**Игорь Тарасевич**

**РОМУЛУС И ВЕНУСА**

**маленькая фантазия на тему Шекспира**

**в 2х действиях**

**Действующие лица:**

**Пруденса[[1]](#footnote-1), матриарх общины**

**Плануса[[2]](#footnote-2), глава клана планусов из общины Пруденсы**

**Монтиса[[3]](#footnote-3), глава клана монтисов из общины Пруденсы**

**Каллидус[[4]](#footnote-4), приближенный Пруденсы, планус**

**Ветерис[[5]](#footnote-5), личный охотник Пруденсы, монтис**

**Ромулус[[6]](#footnote-6), молодой планус**

**Венуса[[7]](#footnote-7), молодая монтис**

**Фортис[[8]](#footnote-8), молодой монтис**

**Игнавум[[9]](#footnote-9), молодой монтис**

**Инфеликса[[10]](#footnote-10), девушка планус**

**Иустим[[11]](#footnote-11), молодой планус**

**Тантум[[12]](#footnote-12), молодой монтис**

**Нунсис[[13]](#footnote-13), молодой планус**

**Импробуса[[14]](#footnote-14), молодая планус**

**Малума[[15]](#footnote-15), старая монтис**

**Регикта[[16]](#footnote-16), девушка планус**

**Постерума[[17]](#footnote-17), шаманка**

***Действие происходит в период палеолита.***

***Время летнее, и шкуры людям не нужны.***

***У всех людей выступающие клыки на месте резцовых зубов, у мужчин редкие бородки и густые волосы на голове, у женщин длинные белые, черные или седые волосы.***

***Монтисы брюнеты, планусы блондины.***

***У всех мужчин обоих кланов на шее висят деревянные ножны с костяными ножами.***

***Когда люди садятся на землю, они сидят по-обезьяньи.***

***В пьесе есть сексуальные сцены и сцены каннибализма. Как только начинается такая сцена, перед зрителями выходят двое мужчин в черных костюмах с галстуками и в шляпах и развертывают перед зрителями занавесочку. И потом сразу уходят.***

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

**КАРТИНА ПЕРВАЯ**

***На заднике кукурузное поле.***

***Сбоку свисают лианы.***

***На сцене Постерума. Она, в отличие от остальных героев, закутана в шкуры, ее волосы прикрыты листьями, лица почти не видно, в руках бубен.***

***ПОСТЕРУМА: В лесах нет счета и зверью, и дичи,***

***И рыба плещет в сотне синих рек.***

***Живи счастливо, соблюдай обычья,***

***И будь собой доволен, человек.***

***Но нет! Он сам себе накликал горе.***

***Позвал в свою простую сторону.***

***Таких я знаю несколько историй.***

***И вы сейчас узнаете одну.***

***Любовь! Предвестник жесткосердной смерти.***

***Пройти меж них, по лезвию скользя.***

***И убежать от лютой круговерти,***

***Желать - возможно. Убежать - нельзя.***

***Постерума уходит.***

***Входят Фортис и Игнавум.***

**ФОРТИС. Это их земля, планусов. Они здесь копали, мотыжили, сажали кукурузу, и вот теперь она взошла и созрела. Но не они соберут ее, а мы, и даже сама глава их клана Плануса ничего не докажет Пруденсе, потому что никто нас не увидит. Хо-хо-хо! Сойдет и кукуруза, если нет мяса.**

**ИГНАВУМ. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери! Пруденса матриарх всей общины, и она прекрасно знает, что у нас в горах не растет такая кукуруза. Початки только начинают созревать и сразу же засыхают. И горох… Сам знаешь, Фортис, какой у нас, монтисов, горох и какой у планусов. Пруденса справедлива и не станет гневаться из-за одного какого-то кукурузного поля. Но прежде, чем мы пожрем, хочешь мне задвинуть? Твоя очередь.**

**ФОРТИС. Сейчас нажремся кукурузы, потом посмотрим, может, кто из планусов в одиночку придет на поле, и его можно будет сожрать. Для чего еще враждовать, если нельзя съедать друг друга? А потом, так и быть, я тебе задвину, хотя твой зад, друг, мне уже сильно надоел.**

**ИГНАВУМ. Да, жрать хочется ужасно. Дня три ведь ничего не жрали. Задвинь мне, это отвлечет тебя от мыслей о жратве.**

**ФОРТИС. Ладно, становись.**

***Игнавум встает на четвереньки, Фортис пристраивается сзади, но тут Игнавум прикладывает палец к губам.***

**ИГНАВУМ. Тихо! Девчонка! Девчонка планус!**

***Фортис и Игнавум прячутся.***

***Появляется Инфеликса с большой плетеной корзиной. Фортис и Игнавум бросаются на нее, Фортис ударяет ее ножом.***

***Инфеликса падает.***

**ФОРТИС. Вот это другое дело! Смотри, какая молоденькая вагинка. Может быть, она даже еще никому не давала. Но сначала пожрем.**

***Фортис и Игнавум начинают рвать клыками и есть ягодицы Инфеликсы.***

***Морды Фортиса и Игнавума и ягодицы Инфеликсы окрашиваются кровью.***

**ИНФЕЛИКСА стонет.**

**ИГНАВУМ. Не пойму, она еще живая, что ли?**

**ФОРТИС. Да мне все равно. Мне надо прежде всего пожрать. А задвинуть всегда успеем. Тем более, вагина у нее еще будет теплая.**

**ИГНАВУМ. Не люблю сырое мясо, но приходится, что поделать.**

**ФОРТИС. Смотри, какой привередливый… Съедим сейчас только зад, груди и вагину, остальное оставим волкам. Не в пещеру же ее тащить. Глава нашего клана Монтиса нас, конечно, похвалит, но я считаю, что в клане каждый должен заботиться о себе сам.**

**ИГНАВУМ. Зачем же тогда жить кланом? Ты прекрасно знаешь, что мы всегда делимся добычей.**

**ФОРТИС. А я не хочу делиться... Ладно, пойдем, пока не набежали планусы, мало ли что. Поднимай ее. Я по дороге задвину ей маленько.**

**ИГНАВУМ. Я, я, я! Вечно у тебя только я, я, я! Все охотники в клане ей задвинут, прежде, чем насадить на вертел. Не ты один. Я по дороге тоже ей задвину.**

**ИНФЕЛИКСА стонет.**

***Игнавум взваливает Инфеликсу на плечо.***

***Игнавум и Фортис уходят.***

***Входит Иустим.***

**ИУСТИМ. Беспечная девчонка. Пойти сюда одной собирать початки! Это поле прямо у подножья горы, на которой живут проклятые монтисы… Хотя это наша земля… (кричит) Инфеликса! Инфеликса!... Наверное, уже ушла… У меня такое странное чувство… Я все время хочу видеть только ее, Инфеликсу… произносить ее имя – Инфеликса, Инфеликса, Инфеликса… Говорить только с нею…. И танцевать у вечернего костра только для нее… Спать с нею рядом на одной волчьей шкуре, когда возвращаюсь с охоты… Я мечтаю задвинуть ей первым в семье… И даже… Понимаю, что это невозможно…. Но все-таки я хочу, чтобы кроме меня ей ни один охотник в семье не задвигал… Никогда… (кричит) Инфеликса! Инфеликса!**

***Является Тантум.***

**ТАНТУМ. Ну, что ты орешь, глупый планус? Хочешь, чтобы сейчас сюда сбежались все монтисы?**

***Иустим выхватывает нож из ножен.***

**ИУСТИМ. Я тебя знаю. Ты Тантум. Доставай свой нож, проклятый монтис!**

**ТАНТУМ. Я не собираюсь драться, Иустим.**

**ИУСТИМ. Ха! Смешно слушать! Он пришел на наше поле, и он не собирается драться. Ха! Ты что, ребенок или старик, которому тридцать зим? А-а, вероятно, ты просто трус! Трус! И вор! Я знаю – у вашего клана три дня не было добычи. Вот ты и решил подкормиться сладкой кукурузой, словно кабан. А ты знаешь, что Пруденса запретила нарушать границы даже для охоты? Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ТАНТУМ. Ты даром не трать красноречье. Сюда пошли двое наших – Фортис и Игнавум. Я хотел их вернуть. Нашему клану не нужны войны из-за пары кукурузных початков. Нам делить нечего.**

**ИУСТИМ. Кроме женщин.**

**ТАНТУМ (смеется). Ну, так следите за своими женщинами получше, вот и все. И будет мир.**

**ИУСТИМ. Вот оно что!**

***Иустим бросается на Тантума, тот успевает оттолкнуть Иустима и тоже выхватить нож.***

***Входят Плануса, Ромулус, Нунсес и Импробуса.***

***У Импробусы в руках копье.***

**ПЛАНУСА. Глядите-ка – Иустим горазд только петь и танцевать, а лучшего охотника монтисов где ему зарезать.**

***Ромулус и Нунсес бросаются на Тантума, он отбивается уже от троих.***

***Входят Монтиса, Фортис, Игнавум и Венуса.***

***У Венусы в руках копье.***

***Фортис и Игнавум включаются в драку.***

***Тантум ранит Ромулуса в ногу. Ромулус падает.***

***Схватка продолжается.***

**МОНТИСА. Вот так! Добей его!**

**ВЕНУСА. Какой он красавчик, матушка Монтиса.**

**МОНТИСА. Кто?**

**ВЕНУСА. Этот раненый планус. Вы позволите, матушка Монтиса, я сьем у него пенис и яйца, когда его зажарят.**

**МОНТИСА. Я сама съем его пенис и яйца, когда они хорошенько поджарятся.**

**ВЕНУСА. Какое правильное решение, матушка Монтиса!**

**ПЛАНУСА. Держитесь, ребята! (Импробусе). А ты что стоишь, Импробуса, милочка моя? Ты при мне ходишь только для того, чтобы тебе в задницу задвигали мои личные охотники? Думаешь, я не знаю? Я у тебя вагину вырежу и брошу волкам.**

**ИМПРОБУСА. Что вы, матушка Плануса, как вы могли даже предположить такое?**

**ПЛАНУСА. Вступай в бой, шлюха. Потом поговорим, если останешься жива.**

***Импробуса вступает в схватку. Венуса тоже вступает в схватку.***

***Ромулус пытается отползти в сторону.***

**МОНТИСА (азартно кричит). Венуса, добей этого красавчика!**

***Венуса несколько раз тыкает копьем в Ромулуса, но он каждый раз уворачивается.***

***Входят Пруденса, Ветерис и Каллидус.***

**ВЕТЕРИС (громко). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

***Все бросают ножи и копья и распластываются ниц.***

**ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ПРУДЕНСА. Подлецы! Я запретила вражду между вами. Кто первый начал драку? Монтиса! Плануса! Говорите правду, если хотите жить!**

**МОНТИСА (приподнимая голову). Когда я пришла, драка уже началась, великая мать. А матушка Плануса уже стояла здесь на краю поля и подбадривала своих.**

**ПЛАНУСА (приподнимая голову). Когда я пришла, дрались только Иустим и Тантум. Матушка Монтиса врет, великая мать. Я не подбадривала своих. Это наше поле. Я пришла посмотреть, созрела ли кукуруза, наша кукуруза. Вы ведь еще две зимы назад отдали нам это поле, великая мать.**

**ПРУДЕНСА (Иустиму и Тантуму). Кто первый начал?**

**КАЛЛИДУС (приподнимая голову) О, великая мать! Кто первым начал – неважно.**

**ПРУДЕНСА. Действительно, все равно.**

**ВЕТЕРИС. Приказывайте, великая мать! Приказывайте!**

**ПРУДЕНСА. Ветерис! Обоим отрезать головы.**

**ВЕТЕРИС. Слушаю, великая мать.**

**ПРУДЕНСА. Голову Тантума в его клан монтисов, чтобы стояла на колу, пока не сопреет и мясо с нее не отвалится. И череп потом чтоб вечно на колу стоял. Голову Иустима в его клан планусов. Тоже на кол. Пусть все видят, как начинать драки. Тела можете сьесть. Только пенисы и яйца обоих мне пришлите, когда зажарите. А на будущее запомните – еще одна такая стычка, и в клане зачинщика я зарежу каждого десятого охотника и отдам в другой клан каждую третью девочку. Я больше не потерплю раздоров в своей общине.**

**КАЛЛИДУС (громко). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ВЕТЕРИС (громко, отстраняя Каллидуса). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ВСЕ ОДНОВРЕМЕННО. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери.**

**ПРУДЕНСА. Можете встать.**

***Все поднимаются.***

***Появляется Постерума, бьет в бубен, танцует и хохочет. Она танцует перед Тантумом и Иустимом, закрывая их от остальных.***

***Тантум и Иустим переглядываются и вдруг срываются с места и убегают.***

**ПРУДЕНСА. Догнать их!**

**МОНТИСА. Догнать его!**

**ПЛАНУСА. Догнать его!**

***Все бросаются вслед за беглецами, кроме лежащего Ромулуса.***

***Пруденса, Ветерис и Каллидус уходят.***

***Венуса возвращается.***

***Венуса с выставленным копьем осторожно подходит к Ромулусу. Тот выставляет вперед нож.***

***Постерума останавливает Венусу.***

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Прежде, чем сделать то, что ты собираешься сделать, хорошенько подумай. Подумай, что может произойти потом.**

**ВЕНУСА. Я собираюсь делать то, что хочу, шаманка Постерума.**

**ПОСТЕРУМА (отступая). Ты сама решила.**

***Постерума бьет в бубен, танцует и уходит.***

**ВЕНУСА (Ромулусу). Не бойся, я не стану тебя убивать. Спрячь нож. Я могла тебя убить в схватке, но нарочно ударяла копьем мимо.**

**РОМУЛУС. Не ври. Ты не убила меня в схватке, потому что я уворачивался. Что ж, убей меня сейчас. А бояться мне нечего. Еще до захода солнца я умру, когда вся кровь вытечет. Я знаю, у вас, монтисов, есть любители живой крови попить. Так я должен их огорчить – им достанется сухое мясо.**

**ВЕНУСА. Позволь, я осмотрю твою рану.**

**РОМУЛУС. Зачем?**

**ВЕНУСА. Быть может, я смогу тебе помочь. Только дай нож.**

**РОМУЛУС (смеется). Ты можешь заколоть меня одним ударом копья, а потом возьмешь мой нож, если захочешь.**

**ВЕНУСА. Вот дурак! Говорю тебе, если бы я хотела тебя заколоть, ты бы уже не дышал. Дай нож, мне надо отрезать кусок лианы.**

**РОМУЛУС. На, возьми, так даже лучше. Режь по горлу. Сразу.**

***Ромулус бросает нож Венусе.***

***Венуса отрезает лиану, перетягивает ногу Ромулусу, потом открывает висящий у нее на шее туесок, мазью из него покрывает рану и накладывает на рану листья.***

**ВЕНУСА. Вот так. Завтра ты опять сможешь бегать.**

**РОМУЛУС. Ты не врешь? Ты очень красивая, а я не верю красивым женщинам... Какие у тебя груди!.. Словно спелые виноградные гроздья… И ягодицы совершенно круглые и ослепляют, как сразу два утренних солнца.**

**ВЕНУСА. Я не вру. А ты не врешь, что я такая красивая? У тебя самый большой и красивый пенис, который я когда-либо видела.**

**РОМУЛУС. Опять врешь. У нашего Нунсеса пенис больше.**

**ВЕНУСА. Плевать мне на Нунсеса. Твой пенис самый большой и красивый, потому что это твой пенис. А ты мне сразу понравился, как только я тебя увидела в драке.**

**РОМУЛУС. Опять врешь. Это ты мне сразу понравилась, как только я тебя увидел в драке.**

**ВЕНУСА. А ты не врешь?**

**РОМУЛУС. Вот дура!**

**ВЕНУСА. Сам дурак!**

***Венуса садится на Ромулуса и прыгает на его пенисе.***

***Венуса с криком кончает.***

**ВЕНУСА. О, что это было сейчас? Все тело само начало дрожать, а из вагины горячее тепло распространилось, кажется, до кончиков пальцев на ногах и на руках. Мне показалось, я сейчас разлечусь на несколько кусков горячего мяса. Так у меня еще ни разу не было.**

**РОМУЛУС. В вагину тебе еще не задвигал ни один охотник. Ты ходишь за Монтисой, главою клана?**

**ВЕНУСА. Только что, в конце прошлой Луны, четверо мерзких стариков задвинули мне в зад. Одному вообще уже тридцать шесть зим, а он все смотрит на молодых девчонок… Поймали меня в лесу… В вагину не решились, хотя знали, что я попытаюсь ничего не сказать Монтисе. Она отправила бы меня обратно в семью… работать… (смеется) А я не хочу работать… Но теперь все равно. Монтиса меня не лизала уже несколько дней, теперь она сразу увидит, что произошло. Но нам надо уходить, милый, сейчас все могут вернутся. Меня убьют, если узнают, что ты мне задвинул.**

**РОМУЛУС. Опять врешь. Это ты мне задвинула.**

**ВЕНУСА. Я теперь не смогу без тебя. Мне кажется, что я уже не прежняя девчонка, тринадцать зим назад родившаяся у одной из матерей монтисов, а часть наших полей и лесов, часть наших гор и рек, что я сама великая гора, или бурная река, или широкое поле, полное голубых и красных цветов. Какое странное чувство, когда я смотрю на тебя… Еще когда шла драка, я посмотрела на тебя и вдруг что-то ударило меня в грудь изнутри. А когда ты мне задвинул… я тогда… мне тогда… Мне кажется, что ты – тоже весь мой мир, что мы вместе сейчас создали все вокруг, все, что мы видим…**

**РОМУЛУС. Это ты мне задвинула… И у меня какое-то странное чувство, когда я смотрю на тебя… Словно я теперь смогу победить тысячу вражеских охотников… Или пойти в одиночку на матерого кабана-секача… С одним копьем и одним ножом…А весь наш с тобою мир вокруг засиял по-новому, как деревья после дождя, когда вдруг выходит яркое солнце. И тебя мне хочется защищать от всех опасностей этого нового сияющего мира.**

**ВЕНУСА. Когда мы опять увидимся, красавчик? Сейчас надо разойтись, пока нас не хватились.**

**РОМУЛУС. Я напрошусь у Планусы сторожить это поле. Все равно я не смогу охотиться, пока нога совсем не заживет. Приходи сегодня после заката. Вечером уже я сам тебе задвину.**

**ВЕНУСА (смеется). Конечно! Я буду изо всех сил просить солнце поторопиться… Как тебя зовут?**

**РОМУЛУС. Ромулус. А тебя?**

**ВЕНУСА. Венуса.**

***Венуса помогает Ромулусу встать. Он хромает.***

***Ромулус и Венуса уходят.***

***С другой стороны вбегают Иустим и Тантум. Оба в изнеможении падают.***

**ТАНТУМ. Ну, что, глупый планус? Еще можешь бежать?**

**ИУСТИМ. Нет. Все равно поймают. Зачем перед смертью тратить силы?**

**ТАНТУМ. Вот что ты напал на меня? Почему?**

**ИУСТИМ. Прости, брат. Ты сказал, что нам, планусам, надо лучше следить за своими женщинами, вот кровь мне и бросилась в глаза. Сюда, на поле, сегодня утром пошла одна из наших девушек и пропала. Она совсем молодая, ее никто не смеет трогать, потому что Плануса, возможно, возьмет ее к себе. Это все знают. Но я все равно пришел за нею. Кстати, зачем мы опять вернулись сюда?**

**ТАНТУМ. Здесь не будут искать. Скорей побегут за реку, в сторону земель, где община дистантов[[18]](#footnote-18). А мы как раз и оставили следы, когда входили в реку. Они пойдут по обоим берегам искать, где мы вышли из воды.**

**ИУСТИМ. Вот к дистантам и надо было бежать. У нас с дистантами сейчас мир. Может, нас и не съели бы. А потом я бы вернулся и нашел Инфеликсу.**

**ТАНТУМ. У монтисов и планусов тоже сейчас мир. А ты на меня полез с ножом из-за невинной шутки.**

**ИУСТИМ. Потому что я глупец.**

**ТАНТУМ (смеется). Хорошо, когда охотник точно знает свое место в общине.**

**ИУСТИМ. Я хочу ее найти, брат.**

**ТАНТУМ. Тут были двое наших. Если после того, как твоей девчонке задвинули, они оставили ее в живых, она сейчас у нас в пещере. А там уж, как решит Монтиса. Она любит жареные груди. И все мы не ели мяса три дня. Разве что приказ Пруденсы поможет.**

**ИУСТИМ (садится по-собачьи). Уууу! Уууу! Уууу-ууу! Уууу! Уууууу! Ууууу!**

**ТАНТУМ. Тихо! Слушай! Слышишь?**

***Издалека раздаются удары барабана.***

***Иустим вскакивает.***

**ИУСТИМ. Праздничный барабан! Ваши убили кабана!**

**ТАНТУМ. Может, кабана… А может, и не кабана… Кабаны на прошлой Луне ушли отсюда.**

**ИУСТИМ. Я хочу ее видеть. Живую или мертвую. Может, еще не успели съесть.**

***Входит Постерума.***

**ИУСТИМ (Постеруме). Скажи, Постерума, найду ли я свою девушку планус?**

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Да! Да!**

**ИУСТИМ. Исполнится ли мое самое заветное желание?**

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Да! Да!**

**ИУСТИМ. Я иду! Иду!**

**ТАНТУМ. Только тихо, тихо! И слушать меня во всем. Если нас поймают, оба сразу останемся без голов. Монтиса из-за меня не станет ссориться с Пруденсой. И потом – ты разве не знаешь, что в общине запрещено разбиваться на пары? Эй, глупый планус, ты дважды рискуешь своей головой.**

**ИУСТИМ. Я хочу видеть Инфеликсу, брат.**

**ТАНТУМ (Пустеруме). Меня не убьют сейчас?**

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Нет! Нет!**

**ТАНТУМ (Иустиму). Идем.**

***Иустим и Тантум уходят.***

***Постерума танцует и бьет в бубен.***

**КАРТИНА ВТОРАЯ**

***Пещера клана Монтисы.***

***В центре горит огонь.***

***По сторонам свисают лианы.***

***У входа в пещеру частокол с надетыми на него черепами.***

***Монтиса сидит на небольшом возвышении. Рядом сидит Каллидус.***

***Фортис бьет в барабан и танцует вместе с Игнавумом, Венусой и Малумой вокруг костра.***

***На авансцене неподвижно лежит окровавленная Инфеликса.***

**МОНТИСА. Пруденса происходит из нашего клана. А ты планус. Почему же Пруденса так отличает тебя от других?**

**КАЛЛИДУС (смеется). Потому что я всегда даю ей хорошие советы.**

**МОНТИСА. И этот твой последний ей совет – хороший совет?**

**КАЛЛИДУС (смеется). А как же! Потому я заранее к тебе и пришел. Предупредить по-хорошему. Ведь ты наверняка уже знаешь, что Пруденса все решила. Так что ты не прячь ни лучших охотников, ни женщин, ни девчонок, которым еще не задвигали. Если хочешь жить.**

**МОНТИСА. Мне, конечно, уже донесли.**

**КАЛИДУС. Главное, мне не мешай.**

***Монтисы продолжают танцевать вокруг костра.***

***Монтиса и Каллидус присоединяются к танцующим.***

**ФОРТИС. Это Фортис принес добычу! Фортис! И все мясо отдал клану! Фортис такой человек! Фортис человек!**

**МОНТИСА. Скорее ее на вертел! И сожрать так, чтоб каждую косточку обсосать! Кости раскидать по лесу! И никто ничего не видел! (Фортису). Скорее! Не то твоя голова сегодня же окажется на колу! Я не стану тебя покрывать перед Пруденсой.**

**ФОРТИС. Сейчас, матушка Монтиса, сейчас!**

**КАЛЛИДУС (Монтисе). Я тебя не выдам. Только, еще раз говорю, ты мне не мешай.**

**МОНТИСА. Скорей! Скорей!**

***Фортис раздувает огонь.***

***Появляется Постерума и еще больше заводит всех в танец.***

***Сбоку подползают Тантум и Иустим.***

**ТАНТУМ. Тихо! Тащи ее за ноги сюда, пока наши танцуют. Только тихо, тихо!**

***Иустим подползает к Инфеликсе, ощупывает ее.***

**ИУСТИМ (Тантуму). Она мертвая! Она мертвая, брат!**

**ТАНТУМ. Тихо, глупец! Ползи сюда. Тихо!**

**ИУСТИМ. Так я ей ни разу и не задвинул! Так и не задвинул! Любовь моя!**

***Иустим залезает на Инфеликсу и задвигает ей.***

**ТАНТУМ (отползая назад). Глупый планус.**

***Инфеликса неожиданно обхватывает Иустима руками и ногами.***

**ИНФЕЛИКСА. Я ждала тебя всю жизнь. Как я счастлива!**

**ИУСТИМ. Я мечтал о тебе всю жизнь. Как я счастлив!**

***Танцы прекращаются. Все монтисы молча смотрят на Инфеликсу и Иустима.***

***Постерума уходит.***

**МОНТИСА. Я сама.**

***Фортис подает Монтисе большой костяной меч.***

***Монтисы окружают Иустима и Инфеликсу и вновь начинают танцевать.***

***Монтиса отрубает головы Иустиму и Инфеликсе.***

***Монтисы издают общий крик восторга.***

***Фортис вновь бьет в барабан.***

***Безголовые тела Иустима и Инфеликсы, из которых льется кровь, посыпают листьями лиан, нанизывают на копья и укрепляют над костром.***

***Монтиса и Каллидус садятся на прежнее место.***

***Появляется Венуса.***

**МОНТИСА. Ей, Венуса, где тебя носило полдня? Ты должна неотступно ходить за мною, матушкой клана. Не нравится – отправлю обратно в семью, будешь вместе с остальными женщинами мотыжить землю, сеять маис, горох и кукурузу, собирать урожай, ходить за детьми. И рожать, рожать, рожать… Малума, глава семьи, как раз вчера приходила меня об этом просить.**

**МАЛУМА. Да, матушка Монтиса. Девчонка ее возраста уже не может состоять при матушке клана. Все охотники в семье давно хотят ей задвинуть. Охотники говорят, что они стали приносить меньше добычи, потому что не Венуса жарит мясо, которое они приносят. И поэтому у них меньше желания охотится.**

**МОНТИСА (Венусе). Ты слышала? Мой клан голодает. Я не могу этого допустить! Ты уже должна давать детей для клана, новых охотников. А сама должна побуждать взрослых охотников на подвиги ради добычи. А не впустую проветривать свою вагину, гуляя по горам с такой блаженной рожей. Я спросила - где ты была?**

**КАЛЛИДУС. Мне тоже интересно – где ты была?**

**ВЕНУСА. Простите, матушка Монтиса. Я погналась за опоссумом. (Каллидусу). А тебя это не должно интересовать.**

**КАЛЛИДУС. Как знать, Венуса, как знать.**

**МОНТИСА. И где опоссум?**

**ВЕНУСА. Он ушел! Ушел! Ушел на своих ногах! Но я его обязательно еще догоню, матушка! Непременно!**

**МОНТИСА. Мне тридцать три зимы, деточка. Я уже старуха. И все очень хорошо понимаю. Лучше, чем ты думаешь. Ты больше не будешь ходить за мной.**

**ВЕНУСА. Да, матушка. Очень мудрое решение, матушка.**

**КАЛЛИДУС (смеясь, Венусе). И я все очень хорошо понимаю. Теперь твоим прогулкам конец. (Монтисе) Скажи ей. А то я сам скажу.**

**МОНТИСА. Хорошо.**

***Монтисы окружают костер. Когда они отступают, мы видим, что тела Инфеликсы и Иустима отлично зажарились.***

***Монтиса вырезает зажаренные пенис и яйца Иустима, и кидает их Венусе.***

***Игнавум отрезает ноги Инфеликсы и подносит по ноге Монтисе и Каллидусу.***

***Монтиса и Каллидус вновь садятся на возвышение и едят и говорят одновременно.***

***Монтисы начинают есть зажаренные тела.***

**МОНТИСА (Венусе). Отнесешь его пенис и яйца Пруденсе. И тебе предоставится возможность ее поблагодарить. А вагину девчонки я сама съем… (Каллидусу) Пруденса все равно узнает, что мы съели еще и женщину планус… Но она ведь не была ею наказана…**

**КАЛЛИДУС. Скажешь, что женщина пожелала умереть вместе с этим планусом, потому что она любит его. Она еще бОльшая преступница, чем он. Я тебя не выдам, я же обещал.**

**МОНТИСА. Теперь я вижу, что ты действительно даешь хорошие советы.**

**ВЕНУСА. Самой отнести великой матери пенис и яйца врага - это честь для меня, матушка. Но я не знаю, за что мне благодарить великую мать.**

**КАЛЛИДУС (Монтисе). Ну, говори.**

**МОНТИСА. Сейчас. Язык не поворачивается.**

**КАЛЛИДУС. Великая мать решила, что во избежание раздоров в общине теперь будет не два, а три клана. Новый клан получит земли и поровну от монтисов и планусов охотников, женщин и девчонок. (смеется) Черноголовые и белоголовые перемешаются, посмотрим, что получится. Клан монтисов, клан планусов и клан… венусов.**

**ВЕНУСА. Я… я… не понимаю.**

**МОНТИСА. Что ж тут не понять, дура! Пруденса назначает тебя главой нового клана! Не знаю, почему, но ты всегда ей нравилась. Может, потому, что у тебя такие сиськи. Мое почтение, матушка Венуса. По нашим законам, в знак благодарности три зимы ты будешь отдавать пенисы, яйца и вагины убитых врагов нашей великой матери, чтобы она лично съедала их.**

**ВЕНУСА. О, конечно! Я сама стану приносить их! Мы съедаем пенисы и вагины наших врагов, словно делая так, чтобы продолжение их рода иссякло навеки!**

**КАЛЛИДУС. А я в вашем клане, матушка Венуса, назначен вашим личным охотником.**

**ВЕНУСА. О, нет, нет! Нет!**

**КАЛЛИДУС (отбрасывая ногу Инфеликсы). Да! Да! Да!**

***Каллидус бросается на Венусу и задвигает ей.***

***Венуса лежит неподвижно.***

***Все монтисы молча жрут тела Инфеликсы и Иустима и смотрят на Каллидуса и Венусу.***

**КАЛЛИДУС (задвигая Венусе). Вот так, матушка Венуса, вот так, вот так! Теперь только я один, только я буду задвигать тебе, пока мы оба живы! Пять зим, десять зим, даже, может быть, пятнадцать или двадцать зим я буду задвигать тебе, даже когда мы станем глубокими стариками по сорок зим! Пруденса мне обещала – у тебя не будет другого личного охотника! Никогда!**

**КАРТИНА ТРЕТЬЯ**

***На заднике густой лес.***

***На поваленном дереве сидит Малума. У нее седые космы, в руке копье.***

***Входит Венуса, тоже с копьем в руках.***

***Венуса и Малума обнимаются.***

***Венуса садится рядом с Малумой.***

**ВЕНУСА (потерянно). Ты на меня сердишься, Малума?**

**МАЛУМА. За что же, матушка Венуса?**

**ВЕНУСА. Ты глава семьи, а я забрала у тебя лучших охотников и девчонок в свой новый клан. И не называй меня матушкой. Мне смешно, ты ведь знаешь меня с рожденья.**

**МАЛУМА. Глава общины назначила тебя. Значит, теперь ты матушка, и все должны тебя так называть. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ВЕНУСА. Ты действительно не сердишься? Зачем ты позвала меня сюда?**

**МАЛУМА. Я не сержусь. Просто кое-что хочу тебе рассказать.**

**ВЕНУСА (вновь обнимая Малуму). Милая Малума. Почему-то захотелось сейчас назвать тебя так.**

**МАЛУМА. Моя милая девочка. У нас так не принято говорить, но это слово «милая» зачем-то есть в нашем языке. И почему-то есть слово «любовь». Наверное, только потому, чтобы это слово находилось под строжайшим запретом. У нас роженицы не помнят и не знают своих детей, а отцом каждого ребенка может быть любой охотник в семье, и это правильно. Потому что надо жить вместе, в стае, как волки, иначе никому не выжить. Но ты исключение, девочка моя.**

**ВЕНУСА. Но волки, чтобы продолжить род, разбиваются на пары.**

**МАЛУМА. Не перебивай меня. Я сказала, что ты исключение. Да, ты исключение, потому что ты можешь узнать о своих матери и отце.**

**ВЕНУСА (смеется). Какое это имеет значение, Малума? Зачем мне это знать?**

**МАЛУМА. Я родила тебя, когда была уже почти старухой. Мне было двадцать девять зим. Я уже несколько зим была главой семьи. Ты, конечно, знаешь, что если глава клана или даже сама матриарх не назначит ей личного охотника, глава семьи вольна сама выбирать себе двух-трех охотников. Ей не в праве задвигать любой охотник, как остальным женщинам в семье. И однажды я выбрала его, Аюдакса.[[19]](#footnote-19) Его одного. Ему было тогда двадцать зим. Он был лучшим охотником клана. (оглядываясь по сторонам) Сказать тебе правду? Только ты держи ее при себе, моя девочка.**

**ВЕНУСА. Конечно, Малума.**

**МАЛУМА. Мы с Аюдаксом полюбили друг друга. Он задвигал мне так, как не задвигал ни один охотник ни до, ни после него. Но мне было достаточно просто смотреть на него, просто сидеть с ним рядом, я дрожала от счастья, когда он, лежа у костра, клал руку мне на вагину или на загривок. Однажды он вернулся после того, как три дня гнал оленя, но так и не смог его убить. У него подкашивались ноги от усталости. Даже пенис еле стоял. Это у него-то! И с каким счастьем я отпаивала его травами для восстановления сил! Давала тертые коренья для укрепления пениса! Растирала соком крапивы его натруженные спину, ляжки и голени!**

**ВЕНУСА. Всему этому я научилась у тебя, Малума. Даже заживлять раны ты меня научила.**

**МАЛУМА. Я родила тебя от него и всегда отличала тебя от других детей. До тебя я рожала много раз, и после рожала много раз, но ты была рождена в любви, а этого нельзя терпеть в общине. Мы не волки, мы люди. Если люди станут любить друг друга и разбиваться на пары, им конец. Охотник с женщиной или охотник с охотником – все равно. Запомни: любовь меж людьми – самое страшное, что может быть в жизни. Община развалится, люди погибнут. А тогда другие охотники тоже хотели мне задвигать и требовали, чтобы я выбрала себе новых личных охотников вместо Аюдакса. Это было совершенно справедливо, но я не хотела делать это ни с кем, кроме него.**

**ВЕНУСА. Его съели?**

**МАЛУМА. Нет. Пруденса решила сьесть тебя, рожденный в любви ребенок не имел права на жизнь. Но я упросила Пруденсу сохранить тебе жизнь. Она тогда была совсем молодой, и только что стала матриархом общины. Не знаю до сих пор, что заставило ее пощадить тебя и меня.**

**ВЕНУСА. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери! А что стало с Аюдаксом?**

**МАЛУМА. Я вскоре должна была сделаться главой клана. И сразу взяла бы к себе Аюдакса своим охотником. Тогда бы никто не забрал его у меня. Но главой клана стала Монтиса.**

**ВЕНУСА (в волнении вставая). Где мой отец? Где мой отец? Он жив?**

**МАЛУМА. Третий слева череп на изгороди – вот где твой отец. У меня остались только воспоминания и ты, ты… Ты так похожа на него, моя девочка… Мне разрешили только съесть его пенис и яйца, а тело не поджарили, а сбросили там, с волчьей горы вниз… волкам… И с тех пор не было ни дня, чтобы я не думала о нем, ни дня, чтобы я не чувствовала во рту вкус его пениса, его крови… Ни разу, чтобы я не представляла, что это он задвигает мне, когда мне задвигали другие… Но сегодня, наконец, все закончится. Сегодня прекратятся мои муки.**

**ВЕНУСА. Ты сама решила, Малума? Или это воля Пруденсы? Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**МАЛУМА (смеется). Никто не живет вечно… Ты спрашиваешь, не сержусь ли я… Моей семьи больше нет… Моего любимого больше нет… Давно нет… Старше меня нет никого в общине. Мне сорок две зимы. Ты уже выросла, моя милая девочка, и стала главой клана. А мне пора умирать. Помни, когда начнешь править – никаких послаблений никому. Любой проступок наказывай отрезанием головы или пениса заживо. А если возникнет влюбленная пара – без колебаний головы на кол! Без пощады! Как бы ни упрашивали тебя. Сохрани свой клан. Сохрани людей. Ты обещаешь?**

**ВЕНУСА. Да, Малума, я обещаю.**

**МАЛУМА. Ешь землю.**

***Венуса становится на колени, зачерпывает ладонью землю и сьедает ее.***

**МАЛУМА. У тебя есть возлюбленный.**

**ВЕНУСА. Откуда ты знаешь?**

**МАЛУМА. Я твоя мать, вот откуда… Возлюбленный… Оставь его! Иначе оба пропадете. Лучше помнить о нем всю жизнь, чем перед всем кланом самой убить его и съесть его пенис. Помни – ты поклялась на земле. Ты обещала.**

**ВЕНУСА. Да. Я поклялась на земле. Я обещала.**

**МАЛУМА. А теперь прощай. Иди. Если будут нужны совет или помощь, обратись к шаманке Постеруме. Иди.**

**ВЕНУСА. Помочь тебе умереть?**

**МАЛУМА. Нет. Я сама. Я пойду туда, на волчью гору… Встану на край скалы, перережу себе горло копьем и упаду вниз, в волчье логово, как Аюдакс. Хотя его кости давным-давно уже высушило солнце, может быть, мои кости все-таки окажутся рядом с его костями.**

**ВЕНУСА. Прощай, мать.**

**МАЛУМА. Прощай, моя милая девочка, прощай.**

***Малума и Венуса обнимаются и расходятся в разные стороны.***

***Малума останавливается и оборачивается.***

**МАЛУМА. Девочка моя!**

**ВЕНУСА (останавливаясь). Я слушаю, мать.**

**МАЛУМА. Пруденса сама назначила тебе охотника… Негодяя Каллидуса…**

**ВЕНУСА. Такова ее воля!**

**МАЛУМА. Ты убьешь Каллидуса! И возьмешь возлюбленного своим охотником! Я, твоя мать, разрешаю тебе нарушить клятву. Но только один раз, помни! Один раз!**

**ВЕНУСА. Я запомню, мать.**

**МАЛУМА. Сохраните своих детей, хотя это будут дети любви… Главе клана трудно помешать! А если почему-то не получится… Вы с ним… с твоим возлюбленным вдвоем… Любите друг друга! Прекрасней этого ничего нет! Сегодня родилась новая Луна… Хоть одну Луну, хоть пол-Луны, хоть один-единственный день любите друг друга! А потом можно и умереть!**

***Малума и Венуса бросаются друг другу в объятья.***

***Малума поворачивается и уходит.***

**ВЕНУСА. Что изменилось со вчерашнего дня? Разве только то, что я теперь матушка клана? Нет! Я люблю! Это главное! Я люблю! Любовь, которая в общине под запретом, любовь, которую я только что поклялась беспощадно искоренять в своем клане, любовь сделала меня счастливой! Какое странное, неизвестное чувство! Ромулус! Каждая частичка моего тела любит тебя! Ромулус! Каждый мой взгляд на любого другого охотника видит тебя! Ромулус! Каждый мой шаг, куда бы я ни шла, ведет к тебе! Моя вагина пылает, Ромулус! Я теку, не переставая. Я хочу, чтобы ты мне задвигал, задвигал и задвигал! Бесконечно! Но я буду счастлива просто сидеть с тобою рядом у костра, просто спать с тобою в обнимку и держать тебя за яйца во сне, просто смотреть на тебя, любимый! Я буду счастлива жарить для тебя мясо убитых зверей и врагов! Пусть я теперь матушка клана, и ты станешь моим личным охотником, настоящим личным охотником. Я буду счастлива сама готовить тебе пищу. Я рожу тебе детей, мой любимый. Они непременно останутся живы! Они всегда будут сыты! У меня голова кружится – вот как я тебя люблю! Ромулус! Мы будем счастливы!**

**ВТОРОЕ ДЕЙСТВИЕ**

**КАРТИНА ПЕРВАЯ**

***Кукурузное поле. Поздний вечер.***

***На краю поля сидит Ромулус. У его ног несколько копий, нож на шее. Нога перевязана лианами.***

***Водят крадучись Нунсенс и Импробуса.***

***Ромулус вскакивает и хватает копье.***

**НУНСЕНС. А ведь напугал. Ой, страшно как!**

**РОМУЛУС. Почему крадешься, как вор? Сейчас бы пустил копье, и конец тебе.**

**НУНСЕНС. Тогда бы и тебе конец. Слыхал, что сказала Пруденса? Кто затеет ссору, того голову на кол.**

**РОМУЛУС. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери! Пруденса сказала про ссоры только между кланами. А меж нами, планусами, я могу зарезать, кого хочу. Тем более, что ты крадешься, как враг. Я охраняю это поле по велению матушки Планусы. Любого вора проткну копьем. И тебя тоже, хотя ты мне друг с детства, Нунсенс, и задвигал мне через задницу, мне казалось, до горла. Помнишь, когда мы были юнцами?**

**НУНСЕНС. Хорошие были зимы, друг. Ты тоже мне здорово задвигал.**

**ИМПРОБУСА. Ну, хватит, что за детские воспоминания взрослых охотников, когда тут присутствует женщина.**

**РОМУЛУС (Импробусе). А почему ты не с Планусой? Что случилось?**

**НУНСЕНС (Импробусе). Он с полудня здесь на поле. И ничего не знает. (Ромулусу) Ты хоть ел что-нибудь с утра?**

**РОМУЛУС. Нет.**

**ИМПРОБУСА. Не сорвал ни один початок?**

**РОМУЛУС. Нет.**

**НУНСЕНС (смеется). Он честный парень.**

**РОМУЛУС. Я здесь, чтобы охранять.**

***Импробуса толкает Ромулуса на спину и садится на него.***

**ИМПРОБУСА. Сейчас посмотрим, какой у него самого початок… Оооо, вполне созрел! Милый! Теперь я простая женщина! Я специально пришла, чтоб ты мне задвинул!**

***Ромулус спихивает Импробусу с себя.***

**ИМПРОБУСА. Ты что? Дурак! Я руку поцарапала.**

**РОМУЛУС. Я тебе задвигать не собираюсь.**

**НУНСЕНС (Импробусе). Скажи спасибо, что Плануса вагину тебе не вырезала, как обещала, а просто отправила обратно в семью. И своих охотников, которые тебе задвигали, обоих оставила. Хотя могла бы им пенисы отрезать. Но у нас матушка добрая. (Ромулусу) А эта вот девка любого себе к заду приставит, хоть бы и личных охотников.**

**РОМУЛУС. Любого, кроме меня… А кто теперь ходит с Планусой?**

**ИМПРОБУСА. Дурак! У тебя не початок, а гороховый стручок.**

**НУНСЕНС. Ну, это ты врешь. У Ромулуса початок в полном порядке. По себе знаю. Становись.**

***Импробуса становтся на четвереньки.***

***Нунсенс жестко задвигает Импробуе.***

**ИМПРОБУСА. Ой, больно! Больно же! В зад не надо! У тебя не початок, а полено! Больно!**

**НУНСЕНС (продолжая задвигать Импробусе). С Планусой теперь будет ходить Регикта. (Импробусе). Подмахивай, сука. Возьми меня за яйца.**

**РОМУЛУС. А! Регикта хорошая девочка.**

**ИМПРОБУСА (кое-как подмахивая и беря Нунсенса за яйца). Больно!**

**НУНСЕНС (продолжая задвигать Импробусе). Да, хорошая. Регикта кому попало не станет давать, если запрещено. Хотел я ее в лесу подловить, две Луны следил, когда она одна в лес пойдет. (смеется) Да не догнал. Ноги у нее длинные. Скачет через валежник, как олениха. А теперь уж надо ждать или когда Плануса умрет, или когда она сама Регикту обратно в семью отправит. Надеюсь, мне тогда будет не слишком много зим!**

**ИМПРОБУСА. Больно! Задвигай в вагину, очень тебя прошу.**

**РОМУЛУС. А ты ничего не принес пожрать?**

**НУНСЕНС (продолжая задвигать Импробусе). Нет. Охотники, которые ушли вчера, еще не вернулись. Я думаю, мы вот у нее груди и зад отъедим. Я ее специально сюда и привел. Сейчас только задвину в последний раз. А потом и вагину съедим. Плануса наказывать нас не станет. Девка серьезно провинилась, значит, ничего плохого мы не сделаем.**

**РОМУЛУС. Да, груди даже сырые я очень люблю!**

**ИМПРОБУСА. Ааааа! Не надо! Не надо! Ааааа!**

**НУНСЕНС (продолжая задвигать Импробусе). Но не это главная новость. Главная новость – у нас в общине теперь три клана. Новой матушкой стала какая-то женщина из монтисов, завтра она придет взять себе наших охотников, женщин и девчонок. У всех кланов должно быть поровну.**

**РОМУЛУС. Я бы перешел к монтисам, пока все три матушки станут спорить да перебирать людей. У меня есть интерес стать монтисом.**

**ИМПРОБУСА. Аааа! Не надо! Не надо! Я еще хочу жить! Мне никто еще даже не задвигал в вагину! Плануса бы сразу заметила! Я охотникам давала в зад! Но у них не такие огромные пенисы, как у тебя! Не надо меня съедать!**

**НУНСЕНС (Ромулусу, продолжая задвигать Импробусе). Ты лучше молчи пока про переход к монтисам. Подожди… (смеется) Изменить клану можно только по верховному повелению.**

***Нунсенс кончает и слезает с Импробусы.***

***Импробуса вскакивает и убегает.***

***Ромулус и Нунсенс долго смеются.***

**НУНСЕНС. Звдвигать-то ей так себе… У нас в семье вообще почти никто не умеет правильно себя вести, когда им задвигают… Думают, если они встают на четвереньки и подставляют вагину, так это они дают задвинуть… Я всех учил: раз качну – стой неподвижно, на втором подмахивай, на третий проворачивай попой, потом опять раз стой, на второй подмахивай, на третий проворачивай! Куда там! Только сопят. А когда они сверху садятся, я каждой говорю… А! Бесполезно. Тупые.**

**РОМУЛУС. До сегодняшнего утра я думал, что так и надо.**

**НУНСЕНС (не слушая). Хоть хорошо, я всех женщин в семье научил держать охотников за яйца, когда им задвигают… Есть, конечно, у нас некоторые… Пять или шесть, которых мне удалось чему-то научить… Вот Регикте отлично будет задвигать, поверь мне. И с первого раза она всему научится.**

**РОМУЛУС. Откуда ты знаешь?**

**НУНСЕНС. Когда у девушки с белыми волосами брови намного темнее волос и белки глаз синие, это верный признак, что она будет вести себя под охотником отлично. У такой девушки волосы на вагине всегда темнее даже бровей. Это так возбуждает! Меня еще Аюдакс научил. Помнишь, был такой монтис? Тогда наши кланы не так враждовали, как сейчас. Мы с тобой были совсем молодыми, зим по семь или восемь… А сейчас нам столько же, сколько было Аюдаксу тогда – двадцать зим.**

**РОМУЛУС. За что его казнили?**

**НУНСЕНС. Неужели не помнишь? У них любовь началась с Малумой. И она родила ребенка в любви. Хоть Малума и была главой семьи, Пруденса велела голову Аюдакса посадить на кол… Малуму она пощадила почему-то… А ребенка съели, конечно…Э!.. Я сразу как-то не обратил внимания! Ты сказал, что до сегодняшнего утра…**

**РОМУЛУС. Я сказал.**

**НУНСЕНС. Вот беда, так беда… Но подожди, подожди… Я всегда понимал тебя с полуслова. Может, сейчас я не так понял? Может, ты просто задвинул отличной…**

**РОМУЛУС. Нет.**

**НУНСЕНС (после некоторого молчания). Напрасно ты не пошел тогда, тринадцать зим назад, со мною и Аюдаксом за реку, на земли дистантов. Мы поймали тогда такую их девчонку! Ты ведь знаешь – дистанты рыжие. И эта была вся рыжая, как огонь. И голова, и брови, и вагина – все рыжее. (смеется). Кожа на теле рыжая, как у только что родившихся кабанят. Брови у нее были красные, в вагина почти коричневая, как хвост у белки… Задвигали ей беспрерывно три дня. Аюдакс мне на ней все показал, всему научил… А ей самой показывать ничего не надо было. Поначалу, когда у нее из вагины и задницы кровь не начала хлестать, она подмахивала и надевалась на наши пенисы так, что небу было жарко. А как сосала! Как поддавала снизу! За три дня даже Аюдакс совершенно вымотался, а я вообще чуть шевелился (смеется). Аюдакс тогда мне тоже задвинул, а эта рыжая сосала мне пенис и мяла яйца, пока Аюдакс мне задвигал.. Лучше нее до сих пор я никого не встретил, сколько уж зим прошло…**

**РОМУЛУС. Отпустили?**

**НУНСЕНС. Ну, куда?.. Не хватало нам только войны с дистантами… У нас с ними тогда тоже был мир… Груди, вагину и задницу съели, а что осталось, бросили в реку. Она еще жива была… Там, у излучины, во-от такие раки водятся. Помнишь, мы с тобой потом еще ходили ловить… Я тебе знаешь, что скажу? Если женщина стоит, как колода, когда ей задвигают, у нее и все остальное плохо получается. И костер у нее обязательно затухает, и камни для приготовления мяса всегда в песке, а если утром ей дадут под присмотр десять малышей, к вечеру обязательно остаются семь или восемь. Куда остальные подевались, кто их сожрал, не знает. (смеется). Говорит - расползлись!.. Тебя же, дура, поставили за ними смотреть!.. Я уж не говорю, как такая женщина готовит… Мясо снаружи подгорает, а внутри сырое… Сырье-то я могу поесть прямо на охоте… Приходишь издалека, усталый, хочется полакомиться жареным – или подгорело, или вообще не готово, и удобный вертел неизвестно где… Ладно, пойду. А эту утреннюю ты брось. Брось, очень тебя прошу, как друга. Задвинул ей, и брось. Пусть скажет спасибо, что живой ушла. Я если чужой задвигаю, всегда потом так сырьем и съедаю, сколько смогу отъесть. И голову отрезаю для верности. Бывало, остатки ветками закидаешь, а через пару дней никаких следов, одни ветки. (смеется). Звери все растаскивают.**

**РОМУЛУС. Я люблю ее.**

**НУНСЕНС (смеется). Этого я не слышал. У тебя от раны в ноге голова болит. Ты полежи тут спокойно в кукурузе, и все пройдет. А я тебя не выдам, не бойся, брат.**

**РОМУЛУС. Я не боюсь.**

**НУНСЕНС. Поешь кукурузы-то. А утром вернутся охотники, и я тебе принесу пожрать.**

**РОМУЛУС. Вот я и подожду до утра.**

***Нунсенс, смеясь, уходит.***

**РОМУЛУС. Какое странное чувство. Как будто я вчера родился заново. Я прежний Ромулус, и одновременно я весь другой. Как будто я стал своим собственным отражением в реке, а тот вчерашний Ромулус уплыл вниз по течению. Говорят, наша река после того, как проходит по землям дистантов, где-то очень далеко впадает в другую, огромную реку. И теперь мне кажется, что я плыву в той огромной реке, что я сам стал огромен, словно сама река. Это любовь, любовь. Я произношу это слово, и мне все равно, слышит ли его кто-нибудь! (кричит). Любовь! Венуса! Любовь! Венуса! У меня пенис вскакивает, как только мне кажется, что я слышу твои шаги. Я хочу задвигать тебе и задвигать, задвигать и задвигать! Но я буду счастлив просто сидеть с тобою у костра, просто смотреть на тебя, просто спать с тобою в обнимку, а ты будешь держать мня за яйца во время сна. Ты будешь готовить для меня мясо убитых зверей и врагов, и я готов убивать врагов сотнями, чтобы есть их мясо, зажаренное твоими руками. Я сам буду охотиться, чтобы ты всегда была сыта, любовь моя! И чтобы наши дети всегда были сыты. Теперь я знаю, что такое счастье! Венуса! Мы будем счастливы!**

**КАРТИНА ВТОРАЯ**

***Кукурузное поле.***

***Ночь. Почти совсем темно. На небе тонюсенькая молодая Луна.***

***Ромулус спит с громким храпом.***

***Входит едва различимая женская фигура.***

***Ромулус вскакивает.***

**РОМУЛУС. Наконец-то! Это ты? Ты?**

**РЕГИКТА. Это я, Регикта.**

**РОМУЛУС. Я заснул. Хорош, нечего сказать… А она, значит, меня обманула… Нет, не может быть, чтобы обманула! Что-то помешало ей придти… Может быть, на следующую ночь? Я буду ждать хоть до новой Луны.. Тебе что надо? Тебя Плануса послала?**

**РЕГИКТА. Плануса спит. Я сама пришла. Задвинь мне, Ромулус!**

**РОМУЛУС. Однако! Сговорились вы все, что ли? Или это Нунсенс тебе сказал сюда придти? Шутник!**

**РЕГИКТА. Я знаю, что нельзя, что девушка главы клана не должна никому давать, что Плануса если пощадила Импробусу, второй раз не пожалеет… Но никто не узнает! Здесь никого нет, кроме нас.**

***На краю поля, крадучись, появляется едва различимая мужская фигура. Это Тантум. Он слушает.***

**РОМУЛУС. Ты сама-то слышишь, что говоришь? Любовь – самый серьезный проступок в общине. Тем более для девчонки, которая только что стала ходить за матушкой клана. Или ты думаешь, она не заметит, что тебе задвинули? Уходи! Я никому не скажу, что ты приходила.**

**РЕГИКТА. Я люблю тебя с юности, с четырех зим. Задвинь мне, а потом будь что будет, хоть голову на кол.**

**РОМУЛУС. Как ты запросто распоряжаешься моей головой! Большое спасибо!**

**РЕГИКТА. Прошу тебя! Что тебе мешает? Смотри, у тебя пенис стоит. Ты меня уже хочешь! Задвинь хотя бы в зад!**

**РОМУЛУС. Да у меня пенис наготове всю сегодняшнюю ночь… Кроме того, я только что проснулся… Ты что, не знаешь, что у охотников после сна всегда пенис встает?.. Ладно, я тоже признаюсь тебе, если ты мне призналась… Я тоже люблю. Я люблю девушку монтис. Надеюсь, она все-таки придет сюда, как обещала. Кроме нее, я никогда не стану никому задвигать. Так что ты уходи. Плануса полижет тебя как следует, и ты успокоишься. Иди, иди… Вдруг она сейчас тебя хватится, что ты скажешь?**

**РЕГИКТА. Я знаю, что мне сказать.**

***Регикта уходит.***

***Ромулус вновь растягивается на земле.***

**РОМУЛУС. Вот дура!**

**ТАНТУМ. Эй, планус!**

***Ромулус вскакивает с копьем в руках.***

**РОМУЛУС. Кто здесь?**

**ТАНТУМ. Тантум. Я из монтисов. Мы с тобой утром немножко поссорились, ты забыл?**

**РОМУЛУС. Немножко? Ты чуть не пропорол мне ногу! Твоя голова должна сидеть у вас на частоколе.**

**ТАНТУМ. Монтиса договорилась с Пруденсой. Тем более, что я на земле поклялся, что это вы первые начали, планусы. Великая мать меня прощает и берет к себе в охотники со следующей Луны. Один из ее охотников, Ветерис, уже стар. Ему тридцать зим, брат. Не шутки.**

**РОМУЛУС. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ТАНТУМ. Да вечная, вечная… Что вы все орете, как будто у вас яйца заживо отъедают?**

***Тантум садится и кладет копье у ног. Ромулус садится рядом и тоже кладет копье.***

**ТАНТУМ. А скажи, брат, все планусы глупые? Или у вас есть умные тоже? Я сегодня встречаю только глупых. Один за свою глупость уже поплатился головой.**

**РОМУЛУС (берясь за копье). Ты лучше скажи, что ты здесь делаешь?**

**ТАНТУМ. Пришел к тебе поговорить.**

**РОМУЛУС (приставляя копье к горлу Тантума). Не ври! Зачем пришел? Воровать? Тогда приказ Пруденсы на тебя не распространяется.**

**ТАНТУМ. Тихо, тихо, тихо! Не ори! Я ведь сам тебя окликнул. Разве вор так поступит?**

**РОМУЛУС (нерешительно). Ну, да…**

**ТАНТУМ. Убери копье-то! Еще проткнешь случайно.**

**РОМУЛУС (вновь садясь и бросая копье). Я тоже глупый?**

**ТАНТУМ (смеется). А как же! Сам посуди: ты меня принял за вора, хотя я не прятался и сам окликнул тебя. Но самое главное – ты отказал девушке, которая просила тебя ей задвинуть. Они этого не прощают. Берегись!**

**РОМУЛУС. Ага! Значит, все же прятался и подслушивал. Девушка эта теперь ходит за Планусой. Глава клана не станет лизать порванную вагину.**

**ТАНТУМ. Ты смотри! Я еще подумаю, что ты умный. Но ты ей выболтал свою тайну, хотя никто тебя за язык не тянул. Сначала смертельно обидел, а потом выболтал свою смертельную тайну. Говорю тебе – берегись!**

**РОМУЛУС. Ерунда! Регикта – хорошая девочка. А я еще и лучшему другу рассказал.**

**ТАНТУМ. Ну, и дурак же ты!**

**РОМУЛУС (раздраженно). Ты хотел говорить. Говори и уходи, а не то…**

**ТАНТУМ. Не пугай. Сейчас скажу.**

**РОМУЛУС (вскакивая и хватая копье). Говори, враг!**

**ТАНТУМ (смеется). Какой горячий! Ну, слушай. Венуса сегодня не придет.**

**РОМУЛУС. Что? Откуда ты знаешь?**

**ТАНТУМ. Оттуда, что я единственный охотник, которому она доверяет. Так уж сложилось, брат.**

**РОМУЛУС. Ты задвигал ей? Говори!**

**ТАНТУМ. Да не ори ты! Вот что ты орешь? Я знал ее ребенком, я даже знал, что у нас одна мать, которая просила меня за Венусой присматривать. Мы с нею, с нашей матерью, воспитывали и учили ее с детства. А потом Монтиса сразу взяла ее к себе.**

**РОМУЛУС. Венуса разлюбила меня? Почему она не придет?**

**ТАНТУМ. Нет. Она тебя любит, дурака. Она придет завтра.**

***Ромулус, прихрамывая, начинает танцевать.***

**РОМУЛУС. Она меня любит! Она меня любит! Оооооо! Ооооо!**

**ТАНТУМ. Тихо! Тихо! Если все планусы такие несдержанные, как же вы охотитесь? По два дня неподвижно лежать в засаде, например, ожидая, когда с наветренной стороны придут кабаны… Это явно не для тебя… Сядь. Ты понимаешь, что матушке клана не просто остаться одной?**

**РОМУЛУС. Ничего не понимаю.**

**ТУТНТУМ (раздраженно). Потому что ты дурак! Моя девочка полюбила дурака! Красавчика, конечно, с большим пенисом. Даже самым умным девчонкам ничего больше и не надо!.. Ты знаешь, что в общине теперь три клана, дурак? Великая мать назначила Венусу главой нового клана.**

**РОМУЛУС (восторженно). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери! Вечная жизнь Пруденсе, великой матери! Вечная жизнь Пруденсе, великой матери! Вечная…**

**ТАНТУМ. Ладно. Ты тут продолжай, а я пошел. Завтра ночью будь здесь. И смотри, чтобы до ночи остаться в живых после всех глупостей, которые ты наделал. Моя девочка огорчится, если увидит твою голову на частоколе. А то бы я сам давно тебе кишки выпустил. Надо же было такого глупца полюбить. Прощай.**

**РОМУЛУС. Постой. Давай обнимемся, брат. Не сердись.**

**ТАНТУМ (смеясь). Ну, давай, давай. Ты добрый парень.**

***Тантум и Ромулус обнимаются.***

***Тантум уходит.***

***Ромулус танцует, прихрамывая.***

**КАРТИНА ТРЕТЬЯ**

***Опушка леса. Издалека видны шалаши планусов, вокруг них частокол с надетыми на него черепами. С другой стороны видно далекое кукурузное поле.***

***Плануса и Регикта не спеша идут по тропинке и останавливаются.***

***У Регикты в руке копье.***

**ПЛАНУСА. Ну, вот, мы зашли достаточно далеко, чтобы нас никто не мог подслушать. (смеется) Между матушкой клана и такой вкусной девочкой, как ты, должны быть свои тайны. Говори, ты предлагала ему?**

**РЕГИКТА. Да, матушка, предлагала ему мне задвинуть, как вы и велели, матушка. Сначала в вагину, потом хотя бы в зад. Сказала, что люблю его с четырех зим, как вы и велели, матушка.**

**ПЛАНУСА. Он отказался твердо, без колебаний?**

**РЕГИКТА. Твердо, матушка.**

**ПЛАНУСА. Ты же понимаешь, девочка, я не могу взять себе нового охотника, пока не буду в нем полностью уверена. Как и в тебе. Я могу быть в тебе полностью уверена?**

**РЕГИКТА. Конечно, матушка.**

**ПЛАНУСА. Импробусе и прежним моим охотникам сегодня отрежут головы. Всегда вспоминай об этом, когда тебе захочется кому-нибудь дать на стороне. И сегодня же я возьму к себе Ромулуса. Пока его одного. Вы с ним оба такие вкусные, что, я полагаю, мне пока хватит вас двоих.**

**РЕГИКТА. Позвольте рассказать еще кое-что про Ромулуса, матушка Плануса.**

**ПЛАНУСА. Говори.**

**РЕГИКТА. Он не задвинул мне не только потому, что я хожу за матушкой клана. Пенис у него стоял, как сухой дубовый сук. Он не задвинул мне, потому что любит другую.**

**ПЛАНУСА. Любит?**

**РЕГИКТА. Какую-то девушку монтис. Она должна была вчера ночью прийти к нему туда, на кукурузное поле, и почему-то не пришла. Он ждет, что она придет сегодня.**

**ПЛАНУСА. Что ж… Я знала… Хорошо, что ты все мне рассказала, девочка. Молодец.**

**РЕГИКТА. Я не все вам рассказала, матушка.**

**ПЛАНУСА. Говори.**

**РЕГИКТА. Я действительно люблю его с четырех зим! Я действительно хотела, чтобы он мне задвинул! Я до сих пор этого хочу! Когда я думаю о Ромулусе, я теку, как река, которая ведет туда, на земли дистантов. А я всегда о нем думаю! И всегда теку. Вот, смотрите, хоть ладонями черпай!**

**ПЛАНУСА. Довольно, замолчи. Хочешь умереть? Сегодня ты умрешь.**

**РЕГИКТА. У меня одна только просьба, матушка Плануса. Ведь вы добрая, весь клан говорит, что у нас добрая и справедливая матушка. Только одна просьба.**

**ПЛАНУСА (смеется). Весь клан говорит, что я добрая – это плохо. Придется мне исправиться. Но говори.**

**РЕГИКТА. Когда нас с Ромулусом приволокут к колоде, чтобы отсечь нам головы, пусть его казнят раньше меня. Я хочу увидеть, как покатится его голова по камням, как ее насаживают на частокол. И еще я хочу съесть его пенис и яйца.**

**ПЛАНУСА. Почему ты просишь об этом?**

**РЕГИКТА (рыдая). Потому что я его ненавижу! Ненавижу! Ненавижу! И кроме того… когда его не станет, мне легче будет умереть.**

**ПЛАНУСА. Несчастная девочка… Не плачь… Несчастная девочка… Хочешь сама убить его? И сразу же съешь его пенис.**

**РЕГИКТА. Да! Да! Да!**

**ПЛАНУСА. Тогда сделай это сегодня вечером. Когда та девчонка монтисов уйдет, и он опять останется один. (смеется) Но прежде посмотришь, как они кувыркаются, это придаст тебе уверенности. А завтра я решу, оставлять тебя в живых или нет.**

**РЕГИКТА. Спасибо, матушка Плануса, спасибо! Я убью его, съем его пенис и вернусь к вам.**

***Регикта уходит.***

***Входит Нунсенс.***

**ПЛАНУСА. Вечером проследишь за нею. Наверное, она предложит Ромулусу бежать вместе. Посмотри, как дело пойдет, чем кончится. Мне самой даже интересно. Потом убьешь обоих. С нею делай, что хочешь.**

***Нунсенс уходит***

**КАРТИНА ЧЕТВЕРТАЯ**

***Кукурузное поле.***

***Ромулус сидит на земле.***

***Входит Венуса. Она не видит, что за нею следят Каллидус и Игнавум.***

***Венуса и Ромулус бросаются друг к другу.***

**ВЕНУСА. Я люблю тебя.**

**РОМУЛУС. Я люблю тебя.**

***Венуса ложится на землю.***

**ВЕНУСА. Давай скорее! Мой охотник!**

***Ромулус задвигает Венусе. Оба кричат и ничего не замечают вокруг.***

***С другой стороны входит Регикта.***

***За Региктой осторожно входит Нунсенс.***

***Каллидус и Регикта с двух сторон приближаются к парочке.***

***Каллидус заносит нож над спиной Ромулуса, но не успевает ударить, потому что Регикта отводит его руку своим копьем.***

***Каллидус, Регикта и Игнавум одновременно кричат.***

***Ромулус и Венуса вскакивают на ноги.***

***Ромулус дерется с Каллидусом на ножах.***

***Венуса дерется с Региктой на копьях.***

***Игнавум не участвует в драке.***

***Нунсенс прячется за деревьями.***

***В какой-то момент все дерущиеся отскакивают друг от друга.***

**КАЛЛИДУС. Игнавум, помоги же!**

**ИГНАВУМ. Ты говорил, что надо только проследить. О том, чтобы драться с планусами, речи не было. Моя голова очень удобно сидит у меня на плечах.**

**ВЕНУСА. Я приказываю – остановитесь! Я Венуса, матушка нового клана венусов! Приказываю – остановитесь! Иначе головы полетят с плеч! Забыли, что сказала великая мать? Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**РЕГИКТА. Приказ касается драк между кланами, а я исполняю желание матушки Планусы о Ромулусе, он планус.**

**ВЕНУСА. Ромулус – венус и мой личный охотник, желания твоей матушки его больше не касаются.**

**КАЛЛИДУС. Ошибаетесь, матушка Венуса! Вы забыли, великая мать решила, что вашим единственным охотником буду я! Только я! Вы, матушка Венуса, сейчас нарушили решение великой матери.**

**РЕГИКТА. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**РОМУЛУС. Приказывайте, матушка Венуса! Приказывайте!**

**ВЕНУСА (показывая на Каллидуса). Убей его!**

***Ромулус и Каллидус вновь схватываются, Ромулус убивает Каллидуса.***

***Игнавум пятится назад и убегает.***

**ВЕНУСА (показывая вслед Игнавуму). Убей его!**

***Ромулус бросается за Игнавумом.***

***На поле остаются только Венуса и Регикта.***

***Нунсенс по-прежнему прячется за деревьями.***

**ВЕНУСА. Что тебе приказала твоя Плануса?**

**РЕГИКТА. Убить его.**

**ВЕНУСА. А почему именно тебе? У вас в клане не осталось сильных охотников?**

**РЕГИКТА. Потому что я тоже люблю его.**

**ВЕНУСА. Зачем же тогда ты помешала Каллидусу?**

**РЕГИКТА. Потому что я тоже люблю его. Я пришла сказать, чтобы он бежал. Я хотела бежать вместе с ним. Но не к дистантам, а туда, в противоположную сторону, под ветер, в те земли, в которых еще никто никогда не бывал, за десять, за двадцать Лун пути, за горы, в которых начинаются реки, за леса, в которых достаточно пищи, откуда приходят кабаны и олени, за широкие равнины, полные зайцев, сурков и сусликов, туда, где, может быть, еще нет никаких людей, и поэтому два человека там станут счастливы.**

***Входит Ромулус, сильно хромая, его рана кровоточит.***

**РОМУЛУС. Не догнал. Нога еще слишком сильно болит.**

**ВЕНУСА. Игнавум все расскажет Монтисе, а та Пруденсе. Теперь тебя захочет убить еще и Пруденса.**

**РОМУЛУС. Я никуда не побегу без тебя.**

**ВЕНУСА (Ромулусу) Никуда бежать не придется. (Регикте). Я еще не взяла девушку. Хочешь ходить за мной, матушкой Венусой? Я не стану тебя лизать, но буду позволять Ромулусу задвигать тебе. Иногда. Если он захочет. Это не касается нашей с ним любви, просто охотникам время от времени нужно разнообразие. Ты согласна? Перейдешь в венусы.**

**РЕГИКТА. Да, матушка Венуса! Спасибо, матушка Венуса!**

**ВЕНУСА. Я обещала своей матери Малуме нарушить законы общины только один раз. Но на тебя, я думаю, моя клятва не распространяется. А пока нашего любимого надо спрятать и вновь остановить ему кровь. Я знаю место, где спрятаться. Потом я договорюсь с Пруденсой. А ты приходи в пещеру монтисов, когда совсем рассветет.**

**РЕГИКТА. Да, матушка Венуса. Я счастлива!**

**ВЕНУСА. Как тебя зовут?**

**РЕГИКТА. Регикта.**

***Венуса и хромающий Ромулус уходят.***

***Ригикта уходит в другую сторону и лицом к лицу сталкивается с Нунсесом.***

***Нунсенс сворачивает Регикте шею, бросает ее на землю и задвигает мертвой. Потом с урчанием выедает ее вагину. Морда Нунсенса и ноги Регикты окрашиваются кровью.***

***Нунсенс поднимает голову.***

**НУНСЕНС рычит.**

**КАРТИНА ПЯТАЯ**

***Шалаш в густом лесу.***

***Возе шалаша сидят на земле Венуса и Постерума.***

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Ты что же - любишь его?**

**ВЕНУСА. Да. Поэтому нам нужна помощь.**

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Если двое любят друг друга, никто ни помочь, ни помешать им не может. Даже я… Их жизнь зависит только от них двоих. Если, конечно, их сразу не съедят… Дай мне левую руку… Смотри мне в глаза…**

***Венуса дает Постеруме руку и смотрит ей в глаза***

**ПОСТЕРУМА. Ты действительно любишь его…**

**ВЕНУСА. А…**

**ПОСТЕРУМА. И он действительно любит тебя.**

**ВЕНУСА. Моя мать Малума велела мне обратиться к тебе за помощью.**

**ПОСТЕРУМА (продолжая держать руку Венусы). Помочь тебе невозможно, дочь Аюдакса… Невозможно… Но ты сама можешь себе помочь…**

**ВЕНУСА (властно). Говори.**

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Сейчас, матушка Венуса, сейчас скажу… Смотри…**

***Постерума достает туесок и вынимает из него два пучка травы – черный и красный.***

**ПОСТЕРУМА. Это трава жизни и трава смерти.**

**ВЕНУСА. Малума искала их двадцать зим, но так и не смогла найти.**

**ПОСТЕРУМА. Если человек съест траву смерти, через половину дня он умрет. А если вместе с травою смерти съесть траву жизни, человек умрет только на один день. Его сердце станет биться совершенно неслышно, его глаза сами закроются, его дыхание невозможно будет поймать, его ноги и руки одеревенеют. А через день он оживет… (хохочет) Возьми.**

***Постерума вкладывает оба пучка в руку Венусе.***

**ВЕНУСА. Зачем мне эти травы, шаманка?**

**ПОСТЕРУМА. Потом решите сами, матушка Венуса. Я говорила – влюбленные могут помочь только сами себе.**

***Постерума хохочет, танцует и бьет в бубен.***

**КАРТИНА ШЕСТАЯ**

***Густой лес.***

***Рассвет.***

***Венуса и Тантум сидят на земле.***

**ВЕНУСА. Солнце встает… Мое первое солнце…**

**ТАНТУМ. Я беспокоюсь за вас, матушка Венуса.**

**ВЕНУСА (смеется). Не называй меня матушкой. Ты меня вырастил и воспитал.**

**ТАНТУМ. Теперь вы глава клана, и все должны называть вас только матушкой Венусой.**

**ВЕНУСА. Но сейчас, когда мы одни, когда нас никто не слышит…**

**ТАНТУМ. У леса множество ушей, моя милая девочка. Ты действительно любишь его?**

**ВЕНУСА. Да! Да! Я счастлива! Он будет моим охотником. Единственным охотником! Подожди… Ты ведь не хочешь стать моим охотником? Я надеюсь, вы с Ромулусом подружитесь.**

**ТАНТУМ. Мы обязательно подружимся. Я не хочу становиться твоим охотником, моя милая девочка, хотя прежде я мечтал об этом день и ночь… К тому же ты еще не знаешь – Пруденса берет меня к себе вместо Ветериса.**

**ВЕНУСА. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ТАНТУМ (оглядываясь по сторонам). Никто не живет вечно. И Пруденса, и Монтиса, и Плануса уже старухи. Ты станешь матриархом, моя милая девочка. Ты молода. Ты будешь править еще хоть тридцать зим. Вечная жизнь Венусе, великой матери!**

**ВЕНУСА (смеется). Ой, не смеши.**

**ТАНТУМ. На прошлой Луне я был у дистантов. У меня там есть приятели. Их матриарх тоже стара. Там небольшая община, и у них пустуют несколько очень удобных пещер. И земля там лучше, и зверья, и рыбы больше. Мы все переселимся туда. Ты объединишь обе общины. Глядишь, зим через десять головы у всех станут разноцветными, как радуга (смеется).**

**ВЕНУСА. Этого не будет, брат.**

**ТАНТУМ. Я не говорю про войну. Ни в коем случае! Я…**

**ВЕНУСА. Послушай… (нерешительно). Послушай… Я недолго буду править.**

**ТАНТУМ. Что за ерунда! Почему?**

**ВЕНУСА. Я так решила сегодня. Может быть, окончательно только сейчас, когда ты заговорил об объединении с дистантами. Я не буду править.**

**ТАНТУМ. Кажется, я догадался.**

**ВЕНУСА. Да! Я не хочу править. Хочу быть простой женщиной, но любимой. Я хочу бежать вместе с ним. С ним и с Региктой, девушкой планус, которая его тоже любит. И мы с нею полюбим друг друга.**

**ТАНТУМ. Я знаю ее. Хорошая девушка.**

**ВЕНУСА. Бежать, но не к дистантам, а туда, в противоположную сторону, под ветер, в те земли, в которых еще никто никогда не бывал, за десять, за двадцать Лун пути, за горы, в которых начинаются реки, за леса, в которых достаточно пищи, откуда приходят кабаны и олени, за широкие равнины, полные зайцев, сурков и сусликов, туда, где, может быть, еще нет никаких людей, и поэтому три любящих друг друга человека там станут счастливы.**

**ТАНТУМ. Мы не знаем, кто живет там, за горами, тем более за двадцать Лун пути. Останетесь ли вы живы? В юности я собирался пройти туда и посмотреть, да так и не собрался… Как и когда вы хотите бежать?**

**ВЕНУСА. Ты ведь пойдешь с нами, брат?**

**ТУНТУМ. Я еще не решил, сестра.**

**ВЕНУСА. Мы не обойдемся там, вдали, без такого охотника и воина, как ты. Я, ты, Ромулус и Регикта – мы станем семьей. Ромулус будет позволять тебе задвигать мне. Иногда. Это не касается нашей с ним любви. И я отдам тебе Регикту. (смеется) Ради тебя Малума мне разрешила бы нарушить закон еще раз.**

**ТАНТУМ. Я с вами.**

**ВЕНУСА. Я спрятала Ромулуса на волчьей горе, в пещере вечной жизни, где лежат тела всех наших матриархов и матушек за сотни Лун. Очень правильно, что у нас принято тела глав общины и кланов не съедать, а оставлять иссыхать там, в пещере, чтобы они оттуда следили за нами. Ты знаешь – туда невозможно проникнуть волкам. И только нескольким людям в общине известен путь в пещеру… Я знаю этот путь… И вот, смотри…**

***Венуса достает из туеска на шее травы Постерумы.***

**ТАНТУМ. Неужели… трава смерти и трава жизни? Даже наша с тобою мать Малума не смогла их найти. Значит, ты была у шаманки. Что она сказала тебе?**

**ВЕНУСА. Я съем обе травы, когда солнце полностью взойдет. И к концу дня для всех умру. Меня отнесут на волчью гору. И там, где ждет меня любимый, там я оживу.**

**ТАНТУМ. Опасный план. Мало ли что может произойти.**

**ВЕНУСА. Ты станешь меня охранять все время, пока я буду считаться мертвой. И ты ведь знаешь, как пройти в пещеру… Не отрицай, ты знаешь все, брат… Немедленно предупреди Ромулуса, что я умру только на короткий срок. Пусть он спрячется там в самой глубине. А выйдем из пещеры мы все вместе. Иди скорее.**

***Тантум и Венуса расходятся в разные стороны.***

**КАРТИНА СЕДЬМАЯ**

***Густой лес.***

***С разных сторон входят Тантум и Ветерис.***

**ТАНТУМ. Ветерис! Не ожидал тебя встретить.**

**ВЕТЕРИС. Ты хочешь сказать, что не думал, что Пруденса прямо сейчас меня отпустит, не дожидаясь следующей Луны? И что ты торжествуешь? И что ты смеешься надо мной? Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ТАНТУМ. Тихо, тихо… Я сказал только то, что хотел сказать – не ожидал тебя здесь встретить. Вот и все.**

**ВЕТЕРИС. Ты не хочешь пожелать великой матери вечной жизни?**

**ТАНТУМ. Ты как-то странно истолковываешь все мои слова. Конечно, вечная жизнь Пруденсе, великой матери.**

**ВЕТЕРИС. Куда ты идешь? Там только волчья гора, а вокруг болота, полные змей.**

**ТАНТУМ. Куда я иду, мое дело. Но я не собираюсь с тобою ссориться, Ветерис. Я ни о чем не просил Пруденсу. Она сама меня взяла только вчера. Вспомни, вчера моя голова должна была сидеть на частоколе, но Пруденса меня простила. А перед тобою я ни в чем не виноват. Давай обнимемся и дальше каждый пойдет своей дорогой. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ВЕТЕРИС. Прости старика. Мне очень горько. Меня выбросили, как затупившийся нож. Ты должен меня понять.**

**ТАНТУМ. Я понимаю тебя. Ну, что тут поделать. Все ножи рано или поздно затупляются. (смеется). А ты не хочешь пожелать вечной жизни великой матери?**

**ВЕТЕРИС. Никто не живет вечно. Давай обнимемся, брат.**

***Ветерис и Тантум обнимаются.***

***Ветерис исподтишка закалывает Тантума.***

***Тантум падает.***

**ВЕТЕРИС. Мой нож еще вполне остер, как видишь. Впрочем, ты уже не видишь. И никогда не увидишь. А я останусь со старухой. Мне, конечно, смертельно надоело ей задвигать. Но лучше задвигать старухе, чем каждый день подвергаться опасностям на охоте. Я и охотиться-то разучился за десять зим службы у старой суки. Ты валяйся здесь. Волки сами все сделают.**

***Ветерис пинает ногой тело Тантума и уходит.***

**КАРТИНА ВОСЬМАЯ**

***Пещера монтисов.***

***Монтиса и Венуса сидят рядом на возвышении.***

***Все монтисы сидят вокруг горящего костра.***

**МОНТИСА. Вы уже выбрали себе девчонку, матушка Венуса? Нехорошо, когда матушка клана уже целый день ходит без девчонки, это неправильно. А теперь надо опять выбирать еще и личных охотников, одного или двух. (злобно) Если, конечно, Пруденса тебя не убьет за Каллидуса.**

**ВЕНУСА. Выбрала, выбрала, матушка Монтиса. Как мне приятно, что вы обо мне беспокоитесь. И охотника выбрала, и девчонку, и пещеру мы нашли хорошую. (смеется) Уже сегодня мы все вас оставим, матушка Монтиса. О!.. Я слышу шаги. Моя девочка идет.**

***Входят Пруденса и Ветерис.***

**ВЕТЕРИС (громко). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

***Все падают ниц.***

**ВСЕ. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ПРУДЕНСА. Все, кроме Венусы, выйдите вон.**

***Все, кроме Венусы, пятясь, выходят из пещеры.***

***Пруденса величественно садится на высокий камень, на котором только что сидели Монтиса и Венуса.***

**ПРУДЕНСА. Садись сюда, рядом со мною.**

**ВЕНУСА (оставаясь распластанной ниц). Я не смею, великая мать.**

**ПРУДЕНСА (принимая вольную свободную позу). Садись, садись, если я говорю.**

***Венуса садится рядом с Пруденсой.***

**ПРУДЕНСА. Ну, что, матушка Венуса, может быть, вы хотите мне что-нибудь сообщить?**

***Венуса вновь распластывается ниц.***

**ВЕНУСА. Ромулус не виноват, великая мать! Он не виноват! Каллидус хотел его убить и напал первым… Ромулус только защищался… Вот…**

***Венуса зачерпывает землю под ногами и ест ее.***

**ПРУДЕНСА. Неужели ты думаешь, девочка моя, что я не знала, каков Каллидус? Он был очень хитер, поэтому я держала его при себе. Иногда советы подонка нужны правительнице… Но он мне уже поднадоел. Я все равно его скоро отправила бы на вертел. К тому же он тебя обманул. Я вовсе не назначала его твоим охотником. Я велела ему передать тебе, что ты вольна взять себе любого охотника. Даже зная Каллидуса, я не думала, что он задвинет тебе обманом. Прости меня, девочка моя… Не надо клясться на земле, чтобы я поверила твоим словам... Как бы там ни было на самом деле…**

**ВЕНУСА. О, великая мать! Вечная жизнь…**

**ПРУДЕНСА. Ладно, ладно… Никто не живет вечно… Говорю тебе, садись рядом.**

***Венуса вновь садится рядом с Пруденсой***

**ПРУДЕНСА. Ты знаешь, почему я не зажарила тебя над костром тринадцать лет назад? Тебя и Малуму.**

**ВЕНУСА. Нет, великая мать.**

**ПРУДЕНСА. Потому что ты похожа на своего отца. Его звали Аюдакс. Прямо с рожденья ты была его точной копией. Так бывает только тогда, когда женщина очень любит отца своего ребенка.**

**ВЕНУСА. Малума перед смертью мне все рассказала, великая мать.**

**ПРУДЕНСА. Не все. Все она не могла знать. Она не знала, что я тоже любила его.**

**ВЕНУСА. О, великая мать!**

**ПРУДЕНСА. Вот заладила одно и то же! Великая мать тоже человек. И тогда я была еще достаточно молода… Я сохранила тебе жизнь, потому что хотела всегда видеть его лицо. А Малума осталась жива, чтобы заботиться о тебе. Самого же Аюдакса я не могда не казнить, потому что законы общины выше любви, моя девочка. И мой авторитет в общине оказался бы под угрозой. Тогда я только что стала матриархом. Я не могла взять Аюдакса к себе охотником, потому что тогда все бы догадались, что я его люблю. Вон твой отец, третий череп слева на частоколе. Не было ни одной женщины, ни одной девчонки в обоих кланах, которая бы не мечтала, чтобы Аюдакс ей задвинул. И я тоже. Малума так и не узнала, что он мне задвигал.**

**ВЕНУСА. О, великая мать!**

**ПРУДЕНСА. Каждый раз мы уходили в лес, кто-то из охотников охранял нас от посторонних глаз, а потом Аюдакс всегда убивал его, потому что этот охотник в ту ночь узнавал мою тайну... А потом Аюдакс полюбил Малуму.**

**ВЕНУСА. Теперь вы убьете меня, великая мать?**

**ПРУДЕНСА. Нет, милая девочка. Я люблю тебя, как я любила твоего отца. Я могу оставить тебя в живых и на этот раз. Через три или четыре зимы, не позже, ты станешь матриархом общины после моей смерти.**

**ВЕНУСА. О, великая мать!**

**ПРУДЕНСА. Я рассказала тебе все, чтобы ты поняла – твой возлюбленный должен умереть. Он убил Каллидуса, а я пообещала посадить на кол голову любого, кто затеет вражду в общине. Его голова будет посажена на частокол рядом с головой Аюдакса.**

**ВЕНУСА. Какое мудрое решение, великая мать.**

**ПРУДЕНСА. Если любовь будет всегда побеждать, тогда настанет конец не только общине, но и всему миру на земле, сколько бы земля ни простиралась в края, которых мы никогда не узнаем. Если любовь победит и там, и там, и там, это принесет вражду и смерть людям.**

***Венуса падает замертво.***

**ПРУДЕНСА (кричит). Эй, все сюда!**

***Все вбегают в пещеру.***

**ПРУДЕНСА (осматривая Венусу). Она мертва.**

**КАРТИНА ДЕВЯТАЯ**

***Волчья гора. С одной стороны обрыв, с другой стороны тропинка, ведущая вверх, на гору.***

***Фортис, Игнавум и Нунсенс стоят рядом.***

**ФОРТИС. Как теперь будем делить добычу? Из-за этого нового клана сплошная путаница. Мы, монтисы, съели двух ваших, которые нарушили закон. (надувается) Ели все, потому что Фортис – человек, Фортису не жалко своей добычи для своего клана, хотя Фортис и вот он, Игнавум, мы могли бы сами сожрать их целиком.**

**ИГНАВУМ. Мы тогда бы лопнули, Фортис.**

**ФОРТИС. А ты молчи… Это ты подбил меня нести добычу в пещеру. (Нунсесу). Ты остался планусом или теперь ты в новом клане венусов?**

**НУНСЕНС. Да не будет больше никаких венусов. Я думаю, все останется по-прежнему.**

**ФОРТИС. Очень хорошо. А то непонятно, с кем я должен был делиться. По-прежнему буду сам все сжирать, и делу конец.**

**НУНСЕНС (смеется). Жалко, девочкам вашим мне опять нельзя будет задвигать.**

**ФОРТИС. Главное, каждый станет жрать свою собственную добычу. Это правильно. А девочки само собой, девочки потом, когда все в охотку пожрут.**

**ИГНАВУМ (Нунсенсу). У нас каждую Луну пропадает в лесу молодая девчонка. Даже костей не находим. Ты ничего об этом не знаешь?**

**НУНСЕНС. Откуда же мне знать?**

***По тропинке, ведущей на гору, спускаются Пруденса, Монтиса, Плануса и Ветерис.***

**ВЕТЕРИС (громко). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ВСЕ (падая ниц). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ПРУДЕНСА. Поднимитесь.**

***Все поднимаются.***

**ПРУДЕНСА. Мы оставили в пещере вечной жизни матушку Венусу. Она пробыла матушкой клана только один день, но законы общины незыблемы. Матушка Венуса останется в пещере вечной жизни навечно и оттуда станет смотреть за всеми нами. Я надеялась, что Венуса станет матриархом после моей смерти. Я подумаю и подберу другую девушку, такую же молодую, как матушка Венуса. Сначала она будет ходить за мной, а после моей смерти станет матриархом.**

**ПЛАНУСА. О, великая мать, я еще достаточно молода, чтобы стать матриархом после вас!**

**МОНТИСА. О, великая мать, матушка Плануса врет. Я на две зимы моложе ее!**

**ПРУДЕНСА. Я приняла решение – в общине больше не будет кланов. Венуса – последняя матушка, оставленная в пещере вечной жизни. Теперь мы все – одна большая семья. Все охотники бывших кланов станут делиться со всеми своей добычей. Все станет общим. Никто под страхом немедленной смерти не посмеет жить наособицу и сам в одиночку съедать свою добычу. Больше никто в моей общине никогда не станет голодать. Это главное! Никто никогда не станет голодать! Потому что мы навсегда позабудем все раздоры! Вся пища станет общей, будь то убитый враг или маленький кролик! Дети! Дети не станут умирать от голода! Так будет вечно!**

**ФОРТИС (тихонько Игнавуму). Ну, вот. Опять.**

**ПРУДЕНСА. И девочек мы станем делить между собою поровну. Никто не смеет, как и прежде, разбиваться на пары. Каждый будет обладать друг другом, когда захочет.**

**НУНСЕНС (восторженно). Слава Пруденсе, великой матери!**

**ВЕТЕРИС (отстраняя Нунсеса). Слава Пруденсе, великой матери!**

**ВСЕ (падая ниц). Слава Пруденсе, великой матери!**

**ПРУДЕНСА. Поднимитесь.**

***Все поднимаются.***

**ПРУДЕНСА. (Планусе и Монтисе) А вас обеих съедят, как обычных людей. Хотя нет, не думаю, что кто-то, даже волки, захочет жевать старое мясо. Вас бросят кабанам и лисицам.**

**ВЕТЕРИС. Приказывайте, великая мать! Приказывайте!**

**ПРУДЕНСА. Убей их!**

***Ветерис закалывает Планусу и Монтису. Обе падают в крови.***

**ВЕТЕРИС. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ВЕТЕРИС, ФОРТИС, ИГНАВУМ И НУНСЕНС (падая ниц). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ПРУДЕНСА. Поднимитесь.**

***Охотники поднимаются.***

**ПРУДЕНСА. (Ветерису). Я довольна. Твой нож по-прежнему остер. Покажи-ка его мне.**

***Ветерис подает нож Пруденсе.***

***Пруденса берет нож и закалывает Ветериса.***

***Ветерис падает.***

**ПРУДЕНСА. Больше никто никогда не узнает путь в пещеру вечной жизни. Когда я умру, бросьте меня волкам. А этих троих занесите подальше в лес. Они не достойны стать пищею людей и волков.**

***Фортис, Игнавум и Нунсенс уносят трупы Ветериса, Планусы и Монтисы.***

***Пруденса падает на землю.***

**ПРУДЕНСА (плачет). О, моя девочка! Моя любимая девочка! Прощай! Прощай! А я? Как я буду жить, не видя твоего милого лица?**

***По тропинке из пещеры выходит Ромулус с Венусой на руках.***

**ПРУДЕНСА. Зачем ты вынес ее из пещеры? Теперь нам обоим придется прощаться с нею второй раз. А ты… Ты должен умереть. Ты умрешь вслед за нею. А меня убить сейчас ты не посмеешь.**

***Ромулус кладет Венусу на землю и обнимает ее.***

**РОМУЛУС. Нет, великая мать, я не собираюсь вас убивать. Я сейчас отрезал бы вам голову, если бы думал, что вы виноваты в смерти Венусы. Но она умерла без вашей помощи. А ведь мы собирались уйти из общины. Туда, откуда дуют все ветра, где за горами неизвестная жизнь и, возможно, неизвестные люди – дружелюбные или нет, кто знает. Мы хотели рискнуть, потому что мы любили друг друга и думали, что любовь поможет нам преодолеть все препятствия.**

**ПРУДЕНСА. Безумцы! Безумцы! Это ты подбил ее на побег, дурак! Венуса была слишком умна, чтобы решиться на такое. Ты умрешь!**

**РОМУЛУС. Да, великая мать, так и будет, я сейчас умру. Я не хочу жить без Венусы. У меня есть одна единственная просьба, великая мать.**

**ПРУДЕНСА. Говори.**

**РОМУЛУС. Бросьте нас обоих волкам. У меня рука не поднимается самому столкнуть ее со скалы. К тому же я хочу умереть рядом с нею.**

**ПРУДЕНСА. Обещаю выполнить твою просьбу. Но поспеши. Поспеши! Сейчас вернутся охотники, и тогда мне придется отнести тебя на костер.**

***Ромулус закалывается и падает на Венусу.***

***Венуса оживает.***

**ПРУДЕНСА (восторженно). Моя девочка! Моя милая девочка! Ты жива!**

**ВЕНУСА. Ты все-таки убила его, глупая старуха.**

**ПРУДЕНСА. Нет! Нет! Я собиралась оставить ему жизнь! Он сам только что заколол себя на моих глазах, думая, что ты умерла.**

**ВЕНУСА (Ромулусу). О, мой дорогой, мой любимый! Зачем ты так поспешил? Еще мгновенье, и мы отправились бы с тобою за десять, двадцать Лун отсюда, на девственные, новые земли, где жила бы только наша любовь. Мы обязательно стали бы счастливы, любимый! Зачем ты ушел туда один, без меня? Теперь мне придется тебя догонять.**

**ПРУДЕНСА. Нет! Нет! Я не позволю тебе!**

***Пруденса хватает Венусу. Та вырывается и отталкивает Пруденсу.***

***Пруденса падает.***

**ВЕНУСА. Прочь! Теперь я сама съем его пенис и яйца. Прочь!**

***Венуса сьедает пенис и яйца Ромулуса.***

***Лицо Венусы и ноги Ромулуса окрашиваются кровью.***

**ВЕНУСА. Прощай, мой любимый. Прощай!**

***Венуса вынимает из ножен нож Ромулуса, подтаскивает тело Ромулуса к краю скалы и сбрасывает его вниз.***

**ПРУДЕНСА. О, нет, девочка моя! Нет! Остановись! Прошу тебя! Хочешь – прямо со следующей Луны ты станешь матриархом общины? Ты выберешь себе любого охотника!**

***Венуса перерезает себе горло и падает со скалы вслед за Ромулусом.***

***Вбегает Постерума.***

**ПОСТЕРУМА. Я опоздала?! Где они?**

**ПРУДЕНСА (холодно). Напрасно ты дала ей травы жизни и смерти. Как только она полюбила, ей уже ничто не могло помочь.**

***Постерума подходит к обрыву, бросает на землю бубен, сбрасывает с головы и тела шкуру и листья.***

***По ее плечам рассыпаются огненно-рыжие волосы. Брови Постерумы красного цвета, а шерсть между ног – коричневого. Все рыжее тело Постерумы в ужасных шрамах и следах укусов.***

**ПОСТЕРУМА. Прощай, дочь Аюдакса.**

**ПРУДЕНСА. Хочешь спрыгнуть туда, вслед за ними?**

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Разве ты не знаешь, что я только речное отражение? Я сейчас не здесь, я плыву вниз по реке и скоро стану частью другой, большой, огромной реки.**

**ПРУДЕНСА (обнимая ноги Постерумы). Прошу тебя, не оставляй меня одну. Мне страшно одной среди людей. Мне страшно, шаманка. Мне страшно! Теперь мне некого любить!**

**ПОСТЕРУМА (хохочет). Ты станешь питаться своим страхом всю свою долгую жизнь. Ты будешь править в общине еще тридцать пять зим – столько, сколько бы прожила Венуса. Ты получишь ту вечную жизнь, которую тебе все желают.**

**ПРУДЕНСА. О, нет! Нет! Убей меня, шаманка. Мне не хватит смелости самой спрыгнуть вниз.**

**ПОСТЕРУМА. Голова каждого, кто за эти тридцать пять зим захочет тебя убить, окажется на колу, а ты истлеешь заживо за то, что предавала любимых тобою и влюбленных. Каждый день, каждое мгновение ты станешь вспоминать об этом. Живи!**

***Постерума убегает.***

***Возвращаются Фортис, Игнавум и Нунсенс.***

**ПРУДЕНСА (величественно). Все дела сделаны. Мы возвращаемся. (Нунсесу, разглядывая его пенис). Как тебя зовут?**

**НЕНСЕНС (распластываясь ниц) Нунсенс, великая мать.**

**ПРУДЕНСА. Ты будешь моим личным охотником вместо Ветериса, Нунсенс.**

**НУНСЕНС (во все горло, но неискренне). Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ФОРТИС И ИГНАВУМ. Вечная жизнь Пруденсе, великой матери!**

**ПРУДЕНСА (Нунсенсу). Собери ножи и копья.**

***Пруденса, Фортис и Игнавум уходят.***

***Нунсенс собирает ножи и копья.***

**НУНСЕНС (в зал). Эх, больше не задвинешь молоденьким. Тем более теперь можно было бы свободно задвигать бывшим монтисам. А я так люблю черноголовых... Им задвигать гораздо приятней, чем белоголовым. Ну, ничего. Старуха долго не проживет, а если станет жить долго, я ее, стерву, просто придушу. А пока я уговорю ее на войну с дистантами. Добыче-то задвигать дозволяется. Может быть, у них, у рыжих, встретится такая же, как та девчонка. Помню, она и на вкус была очень даже ничего.**

***Нунсенсс с ножами и копьями уходит***

**ЗАНАВЕС**

1. От лат. мудрая [↑](#footnote-ref-1)
2. От лат. равнинная [↑](#footnote-ref-2)
3. От лат. горная [↑](#footnote-ref-3)
4. От лат. подлый [↑](#footnote-ref-4)
5. От лат. старый [↑](#footnote-ref-5)
6. От лат. ромул римский [↑](#footnote-ref-6)
7. От лат. прекрасная [↑](#footnote-ref-7)
8. От лат. сильный [↑](#footnote-ref-8)
9. От лат. трусливый [↑](#footnote-ref-9)
10. От лат. несчастная [↑](#footnote-ref-10)
11. От лат. верный [↑](#footnote-ref-11)
12. От лат. справедливый [↑](#footnote-ref-12)
13. От лат. бабник [↑](#footnote-ref-13)
14. От лат. развратная [↑](#footnote-ref-14)
15. От лат. злой [↑](#footnote-ref-15)
16. От лат. брошенная [↑](#footnote-ref-16)
17. От лат. будущая [↑](#footnote-ref-17)
18. От лат. дальние [↑](#footnote-ref-18)
19. От лат. смелый [↑](#footnote-ref-19)