тринадцать слов ровным счётом прибавить... «Верни мне, лес, того, кто исчез. Отдай моих родных, не мёртвых, а живых!».

МЕДВЕДИЦА. У-у-у!.. Непросто это, деревья расколдовывать.

ЛИСА. А где мы слёзы человеческие возьмём? Может заячьи сгодятся?

ЗАЯЦ. Эх, сказал бы я тебе... Ты на Дуню взгляни – вот они, слёзы, сами собой в глазах стоят. Тут не на два дерева, на все двадцать хватит!

Пауза. Дуня подходит к заколдованным деревьям, смачивает ветки своими слезами.

ДУНЯ *(громко повторяет волшебные слова).* Верни мне, лес, того, кто исчез. Отдай моих родных, не мёртвых, а живых!

*Звучит музыка. Вместо дуба и берёзы появляются Иван Седьмой и Петровна.*

МЕДВЕДИЦА. Получилось!

ЛИСА. Глядите – Петровна... Как живая.

ЗАЯЦ. И Иван с нею... Опять человеком стал!

Дуня, Петровна и Иван обнимают друг друга. Все радуются, и звери, и люди, позабыв про Злую силу.

ПЕТРОВНА. Ну, дочка, выручила!.. *(Кряхтит, размахивает руками.)* Ты погоди, я сейчас ветки расправлю, уж больно затекли... Признаться, думала, что только на дрова и сгожусь.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(целует Дуню).* Если б не ты, так и остаться мне дубом навсегда...

ДУНЯ. Я не одна. Нам звери помогли.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(зверям).* И вам спасибо!

МЕДВЕДИЦА. Чего уж там... На добро добром отвечаем. Главное, медвежата мои нашлись.

ЛИСА *(махнув хвостом, вылезает вперёд).* Ты на мою шубу посмотри... Узнаёшь? Помнишь, какая я раньше серая была?

ЗАЯЦ. И Зайчиха моя тебе кланяться велела. Теперь у нас в семье хромых нету. Жить можно.

ИВАН СЕДЬМОЙ. А Ненаш где?

ДУНЯ. Ой... *(Упавшим голосом.)* Забыли мы про него на радостях.

*Она оглянулась... В наступившей тишине все посмотрели в сторону дома, где жил когда-то добрый волшебник. А потом все услышали, как там, внутри, заскрипели половицы под тяжестью подземного царя.*

ПЕТРОВНА. Вот тебе и ой! Дождались – проснулся.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Быстрее читай, Дуня, что в волшебной книге про Ненаша сказано... Может, и успеешь, а я его задержу!

ДУНЯ. Где-то здесь было, я помню... Вот! Слушайте... *(Читает.)* И тогда явился Иван Седьмой, что от Ивана Дурака род свой ведёт по прямой линии. Долго Иван за счастьем ходил, и было оно близко, да в руки не далось...

ПЕТРОВНА. Дальше! Дальше читай!..

ДУНЯ. И поднялся ветер великий, и небо дрогнуло, и гром землю потряс, и возник из-под земли злой силы пособник по прозванью Ненаш...

Раздался удар грома. Зашумел ветер, раскачивая верхушки деревьев. Замерли все: и Медведица, и Лиса, и Заяц, и Петровна, и Иван Седьмой.

Ни огнём горячим, ни водой студёной, ни мечом булатным, ни стрелой богатырской злую силу не одолеть, не превозмочь. Только тот злодея осилит, кто...

*Она не успела дочитать – появился на крыльце Ненаш. Стало совсем тихо.*

НЕНАШ. А это что за гости дорогие?!.. *(Грозно.)* Кто тут хозяйничал, пока я спал? Кто мою волю нарушил, отвечайте!..

ПЕТРОВНА. Всё. Не успели.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Читай, Дуня! Громче читай...

Заслонив Дуню, он бросился к подземному царю.

МЕДВЕДИЦА. У-у-у! Была не была... О медвежатах моих не забудьте!

*С рёвом кинулась на помощь Ивану.*

ЛИСА. А ты что стоишь, зайчатина, испугался? Даже я, рыжая, шкуру свою не пожалею...

*Побежала вслед за Медведицей.*

ЗАЯЦ. Это кто это испугался, это я испугался?! *(Отчаянно.)* Смотрите все, как наши Ненаших бьют!..

Помчался за Лисой... Все вместе, они не дают Злой силе опомниться, бегают, нападают с разных сторон.

ДУНЯ *(громко читает).* Только тот злодея осилит, кто его не боится, кто... *(Она запнулась и замолчала.)* Только тот, кто... *(Не сразу.)* Кто... Кто последнее яблоко с волшебной яблони съест. Перейдёт к нему тогда вся сила добрая, вся удаль богатырская... А Ненаш проклятый погибель свою встретит, если не уберётся навсегда в подземное своё царство...

*Подбегает к яблоне возле дома, срывает последнее яблоко.*

Держи, Иванушка!

Ненаш кидается к Дуне, но не успевает помешать ей. Дуня бросает яблоко Петровне, та – Медведице, Медведица – Лисе, Лиса – Зайцу, а Заяц приносит его Ивану. В наступившей тишине Иван съел яблоко. И вдруг попятился Ненаш, отступил.

ПЕТРОВНА *(схватила половник, который валялся под ногами).* Ага, не нравится?! Ну, иди сюда, иди... Сейчас мы тебя под корень изничтожим! Ты у нас пожалеешь, что на белый свет вылез.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Вот так чудо чудесное!.. И впрямь не боюсь я его больше!

Молча окружили злую силу люди и звери. Некуда деться: с одной стороны – Петровна с половником и Иван, с другой – Медведица, Лиса и Заяц. Быстро залез Ненаш на чёрное сухое дерево и повис в неловкой позе, болтая ногами. Завыл ветер. Потемнело кругом, как будто ночь наступила... А когда снова стало светло, все увидели, что исчез Ненаш, только тень большой чёрной птицы мелькнула где-то в вышине.

ДУНЯ. Где же он? Куда спрятался?..

МЕДВЕДИЦА. Не ищи его, Ду-у-уня... Обернулся Ненаш вороном чёрным и улетел.

ЗАЯЦ. Испугался.

ЛИСА. И я, рыжая, растерялась. Я б ему крылья-то пообрывала... Не лезь в чужой лес, знай своё место!

МЕДВЕДИЦА. Теперь не вернётся больше.

ЗАЯЦ. Теперь спокойно жить можно.

ЛИСА. Теперь ты, Иван Седьмой, наш защитник.

МЕДВЕДИЦА. Ну, раз так, побегу-у-у. А то у меня медвежата некормленые...

ЗАЯЦ. И я к зайчихе потороплюсь. Она у меня красивая такая, нежная, ласковая, наивная, всем верит. Нельзя её одну оставлять. Кто вокруг-то? Зверьё.

ЛИСА. Да, задержались мы у вас... Надо ещё шубу почистить, и порядок в норе навести. Так что до-свиданьица вам!

МЕДВЕДИЦА. Прощайте, люди!..

ЗАЯЦ. Если что, зовите…

Звери убегают. Дуня с волшебной книгой в руках и Иван устало садятся на скамейку. Петровна начинает собирать разбросанные повсюду вещи.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(подумав).* Надо же... И яблоня вроде обыкновенная на вид, а сила в ней преогромная! Так прямо по жилам и бурлит...

ДУНЯ *(тихо).* И яблоня обыкновенная, и яблоко обыкновенное, и никакой такой силы в нём нет.

ПЕТРОВНА. Как же! Сама, небось, в волшебной книге прочитала. Кузьмич, он зря не напишет.

ДУНЯ. Придумала я. Нет там ни словечка про яблоко. Смотрите... *(Читает.)* Только тот злодея осилит, кто его не боится, кто... И всё, а дальше нет ничего, страница потерялась.

ПЕТРОВНА. Как это нет?! *(Бросает вещи, смотрит в книгу.)* И правда нету.

ИВАН СЕДЬМОЙ *(растерянно).* А я-то думал… Что же со мной тогда случилось? А Ненаш?..

ДУНЯ. Не знаю, Иванушка, как оно вышло... Видно почувствовал Ненаш, что не боишься ты его, испугался. Выходит, теперь не мы его, а он нас бояться будет.

После паузы и Петровна, и Иван захохотали, глядя друг на друга. Потом Иван расцеловал Дуню, нашёл среди вещей мешок заплечный, поклонился всем.

ИВАН СЕДЬМОЙ. Ну, стало быть прощаться нам ни к чему, вернусь я скоро. Надо в свою деревню поспешить, родителей попроведать, братьев поучить маленько, если разбаловались... *(Дуне.)* А потом и свадьбу сыграем, если пойдёшь ты за меня.

ДУНЯ. Ещё как пойду!

ИВАН СЕДЬМОЙ *(радостно).* Петровна, пирогов ставь побольше, как раз поспеют!.. А если Ненаш проклятый опять вылезет, ему же хуже. Я теперь счастье своё нашёл, мне теперь никакая злая сила не страшна!

ДУНЯ. Береги себя, Иванушка!

ПЕТРОВНА *(ворчит).* Ну, гляди у меня, если не вернёшься в срок, я тебе все ухи оборву, все глаза повыцарапаю за доченьку свою... Я тебя вот этим вот половником по башке тресну, и не посмотрю, что мы с тобой вместе, рядышком, как два дерева стояли...

ИВАН СЕДЬМОЙ. Я быстро обернусь, вы даже соскучиться не успеете!..

*Он медленно уходит, и оглядывается, и машет рукой, и поёт свою песню*:

Когда ударит барабан

И колокол проснётся,

Шагнёт вперёд простой Иван,

Возьмёт мешок с едой Иван,

Покинет всех родных Иван,

Иван всегда найдётся.

Его зовут Иван Седьмой,

Он самый старший в доме.

Рискует часто головой,

За братьев он стоит горой,

Живёт и летом, и зимой

В сарае на соломе.

Не стать Иванушке царём,

Не быть ему вельможей...

Но ради матери с отцом

В деревне, где мы все живём,

Сразится он с любым врагом

В кольчуге из рогожи.

Когда ударит барабан

И колокол проснётся,

Шагнёт вперёд простой Иван,

Иван всегда найдётся.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ольшанский Виктор Иосифович

Телефон (495) 593-55-00, (499) 151-19-84.

E-mail: violsh13@mail.ru