Васильев Игорь

loika67@mail.ru

Жена деда Мороза

Зима-матушка - жена Дед Мороза

Мороз – Дед Мороз

Стужа – старшая дочь

Вьюга – средняя дочь

Метелица – младшая дочь. Замужем за Снеговиком. Мать Снегурочки.

Мама – Бабушка Зима. Мама матушки Зимы.

Нора – дама постарше.

Инесса – дама помладше

Кавалер

Официант

Джордж – врач. Профессор.

Участники карнавала, посетители кафе, аборигены, пингвины.

Картина 1

Деревенская изба. Мороз мастерит тряпочных снеговиков. Зима хозяйничает. Стол накрыт к чаю.

МОРОЗ. А вот, если ему ведерко не пришивать? Поднимет ребёнок ведерко, а под ним – конфетка! А?

ЗИМА. Что – «А»?

МОРОЗ. Весело ведь. Ребёнку приятно.

ЗИМА. А ты не думаешь, чтоб мне стало приятно? Может, мне поможешь?

МОРОЗ. Что опять случилось? Не в духе. Дочки приехали, весело ведь.

ЗИМА. То-то и оно. Дочки приехали, а ты как сидел со своими снеговиками, так и не встал. Отец называется. «Привет, девочки! Я сейчас закончу. Поиграйте пока». Они взрослые давно. Женщины! А ты никогда не закончишь! Никогда! Как же мне это надоело.

МОРОЗ. Зим, Зим…ты это…не распаляйся. Сейчас шарфик пришью вот последнему и помогу тебе. Всё-таки не красненький надо. Много красненьких. Давай жёлтенький… Как ты думаешь?

ЗИМА. Да пришивай ты, что хочешь!

В сенях шум, смех. Входят Вьюга, Стужа, Метелица.

ВЬЮГА. А я ему говорю: «Самое выдающееся в Вас – это нос!» У него морковка задвигалась и посинела! Глазки стали такие грустные грустные… Даже погладить захотелось.

Смех

МЕТЕЛИЦА. Что ты всё время их задеваешь? Хорошие ребята.

ВЬЮГА. Что в них хорошего? Юмор однобокий, шутки плоские. Ухаживать не умеют. Могли бы комплимент сказать. Что-нибудь с перчиком отморозить. От их рассуждений о влиянии холода на мировую экономику зевать хочется.

МЕТЕЛИЦА. Они добрые.

ВЬЮГА. А мне что с их доброты? Я веселья хочу. Чтоб, если полёт, – то безумный, безрассудный! А с друзьями твоего мужа скучно. Правда, Сту?

СТУЖА. Сегодня весело было. Когда я твою шаль накинула, и к этому, важному, подошла обняться.

Стужа и Вьюга смеются.

ЗИМА. Двери закрывайте. И ноги отряхивайте. Что опять натворили?

ВЬЮГА. У Меты дома друзья её мужа собрались. Как узнали, что я…

СТУЖА. Мы!

ВЬЮГА. Мы с сестрой прилетели – так и набились – полный дом. И каждый хотел, чтоб я его погладила, снежку прибавила. Надоели. А один важный такой. Всё что-то умное спрашивает. И всё норовит поближе встать. Кавалер! Очки напялил, ведро до самой морковки натянул. Важный! А Сту взяла мою шаль и сзади его приобняла. Он сначала обрадовался…

СТУЖА. Глупый. Мужиками так легко играть. Даже не интересно.

ВЬЮГА. А, когда понял, что ступни приморозились и ему с места не сойти… Лицо наивным и растерянным стало. Мы чуть не расплакались.

Вьюга и Стужа смеются

СТУЖА. До сих пор наверно стоит. О высоком размышляет. Не верь объятьям женщины!

МЕТЕЛИЦА. Не стоит уже. Дочка его разморозила.

МОРОЗ. А что внучку с собой не взяли?

МЕТЕЛИЦА. Она тебя к себе в гости ждет. Папа с друзьями горку смастерили. Поэтому и были все у нас дома. Горку подморозить бы надо. Вот и ждет дедушку.

МОРОЗ. Что ж тётки не помогли?

ВЬЮГА. У нас своих дел хватает. Будем мы ещё…

СТУЖА. Да и не просил нас никто.

МЕТЕЛИЦА. Внучка по дедушке соскучилась.

ЗИМА. Сходит он, сходит. Вместе придем. Давайте за стол.

ВЬЮГА. Ну, если мама за дело возьмется…

СТУЖА. Тогда и мы разгуляемся. А то что-то в последнее время…

ЗИМА. Что?!

СТУЖА. Ничего. Просто говорю, в последнее время…

ЗИМА. Договаривай.

ВЬЮГА. Стали говорить – нет Зимы и всё. Глобальное потепление там, катаклизмы природные. Многие в тебя уже и не верят. Холодная осень и всё.

ЗИМА. И кто так говорит?

МЕТЕЛИЦА. Мам, давай чай пить. Пап, иди к столу.

ЗИМА. Я спросила – кто так говорит?

СТУЖА. Это она по интернету вычитала.

ЗИМА. По чему?

МЕТЕЛИЦА. Это паутина такая мировая. Там много всего пишут. Я Снегурке разрешаю час в день початиться. Вот Вью и заглянула в Гугл.

ЗИМА. Так…а когда это я вас учила, что дома паутину можно держать? Совсем от рук отбились. Еще и ребенка приучаете. Ладно эти – в голове ветер. Ты-то – мужнина жена. Приду – увижу паутину или беспорядок – рассержусь.

МОРОЗ. Всё! Прекратили сердиться! Дочки – обняли папу!

Мороз обнимает дочек.

МОРОЗ. Что там мама нам приготовила?

ЗИМА. Всё что есть – на столе.

Рассаживаются

МОРОЗ. Что там в мире говорят?

ВЬЮГА. Всё хорошо. Все довольны.

МОРОЗ. Люблю, когда все довольны. А вы как? Когда мужей покажете?

СТУЖА. Папа!

МОРОЗ. Ась?

СТУЖА. Ты хоть раз что-то новенькое сделай, а. Ведь как не придешь - всё заранее ясно. «Здравствуйте, девочки. Я сейчас закончу. Где ваши мужья. Я пошел». Может, ты второй вопрос пропустишь…сразу – «здравствуйте, я пошел!» Тебе же о детях всей планеты думать надо.

МОРОЗ. Я не понял. Сегодня что – день женских скандалов? Ты как с папой говоришь?

ВЬЮГА. Всё хорошо папочка! Сту просто расстроилась. Ей этот, важный, понравился. С синей морковкой.

СТУЖА. Ничего не понравился. Глупости. Мне никто понравиться не может. Теплые все. Леденеют передо мной. Скучно.

ВЬЮГА. А я волю люблю. Расправить крылья и со свистом, задевая деревья, вырваться в чисто поле и, ни о чем не думая, – к горизонту. Так, чтоб всё завертелось, всё закружилось, быстрее мысли, не оглядываясь. Вот это жизнь. А бороду мужу чесать – не для меня. Я только запутать могу. Я – ветреная! Мне такой нужен, чтоб и прикрикнуть мог и в поле догнать. А сейчас таких нет. Одни мечтатели да вздыхатели.

СТУЖА. И мечтают не о том, и вздыхают не так.

МОРОЗ. Девчонки вы, девчонки. Горе мне с вами. Сидите, чай пейте. Я сейчас приду.

Мороз уходит шить снеговиков.

ВЬЮГА. Долго сегодня с нами просидел.

СТУЖА. Продержался! Кремень папа!

ЗИМА. Что-то я давно из дома не выходила. Куда полетите?

ВЬЮГА. Куда захотим, мам, туда и полетим.

СТУЖА. Мы – барышни вольные.

ВЬЮГА. Не все, правда. Кого-то дома ждут. Надо супы варить, да сказки на ночь читать.

МЕТЕЛИЦА. Супы мой лучше готовит, чем я. А сказки читать. Знали бы вы – счастье это какое – лететь туда, где тебя ждут.

ВЬЮГА. Нас везде ждут.

МЕТЕЛИЦА. То-то и оно. Вы везде летаете, но вас никто не ждет. Вы сами приходите. А это совсем разные вещи.

ВЬЮГА. Ты хочешь сказать…

ЗИМА. Хватит колкостями кидаться. Что сказала – то сказала. Я к вам летела – вы ждали. Давно это было, но было. Не помните?

СТУЖА. Помним, мам. И как папа на плечах носил – помним.

ВЬЮГА. И как летать нас учили – помним.

МЕТЕЛИЦА. Вы у нас лучшие!

ЗИМА. Вот и вы – хорошие.

ВЬЮГА. Вредные только немножко. Но – работа такая.

СТУЖА. Тяжелая. А полечу я с Метелицей. Посмотрим что там за горка.

ВЬЮГА. Лети, лети. Синей морковке – привет!

СТУЖА. Вот ещё. Он сбежал уже давно…наверно.

МЕТЕЛИЦА. Там он.

СТУЖА. Да мне без разницы.

ВЬЮГА. А я в поле полечу. Догоняйте, сёстры!

Вьюга выбегает. За ней Стужа и Метелица.

ЗИМА. Умчались.

МОРОЗ. Ты что-то сказала?

ЗИМА. Дочки улетели.

МОРОЗ. Вот те на. А попрощаться?

ЗИМА. Они прощались. Ты не слышал.

МОРОЗ. Да. Дел много.

ЗИМА. А когда их у тебя мало было?

МОРОЗ. А если ему зелёную сумочку пришить? А? Открывает ребёнок сумочку, а там…

ЗИМА. Крем для загара…

МОРОЗ. Да! То есть почему – крем? Какой крем? Конфетка!

Смеётся.

ЗИМА. Много конфет вредно. Заболеет, зубы кривыми будут. Куда гребень бросил?

МОРОЗ. Я не брал. Не помню… В праздник можно. В праздник – не много.

ЗИМА. А почему не крем? Когда ты мне дарил крем для загара?

МОРОЗ. Зим! Ну, что ты. Зачем нам крем, если мы не загораем.

ЗИМА. А почему? Почему я, здоровая красивая женщина, не могу позагорать? Почему мы живем в этой избе, когда можем себе позволить все, что захотим?

МОРОЗ. Ты…это…да ведь ты сама…

ЗИМА. Что – сама?

МОРОЗ. Сама не захотела ледяной дворец. Сама же хотела, чтоб – «по-человечески»! Зим…

ЗИМА. Да! Я не твоя «Снежная Королева»! Мне не нужны дворцы. Пусть те, кто комплексуют, хоромы себе строят и величием хвалятся. Я и так – Великая… Но это не значит…

МОРОЗ. Что?

ЗИМА. Сам знаешь.

МОРОЗ. Зим, я тебя обидел чем-то?

ЗИМА. Нет. Не обидел. Разве можно обидеть кухарку и домработницу. Но и ей иногда нужно оказывать внимание. Или хотя бы давать отпуск. Внимания от тебя не дождешься.

МОРОЗ. Да что такое-то?

ЗИМА. Не ори на меня.

МОРОЗ. Я что-то разбил? Или сломал, может… Ты скажи, я исправлю.

ЗИМА. Я сказала – не ори!

МОРОЗ. Я очень тихо спрашиваю. Зим, что случилось? Можешь объяснить?

ЗИМА. Могу. Легко! Я улетаю в отпуск.

МОРОЗ. Какой отпуск? Декабрь месяц.

ЗИМА. И чего?

МОРОЗ. У нас самая работа начинается. Леса снегом еле покрыты. Поля. Что с тобой.

ЗИМА. Ты никак о лесах и полях вспомнил. Какой заботливый. А когда сам в поле выходил? Ты же от игрушек уже две недели не отрываешься. Спишь в тряпках. Я всё делаю.

МОРОЗ. Праздник скоро, Зим. Ждут меня дети. Не могу я без подарка. Плакать будут.

ЗИМА. А то, что я устала – тебе всё равно?

МОРОЗ. Ты бы сказала…

ЗИМА. Вот – говорю. Устала! Надоело.

МОРОЗ. Полежи, отдохни. Что ж ты… не надо так.

ЗИМА. Я сама знаю – как надо. Вон тебе поля, вон - леса. Командуй.

МОРОЗ. Да как же без тебя?

ЗИМА. Не знаю. Твоё дело. А бабе захотелось в отпуск. Раз в сто лет можно? Можно. Поэтому лепи своих снеговиков, радуй детишек. А я пошла. Хватит.

МОРОЗ. Зим…

ЗИМА. Раньше надо было «зимкать». Адью, мачо! Крем для загара я куплю по дороге!

Зима уходит. Хлопает дверью. Снег врывается в избу и всё заметает.

Картина 2

Бразилия. Карнавал. Музыка, пляски. Зима в карнавальном костюме присоединяется к танцующим. Музыка даёт сбой… ещё раз… какофония. Слышно чихание и кашель. Танцующие медленно расходятся. Зима самозабвенно отплясывает в одиночестве.

Кафе на берегу океана. Несколько столиков заняты. Инесса и Нора сидят за одним столиком. Нора в брючном костюме. Инесса в теплом модном плаще. Кавалер за другим столиком, посматривает в сторону Инессы и Норы.

НОРА. Не понимаю, что происходит! Эй, человек! Гарсон! Официант! Я так протрезвею и вам же будет хуже! Где мой коктейль?!!

ИНЕССА. Главное – ехать в какой-то городок, чтоб посмотреть как двадцать мужиков в трусиках бегают за круглым шариком, толкаясь и лягаясь, – это логично, а купить плащ, который идеально подходит к моим сапогам, – глупость! Как так можно!

НОРА. Что ты хочешь от мужиков? Мой говорит: «Иди погуляй. Сейчас фестиваль. Всем весело. Мне надо подписать пару бумажек…» Пару! Второй день подписывает! Где этот официант?? Я трезвею!!!

ИНЕССА. «Над тобой – говорит - смеяться будут». Ну! И где эти юмористы? Кто смеётся? Кому теперь весело???

НОРА. Я хочу коктейль!!!

ИНЕССА. Сейчас принесут!

Люди встают из-за столиков и быстро уходят. Входит Зима. Остаются только Кавалер и Инесса с Норой.

ИНЕССА. Зина! Я правильно запомнила? Иди к нам!

ЗИМА. А куда все ушли? Мне кажется это из-за меня…

НОРА. Конечно, из-за тебя! Тебя здесь называют Ледяная.

ЗИМА. Почему? Разве я так холодна?

ИНЕССА. А как сама думаешь? Если у людей рядом на ногах появляются мурашки, а носы синеют, - это мало кому понравится.

ЗИМА. Я не нарочно.

ИНЕССА. Да нам по фиг. О! Вот и официант!

Появляется официант.

НОРА. Два… три коктейля. Безо льда!

ИНЕССА. И мне два!

ЗИМА. Чай, пожалуйста. И мороженное.

Официант уходит.

ИНЕССА. Я же говорила – всё будет.

НОРА. Любят тебя, Зин, официанты! Стараются.

ЗИМА. Почему?

НОРА. А чтоб ушла быстрее. Здесь холода никто не любит. Ни посетители, ни обслуга.

ЗИМА. Я могу прямо сейчас уйти.

ИНЕССА. Сиди! Будем ещё мы, молодые красивые женщины, под них прогибаться. За всё уплачено!!!

НОРА. Вот именно. Где мой коктейль???

Официант приносит заказ. Хлюпает носом. Уходит.

НОРА. Наконец-то. Они даже не представляют, что их ждёт, когда я протрезвею…

Пьёт

ИНЕССА. Вчера ко мне один клеился…

ЗИМА. Зачем?

ИНЕССА. Клей наверно загустел. У вас на островах мужчины не снимают красивых женщин?

НОРА. Если там все такие, как Зина… Думаю, что женщины и командуют.

ЗИМА. Я не с островов.

ИНЕССА. Клеится, к себе зовет. Мой-то только завтра вернется. Наорется на стадионе – потом отпаивай.

НОРА. И?

ИНЕССА. Я говорю: «Лучше вы к нам. В Томск. Там хорошо. Прилетишь – посмотрим!» «Где это?» - спрашивает. Я говорю: «Сибири, от Москвы недалеко». Так погрустнел. Оглядываться стал. Видно, искал медведя, на котором я сюда прискакала.

НОРА. Банду он твою искал. Бородатых мужиков с топорами. Они здесь все горячие пока наших сибиряков не встретят. Или такую, как Зина. Тут и мужиков не надо.

ЗИМА. Я очень мягкая дама. Никому ещё не нагрубила. Пока.

НОРА. Да не сердись, ты. Я же любя. Мы и сами странные. Но своего я с тобой познакомлю. Пусть потом ещё хоть раз скажет, что я – холодная!

ЗИМА. Я – нормальная!

НОРА. Кто спорит? Я не спорю. Я пью!!!

ИНЕССА. Зин, у тебя муж есть?

ЗИМА. Есть. И три дочки.

НОРА. Дочки? Три??? Врёшь!

ЗИМА. Зачем мне врать? Три взрослых дочки. А у вас?

ИНЕССА. Что ты, что ты! Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на кого-то, кроме себя. Я ещё не прожила свою молодость. Не разбила дюжину сердец, так, чтобы вдрызг и не собрать больше. Может быть, и разбила, но это всё мелочь. А я хочу, чтоб об этом газеты писали, по телевизору показывали. Так, чтоб колокольный звон пошел.

НОРА. Дети…это…сложно. А в жизни и так много сложностей. Я иногда подумываю… Но бросит меня этот после поездки. Нет. Подожду так, чтобы наверняка. Но ты дай телефон своего пластического хирурга.

ЗИМА. У меня нет хирурга. Я не болею.

НОРА. Трижды рожать и иметь такую кожу и фигуру? Такую грудь. Понятно, что мы все – натуральные. Но ты, всё-таки, оставь телефон.

ЗИМА. Семью надо иметь. Без этого плохо.

ИНЕССА. Зин, ты точно с какого-то острова. Муж, дети, заботы. Это всё – несовременно.

НОРА. Всё зыбко. Сегодня есть муж, завтра нет… Если ты на острове, то никуда не денется. А в современном мире – можешь больше никогда не увидеть отца своих детей. И что – нищету плодить? Нет, это не для нас. Вот ты – счастлива? Что ты видела в жизни?

ИНЕССА. Наверно, первый раз в отпуск вырвалась. Ещё и со своим поругалась.

ЗИМА. Откуда ты это знаешь?

НОРА. Это читается на раз, два… Я, кажется, просила три коктейля!!

ИНЕССА. Это было понятно сразу, как только ты вошла в этот бар первый раз.

Инесса поглядывает на Кавалера.

ИНЕССА. Вон – смотрит на нас. И хочется, и подойти боится. Тебя, Зин, боится!

НОРА. Кинь ему наживку. Приободри. Хоть какое-то развлечение.

ЗИМА. У меня муж дома.

ИНЕССА. О боже! Ты точно – с острова.

Стреляет глазками в сторону Кавалера.

Кавалер подзывает официанта. Рассчитывается. Играет медленная музыка.

Кавалер приглашает Инессу на танец. Инесса шепчет кавалеру.

НОРА. Я же просила – три коктейля!! Если я протрезвею… Позови официанта, Зин.

Официант выбегает.

НОРА. Ещё три коктейля. Без льда. И чай моей подруге!

Официант убегает. Возвращается с заказом. Инесса подталкивает Кавалера.

КАВАЛЕР. Разрешите вас пригласить!

ЗИМА. Куда?

КАВАЛЕР. На танец.

ЗИМА. Но я не умею.

КАВАЛЕР. Я научу.

Кавалер и Зима танцуют.

НОРА. До конца танца выдержит?

ИНЕССА. Ты про него или неё?

НОРА. Про обоих. Но думаю – он сдастся первый.

ИНЕССА. Думаешь? Почему?

НОРА. Она слишком гордая. А у него нет цели.

ИНЕССА. Я ему кое-что пообещала. Покататься на его небольшой яхте в лунную ночь.

НОРА. Если выдержит, то он - настоящий мачо! Я, пожалуй, провожу вас до берега.

ИНЕССА. Но не дальше…

НОРА. Посмотрим.

Танец Кавалера и Зимы. Кавалер дрожит, но не сдаётся. Музыка заканчивается. Кавалер провожает Зиму. Нора и Инесса аплодируют!

НОРА. Это было красиво! Вы настоящий кавалер!

ИНЕССА. Моя подруга хочет составить компанию. Не против?

НОРА. Только допью свой коктейль.

Нора и Инесса встают. Уходят под руку с Кавалером.

НОРА. Зин, отдыхай! За всё заплачено. Расслабляйся.

ИНЕССА. На свои острова ещё успеешь. Наслаждайся цивилизацией.

Смех. Уходят. Звучит музыка и шум прибоя.

Зима уходит. Официанты убирают столики.

Картина 3

Остров. Зима под пальмовыми листьями. Аборигены в костюмах шаманов пляшут, изгоняя злых духов.

ЗИМА. Всё, всё! Хватит! Вам что, заняться больше нечем? Я вас не трогаю, вы меня не трогайте. Надоели. Уже не смешно!

Аборигены показывают жестами, что ей надо уходить.

ЗИМА. Я вас не понимаю. И мне надоел шум. Кто-нибудь умеет разговаривать? Хватит стучать в ваши трещотки!!! Голова же болит.

Аборигены грозно танцуют.

ЗИМА (тихо). Вы хотите, чтоб я рассердилась? Или расстроилась?

Аборигены на цыпочках уходят.

ЗИМА. Что хорошего в этом отдыхе на пляже? Здесь же невозможно лежать. Пекло какое-то. Ладно хоть тучки скрывают это солнце. Дождичек тёплый, но всё равно коже приятнее, чем эти жгучие потоки света. Как они всё это терпят? Солнце должно быть ярким, но не таким жарким. Зачем издеваться над собой? Не понимаю.

Выходит Джордж. Одет цивилизованно.

ДЖОРДЖ. Большинство из людей другого мнения. Солнечные лучи очень приятны человеческой коже. Но в умеренных количествах. Тут я с вами согласен. Издеваться над собой – ни к чему.

ЗИМА. Я видела вас вчера. И поэтому не очень поверила, что здесь все в набедренных повязках.

ДЖОРДЖ. Здесь даже есть интернет. И местные рыбаки возят улов на материк. А это – аниматоры. Для привлечения туристов. Но честно сказать, даже они напуганы.

ЗИМА. Я вроде никого не обижала.

ДЖОРДЖ. Когда вы уснули, рядом с вами стояла чашка. Её принесли мне. Знаете, что было в чашке? Лёд. Как вы думаете, когда здесь видели лёд?

ЗИМА. Откуда я знаю.

ДЖОРДЖ. А я знаю. Никогда. Я иногда лечу местных. Отдыхаю здесь два десятка лет. Мне нравится. У них разные болезни. Но воспаление легких у троих сразу – это впервые. Поверьте – они напуганы.

ЗИМА. Да поняла я уже. Отдохнула. Сегодня уйду. Может, здесь есть необитаемый остров?

ДЖОРДЖ. Наверное, есть. Но зачем он вам?

ЗИМА. Если людям плохо со мной, – я прекрасно отдохну в одиночестве.

ДЖОРДЖ. А разве вы этого хотите?

ЗИМА. Вы – кто?

ДЖОРДЖ. Я… профессор. Говорят, неплохой врач. Кто-то называет Учитель или просто – гений. Но для вас я, скорее всего, просто Джорджик.

ЗИМА. Джорджик??

ДЖОРДЖ. Если вам угодно.

ЗИМА. Хорошее имя. Острое. Колючее. Как снежинка.

ДЖОРДЖ. Мне, кстати, очень пригодился ваш лёд. Знаете, виски с ним намного приятнее.

ЗИМА. Откуда вы знаете, что я хочу?

ДЖОРДЖ. Если есть люди, которых вы пугаете, значит, есть и те, которым без вас плохо.

ЗИМА. Нет таких.

ДЖОРДЖ. Не правда. Вы очень сильная, красивая и…таинственная женщина. Вы привыкли повелевать. И никогда не скрывались. Это возможно только, если кто-то вас сильно любит.

ЗИМА. Любил. И вы правы – сильно. Так что… Но всё это – в прошлом. Что вам от меня надо. Джорджик?

ДЖОРДЖ. Поговорить. Может быть, взять анализ крови. Если это возможно.

ЗИМА. Не возможно. Не надо изучать то, что наука не готова принять. Поверьте. Так лучше для всех.

ДЖОРДЖ. Верю. И не рассчитывал, что вы согласитесь.

ЗИМА. А чего же вы хотите, Джорджик?

ДЖОРДЖ. Как вы относитесь к прогулке по пляжу? И, может быть, перед тем, как улетите, или уплывёте, или просто исчезнете – вы оставите мне немножко льда?

ЗИМА. Всё-таки, у вас есть корыстный интерес?

ДЖОРДЖ. Да. Конечно. Так гораздо легче.

ЗИМА. Чем что?

ДЖОРДЖ. Чем сказать, что вы мне… просто понравились.

ЗИМА. Просто?

ДЖОРДЖ. Просто…

ЗИМА. Тогда давайте погуляем.

Аборигены танцуют.

ЗИМА. Здесь очень красиво ночью. Звёзды такие сочные и не знакомые.

ДЖОРДЖ. Откуда вы?

ЗИМА. С другой половинки планеты.

ДЖОРДЖ. Это очень маленькая планета.

ЗИМА. Я живу на большой. У меня хорошая семья. Каждый занимается нужным делом. Просто я слегка…потерялась. Может, стала ненужной и поэтому перестала понимать.

ДЖОРДЖ. Что понимать?

ЗИМА. Всё. Себя, прежде всего.

ДЖОРДЖ. У меня была жена. Хорошая милая женщина. Мы прекрасно отмечали Рождество и семейные праздники. И у меня была работа. На работе я говорил много ненужных слов. Спасал жизни. А, когда моя жена попала в автомобильную аварию, меня не было рядом. И, когда её не стало, я понял, что слова остались. Внутри меня. А сказать их не кому.

ЗИМА. Когда это случилось?

ДЖОРДЖ. Десять лет назад. Но слова до сих пор есть. А её – нет. Потому, что мы не говорим, когда и так всё хорошо. Мы к этому привыкаем. А привыкать нельзя.

ЗИМА. Бедный.

ДЖОРДЖ. Что вы. Я богат. Она у меня была. И вы у кого-то есть. Это его богатство.

ЗИМА. Кроме меня у него есть ещё очень много…

ДЖОРДЖ. Нет. Вы – единственная. И он это знает.

ЗИМА. Почему?

ДЖОРДЖ. Потому, что я бы знал точно…

ЗИМА. Хороший вы, Джорджик. И у вас очень красивые слова. Не прячьте их в себе. Говорите чаще.

ДЖОРДЖ. Я не всегда вижу женщину, которой хочу их сказать.

ЗИМА. Вы замёрзли внутри…

ДЖОРДЖ(чихает). Это ничего. Немного прохлады…апчхи!... не помешает.

ЗИМА. Я улечу и вы согреетесь. И скажете эти нужные слова…той, что ждет.

ДЖОРДЖ. Её нет.

ЗИМА. Она есть. Просто надо оттаять и увидеть. Я знаю о чем говорю.

ДЖОРДЖ (чихает). Извините.

ЗИМА. Ничего. Идите домой, Джордж. И выпейте что-нибудь горячего. Мне было хорошо с вами.

ДЖОРДЖ. Мне тоже…апчхи.

ЗИМА. Идите, Джорджик. Завтра всё будет хорошо.

ДЖОРДЖ. Нет. Завтра просто будет жарко. Но снова не будет того, кому я могу сказать слова… апчхи!

ЗИМА. Согрейтесь, Джордж. Согрейтесь, хороший вы человек. И ваши слова услышат. Идите. Мне нельзя таять.

Джордж уходит.

Аборигены танцуют, провожая Зиму.

Картина 4

Антарктида. Пингвины бегут в одну сторону. Возвращаются обратно, маршируя и немного вальсируя. За ними повторяет Зима.

ЗИМА. Раз-два-три. Раз-два-три. И раз и два…всё, всё… Я устала. Всё вы меня развеселили. Я больше не плачу. Всё… Весело. Очень весело!

Пингвины трутся спиной о Зиму.

ЗИМА. Хватит вам, хватит! Хватит меня жалеть. Всё хорошо. Вот ведь, приставучие. Я всё-таки не Вью… Я Зима. Вот – заморожу, заморожу!!!

Играет с пингвинами в догонялки

ЗИМА. Какие же вы смешные. А теперь – идите! Я сказала – Идите!!!

Пингвины уходят.

ЗИМА. Вот. Поняли, что с Зимой лучше не шутить. Если я рассержусь… сама замёрзну!

Кутается. Подходит Мама.

МАМА. Ты для них – легкий зной, как бы не сердилась. Они боятся, если я истерику закачу. А я это умею. Здравствуй, доча.

ЗИМА. Здравствуй, мама.

МАМА. Давно ты у меня не была. Приболела или ещё что?

ЗИМА. Соскучилась.

МАМА. Ты врать никогда не умела. Давай, рассказывай. Как внучки?

ЗИМА. Хорошо всё. Младшая замуж вышла. За Снеговика, представляешь? Но мужик хороший, добрый. Не вредный. Иногда даже прикрикнуть может. Но редко. У тебя правнучка родилась.

МАМА. Как назвали?

ЗИМА. Снегурочка. Шаловливая. Вечная девочка.

МАМА. Вечного ничего не бывает. Привезла бы хоть показать.

ЗИМА. Я к тебе в последний раз дочек привозила. Два месяца лечила потом. Напугала ты их.

МАМА. Бывает. Я не помню. Ещё раз привези. На тюленях покатаются. Я теперь редко злюсь. Повода нет.

ЗИМА. Это хорошо.

МАМА. Прилетела зачем? Со своим поругалась?

ЗИМА. Нет…

МАМА. Ты с ним поругалась, а он с тобой – нет? Так что ли?

ЗИМА. Вот откуда ты всё знаешь??

МАМА. А я что- не баба, что ли.

ЗИМА. Не ругались мы. Просто не могу больше и всё. Сил нет. Устала.

МАМА. Гуляет?

ЗИМА. Нет. Что ты. Лучше бы гулял.

МАМА. Бьёт, что ли?

ЗИМА. Игрушки мастерит. Всё время. А потом их детям дарит. И так – до бесконечности. Меня в его жизни нет. Нет и всё.

МАМА. Игрушки?

ЗИМА. Да! Да, игрушки! Снеговиков лепит и лепит!!! То есть шьёт. Понимаешь, ни слова не говорит. Но весь дом – в снеговиках. На чердаке – снеговики. Во дворе – снеговики. А он шьёт и шьёт. Больше ста лет. Сам не замечает… Одни снеговики. Одни…мальчики…

Плачет.

МАМА. А ты с ним говорила?

ЗИМА. О чём? Почему я должна чувствовать вину, что у нас одни девочки. Не могу я ему сына подарить. И что? Хорошие девчонки. Боевые. Думала – внук будет – отойдёт. И там – внучка. Ну не хочет мать-природа нам сына подарить. В чём я-то виновата?

МАМА. А он винит?

ЗИМА. Нет. Но чувствую – плохо ему. Со Снежной Королевой наверняка бы десяток мальчишек завёл. Да и про Весну не на пустом же месте слухи были. Давно, но были ведь. Вот и мается. Лепит и лепит…Шьёт и шьёт…

Плачет.

МАМА. Да. Вот ведь как… Не любит дочек?

ЗИМА. Кто? Мороз? Любит. Пока маленькие были – папины дочки. Силой приходилось домой загонять. И летать учил и на санках катал. Весёлые были…

МАМА. К внучке не подходит?

ЗИМА. Что ты. С внучкой – лучшие друзья. Она им командует – как хочет. Сейчас, понимаешь, моду такую завёл. Ходит по домам и подарки дарит. Чтоб дети весёлыми были. Старый стал, сентиментальный. Сам шутит – сам смеётся. Ужас просто.

МАМА. А ты бы хотела – как раньше…

ЗИМА. Нет. Не совсем…

МАМА. Так не бывает. Помнишь, сколько он армий заморозил. Сколько живых в сосульки превратил? Хочешь, чтоб выходил на просторы, возвращался домой и дочкам рассказывал – какой он злой и лютый и как люди ему жертвы приносят, чтоб его, такого грозного, задобрить?

ЗИМА. Зачем мне это? Я же о другом.

МАМА. А я о этом. Кто тебе сказал, что он тебя винит?

ЗИМА. А кого?

МАМА. Он себя винит. И не за сына. За молодость, когда не думал – удаль свою Морозную показывал. Может, это он забыть хочет.

ЗИМА. С чего бы?

МАМА. А с того… Когда ты появилась, отец твой совсем размяк. «Уси-пуси… Зямка моя». Кто бы увидел – не поверил. И я не поверила. Помнишь, как на папкиной спине каталась?

ЗИМА. Помню, конечно. Папка сильный был.

МАМА. То-то и оно, что был. Я так думала – «был…» При тебе – тряпка – тряпкой. Сказки рассказывал, колокольчики лепил. И, когда ты ушла, – долго ещё только о тебе и говорил. Айсберги откалывал и на них послания тебе писал.

ЗИМА. До меня не доходили. А вот северные сияния…ох, красивые были. Папка. Папка…

МАМА. Понятное дело. Я же тоже гордая была. Тоже внимания требовала. Такие истерики закатывала – касатки боялись к берегу подойти. Он терпел, терпел, а потом пошел по своим мужским делам. И не скажешь, что дела не нужные. Просто, их в космосе… Сказал – суперзвезда скоро взорвётся. Всё пространство другим станет. Надо исправить… Вот и исправляет.

ЗИМА. Вообще не приходил больше?

МАМА. Не приходил. Мужики, если упрутся…ни криков, ни слёз не слышат. Гады.

ЗИМА. Папка у нас… У него и правда дел не мало. Подожди.

МАМА. А я и жду. Когда там пространство починит, мужицкие дела сделает. Может, хоть ты позовёшь?

ЗИМА. Позвала бы, если б смогла. Но папин холод – это не твой курорт. Нам там делать нечего.

МАМА. Знаю. Пробовала его поискать. Еле жива вернулась. Мы ещё добрые…

Смеются

МАМА. Если твой Морозец себе такую сказку придумал – не мешай.

ЗИМА. Кто ему мешает?

МАМА. Пусть лепит, что хочет. Мужики мягчеют. Глупеют даже. Но это лучше, чем злиться. Я знаю. Я – злая.

ЗИМА. Не злая ты мама. Одинокая. Вот папа вернётся…

МАМА. Знаешь, я побаиваюсь. Силы у меня убывают, живые привыкают к теплу. А он вернется – никому мало не покажется. Как превратит планету в одну большую ледышку… мало ли чем он там огорчился.

ЗИМА. Не превратит. Мы на него правнучку направим. Она умеет убеждать.

МАМА. Привезёшь?

ЗИМА. Обязательно…мамочка.

Обнимаются

МАМА. Всё. Лети к своим. И не глупи. Бабе надо себя иногда накрутить.

ЗИМА. Да ничего я не крутила. Мама!

МАМА. Но и на место никто другой не поставит. Мужики кто в сказках, кто в космосе, кто на войне. Нам за миром смотреть. Долго сердиться некогда.

Мама уходит. Пингвины окружают Зиму. Трутся спиной. Пингвин с ведром на голове подходит. Наклоняется.

ЗИМА. А ты чего? Что примерзло? Снять?

Снимает ведерко. На голове у пингвина – большая конфетка.

Зима смеётся.

Картина 5

Изба. Мороз лежит на лавке. Укутан. Вьюга, Стужа и Метелица шьют Снеговиков. Входит Зима.

ЗИМА. Что у вас лужи на пороге. Что за слякоть?

СТУЖА. Мама! Где ты была??

ВЬЮГА. Ты вообще думаешь, что делаешь?

ЗИМА. Что такое? Вы почему не в поле?

ВЬЮГА. А что там делать без тебя? Дождевыми каплями зайцев гонять?

СТУЖА. Или теплым ветром медведей из берлоги выгонять? Выгнали уже. Спящих не осталось.

ВЬЮГА. Ты думай, когда пропадать. Папа второй день не встаёт.

ЗИМА. Порычали? И хватит. Я вернулась.

Подходит к Морозу.

ЗИМА. Чего ты болеть надумал?

МОРОЗ. Зим… Зимушка… А я тебе снежинку сшил. Беленькую. Куда положил только…

ЗИМА. Найдем. Вставай. Пошли за стол.

МОРОЗ. А я на улицу вышел – ноги промочил. Ждал тебя на крылечке. А ты улетела куда-то.

ЗИМА. Я вернулась. Садись. Девки! Чай с медом папе. Шапку принесите и плед. Что ж ты такой лохматый- то.

МОРОЗ. Да хотел бороду расчесать. Гребешок сломал. Вот как-то так.

ЗИМА. А в шкатулке другой посмотреть?

МОРОЗ. А где шкатулка?

ЗИМА. Мета, принеси гребешок. Желтенький.

МОРОЗ. Желтенький… Как у тебя нежно получается. Как колокольчики звенят. Ты вернулась?

ЗИМА. Да.

МОРОЗ. Навсегда?

ЗИМА. Да. По крайней мере – надолго. Но летом все вместе в отпуск поедем.

МОРОЗ. Летом? Жарко же.

ВЬЮГА. Куда? Я за любой кипешь, лишь бы не скучно.

ЗИМА. Бабушку навестить.

СТУЖА. Ну нет. Навещали уже…

ЗИМА. И без всяких – «нет». Ясно?

МЕТЕЛИЦА. Ясно!

СТУЖА. Когда мама решила…

ВЬЮГА. Кто ж спорить будет.

ЗИМА. И правильно. Где гребень?

МЕТЕЛИЦА. Вот.

ЗИМА (Морозу). Садись, горе моё.

МОРОЗ. Я – счастье!

Зима (расчёсывая бороду). Счастье, счастье. Все вы – моё счастье!

Вьюга, Стужа, Метелица обнимают родителей. Идет мягкий снег.

Конец.