Анисимова Анастасия Евгеньевна

Баляляйкин

пьеса

*С каждым годом умирают деревеньки, кто – то из жителей переезжает к родным поближе к цивилизации, а кто-то остается коротать свои однообразные деньки.*

*Вдалеке от федеральных трасс, да и вообще каких-то мало-мальски дорог в глуши есть деревенька, которой и нет на карте. Раньше то и колхоз был, и фермеры приезжали. А теперь редкий человек если заглянет, и то только для того, чтобы разведать, а есть ли тут грибы-ягоды? Обычная деревенька, полста обветшалых домиков, и лишь в нескольких теплится жизнь, пять старух да два старика. Нет, скорее всего уже три старухи и один старик.*

*В одном из пока еще живых стареньких домиков живет Баляляйкин.*

*Простая деревенская изба. Сени, небольшая кухонька и передняя - она же гостиная, она же спальня. Передняя комната – с первого взгляда заметно, что это холостяцкая берлога. Ободранные стены, виднеется дранка, нет даже занавесок на грязном закопченном - полузаколоченном окне. Комнату освещает одинокая лампочка. На стене рога лося вместо шкафа или вешалки с вещами, здесь соседствуют и зимний тулуп, и выходной костюм-пиджак и брюки, и дождевик из брезента. В середине комнаты стол, заваленный старыми газетами, жестяными банками, заставленный грязной посудой, хлебными корками, старый поскрипывающий табурет, чуть далее к стене кровать, сколоченная из ящиков от посылок, покрытая стеганым клетчатым одеялом. Но конечно гордостью этого дама является набитый книгами огромный дореволюционный шкаф с левой поскрипывающей дверцей, вот он -центр дома, с трудом вписывающийся в обстановку.*

*Заходит хозяин – мужчина худощавый неопределенного пенсионного возраста, то ли чуть за 60, то ли все 80, невысокого роста с седой бородкой, торчащей в разные стороны, одет в грязную клетчатую рубашку, из под которой виднеются полоски тельняшки, брюки серо-зеленого цвета, обтрепанные по низу и со стершимися коленками, но ярко начищена бляшка солдатского ремня, на ногах войлочные тапки, на голове серая кепка.*

*Баляляйкин вместе с соседом-бобылем Михаилом Ивановичем собирали грибы, ягоды да продавали приезжим в поселке, и всё они конечно понимали, что они ползают по лесу, а молодежь на их товар мильонную наценку делает при продаже.*

*И вот сорок дней, как схоронил он соседа на местном погосте, в сельсовет сегодня ходил, еле оттуда доплелся. Сел, уставший на табурет, кинул кепку на стол. Достает из –за пазухи бутылку водки, ставит на стол, находит на столе два стакана, наливает, один выпивает, покряхтывает, занюхивает рукавом, а другой накрывает коркой хлеба и ставит на стол.*

БАЛЯЛЯЙКИН.

Эх, Иваныч сосед,

Эх, дружок мой,

Теперь лишь Макаровна помощь ждет,

И Петровна опять хворает,

И Никитична вновь болеет.

Пожалей пьянчужечку,

Капни горькой в кружечку,

А на хлебушка краюшечку

С маслицем кинь килюшечку.

Эх, душа моя алкогольная,

Ох, сердитая, недовольная.

Лейся речь застольная,

Устольная,

Полуподпольная,

 Подстольная.

Ах, трава растет как кроватка,

Спится в ей сладко-сладко.

Обниму земельку как печку

Прикоснусь к ей сердечком.

И шепну:

Отпусти, мать-земля меня,

Хоть объятья манят и манят.

И забудусь сном я на травушке,

На мягкой зелёной муравушке.

Эх, душа, душа,

Больно хороша.

Развернись, душа,

Расчешись, душа.

Не грусти, душа,

Ты же не мыша.

Не боли душа,

Не проси гроша.

Не души, душа,

Нету ни шиша.

Обними, душа,

Поцелуй, душа,

Эх, душа, душа.

Между первой и второй,

Перерывчик небольшой.

*Наливает, выпивает.*

Скучно мне и тревожно,

Жалостливо,

Дурашливо,

Острожно.

Мне бы бабоньку,

Ой, да мягоньку,

Ой, да теплыньку,

Ой, да сладеньку.

Был б тверёзынький,

Дарил б розыньки.

Как у берёзыньки

Выпил б слёзыньки,

Жизня моя проста,

Эх, душа чиста.

Целовал б уста,

Обнимал б перста.

Позабыл б слова неприличные,

Обняла б меня горемычного,

Может днем, может ночкой

Душа б расцвела цветочком.

Все б по доброму, по хорошему,

А без бабыньки я заброшенный,

Умытаренный,

Неухоженный,

Простуженный,

Растерявший речь.

Теперь лишь Макаровна помощь ждет,

И Петровна опять хворает,

И Никитична вновь болеет.

*Молчит.*

Человечком стал,

А ведь был человечище.

Я с косой по полюшку летал,

На тяжелый труд не роптал.

Велико поле-полюшко,

Как и мое горюшко.

Легка душа как перышко,

А любви как риса зернышко.

Ох, за жизнь я свою измучился,

Ох, по женскаму я соскучился.

 По кашам, щам, пирогам к чаю

Не скучал бы, а вот скучаю.

Научился бы, да вот неумеючись.

Все на бабонек понадеявшись.

Теперь лишь Макаровна помощь ждет,

И Петровна опять хворает,

И Никитична вновь болеет.

*Наливает, выпивает.*

 И готовлю я с огрехами,

В готовке совсем неумеха.

Наварил тут щей «по-своему»,

А сосед называл помоями.

Пусть земля тебе пухом, Иваныч.

Готовил каши с мясом,

А сосед жевал лишь колбасы.

Встретишься со своей Валюхой.

Жарил – жарил белЯши,

Получился олЯкиш.

Мне бы бабёнку, хоть русскую,

Хоть, мордовскую,

Хоть чувашскую,

Православную нашу нашенску.

А если нет в округе таковской

Не гнал б с верой с чужовской.

То согласен и на чумортарочку,

Кулугорочку,

Но с фигурочкой.

Приходи скорее душа-душечка,

Завалялась в губах частушечка,

Жили бы с тобой интересненько,

На два голоса пели б песенки.

Я бы в лес пошел,

Я б грибы искал,

Я бы лес валил,

Я бы крышу крыл,

И дрова б колол,

Огород б полол,

И траву б косил,

И воды б носил,

Баньку сделал бы ладную,

И повел бы туда ненаглядную.

Мне бы бабоньку,

Ой, да мягоньку,

Ой, да теплыньку,

Ой, да сладеньку.

Был б тверёзынький,

Дарил б розыньки.

Как у берёзыньки

Выпил б слёзыньки,

Теперь лишь Макаровна помощь ждет,

И Петровна опять хворает,

И Никитична вновь болеет.

Им всем уж по девяносто.

Всем однолюбки вдовицы,

Только я все балякаю,

Да впустую калякаю.

*Наливает, выпивает. Кидает пустую бутылку под стол.*

 *Стук в дверь.*

Иваныч, ты?

*Молчит.*

Эх, я старый тупой глухой,

Ведь, Иваныч в земле сырой.

Не открою дверь,

Не впущу я смерть,

Здесь родился я,

Здесь и помереть.

Эх, душа, душа,

Больно хороша.

Развернись, душа,

Расчешись, душа.

Не грусти, душа,

Ты же не мыша.

Не боли душа,

Не проси гроша.

Не души, душа,

Нету ни шиша.

Обними, душа,

Поцелуй, душа,

Эх, душа, душа.

*Стук сильнее.*

Вдруг мне дом дадут в центре города?

Вдруг пенсия как у артиста народного?

Вдруг Макаровна помощь ждет?

Вдруг Петровна совсем захворала?

Вдруг Никитична заболела?

*Кидается в сени, возвращается.*

Ветка яблони бьётся в двери,

Эх, дурак-дурачок, а я во что-то верил.

Не открою тебе, смерть- проклятушка,

Не сыграю с тобой в ладу-ладушки.

Не надо мне Ваше ля-ля.

Потому что я сам Ба-ля-ляй-кин.

Я любого в округе

Убалакаю,

Укалякаю,

*Подбегает к столу, снимает хлебную корку со стакана, выпивает, заедает коркой.*

Ох, Иваныч, как теперь наша рыбалка?

Жальче жалкого жалко.

Ох, Иваныч, как теперь наши грибы-ягоды?

А картошку то с кем копать?

А чеснок то с кем сажать?

Наших баб то кому поминать?

 У друг друга деньгу занимать?

Кому шутки мои хвалить?

А на праздники водки налить?

С кем мне теперь калякать?

С кем мне теперь балакать?

Без тебя совсем околею,

Без тебя смерть не одолею.

*Схватившись за левую половину груди, садится на кровать.*

Ой, мама, мамка моя рОдная,

Навестила сынка голодного,

Ох, в желудочке моем пусто,

Принеси пирожок мне с капусткой.

У меня есть сбор иван-чая,

Ох, скучаю, я, мама, скучаю,

Обними меня мамка покрепче,

От тепла твоих рук мне полегче.

Голова - пустой чугуночек,

А звенит как колокольчик.

Мерзнут рученьки,

Мерзнут ноженьки.

Их никак - никак не согрею,

Молочка принеси мне скорее.

Спой, как маленькому,

Мне на ушко баю – баиньки,

Баю-баиньки.

Баю,

На краю,

Засыпаю,

Мам,

Баю.

*Валится на кровать. Становится тихо, с треском перегорает лампочка.*

Июнь 2021