**Роман Залиев**

**«Заложники»**

 Электронный адрес:zaliev.roma@mail.ru

 Мобильный телефон +7 999 905 41 61

**г. Москва, 2022 г.**

**Действующие лица:**

**Рома** – 6 лет, воспитывается бабушкой и дедушкой;

**Светлана** – 61 год, бабушка Ромы, доярка;

**Валентин** – 67 лет, дедушка Ромы, бригадир колхоза (отличительная черта: шрам на лице)

**Генрих –** 35 лет,унтерштурмфюрер;

**Томас –** 42 года, католический священник;

**Советский солдат –** 20 лет;

**Советский офицер –** 37 лет.

**I**.

*1943 год. Деревня N Смоленской области.* *Действия пьесы происходят* *в* *кухне старого деревянного дома (избы). По периметру стен - кухонная утварь. В центре помещения деревянный стол, скамья, табурет. Справа печь. Слева умывальник, окно с обзором на центральную улицу деревни. В комнате находятся двое – бабушка (Светлана) и внук (Рома). Рома стоит напротив окна и смотрит на улицу, в ожидании прихода дедушки (Валентина). Светлана сидит за кухонным столом.*

 *Из окна видно несколько проезжающих немецких мотоциклистов. Деревня оккупирована немецкими войсками.*

**Светлана**: Рома?

*Через некоторое время Светлана повторяет*

**Светлана**: Рома?! Оглох что ли? Поди уже от окна. Кому сказала? Что ты там нашел?

**Рома**: Ничего…

**Светлана**: Ну и поди тогда. Зашторь…

**Рома**: Ба?

**Светлана**: Что? Принеси лучше дров с сарайки. Накинь только на себя что-нибудь, а то простудишься.

**Рома**: Сейчас принесу. Ба, а что теперь будет?

**Светлана**: Я почём знаю. Живы, и слава Богу (*крестится*). Что тебе еще нужно?

**Рома**: А где дед?

**Светлана**: На собрании…

**Рома**: А когда он придет?

**Светлана**: Скоро придет. Рома?

**Рома**: Иду я, иду…

*Рома хромая на правую ногу, одевает куртку, обувается, открывает входную дверь, уходит. При выходе из дома, навстречу Роме идут его дедушка (Валентин) и немецкий офицер (Генрих). Валентин знакомит Генриха с внуком. Все герои заходят в комнату. Генрих свободно говорит на русском языке, но с небольшим отличительным акцентом. Валентин теребит волосы Ромы, пропуская его вперед.*

**Валентин**: …а это - внучек мой. Ромкой звать. Жена моя – Светлана.

**Генрих**: Здравствуйте, Светлана. Добрый день, Рома. Меня зовут Генрих.

*Рома молча кивает Генриху в знак приветствия*

**Светлана**: Здравствуйте.

**Валентин**: Света, подай чай. Всё неси. Да поживее.

**Генрих** *(Валентину)*: А где родители?

*Рома занимает прежнее месте у окна*

**Валентин**: Да, матушка его, дочка моя, при родах скончалась. Ничего поделать не смогли. Папашка на войне. (*продолжает говорить* *шёпотом, так как Валентин и Светлана скрывают от внука факт смерти его отца*) Погиб. И похоронка имеется.

**Генрих**: А что с ногой?

**Валентин**: Собака покусала

**Рома**: Напоролся

**Валентин**: Собака дворовая, соседская. Игрючая зараза, сильная. Зажала в пасте ногу и не заметила, как прокусила.

**Генрих**: Отец то где? *(Генрих спросил мальчика, где находится его отец, но при вопросе замолчал слово «умер». Этим действием он решил перепроверил слова Валентина о факте смерти отца Ромы)*

**Рома**: На войну ушел.

**Валентин**: Сейчас. Вот. Карельский фронт. *(находит похоронку и передает Генриху, Генрих ознакомился с документом)*

**Генрих**: Подойти ко мне. Ждешь отца?

*Рома смотрит на Валентина, словно ждет одобрения на свое действие.*

**Рома**: Жду.

**Валентин**: Иди-иди. Не обидят.

*Генрих высунул из сумки шоколад и протянул его Роме*

**Генрих**: На, это тебе. Ешь.

*Рома отрицательно покачал головой*

**Генрих**: Не бойся.

**Рома**: Я не боюсь.

**Валентин**: Рома, это подарок. Света?

**Светлана**: Не хочет он есть. Я –то что?

*Генрих развернул шоколадку, отломил дольку себе, сунул себе в рот – начал жевать. После этого снова протянул шоколад Роме. Светлана продолжает накрывать на стол.*

**Валентин**: До чего ж судьба витиевата. Светлана, помнишь я тебе рассказывал, что в первую мировую в плену был у немецкого фермера? По колхозу помогал. Работал. Ну я же рассказывал тебе? Что стоишь, как неживая? Так вот Света, сейчас перед тобой стоит сын того фермера - Генрих. В последний раз я видел Генриха вот таким маленьким (*показывает*, *подносит ладонь к своему бедру*). Вот точь-в-точь – Ромка наш. Ромка, возьми шоколад. Еще неизвестно где и когда теперь его попробуешь.

**Светлана**: Да-да, бери, Рома. Угощайся.

*Рома взял шоколадку, положил в рот. Не жует.*

**Валентин**: Днем я помогал по хозяйству, а вечером у меня было свободное время. Тогда начал учить Генриха - русскому языку. Очень ему нравился язык наш. И пригодился.

**Генрих**: Да, Валентин, все так.

**Валентин**: А я, Генрих, до сих пор вспоминаю, как батька то твой меня из лагеря военнопленных забрал к себе хозяйством заниматься. Неизвестно выжил ли я если бы в лагере остался. Откормил, отпоил он меня. За свой стол посадил. Вспоминаю, добрым словом, старика твоего. Строг был, сердечен, зачастую, но дело свое любил и вёл.

**Генрих**: Ну и хорошо.

**Валентин**: Ну в общем, здесь Генрих можно жить. Да, правда до вас, самолеты в небе, как мошка кружила, мы в подполах с неделю провели. Благо погреб теплый. А самолеты эти, своими ударами все крыльцо разбомбили. Ну ничего, скоро восстановлю, с божьей помощью. А в остальном вид из окна на центральную улицу, пожалста. Слева будет расположен пост вашей охраны, как оговаривалось. Тумбу и кровать можем прямо здесь и поставить. Эта комната самая теплая, мы зимой всей семьей сюда переходим. А на нас не смотри даже. Мы разберемся. Места много, дом у нас большой. Каждому будет угол.

**Генрих** (*Светлане*): А вы чем занимаетесь?

**Валентин**: Доярка у меня Света. Молоко каждый день свежее. По утру. Все, как надо у нас. Печь. Дров полный сарай. Погреб здесь же, под дорожкой.

**Генрих:** Ясно.

*Генрих собирается уходить, встает*

**Валентин**: Да, что ж ты встал то. Присядь. Очахни с дороги. Расскажи лучше, как отец поживает. Чем занимается? Мы, когда работали с ним на ферме, вот такущий буряк выращивали (*показывает)*. Больше кило в плоде. Брашка какая с него, Свет, ты не поверишь. Я такой браги нигде не пил. Нюхать можно и не воротит, словно вино. Часто вспоминаю, Генрих, отца твоего. Даже навестить хотелось. Вот зло должен держать на все, что приключилося со мной. Но не на отца твоего зло. А на войну, на лагерь... Ну а теперь ты расскажи. А то, я как начну говорить, не остановишь. Как дела у старика?

**Генрих**: Так убили его, Валентин.

**Валентин**: Как убили?

**Генрих**: Да просто взяли и убили. Ладно, Валентин, я пойду в школу. Очень много дел. Еще подумаю, где остановиться.

**Валентин**: Да, что же тут думать.

**Генрих**: Спасибо, Валентин. До свидания.

**Светлана**: До свидания. Не поели ничего, только.

*Генрих уходит. Рома выплевывает шоколад.*

**Валентин** (*Роме*): Ну что ты делаешь? (*Светлане*) А ты, что? Как перед припадком?

**Светлана**: Да есть отчего же…

**Валентин**: Да есть отчего же! Это нам еще повезло. Тут, как посмотреть. И не надо мне ничего говорить. Я для вас это сделал!

**Светлана**: А люди?

**Валентин**: Что люди? А ты, Ромка, больше так не делай. Дают-бери. Бьют-беги.

**Рома**: Нет!

**Валентин**: Что «нет»? Что вы на меня, как на врага смотрите? Что вы хотели, чтобы я сделал? Рассказываю было как! Собрали нас, кто пришел, да не сбежал, не попрятался. Генрих представился. Сразу, я подчеркиваю, сразу людей всех успокоил. Так и сказал, что никто у нас ничего не отберет. Ни дома, ни хозяйства, ни работу.

**Светлана**: А ты уши и развесил…

**Валентина**: Спросил, кто председатель колхоза. А наш председатель, крыса партийная, сбежал с семьей с отступающими войсками. Так и доложили.

**Светлана**: Уже докладываете…

**Валентин**: Тогда он спросил, есть ли из присутствующих - бригадиры. Я руку и поднял. Так мне и сказали – значит будешь назначен старшим. Генрих подошел ко мне спросил имя, фамилию. Долго на меня смотрел. Все насторожились. И вдруг он вспомнил меня. По шраму на лице вспомнил. А я его признал не сразу. Лет то прошло. Он вон, как Ромка был. А потом он спросил меня не воевал ли я в первую мировую? Ну вот я и признался. И так дальше.

**Светлана**: Да может быть стоило не признавать, Валя?

**Валентин**: Молчи лучше. Не знаешь, что говорить, молчи. Никто нас не тронет. Солдаты будут проживать в центральных зданиях. Некоторые в школе. Другие по домам. Выбрали несколько приличных домов. Распределились. Сейчас пойдем описывать имущество колхоза. Генрих заявил, что колхоз под роспуск не пойдет. А будет переименован в коллективное хозяйство. Шесть дней в неделю работаем. В воскресенье выходной. И платить будут! Немецкими деньгами! А сейчас нужно все описать, сверить. Ромка, одевайся!

**Рома**: Я никуда не пойду.

**Валентин** (*Роме*): И про ногу не говори. А то в этих окопах и ляжем все. Заруби себе на носу – тебя покусала соседская собака Найда! Повтори, что я сказал.

**Рома**: Нет.

**Валентин**: Рома, повтори, что я сказал.

**Рома**: Нет!

**Валентин**: Смотри у меня. Я с тобой не играю, Рома! Мы можем очень за это поплатиться! Одевайся!

**Рома**: Я никуда не пойду.

**Валентин**: Ну и сиди, да помалкивай, партизань на кухне, под бабкиной юбкой. Света, мы придем поздно. Нас нужно будет встретить. Генрих может быть не один. Будь готова. По времени не скажу. В общем – жди.

**Светлана**: Ой Валя… пропадем.

**Валентин**: Молчи. Оба молчите. А если язык за зубами не держится, сто раз подумайте прежде чем сказать. Послушней нужно быть. Послушней. Нет больше выбора. И никогда не было вдуматься ежели. Теперь каждый сам за себя.

*Валентин обращает внимание на шоколад, который выплюнул Рома*

**Валентин**: И уберите это с полу. Не позорьтесь. И ждите нас.

**II.**

*Вечер. В кухне аккуратно расположена кровать и прикроватная тумба для Генриха. Мебель поставлена рядом с окном, открывающий взор на центральную улицу. Светлана накрывает на стол. Рома стоит у окна, присев на прикроватную тумбу.*

**Светлана**: Рома, поди от окна.

**Рома**: Не хочу.

**Светлана**: Иди к себе в комнату.

**Рома**: Не хочу к себе в комнату. Я кушать хочу.

**Светлана**: Нельзя пока что кушать. Мы ждем врагов.

**Рома**: И сколько ждать?

**Светлана**: Пока силы не кончатся.

**Рома**: А если кончатся силы?

**Светлана**: А если кончатся силы и есть не к чему будет. Поди от окна!

**Рома**: Вон, идут.

*Генрих с Валентином заходят в дом.*

**Валентин**: Ну вот Генрих. Кровать и прикроватную тумбу решили расположить здесь. Возле окна.

**Генрих**: Хорошо.

**Валентин**: Супруга прибралась, проходи. Чувствуй себя, как дома.

**Рома** (*Генриху*): А вы знаете почему я хромаю?

**Генрих**: Тебя кусила собака

**Валентин**: Рома!

**Рома**: Нет. Мы с дедом рыли ямы при въезде в деревню…

**Валентин**: Рома, замолчи и быстро иди в свою комнату.

**Генрих**: Нет. Подождите.

**Рома**: Я не хотел, чтобы ваши танки пришли к нам в деревню и поэтому помогал взрослым – рыть ямы. А дед вилами землю дробил. Чтобы было легче копать. И мне ногу проткнул. Но вы все равно прошли. А я…

**Светлана**: Валя?

**Валентин**: Генрих он маленький. Давай я его отведу. Рома, сейчас же прекрати.

**Рома**: Не буду.

*Валентин берет за руку Рому и пытается его увезти*

**Генрих**: Валентин, подожди. Рома, ты не договорил. Продолжай.

**Рома**: А я ваш шоколад не съел. Я его выплюнул, как только вы ушли. Еще вас бабушка боится.

**Светлана**: Ромочка, пожалуйста, перестань.

*Генрих подошел к кровати. Снял полевую сумку, вытащил оттуда документы. Присел на кровать. Нашел 2 разговорника (немецко-советский и советско-немецкий)*

**Генрих**: Читать умеешь?

**Рома**: Да

**Генрих**: Хорошо читаешь?

**Рома**: Нет.

**Генрих**: Ну хорошо. В моих руках 2 словаря. Это (*показывает*) немецко-русский солдатский словарь. Издательство Mittler и Sohn. Он включает в себя более 3000 слов. Мне повезло, что я владею русским языком. Твой дедушка дал мне хорошие уроки. Пришлось лишь вспомнить некоторые слова. А большинство немецких солдат учили все с самого начало. Учить слова нужно обязательно, потому что не всегда словарь может оказаться под рукой.

**Рома**: Ну и что?

**Генрих**: Словарь начинается с русского алфавита. А, Б, В, Г. Ты знаешь алфавит?

**Рома**: Да

**Генрих**: Дальше страницы делятся на 3 столбца. Слева ты можешь увидеть немецкие слова, по центру перевод на русский язык, а справа, как произносится русское слово немецкими звуками. Я зачитаю тебе самые первые слова этого словаря. Итак, первое слово «Здравствуйте», по-немецки это произносится – Guten Tag. С этим словом я сегодня пришел утром в твой дом. Дальше в этом словаре идут выражения: «Доброе утро», «До свидания», «Пожалуйста», «Спасибо», «Как вас зовут?». Не скрою, что словарь вмещает в себя и лексику военного времени. Вот, например, «Стой», «Руки вверх» или «Кто из населения имеет связь с партизанами?», «Были ли партизаны здесь?», «Куда они ушли?», «Есть ли у них оружие?».

*Генрих особенно выделяет последние вопросы*

**Генрих**: Словарь заканчивается предложением «Мы хотим здесь переночевать». На 79 страницах словаря нет места ни для допросов, ни для выражений унижающих человеческое достоинство. А вот другое издание «Русско-немецкий словарь». Ваш словарь. Изданный в Москве, в 1941 году, который полностью состоит из фраз для допросов. Этот словарь разделен на главы. Первая глава начинается на 3 странице и называется она «Захват», то есть «Захват пленного», далее идут следующие главы: «Опрос», «Установление личности», «Состав части», «Расположение части» и так далее. Мы с тобой Рома, как две эти книги. Я пользуюсь своим словарем, говоря, тебе «Здравствуй, Рома.» А ты, пользуешься своим, отвечая мне «А я ваш шоколад выплюнул». Мы словно говорим на разных языках, но при этом понимаем друг друга. А нам нужно общаться, чтобы тебе не подвести бабушку и дедушку. Нужно быть послушным мальчиком, чтобы у тебя все было хорошо.

**Валентин**: Генрих, не принимай близко к сердцу. Он маленький совсем. Давай лучше к столу.

**Генрих**: Нет, я ужинал в школе. Спасибо.

**Валентин**: Светлана старалась.

**Генрих**: Спасибо, я сыт.

**Валентин**: Рома, быстро в комнату.

*Рома уходит в комнату*

**Валентин**: Света, проследи за ним.

**Генрих**: Можете почитать. Я не обманываю.

*Генрих передает Светлане два сборника (разговорника)*

**Валентин**: Ну все, Света, иди, дайте человеку отдохнуть.

**Светлана** (*полушёпотом*): Дай, хоть картошки Ромке взять.

**Валентин**: Да, хватит вам жрать. Целый день жрёте, бока набиваете. Иди, всё потом.

*Светлана уходит*

**Генрих**: Валентин, земля замерзает. Морозно. Нужно хоронить.

**Валентин**: Да

**Генрих**: Много боев прошло. На днях привезут священника. Будем хоронить солдат. Собери бригаду. Работы будет много. Трупов много. Под каждый труп – отдельная могила.

**Валентин**: Будет сделано.

*Герои сидят в тишине, позже Валентин спрашивает*

**Валентин**: Мне уйти?

*Генрих открывает флягу, делает несколько маленьких глотков*

**Генрих**: У тебя еще есть вопросы ко мне?

**Валентин**: Да, имущество все описано. На территории… (*берет список*)

**Генрих**: Список есть?

**Валентин**: Да

**Генрих**: Список оставь. Утром разберусь. Если у тебя все, то можешь идти.

**Валентин**: Понял.

**Генрих**: Валентин?

**Валентин**: Да?

**Генрих**: Слушай. Ты боишься меня?

**Валентин**: Боюсь.

**Генрих**: Это хорошо, Валентин. Доброй ночи. Завтра рано вставать.

**Валентин**: Доброй ночи, Генрих. Я хотел сказать кое-что насчет ям, о которых говорил Рома…

**Генрих**: Они нам не навредили. Я даже и не понял сначала о каких ямах идет речь. Поэтому ты можешь идти.

**Валентин**: Хорошо. Доброй ночи, Генрих.

**III.**

*Поздний вечер. Валентин, Светлана и Рома сидят на кухне.*

**Валентин**: Что ты скалишься, Света!? Что ты скалишься?

**Светлана**: Ничего, смотреть на тебя не могу…

**Валентин**: Я, может быть, сам на себя смотреть не могу. И не смотрю. Вот и ты не смотри, если по-доброму не можешь!

**Светлана**: А как же жить-то тогда?

**Валентин**: А погаси свечи и всё тут. Рома, погаси свечи. Давайте в темноте сидеть. Бабке - совесть слепит.

**Рома**: Нет.

**Валентин**: Хватит неткать! Хватит уже неткать! (*идет задувать все свечи*). Нет выбора. Нет другого выбора! Нет и все тут!

**Светлана**: Есть, он всегда есть.

**Валентин**: Нет. Всё. Сидим и ждем. Так Генрих сказал. Сегодня ведется охота на партизан. Сказали сидеть и не высовываться. От окна отойди, а то застрелят!

**Светлана**: Валя!

**Валентин**: Отойди от окна - застрелят.

**Рома**: Нет.

**Валентин**: Отойди от окна - застрелят! Щас дам по жопе!

*Валентин применяет к Роме физическую силу*

**Рома**: Ай… Ба-ба!

**Светлана**: Не бей ребенка!

**Валентин**: Уйди, сидим. Просто сидим. Просили просто сидеть.

**Светлана**: А завтра труппы пойдете зарывать.

**Валентин**: А завтра труппы пойдем зарывать. Раньше зарывали и завтра пойдем. Всё – люди.

**Светлана**: Нелюди это.

**Валентин**: И нелюдей зароем. Всё матушка земля стерпит. И мы стерпим. А ты если терпеть устала, не терпи. Живот болеть будет.

**Светлана**: Ой, Валя, я тебя не узнаю. Ты не видишь, что происходит?

**Валентин**: Темно. Свечи задул.

**Светлана**: А днем на улице, когда светло? Не видишь?

**Валентин**: Почти ничего не поменялось. Ты с утра коров доешь. После обеда печь топишь. На стол накрываешь. Убираешься. А я бригадир колхоза. За порядком смотрю. Подсчеты веду.

**Светлана**: Ммм, а Сеньку (*парень из соседнего дома*) то, соседского, кто до смерти забил сегодня утром?

**Валентин**: Не я.

**Светлана**: Ну а кто? Такие же как ты.

**Валентин**: Нет.

**Светлана**: А тебе Сеньку не жалко?

**Валентин**: Мне всех жалко.

**Светлана**: И как?

**Валентин**: Молча. Мне молча жалко. Всех жалко. И себя жалко.

**Светлана**: Ммм. Ну да. Себя то ты не забыл.

**Валентин**: И, если начистоту, то он сам виноват.

**Светлана**: Эт ж как нужно провиниться, чтобы до смерти забить разрешалося?

**Валентин**: Правила поменялись. Раньше нельзя было, но хотелось. А сейчас можно, да не по себе как-то стало, да?

**Светлана**: Это можно теперь до смерти забивать? И убивать? И грабить?

**Валентин**: Тебя лично никто не грабил! Сенька, наглый был парень, ты и сама знаешь. А немцы порядок любят.

**Светлана**: Порядок они пришли наводить значит. А мы им кланяться за это?

**Валентин**: А если наведут, то только лучше будет. Сеньку, предупреждали и не один раз. Он пытался без очереди проскользнуть.

**Светлана**: И это все за кило муки? За кило муки забит до смерти?

**Валентин**: Жив.

**Светлана**: Люди говорят живого места нет на парнишке

**Валентин**: Это всё слухи и вздор. Говорят, только те, кого не было там. А я был. И сам все видел.

**Светлана**: Да не с пустого место то, даже ежели слухи. Вы еще говорить запретите нам всем. А если б на месте Сеньки – наш Ромка был? Что бы ты тогда сказал?

**Рома**: А папа когда придет?

**Светлана**: Что папа?

**Валентин**: На войне, уехал, долго ещё не придет.

**Рома**: Я его жду. В окно смотрю. Я же только поэтому у окна стою. Пропустить боюсь. А еще больше боюсь, если, вдруг он придет, а меня дома не будет. А я его ждать обещал, он с меня обещание взял. Я, деда, наверное, не пойду из дома больше никуда, пока папка не придет.

*Раздается выстрел*

**Светлана**: Убили. (*Валентин грозно смотрит на Светлану*) Еще кого-то…

**Валентин**: Поймали

**Светлана**: Все равно, что убили

**Валентин**: Хватит. За рекой оборудован лагерь для военнопленных. Генрих сказал, что сельчанам можно будет туда сходить и если там у кого обнаружится родственник, то при доказательстве родства его отпустят.

**Светлана**: Или туда же определят.

**Валентин**: Рома, отойди от окна. Идите отдыхать. Я дождусь Генриха.

**Светлана**: Странно, что тебя на охоту не взяли.

*Валентин молча смотрит на Светлану*

**Светлана**: Пойдем, Ромочка в комнату.

**Валентин**: Не взяли. Если прикажут – пойду! (*отвечает с негодованием Светлане*)

*Светлана и Рома уходят в комнату. Валентин зажигает свечу. Сидит в одиночестве.*

**IV.**

*Поздний вечер. Валентин подкидывает дрова в печь. Рома стоит у окна. Руки Ромы застыли под рукомойником. Долго льется вода. Генрих и священник Томас сидят за столом. Медленно пьют коньяк. На столе под локтем Генриха много бумаг.*

**Валентин**: Рома, хватит лить воду.

**Рома**: У меня руки не отмываются.

**Валентин**: А ты с мылом мой. Мыло есть – знаешь?

**Рома**: Не отмываются.

**Валентин**: А ты сильнее три.

*Валентин подходит к Роме, прилагает много силы, чтобы отмыть руки Роме*

**Рома**: Больно

**Валентин**: Терпи

**Рома**: Деда, мне больно

**Валентин**: Мне тоже больно, но я терплю.

**Генрих**: Валентин?

**Валентин**: Да, Генрих? (*Роме*) На, полотенце…

**Генрих**: Мы поздно кончили. Темно уже. У нас принят такой обычай. Старший офицер подписывает сообщение родным о гибели солдат. Такой порядок принят после первой мировой войны для репутации армии. После благоустройства могил, родным также направляются фотографии с мест захоронения. Их мы не успели сделать. Томас завтра уезжает. И если мы проснемся очень рано, то успеем сделать фотографии.

**Валентин**: Ну раз надо, то сделаем Генрих.

*Светлана стучится в дверь. Открывает и спрашивает. Но потом не уходит,
а продолжает стоять у порога*

**Светлана**: Кушать будете?

**Валентина**: Нет, потом. Видишь разговариваем!?

**Генрих**: Нет, мы не будем ужинать.

**Рома** (*немецкому священнику*): А что вы пели, там, в поле?

**Генрих**: Что пел Томас? Томас не знает русский язык.

**Рома**: Да, что он пел?

**Валентин**: Рома, тебе пора спать. Иди

**Генрих**: Подожди, Валентин. Томас читал проповедь о смерти солдат во имя фюрера, немецкого народа и рейха.

**Рома**: А почему он не пел у нашей могилы?

**Валентин**: Рома?!

**Генрих**: Томас католический священник. У нас с вами разные веры и правила.

**Рома**: А какая разница когда все уже мертвые? Разве после смерти у всех разные пути?

**Генрих**: Наверное, путь у всех один. Но провожаем в этот путь мы разными способами. Это всего лишь знаки отличия, как военная форма. У вас своя, у нас своя.

**Рома**: А почему мы всех ваших солдат хоронили в разных могилах? А всех своих в одной?

**Светлана**: Валя?

**Валентин**: Ну что я сделаю? Иди в комнату.

**Генрих**: Порядок такой. Каждому погибшему немецкому солдату отводится отдельная могила. Но для полного соблюдения свода правил похорон нам не хватало оркестра и салюта. Не знаю кому в голову пришло написать такие правила. И как он себе представлял игру оркестра и пуск салюта, когда вокруг ведутся военные действия.

**Рома**: А что такое салют?

**Генрих**: Много красивого огня в небе. Залпы.

**Валентин**: Рома, пойдем? Баба тебя ждет

**Рома**: Я сегодня первый раз был на похоронах.

**Генрих**: Томас на похоронах каждый день.

**Рома**: Деда, я видел тётю Тамару в общей могиле. У нее были ранены ноги, но она была, как живая.

**Светлана**: Тамару?

*Общее молчание*

**Валентин**: Да. Тамары не стало прошлой ночью. Её мы схоронили вместе с солдатами в братской могиле.

**Генрих**: Кем вам приходилась эта женщина?

**Валентин**: Она была моей троюродной сестрой. Но я не поддерживал с ней никакой связи. Наши семьи враждовали. Честное слово. Свидетели могут подтвердить.

**Генрих**: Я получил всю информацию по смерти этой женщины. Я вижу, что ваша жена не знает. На днях была организована засада, в ожидании прихода партизан. По нашим сведениям, в тот дом должны были тоже прийти. А женщина стала жертвой несчастного случая. Как оказалась она встала ночью, чтобы пойти в сарай и набрать сена для коровы. Наш солдат услышал шорох в сенном сарае и подумал, что это партизаны. Он дал очередь из автомата без предупреждения. Вышла ошибка.

**Светлана**: Господи. Во имя отца и сына…

**Валентин**: Все, Света, потом. Иди.

**Генрих**: Иногда случаются просчеты.

**Рома**: Я хочу спеть на могиле тети Тамары. Мне кажется, она бы хотела, чтобы на её могиле тоже спели.

**Валентин**: Рома, давай мы пойдем спать! А все дела оставим на завтра!

**Рома (***Томасу***)**: Вы можете спеть на её могиле?

 **Томас**: Was hat der Junge gesagt? (Что говорит мальчик?)

 **Генрих**: Er will, dass du seine Tante begrabst. (Он хочет, чтобы ты отпел

 его тетку)

 **Томас**: Unsinn (Глупости).

 **Генрих**: Er ist klein und versteht nichts (Он маленький и ничего не

 понимает)

**Рома** (Генриху): О чем вы говорите, я не понимаю.

**Генрих**: Томас сказал, что его проповедь для солдат, которые умерли во имя немецкого народа. И эти слова не подходит для твоей тети. Ведь она умерла не за немецкий народ.

**Рома** (Генриху): Ну и что? Они же все умерли. И немецкие солдаты, и моя тетя.

**Генрих**: Я только что говорил тебе о наших правилах.

**Рома** (Генриху): Но ведь и салюта не было. Значит вы уже нарушили правила. Если вы не хотите петь, то научите меня. Я сам спою на её могиле.

 **Томас**: Was er will? (Что он хочет?)

 **Генрих**: Er will, dass du seine Tante begrabst . (Он хочет, чтобы ты отпел

 его тетку)

 **Томас**: Ein verrückter Junge. (Какой-то безумный мальчик.)

**Светлана**: Валя?

**Валентин**: Света, иди в комнату. Я приведу Рому. Все будет хорошо.

**Светлана**: Я надеюсь…

**Рома**: Баба, я не хочу спать. Иди.

*Светлана уходит*

**Валентин**: Рома, взрослым нужно отдыхать. Не донимай их.

**Рома**: Но я хочу, чтобы было по-честному. Почему у каждого немецкого солдата была своя могила, а у наших общая? Но даже если и так, неужели тётя Тамара не заслужила прощальной песни. Песня была очень мелодичная, она мне понравилась. Она бы понравилась и тёти Тамаре. Дядя Томас, вы можете спеть на могиле тёти Тамары свою песню?

*Томас понимает, что хочет от него мальчик, вырывает листок из молитвенника*

 **Томас**: Jetzt. Gib ihm das Blatt. Und lass ihn singen. (Сейчас. Передай

 ему этот листок. И пусть идет петь.)

**Генрих**: Это тебе. Текст песни из молитвенника о священной жертве павшего. А теперь тебе нужно идти. У нас еще много дел.

*Рома берет вырванный листок. Пытается прочитать. Не может. Валентин берет Рому за руку и уводит в спальную комнату к бабушке.*

**V.**

*Валентин и Светлана находятся в кухне, в темноте. Шепчутся, чтобы не разбудить Рому.*

**Валентин**: Я вижу, как ты смотришь на меня. Ты считаешь, что мои руки в крови. А они не в крови, Света. Я не буду перед тобой оправдываться. Тебе все ясно и точно сказали: была допущена ошибка.

**Светлана**: Ты даже её похоронить по-человечески не смог.

**Валентин**: Она похоронена в братской могиле.

**Светлана**: В окопе

**Валентин**: В братской могиле. Хоронили всех. Отдельно схоронить не дали. Не положено. Только вместе со всеми. Она ничем не отличается от остальных. Генрих сказал - её спутали с партизанами. Вот так вышло… Ты хочешь жить, Света?

**Светлана**: Так жить я не хочу…

**Валентин**: А я хочу.

**Светлана**: А ведь это ты натравил немцев на этот дом…

**Валентин**: Нет

**Светлана**: Ты, конечно, ты. Чтобы остаться при своей работе. При своем гнусном деле….

**Валентин**: Я никого не натравливал. Я дал показания насчет партизанского движения. Но не сказал ничего конкретного. У них хватило солдат, чтобы проверить всех. Они просто разделились и устроили засаду. Это стечение обстоятельств. Рок.

**Светлана**: Не рок это, Валя. Ты свою сестру убил.

**Валентин**: Чтобы твой дом сохранить.

**Светлана**: Да зачем мне мой, вот такой, дом, в котором мне страшно шаг сделать без разрешения?

**Валентин**: А куда идти? И что делать? Ты хочешь на её месте оказаться? Мне 67 лет. Я утром еле с кровати подымаюсь. Я не боец. Я просто хочу жить. Разве это грех? В чем ты меня попрекаешь? В моем желании жить? Или в том, что я не могу так просто отказаться от жизни, как ты?

**Светлана**: Ты слеп. И мне глаза колешь. Как ты не понимаешь.

**Валентин**: Я все понимаю. И быть может даже больше положенного, понимаю. И я думаю, постоянно думаю, как выбраться из этого круга. Но сейчас нет никаких вариантов. Даже Ромку никуда не отправить.

**Светлана**: Я не хочу больше молчать. Я расскажу Ромке, что его отец погиб на войне. Не хочу лжи. Меня грызет это молчание.

**Валентин**: Нет, ты ему ничего не скажешь. Когда придет время, я сам скажу. Он еще маленький.

**Светлана**: Ты задумывался почему от окна не отходит? Ты же не хочешь слышать и видеть никого из нас. Он, Валя, папу ждет. И он уже взрослый, чтобы все понять. Как могилы рыть и родственников хоронить – не маленький, а как правду знать – маленький. Это ты маленький, Валя. Нам не будет жизни в этом доме. И не важно кто придет сюда следующий. Наши или не наши его займут. Наши займут – под трибунал пойдем. Доложат быстро, кто кого тут покрывал.

**Валентин**: Нет, мы по-другому не могли.

**Светлана**: А кому ты будешь доказывать, как ты мог или не мог. Смогли, как-то. Тебя, твой Генрих, с собой не позовет. Я не знаю на что ты надеешься.

**Валентин**: Я ни на что не надеюсь.

**Светлана**: Попроси съехать Генриха.

**Валентин**: Я не могу.

**Светлана**: Почему?

**Валентин**: Его отец спас меня из плена.

**Светлана**: Так его отец и зятя твоего убил.

**Валентин**: Нет. Его отец уже давно мертв.

**Светлана**: Мне кажется, я знаю, чего ты боишься. Тебе сейчас дали то, что ты всю жизнь хотел. А ты хотел всю жизнь смотреть на людей свысока. На всех людей – как на меня смотреть. И чтобы тебя боялись, как я боялась тебя всю свою жизнь. Чтобы твое слово – законом было, для всех, как для меня. Да только я отбоялась своё, Валя. Мне только за Ромку боязно. Остальных схоронила уже. А ты теперь боишься потерять, то что тебе дали!

**Валентин**: Нет, ты говоришь абсолютный бред.

**Светлана**: Ну вот ты и добился своего. И как тебе с этим живется? Знаешь, что бабы говорят?

**Валентин**: Дурь. Бабы всегда говорят одну дурь.

**Светлана**: Дурь, но до чего ж обидную. Валька, говорят, немецкий прихвостень. Хвостик Сатаны.

**Валентин**: Кто сказал?

**Светлана**: Убьешь если скажу?

**Валентин**: Кто?

**Светлана**: Скажу. А ты скажи, убьёшь?

*Рома входит на кухню с листком из молитвенника*

**Рома**: Ба?

**Светлана**: Я тебе скажу, потому что никто тебя здесь не боится, за чьими бы спинами ты не ходил (*Роме*) Что мой хороший?

**Рома**: Холодно.

**Светлана**: Иди ко мне

**Рома**: Ба, а вы не спали?

**Светлана**: Нет, не спали, Ромочка.

**Рома**: А почему?

**Светлана**: Не хотели тебя тревожить. Ты так сладко спал. Хочешь чаю сделаю?

**Рома**: Хочу. Деда?

**Валентин**: Что?

**Рома**: Почему ты злишься?

**Светлана**: А у него других чувств нет и никогда не было. Только злоба всегда была.

**VI.**

*Поздний вечер. Генрих сидит на своей кровати. Медленно пьет коньяк маленькими глотками. Он уже довольно пьян. Встает. Ходит по комнате взад-вперед. Возвращается к кровати. Герой словно не находит себе места. Достает из нагрудного кармана губную гармошку, начинает играть. Долго играет. Подходит к окну. Делает глоток коньяка. Продолжает играть. В комнату врывается Светлана, после конфликта с Валентином.. Бросается в ноги к Генриху. Генрих прекращает игру, не убирая от губ губную гармошку.*

**Светлана**: Пожалуйста, прекратите играть, прекратите ходить, прекратите жить в этом доме. Пожалуйста, уходите. Ради всего святого, заберите все что хотите, но оставьте нас в покое, я умоляю вас. Не за себя прошу. За мужа прошу. За внука прошу. Мне уже больше ничего не нужно.

*Следом за Светланой в комнату вбегает Валентин, а за Валентином и внук Рома.*

*Валентин хватает Светлану за заднюю часть воротника халата, отодвигая героиню от Генриха. Светлана падает на пол.*

**Валентин**: Что же ты говоришь дура, закрой свой поганый рот!

*Рома повисает на руке Валентина*

**Рома**: Дедушка – дедушка! Ты её убьешь!

**Валентин**: Я вас запру в комнате…

*Валентин откидывает Рому. Генрих наблюдает за происходящими событиями в прежней позе*

**Светлана**: Я не могу больше это слушать. Я схожу с ума. Дьяволы.

*Валентин бросается в ноги Генриха*

**Валентин**: Генрих прости мою жену и внука. Они не понимают, что творят.

*Валентин поворачивает голову на Светлану.*

**Валентин**: Она слабая женщина, это просто нервный срыв. Она, просто устала, Генрих.

*Валентин встает, подходит к Светлане, обнимает*

**Валентин**: Вставай! Вставай. Пожалей нас. Пойдем. Пойдем.

**Светлана**: У меня больше нет дома. Нет больше дома.

**Валентин**: Замолчи.

**Светлана**: Дайте мне уйти. Отпустите меня к сестре. Отпустите меня к родной сестре. Я дойду сама, 30 верст, я дойду. Отпустите со мной внука, прошу вас.

**Валентин**: Тише, тише, тише…

*Рома прячется под столом, смотрит на происходящие события со стороны. В его глаз страх. Генрих, словно застыл,* *не убирая от губ губную гармошку.*

**Валентин**: Давай, поднимайся. Поедешь ты к своей сестре. Все поедем.

**Светлана**: Я не могу больше. Задыхаюсь.

**Валентин:** Вставай же… Вставай… Пойдем в комнату, пойдем…

*Валентин уводит Светлану в комнату, сразу возвращается к Генриху.*

**Валентин**: Прости меня, Генрих. И жену мою, Светлану, прости и внука прости моего. Прости за беспокойность. Они не понимают.

**Генрих**: Да все они понимают. Каждый из них просто хочет жить.

**Валентин**: Вини меня. Всё я. Не смог образумить бабу. Всё – я. Если вздумаешь…, то меня.

*Генрих тихо начинает подыгрывать. Через некоторое время продолжает разговор.*

**Генрих**: Хочешь выпить, Валентин?

**Валентин**: Выпить?

**Генрих**: Выпить

**Валентин**: Хочу

**Генрих**: Давай выпьем с тобой Валентин. Неси кружку.

*Генрих наливает Валентину коньяка*

**Генрих**: Валентин, что ты сильнее боишься? Меня или смерти?

**Валентин**: Ну…

**Генрих**: Скажи, как есть.

**Валентин**: Смерти я боюсь больше.

**Генрих**: Ну вот давай тогда за это и выпьем, за то, что если и боятся чего-то, то только смерти. А это все. Тьфу.

**Валентин**: Как скажешь, Генрих.

**Генрих**: А я вот больше себя боюсь, наверное. Мне иногда кажется, что я сам на себя руки наложу. Мне часто снится один и тот же сон, как я беру пистолет, подношу его под подбородок, закрываю глаза и просыпаюсь. Оттого я порой не знаю кого больше боюсь. Смерти или себя. Ведь я и есть смерть, когда об этом задумываюсь. А ведь где-то еще есть спокойная жизнь и спокойные реки. Гладь такая, знаешь. Такая гладь, что боится исказить отражение голубого неба. Вот я хочу туда, чтобы не думать о себе и смерти. Чтобы растворится в этой глади, но ощущать, что живой. Просто смотреть так наверх. Смотреть наверх. И не видеть больше ничего, кроме этого неба.

*Генрих начинает снова играть на гармошки*

**Генрих**: Валентин, ты не бойся. Ты пей. Или бойся. Смотри сам, как тебе привычней. Тебе сколько лет сейчас?

**Валентин**: 67

**Генрих**: Тем более. Поздно менять привычки…. Я не убью тебя. И Светлану, и внука твоего тоже не убью. Ни спалю ни одного дома. А сейчас встану и просто уйду. А послезавтра тут уже никого не останется. Не будет никаких боев. У нас поменялись планы…. Конечно, если так просто мы оставим Смоленск, то эту войну мы проиграли… Только ведь, наверное, и тебе, Валентин, жизни не будет после моего ухода. Я же у тебя спал и ел. Знаешь, не из чувства благодарности, а из-за вероятности исхода, я могу вас сдать в плен, чтобы твоя жена искупила вину за то, что вы работали на немецкую армию. К тому же, может быть тогда ты не пойдешь под трибунал…. Судьбу не перепишешь, конечно, но это может тебя спасти… На этот счет у тебя еще есть время подумать. Ты пей. Я тебе еще налью. И еще одно. Составь, пожалуйста, список деревенских детей от 3 до 5 лет. Не тяни с этим.

**Валентин**: Зачем?

**Генрих**: Мы заберем их с собой

**Валентин**: А… зачем?

**Генрих**: Им дадут новые имена и новую жизнь. Они станут доблестными солдатами и работниками.

**Валентин**: Они будут жить?

**Генрих**: Валентин, это определят эмиссары Либенсборна. Не я. Они будут жить если пройдут проверку расовой полноценности.

**Валентин**: А если…

**Генрих**: В противном случае их ожидает печальная участь. Вероятнее всего их убьют.

**Валентин**: А что они будут знать о родителях?

**Генрих**: Они станут сиротами, чьи родители погибли за великую Германию и фюрера. Сделай, пожалуйста, для меня этот список. И подумай, хорошо подумай, насчет плена. Только не тяни ни с тем, ни с другим…. Легче будет…. Обязательно будет легче.

*Генрих опустошает флягу в кружку Валентина. Хлопает ему по плечу. В тишине собирается. Уходит из дома.*

**VII.**

*Валентин просидел до утра возле кровати на которой спал Генрих. Всю ночь он выполнял задание Генриха – составлял список деревенских детей. Рома проспал под кухонным столом всю ночь. В комнату заходит Светлана.*

**Валентин**: Завтра никого не будет. Все немцы уедут. Этой ночью планируется переброс немецких войск, который пройдёт через деревню. Завтра к обеду придут советские войска. Так сказал Генрих. Жечь дома не будут. Он предложил нам сдаться в плен. Поэтому нам нужно сейчас собраться и идти к нему в школу. Дальше он нас задержит и проведет до соседней деревни, где нас и оставит.

**Светлана**: А где мы сейчас? Разве не в плену?

**Валентин**: Собирай вещи и буди Ромку, он под столом.

*Валентин начинается собирать вещи*

**Светлана**: Ты можешь идти без нас. Мы останемся.

**Валентина**: У нас нет другого выбора. Нам нужно идти, Света. Сейчас нет времени рассуждать. Иначе нас посадят. Ты думаешь разбираться будут?

**Светлана**: Смерть в спину задышила?

**Валентин**: Раз дышит, значит еще впереди.

**Светлана**: Не впереди, Валя, не впереди. Поравнялись, раз боишься. Мне так больно разговаривать с тобой стало….

**Валентин**: Не разговаривай. Ты можешь собираться молча.

**Светлана**: Давай уж получим, что заслужили.

**Валентин**: А что мы заслужили?

**Светлана**: Суда Божьего…

**Валентин**: Ты дура прокл**я**тая. Где ж твой Бог был раньше?

**Светлана**: Наблюдал

**Валентин**: За тем, как у меня все отняли? За тем, как я выживал? За тем, что я пережил? За моими унижениями?

**Светлана**: Выживать по-разному можно

**Валентин**: Знаешь, что я скажу твоему Богу при встрече? А лучше сделаю?

**Светлана**: Что?

**Валентин**: При встречи с ним, я ему глаза выколю!

**Светлана**: А отчего ж тогда ты боишься сейчас, раз такой смелый? Раз Богу готов глаза выколоть?

**Валентин**: А я без него, без твоего Бога, всю жизнь обходился и сейчас обойдусь. А умирать страшно. Не помощник мне твой Бог. Не помню от него даже куска хлеба.

**Светлана**: Умирать не страшно, суд страшней. Ты иди, сдавайся. А я тут останусь, с Ромкой.

**Валентин**: Ромка?

*Рома продолжает сидеть под столом*

**Рома**: Я папу буду ждать.

**Валентин**: Нет больше папы, Ромк.

**Рома**: Не правда.

**Валентин**: Правда. И нас может не стать.

**Рома**: Не правда.

**Валентин**: Вы остаетесь?

**Светлана**: Да, Валя, остаемся.

**Валентин**: Рома?

**Рома**: Я остаюсь с бабой.

**Валентин**: Ну хорошо. Я вас предупреждал.

*Валентин в молчании продолжает собирать вещи, позже выходит из комнаты с вещами и списком. Светлана и Рома подходят к окну, смотрят, как уходит Валентин.*

**VIII.**

*Вечер. Рома стоит у окна. Светлана сидит за столом.*

**Рома**: Дедушка идет…

**Светлана**: Не посмел значит…

*Валентин заходит в дом. Садиться на порожек. Закрывает лицо руками. Долгое молчание*

**Светлана**: Я думала ты не вернешься….

**Валентин**: Я сделал все что смог.

**Светлана**: Что ты сделал?

**Валентин**: Генрих мне дал задание - составить список деревенских детей. Они собирались их забрать.

**Светлана**: Бог мой.

**Валентин**: Я не дал правдивый список и предупредил жителей деревни чтобы они спрятали своих сыновей и внуков… Я предупредил все дома, куда меня впустили и захотели слушать…

**Светлана**: И что теперь?

**Валентин**: Не знаю. Я передал этот список Генриху. Я надеюсь, что они не успеют найти детей и не придут за нами….

*Из окна видно несколько проезжающих немецких мотоциклистов.*

**Рома**: Проехали несколько мотоциклов.

*Валентин с замиранием слышит звук мотоциклетного двигателя.*

**Рома**: Кто-то остановился у нашего дома…

**Валентин**: Ну вот и все.

**Рома**: Это Генрих… Он зовет меня к себе…

**Валентин**: Нет, Рома, ты остаешься здесь. Я пойду.

**Светлана**: Господи… Господи…

**Валентин**: Рома, отойди от окна. Иди в свою комнату.

*Рома в страхе отходит от окна. Светлана закрывает лицо руками. Валентин выходит из дома. Немая сцена. Валентин возвращается. В его руках гармошка, которую передал Генрих для Ромы.*

**Светлана**: Будь ты проклят! Будь ты проклят! Будь ты проклят. Будь ты проклят… Будь ты проклят….

*Светлана разбивает губную гармошку. У нее случается истерика, Валентин уводит жену в спальную комнату. Рома собирает губную гармошку по частям. Позже Валентин возвращается к Роме. Начинает помогать собирать гармошку.*

**Валентин**: Рома, чтобы не случилось. Обещай мне, что будешь меня ждать?

**Рома**: А что может случится?

**Валентин**: Знай только, что я обязательно вернусь.

**Рома**: Хорошо, дедушка!

**Валентин**: Давай ляжем отдыхать прямо здесь. Бабушке не хорошо. Пусть отдохнет одна.

**Рома**: Хорошо.

*Валентин и Рома засыпают на кровати, на которой спал Генрих*

**IX.**

*Утро следующего дня, героев будит шум двигателей и русская речь советских солдат за окном. В дом постучали. Светлана в халате заходит в комнату к Валентину и Роме. Светлана и Валентин встретились взглядами. Оба молчат.*

**Рома**: Папа?

*Рома бежит к окну, чтобы посмотреть кто стучит.*

**Рома**: К нам стучится какой-то солдат. Я открою? Деда? Баба? Я открою дверь? Дед?

**Валентин**: Открывай…

*Рома побежал открывать дверь. В дом зашел советский солдат, в грязной форме, голодный, уставший, в портянках, торчащих из кирзовых ботинок.*

**Солдат:** Отец, я очень голоден. Накорми?

**Светлана**: Да, сейчас.

*Светлана достает чугунок с картошкой из печи, передает солдату.*

**Светлана**: Кушайте

**Солдат**: Спасибо. Ушли, не успели. У вас были кто?

**Валентин**: Кто были?

**Солдат**: Немцы, в вашем доме были?

**Валентин**: Да

**Солдат**: Сколько? Кто?

**Валентин**: Ночевал унтерштурмфюрер. Священник был, ночевал.

**Солдат**: Что делали?

**Валентин**: Нас не трогали. Ели, пили.

*Валентин достал хлеб и кусок сала*

**Солдат**: Нет, отец, заверни с собою. Некогда. Кто в доме проживает?

**Валентин**: Я, жена моя Светлана и Рома, внук.

**Солдат**: Ага. Понял.

*Солдат рассовывает по карманам штанов картошку, хлеб и сало*

**Солдат**: Ладно, отец, спасибо. Давай.

**Светлана**: До свидания.

**Рома**: До свидания.

**Солдат**: До свидания

*Воцарилась тишина. Валентин словно ждал своего «часа». Светлана начала уборку по дому. Рома сидел перед окном, продолжая ждать своего отца. Через некоторое время Рома заметил советского офицера, который направлялся в сторону их дома.*

**Рома**: Еще один солдат идет. Открывать?

*В дверь постучали*

**Светлана**: Открой

**Офицер**: Добрый день. Здесь проживает Савельев Валентин Александрович?

**Валентин**: Я – Савельев Валентин Александрович…

**Офицер**: Вы исполняли обязанности старосты колхоза во время оккупации деревни немецкими захватчиками?

**Валентин**: Я исполнял эти обязанности, так точно.

**Офицер**: Пройдемте со мной, у меня есть несколько вопросов к вам.

**Валентин**: Каких вопросов, офицер?

**Офицер**: Мы допросим вас и отпустим. Это не займет много времени. Нас интересует в каких домах располагались немцы, что вывезли с собой. Ряд вопросов, на которые вы сможете нам ответить и помочь.

**Валентин**: А куда идти-то?

**Офицер**: Мы разбили штаб в школе. Я пришел за вами.

**Валентин**: Ну хорошо. Пойдемте.

*Светлана заплакала и бросилась на колени к офицеру*

**Светлана**: Миленький, солдатик, смилуйтесь. Он не сам напросился на эту должность, его назначали изверги. Валя, мой, помогал жителям деревни все время. Не позволил увезти наших детишек. Не спал и не ел. Невиновен он. Мы все виновны если виновен Валентин, ведь я своими руками их кормила, поила.

**Офицер**: Успокойтесь матушка. Не переживайте.

**Валентин**: Тише Света. Тише. Тише.

**Офицер**: Встаньте, матушка. Это будет обычный разговор. Встаньте, ну же.

**Светлана**: Я пойду с вами. Я пойду с вами.

**Офицер**: Мы со всеми обязательно пообщаемся. Сегодня нам нужно задать вопросы Валентину Александровичу.

**Светлана**: Господи…

**Офицер**: Валентин Александрович, пройдемте?

**Валентин**: Пройдемте.

*Офицер и Валентин уходят из дома. Рома наблюдает за ними из окна. Светлана плачет.*

**Х.**

*1943 год. Освобожденная деревня Смоленской области.* *Кухня старого деревянного дома (избы). По периметру стен кухонная утварь. В центре помещения деревянный стол, скамья, табурет. Справа печь. Слева окно с обзором на центральную улицу деревни, умывальник. В комнате двое – бабушка и внук. Внук стоит напротив окна и смотрит на улицу. Бабушка сидит за столом. Из окна видно несколько проезжающих советских мотоциклистов.*

**Светлана**: Рома?

*Через некоторое время Светлана повторяет*

**Светлана**: Рома?! Оглох что ли? Поди уже от окна. Кому сказала? Что ты там нашел?

**Рома**: Ничего…

**Светлана**: Ну и поди тогда. Зашторь…

**Рома**: Ба?

**Светлана**: Что? Принеси лучше дров с сарайки. Накинь только на себя что-нибудь, а то простудишься.

**Рома**: Сейчас принесу. Ба, а что теперь будет?

**Светлана**: Я почем знаю. Живы, и слава Богу (*крестится*). Что тебе еще нужно?

**Рома**: А где дед?

**Светлана**: Скоро придет.

**Рома**: Когда он придет?

**Светлана**: Скоро придет…

**Рома**: Дед, тоже попросил меня его ждать. Как и отец.

**Светлана**: Когда-нибудь они все придут. Мы обязательно с ними встретимся.

*Светлана одевает куртку и выходит на улицу за дровами.* *Рома раскрывает смятый листок из молитвенника и на непонятном языке по памяти вспоминает мелодию песни Томаса. Пытается напеть. Позже достает из кармана губную гармошку, пробует наиграть эту мелодию.*