Вадим Гутар

**ИВАН МЕНЬШОЙ - РАЗУМОМ БОЛЬШОЙ**

*(сказка в двух действиях)*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

Иван Меньшой - разумом большой

Алена, прекрасная царевна

Сказочник ( он же отец Ивана Меньшого)

Сказочница (она же мать Ивана Меньшого)

Златогривица

Царь

Змей Горыныч

Баба Яга

Занавес закрыт. На авансцену выходит Сказочник, он же отец Ивана

Меньшого.

СКАЗОЧНИК. Жили, были старик со старухой. Старик птицу добывал, да зверя промышлял - тем и кормились. Много годов они прожили, а добра не нажили. Тужит старуха, сетует.

Выходит Сказочница , она же мать Ивана Меньшого.

СТАРУХА. Век свой промаялись, сладко не едали, не пивали, цветного платья не нашивали. И детей у нас нету. Кто нашу старость покоить станет?

СКАЗОЧНИК. Ладно, не горюй, старуха! Пока руки гнутся, да ноги носят, сыты будем, а вперед не станем загадывать. (Уходит). СКАЗОЧНИЦА. Сказал так старик и с тем на охоту ушел... Ходил, ходил старик по лесу с утра до вечера - не привелось ему заполевать ни птицы, ни зверя. День к вечеру, пора домой попадать. Только тронулся мой старик в обратный путь, как вдруг совсем рядом захлопала крыльями и поднялась из-под куста большая птица невиданной красоты. Заглянул старик под куст, а там в гнезде тридцать три яйца лежат... Уложил старик все тридцать три яйца за пазуху и пошел домой. И стали у него из-за пазухи яйца одно за другим выпадать. Как выпадет яйцо - так молодец выскочит. Так тридцать два яйца выпали - тридцать два молодца и выскочили.. Все на одно лицо, рост в рост, волос в волос, и все в один голос говорят: «Коли сумел ты нас найти - теперь ты нам отец, а мы твои дети. Веди нас домой!»

Занавес открывается, крестьянская изба, в избе старушка, жена сказочника, занимается по хозяйству. Входит сказочник.

СКАЗОЧНИК. Ну, старуха пляши!

СТАРУХА. Еще чево! С какого такого праздника с утра пляски? Никак того?

СКАЗОЧНИК. Ни, ни. Как стеклышко. Сегодня какой день? СТАРУХА. Середа кажись. Да ты чево опять удумал, леший тя дери... СКАЗОЧНИК. Хоть середа и простой день, а у нас все одно праздник! Да еще какой! (усаживает старуху на лавку). Сколько лет мы с тобою прожили?

СТАРУХА. Годов поди-ка пятьдесят, прожили. Да ты чего удумал? Сроду так со мной не разговаривал. Поди-ко чевото нашкодил, а ну говори как на духу. А не то худо тебе будет.

СКАЗОЧНИК. Вот ты все сетовала, сколько годов прожили, а детей мол у нас нету. А и то верно, никого у нас с той поры не было. Зато теперь.... (Подводит старуху к окну) Вон! Смотри... стразу тридцать два сына! Ну? А ты горевала - плакала, что детей нету. А тут тридцать два молодца. Время уж к обеду, пора на стол собирать. Да только в избе им не поместиться, надо столы во двор выносить - да ребятушек кормить.

СТАРУХА. (Толь сейчас пришла в себя). Ой, господи! Да как же это? Да откуда же это? (Засуетилась) Ах ты боже ты мой.

СКАЗОЧНИК. Да не суетись ты... Думай лучше как на стол накрыть - ведь их тридцать два молодца! А откуда столько я тебе потом расскажу.

Старуха с причитаниями выходит. Старик развязывает кушак, хочет снять кафтан, в это время у него из-за пазухи выпадает тридцать третье яйцо и появляется Иван Меньшой.

СКАЗОЧНИК. Вот те на! А ты откуда взялся?

ИВАН. Не пугайся, отец. Я тоже твой сын, Иван Меньшой, помнишь в гнезде лежало тридцать три яйца. Мои старшие братья появились раньше меня, ну, а теперь пришел и мой черед.

СКАЗОЧНИК. А ведь и правда, в гнезде-то было тридцать три яйца... (Обходит Ивана Меньшого, все еще не веря своим глазам, потом щупает) И вправду живой. Стало быть и ты мой сын?

ИВАН. Твой конечно, чей же еще? Теперь у вас с матерью большая крепкая семья будет! Мы вас никому в обиду не дадим.

СКАЗОЧНИК. Да ты поешь Ванюша, вон твои старшенькие братья обедают, и тебе не грех подкрепиться. (Усаживает Ивана Меньшого за стол, подает еду). Ешь, Ванюша, ешь, хоть у нас простая крестьянская снедь, не взыщи.

ИВАН МЕНЬШОЙ. Спасибо отец и за это. (ест). Теперь у вас с матерью мы есть. Сумел ты нас найти, сумей и работу дать (В сторону окна). У ребят вон поди ко руки чешутся. Работы просят.

СКАЗОЧНИК. Да какую же я вам ребятушки работу дам? Мы со старухой всю жизнь в бедности прожили. Ни тебе лошадки, ни тебе коровенки. Так, что мы со старухой не сеем и не пашем. Ни сохи, ни лошади. Никакого обзаведения у нас нету.

ИВАН МЕЬШОЙ. А чем жили?

СКАЗОЧНИК. Я помаленьку птицу да зверя промышлял, тем и жили. Ничего другого у нас нету.

ИВАН МЕНЬШОЙ. Ну, на нет и суда нет... А мы пойдем в люди работу искать, глядишь чего-нибудь и найдем. Отец, а где бы здесь косы достать? Нам ведь надо тридцать три косы.

СКАЗОЧНИК. Можно в кузне заказать, у нас уж больно кузнец мастеровитый. Чево хошь смастерит.

ИВАН МЕНЬШОЙ. Вот и хорошо, по пути зайду да закажу косы. (Входит сказочница, она же мать Меньшого)

СКАЗОЧНИК. Смотри, мать, это наш меньшой, Иваном звать. СКАЗОЧНИЦА. Стало быть Иван Меньшой.

ИВАН МЕНЬШОЙ. Ничего мать, что я Меньшой, я еще на большие дела пригожусь!

СКАЗОЧНИЦА. Значит будешь Иван Меньшой - разумом большой! И пусть у тебя все исполняется.

ИВАН МЕНЬШОЙ. Спасибо мать на добром слове. А найдем работу - денег заработаем, станем свое хозяйство заводить, да тебя с отцом покоить. Ну прощайте отец - матушка, надо нам с братьями идти работу искать, не гоже нам на вашей шее сидеть, пора и самим зарабатывать, (обнимаются) Вы уж тут не печальтесь, ждите нас. (Уходит).

СКАЗОЧНИК. Вот так и отправились они в путь дорогу. (Занавес закрывается, сказочник и сказочница выходят на авансцену) Шли они долго ли, коротко ли.

СКАЗОЧНИЦА. Близко ли, далеко ли, да только показался впереди большой город.

СКАЗОЧНИК. А из того города царь едет. Поравнялся он с нашими молодцами и спрашивает.

Занавес открывается, на сцене лесная поляна, на поляну выходит

царь.

ЦАРЬ. Эй, молодцы. С работы или на работу? Коли на работу, айда ко мне, дело дам. Кто тут у вас за старшего?

Выходит Иван Меньшой. ИВАН. Что у тебя за дело?

ЦАРЬ. Да дело не хитрое. Можно сказать совсем простое дело. Вон видишь луга, царские заповедные. Надобно на этих лугах моих заповедных выкосить всю траву, что нинаесть. Да высушить, в копны сгрести да в стога сметать. Ну как? А тебя звать-то как? Ты ведь тут видно за старшего. Никак с тобой договариваться будем?

ИВАН. Иван Меньшой, меня прозывают.

ЦАРЬ. Дак, как Иван Меньшой, беретесь?

ИВАН. Ну что же беремся.

ЦАРЬ. Значит по рукам? Ну и хорошо. А управитесь в три недели?

ИВАН. А чего? Погода стоит хорошая. Мы в три дня справимся.

ЦАРЬ. Ой не хвались Иван Меньшой. Тут работы на три недели, не меньше.

ИВАН. Да не переживай ты Ваше Величество. Говорю справимся, значит справимся.

ЦАРЬ. Ну и ладно. Платой не обижу, а харчи какие надо, такие и стану давать.

ИВАН. А насчет харчей, значит так, всего ничего. Изжарь нам только тридцать три быка, вина поставь тридцать три ведра, да хлеба дай по калачу на брата, ну и хватит нам!

ЦАРЬ. Ого! Любите вы поесть! Ну да ладно, договор дороже денег. Пойдем-ка Ваня, познакомь меня с твоими молодцами, никак вы все братья?

ИВАН. Верно, все в одно лицо, рост в рост. (Уходят).

Занавес закрывается. На авансцене сказочник.

СКАЗОЧНИК. Только царь уехал, братья косы наточили и так стали помахивать, что к вечеру всю траву подчистую скосили. На другой день, как только солнышко обогрело, стали траву сушить да в копны сгребать, а к вечеру все сено в стога посметали, а тут и царь пожаловал.

Уходит. Занавес открывается, на сцене та же лесная опушка, только на поляне стоит стог сена, выходит царь и Иван Меньшой.

ЦАРЬ. Ну, ребятушки, ну молодцы. За три дня сумели все луга выкосить, траву высушить, да сено в стога сметать. За это хвалю и сверх всего жалую сто рублей на брата, да по бочке вина. А теперь сумейте это сено уберечь. ИВАН. А что такое?

ЦАРЬ. Да повадился кто-то каждый год на этих лугах сено поедать и никак того вора уследить не можем.

ИВАН . (Ходит вокруг царя, что-то обдумывает) Ладно... Отпусти ты ваше царское Величество моих братьев домой, а твое сено я один стану сторожить, оно одному то сподручнее будет.

ЦАРЬ. Да вроде с компанией-то сподручнее. Мало ли чево. Может вор и не один тут ходит.

ИВАН. Нет ваше царское величество, в таком деле, одному сподручнее.

ЦАРЬ. Ну что же будь по-твоему, но если сено не укараулишь - мой

меч, твоя голова с плеч. Согласен?

ИВАН. Согласен, ваше царское величество.

Царь уходит. Иван Меньшой обходит поляну, забирается на стог, лежа

на стоге поет.

Как наскучило-то мне напрокучело, Соловеюшку-то зима наскучила, Добру молодцу - зима холодная, Зима холодная, земля голодная.

Не сам, земля я на тебя зашел, Меня добрый конь во седле занес, Занесла-то меня, замыкала Нужда крайняя - служба царская, Зла-злодейка незнакомая.

Свет постепенно убывает, наступает звездная ночь. Вдруг вспыхивает зарница, всполохи все чаще, слышно конское ржание и появляется

прекрасная кобылица - златогривица, подходит к стогу сена обнюхивая его, в это время Иван Меньшой набрасывает на кобылицу аркан, она сопротивляется, и начинается борьба, борьба длится довольно долго, кобылица устает и наконец просит.

ЗЛАТОГРИВИЦА. Погоди Иван Меньшой, устала я, видно ты сильней меня. Уж коль сумел ты меня поймать, да сумел укротить, не бей меня, не мучь больше - стану я тебе верно служить. (Иван Меньшой тоже устал, оба отдыхают). Буду помогать в твоих делах. А их у тебя будет немало. Знаю я, что пожалует тебя царь старшим конюхом. Доверит он тебе свою царскую конюшню. Так вот, ты ночей не спи, коней холь, чтобы кони были тельные, гладкие, чтобы шерсть блестела, чтобы гривы да хвосты всегда были расчесаны. Знай, что старые конюхи будут против тебя худое замышлять, чтоб тебя подвести, обидно им, что тебя молодого, царь старшим конюхом поставит. Но ты не печалься, я всегда буду с тобой, и помогу тебе. Но запомни - никто не должен знать, что я могу по человечески разговаривать, если кто про это узнает, я тот час потеряю свою силу и не смогу тебе помогать, (прислушивается) Тише Иван Меньшой - разумом большой. Так ведь тебя твоя матушка называет? ИВАН. Так.

ЗЛАТОГРИВИЦА. А вот и царь, легок на помине. Помни Иван Меньшой - разумом большой, никто не должен знать про меня. (Выходит царь).

ЦАР, Ну Ванюша, как ночевал, поймал ли ты вора.

ИВАН. Поймал Ваше царское Величество, (выводит златогривицу)

ЦАРЬ. Вот так вор! Стало быть вот эта кобыла и воровала мое сено, столько годов? Ай, да ну! (Осматривает кобылу со всех сторон). Стало быть она и воровала мое сено. Послушай, Ваня, сено мое? Мое! Воровала она, она! Стало быть поймал ты ее на моем лугу? На моем! Значит кобыла моя!

ИВАН. Как же так ваше царское Величество, ведь поймал то ее я? Значит..

ЦАРЬ. (Перебивает). Ничего не значит! На моем лугу поймал - значит моя. И все тут! Вот тебе мой царский указ: назначаю тебя старшим конюхом, что бы значит, ты при этой кобыле был. Да смотри у меня хорошо блюди кобылу, чтобы справная была, чтобы лучше всех была,

я на ней перед заморскими гостями выезжать буду. Ты теперь Ванюша у меня, на моей царской службе. Стало быть. И должен все мои указы исполнять. Такой-то подарок ты мне сделал. Молодец Ванюша! Скоро ко мне заморские гости пожалуют. Очень уж мне их удивить охота. Сказывали мне мои конюхи, что есть де в тридевятом царстве, в тридесятом государстве, у тамошнего Змея Горыныча три диковины: гусли-самоигры, гусак-плясун да, кот-игрун, вот ты Ваня мне их и достань.

ИВАН. Да как же я их достану, ваше царское величество? Туда поди ко и добираться то не один год надо.

ЦАРЬ. Знать ничего не знаю. Правда говорят, что много молодцев пытались те диковины добыть, да никто назад не воротился, но ведь ты Иван Меньшой - разумом большой, стало быть тебе их и добывать. Очень уж я хочу своих гостей удивить. Это Ваня мое царское слово - а царское слово закон!

ИВАН. Ваше царское Величество!

ЦАРЬ. Не моги со мной спорить. Сей минут отправляйся, исполнять царский наказ! (уходит)

ИВАН. Что делать? Разве можно со Змеем Горынычем сладить? У него ведь такая силища!.

ЗЛАТОГРИВИЦА. Верно говоришь Иван Меньшой - разумом большой, тут надо хитростью брать. Вот что, как прибудем к Змею Горынычу, а там его мать Баба Яга, ты с ней помягче... она тебе поможет... я постараюсь. Заставит тебя Змей Горыныч в карты играть, потому что у него еще никто не выигрывал, ты соглашайся. Обыграешь ты его, я знаю. Ну, что Иван Меньшой - разумом большой, пора и в путь.

Занавес закрывается. Музыка. Занавес открывается. На сцене избушка Бабы Яги, в избушке баба Яга, вполне приличная. Входит

Иван Меньшой.

ИВАН. Здравствуй, бабуля. Позволь отдохнуть маленько, что-то притомился я.

БАБА ЯГА. Давно я русского духа не слышала, а тут русский дух сам ко мне пожаловал! Сказывай, молодец, зачем приехал?

ИВАН. Что же ты бабушка не ласково гостя встречаешь, выспрашиваешь у холодного, да голодного. У нас на Руси дорожного человека сперва накормят, напоят, да в баньке пропарят, спать уложат, а уж потом станут выспрашивать.

БАБА ЯГА. Ох, добрый молодец, не взыщи, у нас - не у вас, прости меня старуху! Все дело справим, как надобно. (Собирает на стол). Скажи, добрый молодец: по доброй воле сюда заехал или неволя тебя пригнала и куда ты путь держишь?

ИВАН, (ест) Велел мне мой царь, доставить гусли-самоигры, гусака- плясуна, да кота-игруна. Сказывают, что все эти диковины у твоего сына Змея Горыныча есть. Как бы ты подсказала, как их добыть. Век бы твое добро помнить стал.

БАБА ЯГА. Ох ты, дитятко, верно говоришь, есть эти диковины у моего сына, да взять их трудно! Много за ними добрых молодцев езживало, да назад ни один не воротился.

ИВАН. Ну, бабушка, чему быть - того не миновать, а ты подсоби моему горю, расскажи как достать.

БАБА ЯГА. Да ты пей, ешь досыта, а потом и о деле станем толковать. Знаю все про тебя добрый молодец - Иван Меньшой - разумом большой. Знаю, что мать прозвала тебя так.

ИВАН. Верно. Это она меня так называет.

БАБА ЯГА. А рассказал мне все про тебя добрый молодец - Иван Меньшой - разумом большой, ворон, птица вещая, говорит он, что надо тебе помочь твоему горю, нужде. Вот, что Иван Меньшой - разумом большой, видно ты добрый человек, не ради корысти эти диковины добыть хочешь. Не кому не помогала, а тебе помогу. Ворон так велел. Верно говорят, что эти три диковины у моего сына спрятаны, только уж очень он их сторожит. Надо тебе ухорониться. Скоро он прилетит, голодный, да сердитый. Как бы он тебя не сглотнул, полезай-ка ты в чулан, да посиди там, покуда не позову.

Только Иван Меньшой спрятался, появляется с характерным шумом,

громом Змей Горыныч.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Чую, русским духом пахнет!

БАБА ЯГА. Что ты, сынок, где тут русскому духу быть, уж сколько годов серый волк не прорыскивал (накрывает на стол), ясный сокол не пролетывал. Ты по свету летал, там русского духу и набрался.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. (поел). Вот теперь другое дело. Эх, мать, с кем бы мне позабавиться, в дурака бы сыграть, давно я карт не брал. Так ведь и играть разучишься.

БАБА ЯГА. Нашла бы я, сынок, с кем тебе позабавиться в дурачка

сыграть, да боюсь, как бы ты опять чего худого не сделал.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Зови, мать, не бойся! Никому вреда не сделаю. До

смерти охота мне потешиться, в картишки поиграть!

БАБА ЯГА. В прошлый раз ты тоже так говорил, а чего натворил? Нет,

сынок, боюсь я...

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Да не бойся ты мать, в прошлый раз я шибко голодный был, а сегодня ты меня так накормила, как уж давно не было, из-за стола встать не могу.

БАБА ЯГА. Ну помни, сынок, свое обещание! А не то... ( выпускает Ивана Меньшого). Проходи Иван Меныиой-разумом большой, уважь хозяина, поиграй ним в карты, в дурачка.

ИВАН. Отчего же не уважить хозяина, это можно.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Я же говорил, что русским духом пахнет. Ну да

ладно, уж больно мне потешиться хочется! Станем играть так: кто кого

обыграет, тот того и съест. Согласен, Иван Меньшой - разумом

большой?

ИВАН. Ну, а чего? Можно и так, только смотри, не проиграй.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Не проиграю! И не с такими играл, да ничего. Мать

давай карты. А ты ничего, сытенький.

ИВАН. Рано прицеливаешься, как бы потом плакать не пришлось, раздавай.

ЗМЕЙ (раздает карты). Откуда ты молодец, Иван Меньшой - разумом большой?

ИВАН. Издалека - далеко, отсюда не видать!

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Ишь ты, не видать. А куда путь держишь?

ИВАН. Иду туда, не знаю куда.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Ишь ты! Не знаю куда... А чего ищешь?

ИВАН. Да так... кое-какие диковины.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. А зачем они тебе?

ИВАН. Да мне они без надобности, царю они понадобились, гостей

заморских хочет удивить. У тебя случаем нет таких?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Нет, нет у меня таких нету., на что они мне сдались.

Иван Меньшой делает последний ход.

ИВАН. Все хозяин, ты в дураках.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. (все еще неверя) Да как же так? Я ведь никогда не проигрывал? Мать ты ведь знаешь... у меня нельзя выигрывать.

БАБА ЯГА. Выходит, что можно. Да ты не кипятись. Ну и что, что проиграл, велика важность!

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Ну, нет! А ну давай еще сыграем, хочу отыграться!

(бежит к двери, запирает ее) А ты, молодец, погости у нас!

ИВАН. А может не надо отыгрываться? А то опять проиграешь?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Надо! Уж второй-то раз я обязательно выиграю.

Так, теперь ты сдаешь Иван Меньшой-разумом большой..

ИВАН. А чего? Могу и сдать, (сдает карты)

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Так говоришь, идешь туда, не знаю куда?

ИВАН. Верно! Туда, не знаю куда.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Чтобы принести то, не знаю что?

ИВАН. Да нет, знаю, что надо принести, да вот как добыть - пока не

знаю.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. А как же ты хочешь добыть, что-то, если не знаешь как? Так не бывает!

ИВАН. Еще как бывает! (делает последний ход). Все хозяин, ты опять в дураках. А ведь это уже второй раз. А ты вроде предлагал - кто кого обыграет, тот того и съест! По всему выходит - я тебя уже дважды должен съесть. Да мне и вправду, что-то есть хочется. (Видно, что Змей Горыныч очень испугался).

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Да как же это так получается? Ведь меня никто- никогда не обыгрывал. Мать, где ты его нашла? Почему я его обыграть не могу?

БАБА ЯГА. Видно это случайно. Он ведь еще совсем молоденький, ему просто везет. А играть ты сам напросился, не кого теперь винить!

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Да быть того не может, чтобы я да не отыгрался. Давай Иван Меньшой в третий раз сыграем, третий и последний раз. Кто победит, тот и съест другого. Согласен?

ИВАН. Согласен! Ох смотри, Змей Горыныч, в последний раз играем - больше не прощу! Договор дороже денег.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Ладно, ладно Иван Меньшой, ты прав, договор дороже денег. (В сторону) Ну уж в третий раз я у тебя обязательно выиграю, не я буду!

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. (хватает карты) Теперь я сдавать буду. А ты не мухлюешь, Иван Меньшой. Если увижу - сразу съем?

ИВАН. Мы не приучены мухлевать! Нам это ник чему. У русских людей все по честному.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Много тут у меня побывало, всяких., и всех я съел, за то, что мухлевали, а тебя поймать не могу. Ну не может быть, чтобы ты не мухлевал... у меня честно выиграть нельзя. Потому что я сам... ой что это я?

ИВАН. Потому что ты сам мухлюешь? То, что ты мухлюешь я знаю, но обыграть ты меня все равно не сможешь потому что правда, она всегда кривду побеждает! (делает последний ход) Вот тебе погоны на плечи! (кладет шестерки) и в третий раз ты в дураках! (обходит Змея Горыныча) Ну все! Раздевайся! Я тебя есть буду.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. (падает на колени) Ох, добрый молодец, Иван Меньшой разумом большой, не губи! Не ешь меня! Я для тебя что хочешь сделаю! Я тебе какую хочешь службу сослужу. (Ползет на коленях к матери, плачет). Мама! Уговори Ивана Меньшого - разумом большого, в живых меня оставить! Я для него взаправду все сделаю! И никогда, никогда мухлевать больше не буду, (плачет)

ИВАН. Ладно, Змей Горыныч, договор дороже денег! Обыграл я тебя три раза? Обыграл. Значит имею право тебя съесть. Ноя могу тебя и простить, если ты сделаешь то, что я скажу.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Говори Иван Меньшой, говори, я все сделаю, только оставь меня в живых! Я для тебя любую службу сослужу!

ИВАН. Говорят, что у тебя припрятаны три диковины.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Какие Иван Меньшой, у меня их много всяких.

ИВАН. Мне нужны гусли-самоигры, гусак-плясун, да кот -игрун, отдашь мне их, тогда оставлю тебя в живых. Ну что? Поладили?

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. (Радуется, обнимает Бабу Ягу, Ивана Меньшого). Отдам! Все отдам, мне для тебя Иван Меньшой - разумом большой

ничего не жалко! Отдам все три диковины. ( в сторону) У меня такого барахла много... а себе я еще лучше достану. Я сейчас все принесу, они у меня там... в мешке лежат, поди ко уж запылились все... (выходит)

ИВАН. Спасибо тебе бабушка за помощь! Век твою доброту помнить буду!

БАБА ЯГА. Не меня - Вещего ворона, он велел. И на кой тебе эти диковины, проку от них никакого. (Входит Змей Горыныч, приносит мешок.

ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. Как же ты, гость мой дорогой Иван Меньшой пешим

добираться будешь, да гусли-самоигры, гусака-плясуна, кота-игруна,

нести будешь? Давай я тебя в одночасье куда надо унесу!

БАБА ЯГА. Вот сыночек и хорошо, вот и правильно.

ИВАН. Спасибо за предложение, но я уж как-нибудь сам. Давай, Змей

Горыныч, показывай, где у тебя эти диковины лежат!

Занавес закрывается.

КАРТИНА ВТОРАЯ.

Комната во дворце царя, царь ходит, нервничает.

ЦАРЬ. УЖ скоро гости приедут заморские! А что я им покажу? А ведь я обещал им три диковины показать....чтобы они все от зависти лопнули. А Ивана Меньшого разумом большого все нету! Видать он не справился с этим делом, не сумел добыть гусли-самоигры, гусака- плясуна, да кота игруна. Что же я теперь гостям-то покажу? Кобылицу златогривку? Да ведь ее и нету, уехал на ней Иван Меньшой, разумом большой. А ну как Иван Меньшой сбежать решил? Вместе с кобылой Златогривкой? Что тогда? Позор перед заморскими гостями терпеть буду? Ох моя бедная головушка (снимает корону, бросает на трон) Все, уйду в монастырь! А что? Жены у меня нету, детей тоже нету, одна дорога в монастырь, от позора, от насмешек... а может подождать еще, вдруг Иван Меньшой объявится? Вдруг все диковину у него?

Входит Иван Меньшой.

ИВАН. Вот тебе царское величество твои диковины, в целости сохранности, (ставит перед царем мешок)

ЦАРЬ. Это? (указывает на мешок)

ИВАН. Это! Гусли-самоигры (достает из мешка), а там еще гусак- плясун, да кот-игрун.

ЦАРЬ. (Неверя своими глазами). Значит справился! Добыл таки! Ну Иван Меньшой, разумом большой, сумел ты мне эдакую службу сослужить! Теперь мои гости заморские от зависти лопнут! Хвалю за это и жалую. Был старшим конюхом, а теперь тебе быть моим царским советником! А скажи Ванюша (Указывая на гусли) Они и вправду самоигры?

ИВАН МЕНЬШОЙ. Хочешь проверить Ваше Величество? Ну, смотри. А ну гусли-самоигры сыграйте нашему царю батюшке, да так чтоб поверил, что вы волшебные! (Звучит музыка, царь начинает приплясывать, все быстрей и быстрей, пока не упал, а упавши продолжает дергать ногами.) Ой Иван Меньшой помоги, ой останови ты эти гусли, сил моих больше нету! Ой сейчас помру, право сейчас помру! Останови, Христом богом тебя прошу - останови.

ИВАН. Ладно, ваше Величество, теперь веришь, что гусли-самоигры? ЦАРЬ. Верю, Ванюша! Еще как верю! Только останови скорей!

ИВАН. Гусли-самоигры, хватит, отдыхайте. (Убирает гусли в мешок). А может кота-игруна достать, ваше царское величество?

ЦАРЬ. Нет, нет не надо! Я так тебе верю. (Обходит осторожно мешок) Ну и потеха, ну и забава - эдакой век ни у кого не бывало. Теперь все цари, да заморские короли от зависти изведутся, у них ведь ни у кого таких редкостей, чудес заморских нету. А у меня вишь есть! За это назначаю тебя Иван Меньшой - разумом большой своим первым советником. Службу мою ладно справил, слов нет! Сумел таки добыть эти редкости. Да только верно говорят мои бояре, да министры, на что они мне, ну позабавился, ну удивил гостей заморских и что? Один я Ваня, совсем один в этих хоромах. Уж сорок годов прошло с тех пор, как я овдовел. С той поры - много раз я сватал Алену, прекрасную царевну, да высватать не смог, три раза войной ходил на Аленино царство, сколько войска погубил - но и силой не взял. Вот мои министры говорят мне - с умом ты нового советника сыскал., этакие диковины добыл. Он де мол, твой советник, похваляется, это значит ты, что может Алену прекрасную царевну, взять и сюда привести. Так вот тебе Иван Меньшой - разумом большой, мой наказ! Поезжай за тридевять земель, в тридесятое царство и привези мне невесту Алену, прекрасную царевну.

ИВАН. Ваше Царское Величество, Алена, прекрасная царевна а не гусли-самоигры, не гусак-плясун и кот-игрун, которых раз-два и в мешок. Царевну в мешок не сунешь, да может она и ехать сюда к тебе не захочет. Ты ведь вроде уж не молодой.

ЦАРЬ. Не перечь мне! Я знать ничего не знаю! Как умеешь так и доставай. Мне невесту надобно сюда доставить, жениться я надумал. И кроме Алены прекрасной мне никого не надо. Привезешь ее сюда, дам тебе город с пригородком и министром поставлю. А не привезешь - велю голову отрубить. Все, ступай с глаз моих.

ИВАН. Да что ты, ваше царское величество! Да не пойдет она за тебя.

ЦАРЬ. Ты что тут вздумал разговоры разговаривать, моему царскому слову супротивиться. Вот тебе мой последний сказ, коли привезешь Алену сюда, министром поставлю, а не привезешь - пеняй на себя, мой меч, твоя голова с плеч! (Занавес закрывается, на авансцене Ива Меньшой, да Златогривка).

ЗАТОГРИВКА. Что, хозяин, печальный, буйну голову повесил, или какая беда опять приключилась? Ты поведай мне, может я помогу?

ИВАН. Да как тут поможешь. Он сам вон, три года войной ходил, сколько войска уложил и то ничего не добился. А тут давай привези ему Алену, прекрасную царевну. Он ведь три года к ней сватался не высватал! Теперь вот меня за ней посылает. А не исполнишь говорит мой царский указ - голова с плеч!

ЗЛАТОГРИВКА. Ладно, хозяин не печалься, тут большой беды нету, она видно будет впереди. Я помогу, как-нибудь, дело и справится. Ты не мешкай, скорее снаряжайся, да и в путь дорогу, а она не близкая. Ты по ней уже ехал. А теперь слушай и запоминай. Надо нам с тобой попасть в тридесятом государстве в заповедный сад. Там я обернусь красивой яблоней с золотыми яблоками, а ты спрячься возле меня. Выйдет Алена, прекрасная царевна, в сад погулять, и захочется ей золотое яблочко сорвать. Подойдет она к яблоньке поближе, ты уж тут не зевай, хватай царевну. А я буду наготове. Ни минуть не мешкай, садись с царевной на меня, коли оплошаешь - ни тебе, ни мне в живых не быть. Все запомнил Иван Меньшой - разумом большой?

ИВАН. Запомнил, как не запомнить, а только ведь там в саду, поди стражники будут, как с ними быть?

ЗЛАТОГРИВКА. О них не думай, это моя забота. Ну Иван Меньшой - разумом большой, пора нам! Эта задача потруднее первой будет. Да не горюй хозяин как-нибудь справимся.

АКТ ВТОРОЙ.

На авансцене сказочник.

СКАЗОЧНИК. Долго ли коротко ли, но добрались Иван Меньшой и Златогривица до заповедного сада, в тридесятом государстве, и все дело у них ладно справилось, все в точности как златогривица говорила. Вышла Алена, прекрасная царевна в заповедный сад погулять, увидела яблоню с золотыми яблоками и захотела яблочко сорвать. А тут Иван Меньшой - разумом большой, ухватил он Алену, прекрасную царевну, и в ту же минуту яблоня обернулась кобылицей Златогривицей. Иван Меньшой скок на лошадь, да только его и видели. Тут мамки, няньки подняли крик, прибежали стражники, а Алены, прекрасной царевны и след простыл. Много земель проехали они, много рек, да озер позади оставили. Попросила Алена прекрасная царевна, остановиться, отдохнуть мол ей надо. Делать нечего, царевна просит! Пришлось остановиться.

Занавес открывается, на сцене поляна, озеро из первого акта. АЛЕНА. Сказывай, кто ты есть? Из какой земли, из какой орды? Чьих родов сын и как тебя звать-величать?

ИВАН. Зовут прозывают меня Иван Меньшой - разумом большой, Сам я из русских краев буду, крестьянский сын.

АЛЕНА. Скажи Иван Меньшой разумом большой Для себя ли ты похитил меня или по чьему приказу?

ИВАН, (видимо царевна ему нравится) Велел мне доставить тебя наш царь-государь. Жениться он на тебе хочет.

АЛЕНА. Да ни в жизнь я за такого старого замуж не пойду! Он три года меня сватал - не высватал, три раза наше царство воевал - ничего добиться не мог, только войско потерял. И теперь не видать ему меня как своих ушей.

ИВАН, (видно, что слова царевны ему по душе. В сторону) Вот кабы мне такая жена досталась! Но видно не про нас такая красота. (Нарочито сердито) Хватит разговоры разговаривать, ехать пора. Царь уж видно заждался.

АЛЕНА. Иван Меньшой - разумом большой, давай вернемся, батюшка мой, рад будет тебя гостем видеть, и обиду свою, за то, что ты меня похитил, простит, златом серебром тебя наградит, у нас его много. Или отпусти меня, я сама домой к батюшке доберусь. Ну зачем ты меня молодую старику хочешь отдать? Совести у тебя нету! Да я лучше сейчас вон в озере утоплюсь (пытается пройти к озеру, Иван Меньшой преграждает ей дорогу).

ИВАН. Но, но, не дури! Хоть ты и царевна, а все одно не пущу.

АЛЕНА. Да пойми ты Иван, крестьянский сын. Мне жизнь будет не мила с таким стариком. Уж лучше сразу утопиться и дело с концом.

ИВАН. Стерпится. У вас цариц да царей все стерпится. Царская жизнь она, слаще крестьянской будет.

АЛЕНА. Да не нужна мне такая жизнь! Это все равно, что в золотой клетке сидеть. А я, воспитана вольной, люблю, чтобы все по любви и совести было! Не для меня жизнь в золотой клетке! Дай пройти.

ИВАН. Сказано не пущу, значит не пущу.

АЛЕНА.Эх ты! А еще Иван Меньшой - разумом большой, а сам понять не можешь, что у этого старика я зачахну и помру раньше времени. Отпусти меня, Ваня, отпусти.

ИВАН. Да не могу я. Слово я дал, что доставлю тебя в дом, царю нашему. А наше крестьянское слово- верное. Все, царевна, ехать пора, дом уже близко. А там царь ждет Пошли. (Алена плачет, занавес. Выходит сказочник).

СКАЗОЧНИК. А старый царь и в самом деле, от окна не отходил, все на дорогу поглядывал, ждал, когда покажется Иван Меньшой - разумом большой... и не успел он на царский двор заехать, как сбежал царь с крыльца, Алену, прекрасную царевну с седла снимал, за белы руки брал, да в хоромы царские провожал!

Занавес открывается, на сцене царские палаты.

ИВАН. Ну вот, принимайте ваше царское величество свою будущую царицу.

ЦАРЬ. Молодец, Ваня. За эдакую службу быть тебе главным министром! И жалую тебя еще тремя городами с пригородками. А теперь ступай, ступай, мне поговорить надо.

ЦАРЬ, (суетится вокруг Алены) Сколько годов я сватов засылал и сам свататься приходил - все отказывалась. А теперь уж придется со мной под венец пойти.

АЛЕНА, (усмехаясь) Ты бы царское величество мне с дороги хоть

отдохнуть бы дал, а уж потом о свадьбе разговор вел.

ЦАРЬ. Для тебя уж царский терем готов. Все, все приготовлено. Все,

что скажешь, все исполнят, мамки, няньки, сенные девки. А скажи мне

душа моя, на какой день станем гостей звать? Когда поедем

венчаться?

АЛЕНА, (не сразу) Как я стану венчаться, коли нету моего обручального перстенька, да свадебной кареты!

ЦАРЬ. Ну за этим дело не станет, душа моя. Колец, да карет в нашем царстве хоть отбавляй. Есть из чего выбирать, а уж коли ничего по нраву не найдешь, пошлем гонца в заморские страны, оттуда привезем.

АЛЕНА. Нет, царское величество, ни в какой карете, опричь своей, под венец не поеду и никаким иным перстнем, кроме своего, обручаться не буду!

ЦАРЬ. А где же твой перстень и твоя свадебная карета, душа моя? АЛЕНА. Перстень в укладке, укладка в карете, а карета на дне моря- океана, близ острова Буяна. И покуда не достанешь, о свадьбе со мной не заговаривай.

ЦАРЬ. Да как же я твою карету со дна моря-океана достану?

АЛЕНА. Эта забота не моя. Как знаешь, так и доставай.

ЦАРЬ. Ну душа моя, не нырять же мне в океан-море, за этой каретой.

АЛЕНА. А хоть бы и так. Как свадьбу играть, так ты тут как тут, а как

дело какое сделать, так тебя нету? Не будет перстня, не будет

свадьбы!

Уходит.

ЦАРЬ. Эко дело невиданное! Со дна моря- океана, карету с перстнем достать! А ведь там поди и дна не достанешь. Нырнешь-не вынырнешь. А перстень достать надобно! Без перстня, видно по всему и вправду свадьбы не будет. (Подбегает к двери, куда убежала Алена) Ох душа моя, что ты со мной делаешь. Я ведь столько лет за тобой хожу. Ну пожалей меня, согласись на другой перстень. Я тебе такой перстенек подарю, какого у самого Кощея Бессмертного нету! А? Душа моя, я ведь уж не мальчик, в море-океан нырять! (прислушивается, за дверью тишина). Мальчик, не мальчик, а жениться на царевне, страсть как хочется! Что же мне делать? Как добыть перстень? (Хлопает себя по голове). Ах ты голова садовая, как же это я, сразу не подумал. Надо Ивана Меньшого - разумом большого позвать, уж он то знает, как моему горю помочь. (Зовет Ивана Меньшого) Ваня! Ванюша! Пойди ко мне. (Входит Иван Меньшой) Ну, мой верный слуга Иван Меньшой - разумом большой, только ты один и мог сыскать гусли-самоигры, гускака-плясуна, да кота-игруна. Спасибо тебе за службу. Давеча вот ты мне достал невесту Алену, прекрасную царевну, а я тебя по царски наградил? Наградил! Так вот, Ванюша, сослужи ты мне еще одну - третью службишку. Привези обручальный перстень, да карету Алены, прекрасной царевны! Перстень царевны в укладке, укладка в карете, а карета на дне моря-океана, возле острова Буяна. Я бы и сам привез, да уж больно мне некогда, к свадьбе готовиться надо! Коли привезешь перстень да карету - я тебе треть царства отпишу!

ИВАН. Да что ты, ваше царское величество, я ведь не рыба - кит! Чтоб нырять на дно морское! Как я стану, там на дне морском перстень, да карету искать? Шутка ли сказать океан - море! (Царь кричит, ногами топает).

ЦАРЬ. Я знать ничего не знаю и ведать ничего не ведаю! Мое царское дело приказывать! А твое - слушаться. Привезешь перстень да карету - нагружу по царски - треть царства отпишу! А не привезешь - голову на плахе отсеку! Ступай Иван Меньшой - разумом большой, думай как царю помочь, на то ты и разумом большой. (Иван уходит). Царь подбегает к двери, куда ушла Алена). Душа Моя, ну покажись хоть на минутку! Я должен тебе сказать, что скоро у тебя будет свадебный перстенек и карета, я послал за ним Ивана Меньшого - разумом большого. Уж он -то знает, как их достать, а ты пока готовься к свадьбе-душа моя! (Входит Иван Меньшой).

ИВАН. Трудную ты мне, ваше величество задачу поставил, да делать нечего, надо исполнять.

ЦАРЬ. Верно говоришь Иван Меньшой - разумом большой, царская воля, всегда закон!

ИВАН. Ну так вот, чтоб исполнить твою, волю царскую надобно мне... ЦАРЬ. Говори Ванюша, говори, не стесняйся.

ИВАН. Надобно мне - двенадцать воловьих кож, а так же дай мне двенадцать пудов просмоленной бечевы, двенадцать пудов смолы, да котел.

ЦАРЬ. И всего то? Да этого добра бери сколько хочешь, да поторопись службу исполнять!

Занавес закрывается. На авансцене Иван Меньшой и Златогривица.

ЗЛАТОГРИВИЦА. Куда, хозяин собрался?

ИВАН. Велел мне царь, обручальный перстень царевны Алены, да свадебную карету достать. Перстень в укладке, укладка в карете, а карета на дне моря -океана, возле острова Буяна. Вот и поедем мы с тобой доставать.

ЗЛАТОГРИВИЦА. Да! Эта служба потруднее всех будет, хоть дорога и не дальняя, да может статься, печальная, а достать будет нелегко. Спущусь я на дно морское, запрячусь и привезу карету на берег, если меня морские кони не увидят, а уж коли увидят - загрызут насмерть. Век тебе не видать ни меня, ни кареты!

ИВАН. Не загрызут! Я кое-что придумал. Укрою тебя воловьими кожами, да смолой промажу, да бичевой все привяжу. Если кони морские и увидят да накинутся - не скоро до тебя доберутся.

ЗЛАТОГРИВИЦА. А и верно, что тебя Иван Меньшой - разумом большой зовут! Теперь мне кони морские не страшны! А как только прибудем на место, ты сиди на лучах и ожидай меня три дня, глаз не смыкай. Теперь пошли. Время не ждет. (Уходят, занавес открывается, в палатах царь, он весь в ожидании).

ЦАРЬ. Вот уж четвертый день пошел, как Иван Меньшой - разумом большой отправился перстень добывать и все нету. А ну как, не справится со службой Иван Меньшой? Что тогда? Прощай Алена, прекрасная царевна? Ну уж дудки! Никому ее не отдам. (Входит Алена) Душа моя, а может не станем ждать Ивана Меньшого? Сдался тебе этот перстень! У меня уж никакого терпенья нету. Давай свадьбу играть, я уже оповестил гостей заморских, они тебе такие подарочки приготовят.

АЛЕНА. Нет, ваше царское величество! Хотя без перстня конечно бы и можно было, ты ведь мне другой перстень достать обещался.

ЦАРЬ. Душа моя! Правильно! Да я тебе этих перстней хоть тысячу подарю! Ну давай свадебку сыграем.

АЛЕНА. Без перстня оно конечно можно, а вот без кареты, моей родовой - нельзя!

ЦАРЬ. Душа моя, да я тебе еще лучше твоей родовой, карету подарю! У меня вон их сколько! Ну нету у меня больше терпенья. Сгораю я от любви к тебе!

АЛЕНА. Видно ваше царское величество, не приедет Иван Меньшой - разумом большой, где ему карету со дна моря океана достать, и не такие пытались, да ничего у них не получилось! И у него не получится! Так что свадьба отменяется!

ЦАРЬ, (хватается за сердце) Ой, не говори так, душа моя, не будет свадьбы - помру я! Ой, помру!

АЛЕНА. ( в сторону) Так тебе и надо, старый хрыч! Ишь чего захотел - невесту ему молодую подавай.

ЦАРЬ. Пойду-ка посмотрю, не приехал ли Иван Меньшой - разумом большой. (Уходит)

АЛЕНА. А что если Иван Меньшой - разумом большой и вправду достанет перстень, неужели мне придется за этого старика замуж идти? Вот как бы за Ивана Меньшого - разумом большого. Ах, был бы батюшка родимый рядом, уж он подсказал - научил как моему горю пособить. Ну, ладно, привезет Иван Меньшой - разумом большой и карету и перстень, значит царь тут же назначит свадьбу. Что же мне делать? А, что если и вправду! Как же я сразу не подумала! Рассказывала мне, моя старая няня сказку, где тоже один старый престарый царь решил жениться на молодой царевне, а она ему и говорит: «Хочешь на мне жениться - помолодей! Искупайся в трех котлах, в котле с горячим молоком, в котле с горячей водой и в третьем с холодной водой... Прыгнул царь в котел с горячим молоком да и сварился в нем». Может и мне попробовать, посоветовать царю. А может быть и так обойдется? Не сможет Иван Меньшой - разумом большой достать карету, а с ним и перстень.

Входит царь, с ним Иван Меньшой.

ИВАН, (не очень весело). Исполнил я твою службу Ваше Величество, получай карету, у крыльца стоит и приданное, вот укладка, в ней перстень. (Царь хватает укладку (ларец), подносит Алене).

ЦАРЬ. Я тебя, Алена, прекрасная царевна, потешил, все твои желания исполнил, укладку и перстень достал, свадебная карета у крыльца стоит! Сказывай, когда станем свадьбу играть, на какой день гостей звать?

АЛЕНА, (не сразу, обойдя Ивана Меньшого) Повенчаться-то я

согласна и свадьбу можно сыграть. Да не хочется мне, чтобы ты такой

старый да седатый со мной под венец шел. Станут люди судить -

рядить, над тобой смеяться, скажут: «Старый, да седатый молодую

взял!» На людской роток ведь не накинешь платок. Вот ка бы ты

помолодился перед свадьбой- все бы у нас ладно было.

ЦАРЬ, (вьюном вьется вокруг Алены) Душа моя, а ты научи, как из

старого молодым стать? Помолодиться куда бы с добром, да у нас

еще эдакого не слыхано, не видано!

АЛЕНА. Неужто и вправду согласен, ваше величество?

ЦАРЬ. Для тебя, душа моя, я на что угодно согласен, а уж

помолодиться-то тем более! Согласен я, говори, что надо делать,

мигом все исполню.

АЛЕНА. Ну смотри ваше величество, сам добром согласился, никто силой не заставлял, а делать надо вот что. Достань три больших котла, медных. В первый дополна цельного молока налей, в другой и в третий студеной ключевой воды налей. Котел с молоком, да один котел с водой вели нагреть. Как закипит ключом молоко да вода - кидайся сперва в молоко, потом в горячую воду, а уж потом в студеную. Как окунешься с головой во всех трех котлах - выйдешь молодым да пригожим, будто двадцати годов.

ЦАРЬ. Ой что ты, что ты душа моя! Я же обожгусь! Я же заживо сварюсь! Никак нельзя душа моя, я же царь! Как же мой народ без меня будет? Скажи ей Ванюша, что мне никак нельзя! Не царское это дело, первым в котлах купаться.

АЛЕНА. Ну как хочешь, ваше величество, тогда никакой свадьбы не будет! Видать, такая твоя любовь, что такую пустяковую работу исполнить не хочешь.

ЦАРЬ. Да боюсь я, душа моя., как же это, живому человеку, в крутое молоко сигать?

АЛЕНА. За такого старого да седого, как ты ни за что не пойду! ЦАРЬ. Но душа моя, ведь страшно то как! Отродясь такого в народе не слыхивали, чтоб живому человеку, в крутое молоко со всего маху сигануть!

АЛЕНА. Ну не хочешь и не надо. Будешь один одинешенек свой век доживать.

ЦАРЬ. Да хочу я, душа моя хочу! Но шибко боюсь, ведь молоко то крутое.

АЛЕНА. Ну и что? За то молодым станешь! У нас в царстве все так делают и стариков совсем нету, все так молодятся и никто не обижался!

ЦАРЬ. Эх! Чего тут долго раздумывать! Пусть Иван Меньшой - разумом большой сперва попробует искупаться, а я погляжу: коли все хорошо будет, тогда и я выкупаюсь ( в сторону), а сгорит Ванюша - плакать некому и треть государства отписывать не надо будет. Надо тебе Ванюша первому в этих трех котлах выкупаться.

ИВАН. Да ты что, ваше царское величество, задумал меня живьем сварить? За всю мою верную службу хочешь так наградить?

ЦАРЬ. Да нет, Ваня! Ты же сам слышал, что моя невеста, прекрасная царевна говорила - кто во всех трех котлах выкупается, тот из старого молодым станет, да красивым!

ИВАН. Я и так не старый, ваше царское Величество, незачем мне молодиться.

ЦАРЬ. Ну как ты Ваня не поймешь, что надо это сделать ради меня, царь я тебе или не царь?

ИВАН. Ну царь, никто и не спорит. А купаться мне в молоке, все одно ни к чему.

ЦАРЬ, (отводит Ивана в сторону) Ваня, я обещал тебе отписывать треть царства? ИВАН. Ну, обещал.

ЦАРЬ. Так вот, если искупаешься, я тебе полцарства отпишу! И еще один пригород в придачу. Только соглашайся. Ну что тебе стоит? Три раза сиганул, и полцарства твои.

ИВАН. Да на что мне твои полцарства, мне и так не плохо, у меня вон отец, мать да тридцать два брата. Не, ваше царское величество, тебе надо, ты и купайся!

ЦАРЬ. Ну, Ванюша, ну что ты за это хочешь? Проси, все отдам! Уж больно мне жениться на Алене, прекрасной царевне хочется!

ИВАН. Не могу я своих мать отца оставить, мне еще надо их старость покоить, а ты меня в кипяток норовишь отправить, не хорошо получается ваше царское величество, не по божески.

ЦАРЬ. Ладно... Тебе не жалко кобылицу златогривицу? Или ты сиганешь в котлы, или я ее на живодерню отправлю, вот тебе мой сказ.

ИВАН. Не отправишь, ваше Величество, ты же знаешь, что нигде в мире больше такой кобылицы нету. Нет, ваше царское величество, не отправишь.

ЦАРЬ. И верно нигде в мире больше такой кобылицы нету. Как же быть?

ИВАН. Тебе надо жениться, ты и прыгай!

ЦАРЬ. Ты пошто такой супротивный? Всегда мне перечишь Вот, что Ваня, добром не станешь купаться - силком заставлю, а за супростивость на дыбу отправлю! Это мой последний сказ. Будешь прыгать? (Иван молчит) Ну тогда. Я вон счас стражу позову, они тебя быстро образумят (Уходит).

Алена быстро подходит к Ивану Меньшому.

АЛЕНА. Слушай меня внимательно Ваня, ничего не бойся, смело прыгай, сначала в котел с молоком, потом в котел с крутой водой, потом в холодный котел, но перед тем как в первый нырнуть, дай знать кобыле - златогривице, а потом купайся без опаски.

Входит царь.

ЦАРЬ. Ну что Иван Меньшой - разумом большой надумал аль нет? А то вон стражники наготове.

АЛЕНА. Ты, ваше царское величество, все проверь, чтоб все было как я сказывала... и купайся, а я пойду к свадьбе готовиться.

Алена уходит.

ИВАН. Ладно ваше царское Величество, потешу я тебя в последний раз! Все равно двум смертям не бывать, а одной не миновать. Позволь только взглянуть еще раз на кобылицу - златогривицу. Много мы с ней странствовали. Поди знай - может быть, больше и не видать. Шутка ли в котел с крутым молоком нырнуть., вели позвать златогривицу, проститься хочу. ЦАРЬ. Ну, это можно, это мы сейчас.

(Уходит)

ИВАН. Ну, Алена! Ну прекрасная царевна, что удумала! Знать она ведает, что делает? А ну как не получится? Нырну в молоко, да там и останусь? Ну да ладно, где наша не пропадала! Семь бед - один ответ!

Входит царь, за ним златогривица.

ЦАРЬ. Вы тут прощайтесь, а мне надо все проверить, чтоб все было как Алена, невестушка моя прекрасная наказывала. (Уходит, только Иван Меньшой подошел к златогривице, как царь опять входит) Только вы тут недолго, Ванюша, а то мне ждать уж больше мочи нету!

Уходит.

ЗЛАТОГРИВИЦА. Зачем позвал, хозяин, что-нибудь случилось?

ИВАН. Случилось. Велит мне царь в трех котлах искупаться - в одном крутое молоко, в другом крутой кипяток, а в третьем студеная вода, хочет проверить, помолодею ли я, да не сварюсь ли заживо, а если все хорошо будет, тогда он сам искупается. Очень уж он помолодеть хочет, да и на Алене, прекрасной царевне женится. Алена, прекрасная царевна, шепнула мне, чтоб я тебя упредил перед тем как купаться. Что мне делать?

ЗЛАТОГРИВИЦА. Не бойся Иван Меньшой - разумом большой, хоть и трудное это дело, но исполнимое. Как только все будет готово, ты смело иди к первому котлу, но сразу не прыгай, а жди моего сигнала... я рядом буду, как услышишь конское ржание, я трижды тебе сигнал подам, тогда и прыгай в один котел за другим, не затягивая, а то все испортишь. Все понял, Иван Меньшой - разумом большой? (Иван кивает).

Входит царь.

ЦАРЬ. Попрощались? Ну и ладно, теперь дело делать надобно. Готов ли ты Иван Меньшой - разумом большой, свою службу справить, ради государя своего?

ИВАН. Можно и справить службу, раз уж тебе так надо ваше царское величество.

ЦАРЬ. Ой как надо Ванюша. Ой как надо! Все уже готово, вон смотри (свет убирается и высвечивается второй план - видны три котла, под двумя горят костры, у каждого котла помост). Пойдем, Ванюша, пойдем, больше ждать нельзя.

Иван Меньшой выходит на помост, стоит, осматривается, в это время

трижды раздается конское ржание, Иван Меньшой крестится и прыгает в котел с молоком, затем прыгает в котел с кипятком и следом в котел с холодной водой, царь видя это тоже подходит к котлу с молоком, крестится, ныряет и... Свет загорается, на сцене Алена,

Иван Меньшой - разумом большой в богатом кафтане, Алена берет его за руку, надевает на палец перстень.

АЛЕНА. Похитил ты меня по царскому приказу, а теперь нет царя в живых. Воля твоя: хочешь назад вези, а хочешь у себя оставь.

ИВАН. Суженая ты моя и быть нам навеки вместе! (Надевает Алене на палец свое кольцо).

Занавес.

На авансцене сказочник со сказочницей.

СКАЗОЧНИК. На свадебный пир, в скором времени отец с матерью, СКАЗОЧНИЦА. Да тридцать два брата, тридцать два молодца приехали...

СКАЗОЧНИК. И принялись веселым пирком за свадебку.

СКАЗОЧНИЦА. А Иван Меньшой - разумом большой со своей женой Аленой, прекрасной царевной, стали жить - поживать.

СКАЗОЧНИК. Да добра наживать!

Конец сказки.

**Гутар Вадим Михайлович**

супруга Светлана Лазаревна

8(817-2) 75-26-14

8-921-235-56-03