Андрей Михайлович Иванов

**Ж Е Л Е З Н О Е С Е Р Д Ц Е**

ДЕЙСТВУЮЩИЕ:

ПЕРВЫЙ, ИВАН,

ВТОРОЙ, АЛЕНУШКА,

ТРЕТИЙ, БАБКА,

СКОМОРОХИ: ЧЕТВЕРТЫЙ, ОНИ ЖЕ: ДЕД,

ПЯТЫЙ, ЧЕРТЯКА,

ШЕСТОЙ, КОЛДУН.

На сцену выходят скоморохи в своих ярких колпаках и костюмах. Выходят на авансцену, играют со зрительным залом.

ПЕРВЫЙ. Доехали-приехали! Вот и публика!

ВТОРОЙ. Распрягай вороных, здесь есть, кому продать дырку от бублика!

ТРЕТИЙ. Продавать-то нынче нечего, все дырки вышли!

ЧЕТВЕРТЫЙ. Все дырки вышли, одни бублики остались!

ПЯТЫЙ. Ну, их-то мы и сами съедим, а с публикой лучше поговорим!

ШЕСТОЙ. Поговорить-то можно, да только времени нету!

ПЯТЫЙ. А ты пошарь в карманах, может чуток и осталось?

ШЕСТОЙ. Ничего нетути, один звон монет, да запах от пряника.

ПЕРВЫЙ. Эх ты, голова садовая, кто же время по карманам ищет, коли там только ветер свищет?

ШЕСТОЙ. Подскажи, ежели умный такой, где времечко сыскать?

ПЕРВЫЙ. А вот с добрыми людьми остановись, поговори, только платочком сперва нос утри, может и отыщется пара минут…Здравствуй, честная публика! Надеюсь, вы время по карманам не прятали, запаслись часком-другим, нас бродячих скоморохов посмотреть да послушать?

ВТОРОЙ. Ну, а коли запаслись, так поудобней и садись!

ТРЕТИЙ. Лаптями об пол не тереть, головами не вертеть!

ЧЕТВЕРТЫЙ. А то лапти протрутся, а головы оторвутся!

ПЯТЫЙ. Носами не шмыгать, ушами не дрыгать!

ВТОРОЙ. Будем сказку говорить, а вы станете хвалить!

ТРЕТИЙ. Жил-был дед со старушкой,

И была у них избушка,

А в избушке стояла лохань,

В той лохани мочало…

ЧЕТВЕРТЫЙ. Не сказать ли вам сказочку сначала?

ПЯТЫЙ. Жил-был дед со старушкой,

И была у них избушка,

А в избушке стояла лохань,

В той лохани мочало…

ШЕСТОЙ. Не сказать ли вам сказочку сначала?

ПЕРВЫЙ. Жил-был дед со старушкой…Не нравится эта сказка?

Так то еще не сказка, а присказка!

ВТОРОЙ. А сказка такая!

ТРЕТИЙ. Летел ворон, сел на колоду,

Да бух в воду!

Уж он мок, мок, мок,

Уж он кис, кис, кис,

Вымок,

Выкис,

Вылез,

Высох –

Сел на колоду,

Да бух в воду… И т.д. до тех пор, пока не надоест.

ПЕРВЫЙ. И эта сказка не понраву? Что за публика, не знаю!

Нам на вас не угодить! Другую сказку говорить?

ВТОРОЙ. Жили-были два павлина!

ТРЕТИЙ. Вот и сказки половина!

ВТОРОЙ. Жили-были два гуся!

ТРЕТИЙ. Вот и сказка вся!

ЧЕТВЕРТЫЙ. Стойте, братцы, стойте! Что же это мы за скоморохи такие, ежели ни одной толковой сказки припомнить не можем?

ПЯТЫЙ. Так пока сюда добирались, все толковые сказки из головы повытряслись, одни бестолковые остались.

ШЕСТОЙ. Хорошо еще головы не потеряли, хотя в них все так поперепуталось!

ПЕРВЫЙ. Знаю, знаю, как нам быть! Разбирай-ка костюмы, какие кому понраву, может, что и вспомним!

ВТОРОЙ. А не припомним, так сочиним!

ТРЕТИЙ. Не сочиним, так придумаем!

ЧЕТВЕРТЫЙ. Не придумаем, так припомним!

ШЕСТОЙ. Итак, начинаем! Свет! Музыка! Аплодисменты!

ВТОРОЙ. Давным-давно это было, может быть даже вчера!

ТРЕТИЙ. На большой-большой горе, возле самой речки стояла деревенька!

ПЕРВЫЙ. Так себе деревенька – с дюжину домиков, да церковь с маковкой!

ЧЕТВЕРТЫЙ. Но веселый народ в ней жил, работящий. День на работе, а как вечер, так песни петь!

Скоморохи поют, танцуют. Переодеваются

В персонажи. Чертяка берет пустой багет и

С его помощью представляет актеров.  
ЧЕРТЯКА. Это Иван! Ванька, простой такой парень, из пастухов... А это местная девица-красавица, Аленушка! Добрая, ласковая, послушная… А это ее бабушка. Бойкая старушка-не-болтушка! А это дед-сто-лет-в-обед. Ванька-то ему внуком приходится. А это – Яшка! Болтун, лентяй и хулиган. Весь день лежит на печи, да жует калачи… Ну, а я простой черт. Меня так все и зовут – Чертяка! Приятно познакомиться!

Чертяка уходит в зал.

Дом. Выходит Аленушка. Поет.

АЛЕНУШКА. Верба моя, вербочка,

Шелковая веточка.

Стоит верба над водой,

Над студеной, над рекой.

Что на этой вербочке

Раньше пел соловушка,

Залетела пташечка,

Во чужую клеточку.

Она в дверь не вылетит

И в окно не выпорхнет!

Что ни верба клонится,

Не кудряво клонится.

Пташечка певучая,

Вербочка плакучая…

Появляется Яшка, наблюдает за Аленушкой. Ловит ее за руку.

ЯШКА. Эй, ты, гулять пойдем?

АЛЕНУШКА. Ой, какой грубый!

ЯШКА. Грубый? Зато красивый! А чего церемонии-то разводить? Пойдем, погуляем за речку, целоваться будем!

АЛЕНУШКА. Отпусти сейчас же!

Из домика выходит бабка.

БАБКА. А ну-ка отыми свои руки загребущие! Иди-ка, парень, отсюда подобру-поздорову!

ЯШКА. Это куда же?

БАБКА. Да хоть к черту ступай!

ЧЕРТЯКА (в зале) Ой, кто-то меня позвал, кажись!

ЯШКА. К черту? Да у черта своих до черта!

БАБКА. Ты не лишний будешь! Не с нашей ты улицы, у нас такие грубияны не живут!

ЯШКА. Сказал, – хочу с ней гулять, значит, так оно и будет! А может у меня самые сурьезные намерения? Может я жениться на ей желаю?

АЛЕНУШКА. Даже имя не спросил, а туда же, в женихи метит!

ЯШКА. Ты мне не перечь! Я сказал пойдем гулять, так пойдем!

Из зала на сцену поднимается Иван. Оттирает Яшку в сторону.

ЯШКА. Ты кто же такой будешь? Прямо богатырь какой-то!

ИВАН. Да вот им и буду. Иван я. Иван и все тут. А ты ступай себе с миром.

ЯШКА. Ну ладно, я вам еще покажу! Все равно, по-моему, будет!

БАБКА. Иди, иди отсель, замухрышка бесноватая!

Яшка уходит. Бабка за ним, продолжая ругаться.

Аленушка и Иван смотрят друг на друга. Иван дарит ей цветок.

ИВАН. Кто же ты такая будешь, душа-девица?

АЛЕНУШКА. Аленушка я, добрый человек.

ИВАН. Аленушка…Глаза твои синее моря синего, губы твои ярче зари летней, щеки твои белее снега падающего. Чья ж ты будешь?

АЛЕНУШКА. Здешняя я, значит. Не замужняя.

ИВАН. Аленушка! Сердце мое вдруг так сильно забилось, как птица в сетях!

АЛЕНУШКА. И мое сердечко колотится, Иванушка!

Танцуют Иван с Аленушкой, между ними встревает бабка.

БАБКА. Э, нет-нет! Погодите-ка ручонки друг к дружке тянуть! Я еще своего согласия не давала!

Появляется дед.

ДЕД. А ты кто такая будешь, ежели деткам твоего согласия спрашивать надобно? А может у них любовь с первого взгляда?

БАБКА. А хоть бы и любовь! А по уму надо, да по закону! И с родительским благословением! Бабкой я буду Аленушке и уж в обиду ее не дам!

АЛЕНУШКА. Бабушка, так ведь меня никто и не обижает!

БАБКА. А хоть бы и так! Приличия соблюсти требуется! Пусть сначала посватаются, как положено, а потом и посмотрим!

ДЕД. Ну, так и я в стороне стоять, Иван, не буду! Раз я дед твой родной, говори скорее твое желание, внучек!

ИВАН. Хочу жениться на Аленушке. Люблю ее больше жизни!

ДЕД. Вот тебе, бабка, и весь сказ, что ни слово, то указ! Что ж, пойду сватом!

Дед берет балалайку, подходит к бабке.

ДЕД. Здорово живешь, сватьюшка!

БАБКА. Дождь вчера шел, не от сырости ли ты завелся, сват?

ДЕД. Я ей с поклоном, а она меня с обломом! С солнечным лучиком я к тебе спустился, бабка!

БАБКА. Ну, тады здорово, коли не шутишь!

ДЕД. Да какие шутки, если дело о самом серьезном идет! Ваш товар – наш купец, поведем их под венец, тут и делу конец! По рукам?

БАБКА. По рукам!

ДЕД. Ну вот, жениха с невестой познакомили, скоро станем свадебку гулять!

БАБКА. Скоро! А что, сват, скажи-ка, моя-то невеста не невеста, а прямо ягодка!

ДЕД. Да и мой жених парень ловкий, статный, твоей невесте, сваха не уступит!

БАБКА. Ах, так! Нет, не стоит он моей невесты! Следа ее не стоит!

ДЕД. Брешешь, сваха, я с тобой и говорить не хочу!

БАБКА. А я с тобой, пустобайка ты столетняя!

Дед и бабка оборачиваются друг к другу спинами. Аленушка пускается в рев. Дед и Бабка разом поворачиваются друг к другу, мирятся.

БАБКА. Да статный, статный твой жених, сват!

ДЕД. Да и невеста твоя, сваха, кровь с молоком!

БАБКА. Справим, сват, свадебку!

ДЕД. Да и то, сватья, справим!

Дед, бабка, Иван и Аленушка танцуют кадриль.

Уходят после танца в дом.

Сразу же появляется Яшка, заглядывает в окна, сердится.

Из зала выходит Чертяка.

ЯШКА. О! Веселятся! Пляшут! Гуляют! Ну, вы еще Яшку не знаете! Я вам так погуляю, так попляшу! Что бы такое сделать гаденькое?

ЧЕРТЯКА. А чего это ты, молодец, буйную голову повесил? Что за беда-кручина тебя, детина, гложет?

ЯШКА. А тебе какое дело?

ЧЕРТЯКА. А может быть я, чем и помогу тебе?

ЯШКА. Мне теперь и сам черт не поможет!

ЧЕРТЯКА. Да ты ходил ли к черту?

ЯШКА. Посылали, да не пошел, а пошел бы, так не нашел!

ЧЕРТЯКА. Плохо искал, молодец. Да ты разуй глаза-то свои, может чего и увидишь.

ЯШКА. Уж не ты ли чертом будешь?

ЧЕРТЯКА. Ну, прямо так не будем говорить. Но что-то во мне чертовское имеется. Вот он весь я перед тобой. И я тебе в любом деле помогу! Только поклонись мне в пояс, человек, и я тебе со всем усердием служить стану!

ЯШКА. Что, любое мое желание исполнишь?

ЧЕРТЯКА. Любое, Яшка, любое!

ЯШКА. А вот, к примеру, хочу, чтобы Аленка здешняя замуж за меня пошла!

ЧЕРТЯКА. Так в чем дело? Иди, да и сватайся!

ЯШКА. Сватайся! Ты что не слышишь в доме веселье? За Ивана ее отдают! А мне от этого горько и обидно, обидно и горько!

ЧЕРТЯКА. Ты нюни-то не распускай, Яков. Не время. Будет тебе еще Аленка женой, будешь ты еще над всем здесь хозяином! Самым богатым станешь!

ЯШКА. Ой-ли?!

ЧЕРТЯКА. Самым сильным будешь!

ЯШКА. Ой-ли?!

ЧЕРТЯКА. Самым хитрым будешь!

ЯШКА. Ой-ой-ой! Не может быть!

ЧЕРТЯКА. Может, если захочешь. Только должен ты мне за все это свое живое сердце отдать…

ЯШКА. Ой…

ЧЕРТЯКА. А я тебе взамен железное дам! Чтобы не было в нем места для добра и любви! Тогда ты силу неслыханную и невиданную обретешь! И все, что ни пожелаешь, то и исполнится! Тебе Аленка женой станет, а Ивану – чужой! Ну, как, согласен, молодец?

ЯШКА. Согласен!

ЧЕРТЯКА. Ну, так и поклонись мне, черту, в ножки!

ЯШКА. Ха! Дурака нашел! Нет, сперва ты мое желание исполни!

ЧЕРТЯКА. Будь, по-твоему! (Достает железное сердце) Вот оно, Яшка, твое новое, железное сердце! Слышишь ли ты гром?

ЯШКА. Слышу!

ЧЕРТЯКА. То сердце стучит! Могучее, сильное, безжалостное!

И носить ты его на груди станешь!.. Но только тогда, когда мое условие выполнишь! А пока я тебе помогать стану, чертовской своей силой и смекалкой!

ЯШКА. Согласен, черт, черт с тобой! Говори, что мне делать?

ЧЕРТЯКА. А вот слушай… Побегу я сейчас на край леса, да изо всех сил стану на помощь звать. Иван-то и кинется на мой голос, так как он герой, богатырь, ему положено на помощь бежать, а ты, тем временем, здесь с Аленушкой о свадьбе потолкуй…

ЯШКА. Так я же это… Бабки боюсь!

ЧЕРТЯКА. Ты теперь ничего не бойся! Моя с тобой сила! Ты теперь даже и не Яшка, а Колдун Железное Сердце! Вперед, смелее, Колдун!

Чертяка убегает, Яшка прячется. Из дома выходят Бабка, Дед, Иван и Аленушка. Поют частушки.

БАБКА. Ну что, сват, вот и сладили дело на радость всему миру!

ДЕД. И то, верно, сладили. Смотрю на молодых, да не налюбуюсь.

БАБКА. Вот завтра, как заря разольется, то в город пойдем, повенчаем голубков наших. Не так ли, сват?

ДЕД. Истинно так, дело говоришь. А чтобы зря нам лишний раз в город не топать, может и мы, с тобой, заодно обвенчаемся?

БАБКА. Ой, что это ты выдумал, пустомеля?

ДЕД. Ты вдовица, я вдовец, в самый раз нам под венец!

БАБКА. Вот уж сказал, так сказал! Мы с тобой, да под венец?

ДЕД. Точно, за молодыми следом!

БАБКА. Вы только послушайте, люди добрые, от смеха животы разболятся! Значит, сват, под колокольный звон пойдем?

ДЕД. Истинно, под малиновый!

БАБКА. И за руки будем, как молодые держаться?

ДЕД. Истинно, как молодые!

БАБКА. Это вот так что ли?

ДЕД. Можно и так!

БАБКА. Ну, ежели так, то я согласна!

Голос Чертяки издалека: «Помогите! Спасите! На помощь!»

ИВАН. Никак на помощь кто-то зовет?

ДЕД. Да показалось, Ваня.

БАБКА. Да ты глухой, сват, а еще в женихи набиваешься! Кричит кто-то стоном, как есть кричит!

ИВАН. Так надо помочь человеку! Ты чего, Аленушка?

АЛЕНУШКА. Плохой это голос зовет!

ИВАН. Но сначала надо выручить из беды, а уж после разбираться.

АЛЕНУШКА. Ой, что-то боязно мне, Иванушка!

ИВАН. Не бойся, красавица моя ненаглядная, я мигом до леска и обратно! Соколом обернусь!

Иван уходит. Появляется Яшка.

ЯШКА. Ну что, убежал Ванька-то? Убежал. А вот и я!

БАБКА. Это еще что за мявка болотная, уродина огородная?

ЯШКА. Но-но! Полегче, старая! Нечего зазря меня перед моей невестой срамить!

ДЕД. Это кто ж здесь твоя невеста? Уж не полено ли вон то осиновое?

ЯШКА. А вот моя невеста! Аленка! Собирайся, со мной пойдешь!

АЛЕНУШКА. Я не твоя невеста, добрый человек, ты ошибаешься. Сейчас мой жених, Иванушка вернется, а ты иди себе стороной да с миром!

ЯШКА. Ладно… Трепещите! Я – Колдун Железное Сердце! И уж если я что-то захотел, то так тому и быть! Ты – невеста!

Яшка колдует.

АЛЕНУШКА. Ой, дедушка, ой, бабушка, беда пришла!

ЯШКА. Ни «ой, дедушка», ни «ой, бабушка» не помогут! Соглашайся лучше по-хорошему, добровольно, полюбовно, а не то…

ДЕД. А не то я сниму сейчас коромысло, да накостыляю этому женишку по шее!

БАБКА. А я кочергой добавлю по спине, да по бокам пройдусь!

ЯШКА. Да куда вам со мною тягаться, если во всем свете сильнее меня не найти!

Яшка колдует. На сцене темнеет. Дед и Бабка замирают. Яшка и Аленушка исчезают. Выходит на сцену Иван, несет на руках Чертяку.

ИВАН. Едва отыскал его в кустах! Потерпи, сейчас моя Аленушка тебе водицы принесет…

ДЕД. Ой, Ваня, не принесет она водицы! Не уберегли мы невесту твою!

БАБКА. Прости ты нас, стариков! Напал на нас злой-презлой…

ДЕД. Страшный-престрашный…

БАБКА. Огромный-преогромный…

ДЕД. Злодей – Железное Сердце!

БАБКА. Из засады напал! Врасплох застал!

ДЕД. Силой свой нас на землю повалил!

БАБКА. Аленушку подхватил!

ДЕД. Расправил крылья черные!

БАБКА. И унес ее, словно коршун цыпленочка!

Чертяка в это время пытается улизнуть. Иван хватает его за ухо.

ИВАН. А ну-ка, стой, хромой черт! Выходит, права была Аленушка, не добрый ты человек оказался, нарочно меня к лесу выманил.

ЧЕРТЯКА. Нарочно, Ваня. Службы такая, ты уж не обижайся.

ИВАН. Не плачьте, родные мои, слезами горю не поможешь. Пойду выручать Аленушку. А ты, Черт, дорогу мне показывать будешь!

ЧЕРТЯКА. Это можно, дорога не долгая. Только не связывался бы ты, Ваня, с Железным Сердцем. Сильный он и злой, потому как вместо сердца у него кусок железа.

ИВАН. И ты мне советуешь на печи лежать, да слезы лить? Не оставлю в беде свою Аленушку, спасу ее, любовь мою. Достану врага и вырву его Железное Сердце…Прощайте, родные мои, не поминайте лихом.

ДЕД. Прощай и ты, Иванушка.

БАБКА. Ступай с Богом и возвращайся с победой.

Лес. Идут Иван и Чертяка.

ЧЕРТЯКА. Передохнем, Иван, даже моих сил, чертовых и то нет. Сейчас хвост отвалится!

ИВАН. Передохнем… Да только одну минуту! Долго ли еще шагать нам, Чертяка? Все бродим по лесам, да болотам, а все никак до этого злодея не доберемся.

ЧЕРТЯКА. Да нет, Ваня, не долго осталось. Еще столько, полстолька, да четверть столько и почитай уж пол пути прошли!

ИВАН. Ну, так идем скорее! Страшно, наверное, моей Аленушке в плену, тоскливо…

ЧЕРТЯКА. Погоди, Иван, погоди… Может и страшно ей в плену у недруга, а может и позабыла тебя давно, да ему по вечерам песни поет?

ИВАН. Не бывать такому никогда! Любит она меня и верит, что спасу ее! Мне без нее жизнь не жизнь. Пора в путь!

ЧЕРТЯКА. Пора, Ванюшка, пора!.. Но только нельзя мне с тобой дальше идти.

ИВАН. Это почему еще, черт тебя побери?

ЧЕРТЯКА. А потому, что я свою чертову задачу сполна выполнил, – завел тебя в такую глушь, да лихомань, что на тыщи верст кругом ни одной живой души не сыскать!

ИВАН. Выходит, опять ты меня обманул, черт?

ЧЕРТЯКА. Ага, Ваня, обманул. Железное Сердце мне только спасибо скажет. Прощай, жалко мне тебя. Пропадешь ты из-за своей любви зазря…

ИВАН. Не пропаду! Но и тебе, черт, своей шкуры не спасти! Все равно разыщу Аленушку!

Иван уходит.

ЧЕРТЯКА. Ищи-свищи, голова два уха! Век сыскать тебе, не отыскать Алены!.. Ну, интересно, как там она с колдуном поживает? Пора в гости к ним наведаться!

Дворец Колдуна. У Яшки голова повязана полотенцем.

Появляется Чертяка.

ЧЕРТЯКА. Здорово, Железное Сердце! А что же ты один, колдун, где невеста твоя, где Аленушка?

ЯШКА. Тихо! Сто лет бы еще не видеть твою Аленушку!

ЧЕРТЯКА. Вот те на! Что случилось?

ЯШКА. Что же ты наврал мне, Чертяка, а? Обещал, что все меня слушаться будут, все, мол, по-моему, выйдет! Ан – нет! Не слушается меня Аленка! Тихо!

ЧЕРТЯКА. Как так не слушается?

ЯШКА. А вот так! Скоро даже мое Железное Сердце не выдержит! На кусочки рассыплется! Я и так к ней и сяк, а она как заводная «отпусти, да отпусти к Иванушке»! Отпусти, да отпусти!

ЧЕРТЯКА. Не получается?

ЯШКА. Ничего не получается!

ЧЕРТЯКА. Ну а ты бы меня на помощь покликал, авось вместе бы что-нибудь бы и придумали, сломили бы ее упрямство. В такую бы ведьму превратили, всей нечисти на зависть!

ЯШКА. Да она и так ведьма! Тихо! Идет! Куда бы спрятаться-то, а?

Входит Аленушка.

АЛЕНУШКА. Здравствуй, Железное Сердце! Здравствуй и ты, добрый человек!

ЯШКА. Ой, не могу! Сейчас начнется!

АЛЕНУШКА. Скоро ли ты меня домой отпустишь, Железное Сердце? Хорошо у тебя, слов нет, но только дом мой родимый мне милее всех твоих дворцов!

ЧЕРТЯКА (подсказывает) Нет, никогда не отпущу!

ЯШКА. Нет, никогда не отпущу!

АЛЕНУШКА. Никогда? Так, значит, не увидеть мне больше моего Ванюшку? Так, значит, не увидеть мне больше мою бабушку? Так, значит, не увидеть мне больше моего дома родного? Так лучше убей меня, злой колдун, не нужна мне жизнь без них!

ЯШКА. Ну вот, слышал! И так каждый час, каждую минуту!

ЧЕРТЯКА. А ты скажи ей, пусть и думать забудет обо всех этих глупостях: дом, Ваня, любовь, то се, пятое-десятое… Скажи, по-моему будет и точка!

ЯШКА. Вот сам и скажи, а я с ней не разговариваю!

ЧЕРТЯКА. Ты вот, что, милая, ты позабудь об Иване…

АЛЕНУШКА. Добрый человек!

ЧЕРТЯКА. Э, стоп, не добрый я.

АЛЕНУШКА. Добрый человек!

ЧЕРТЯКА. Не добрый я, злой, как черт!

АЛЕНУШКА. Добрый человек!

ЧЕРТЯКА. Не надо из меня доброго делать! Не из чего!

АЛЕНУШКА. Добрый человек!

ЧЕРТЯКА. Так, кажется, я начинаю понимать колдуна.

АЛЕНУШКА. Как же я могу забыть любовь свою? Ведь так не бывает! Без нее сердце мое биться перестанет. Нет мне никого милее Ванюшки.

ЧЕРТЯКА. Да, на мой взгляд, колдун так даже и симпатичнее Ивана. А уж о других достоинствах и говорить нечего: богаче его во всем царстве не сыскать, а сильнее и могущественнее так просто и не бывает!

АЛЕНУШКА. Не нужны мне его богатства и сила, добрый человек. Мне и нашего с Ванюшкой домика хватило бы.

ЯШКА. Да брось ты, Чертяка, с ней разговаривать! У нее на все ответ готов: Ванюшка, Ванюшка, Ванюшка! Тут Ванюшка, там Ванюшка! Обманул ты меня, не сладить мне с ней!

ЧЕРТЯКА. Позабыл ты, молодец, как твое Железное Сердце стучит? Ты скажи ей, только жестко так скажи, железно: коль не станешь ты благоразумной и не пойдешь за меня замуж, тоя, мол, на последнее крайнее средство пойду: закую в цепи и в подвал посажу… к мышам!

АЛЕНУШКА. Не боюсь я ни цепей, ни подвалов с мышами! Все равно придет мой суженый, только с ним и пойду под венец!

ЧЕРТЯКА. Да… Плохие дела. Упрямится она. А ты еще упрямее будь! В цепи ее! Через день умолять тебя станет, чтобы ты ее в жены взял!

ЯШКА. А я ее на три дня в подвал посажу, хоть отдохну.

ЧЕРТЯКА. Я тебя в последний раз спрашиваю – пойдешь за меня… тьфу ты! Пойдешь за него? Да что это я все спрашиваю? А ну-ка сам давай! Смелее! Ну!

ЯШКА. Пойдешь?

АЛЕНУШКА. Нет!

ЯШКА. Вот!

ЧЕРТЯКА. Да кто же так спрашивает! Вот как надо! Пойдешь?!

АЛЕНУШКА. Нет!!!

ЧЕРТЯКА. Ну, все, действуй, колдун! В цепи ее!

Аленушку заковывают в цепи. Слышен голос Ивана, который зовет Аленушку.

ЧЕРТЯКА (голосом Аленушки). Я здесь, Иванушка!

Чертяка играет с Иваном в прятки. Наконец ловит его.

ЧЕРТЯКА. Ой… Чего это ты, Ваня? Я ведь пошутил! Захотелось с тобой в прятки поиграть. Молодец! Поймал меня, теперь моя очередь тебя ловить! Беги!

ИВАН. Хватит меня дурить! Ну-ка, зови сюда своего дружка, да кричи, что есть силы, а я тебе чуток помогу!

Иван хватает черта за ухо.

ЧЕРТЯКА. Ой! Ой! За что, Ваня?

ИВАН. А сам догадайся, Черт!

ЧЕРТЯКА. Ой, все, догадался, не надо больше! ( Зовет). Железное Сердце! Железное Сердце! Чего-то не идет!

ИВАН. Плохо зовешь!

ЧЕРТЯКА. Да здесь он давно, вот, познакомьтесь…

Появляется Колдун. Иван отпускает Черта.

ЯШКА. Ну, здравствуй, Ванюшка!

ИВАН. Нечего мне со всякой нечистью здороваться! Отпусти Аленушку!

ЯШКА. Может, еще и карету прикажешь подать, чтобы вам с удобствами до дому доехать?

ЧЕРТЯКА. Молодец! Злее отвечай, жестче!

ЯШКА. Не видать тебе Аленушки, как своих ушей!

ИВАН. Это мы еще посмотрим.

ЯШКА. Чего это ты, Вань, рукава закатываешь?

ИВАН. А биться с тобой буду, злыдень!

ЯШКА. Голыми руками биться-то будешь?

ИВАН. За правду и с голыми руками можно в битву идти.

ЯШКА. За какую правду, Ванюшка? Уж не за эту ли… Как ее?

ЧЕРТЯКА. За любовь!

ЯШКА. Во-во, за ее! Так нет любви, Ваня! Была да вся вышла. Не любит тебя больше Аленка. Она и как звать-то тебя забыла.

ИВАН. Врешь, злыдень! Сердце мое говорит, верит она, ждет и любит.

ЯШКА. Не может сердце говорить. У меня вон, самое лучшее сердце, из самого наилучшего железа, а и то всегда помалкивает.

ИВАН. Сейчас вот вырву твою железяку, меньше зла на земле будет.

Иван и Яшка дерутся на боксерских перчатках. Достается и Яшке и Чертяке.

ЯШКА. А кто говорил, что я самый сильный на свете?

ЧЕРТЯКА. Я говорил. Так оно и должно быть, сам ничего не понимаю. А ты злее дерись, злее!

ЯШКА. Ничего не получается!

ЧЕРТЯКА. Все, перерыв!

Черт что-то шепчет на ухо Яшке. Тот радостно кивает.

ЯШКА. Слышь-ка, Ваня. А, Ваня, задумал я тут одну отвратительную хитрость совершить… Ой, чуть не проговорился! Давай так, кто быстрее вокруг этой полянки пробежит, тот и победитель. Если ты победишь, твоя Аленка, а если я победу, победю, пообедаю… Ну, словом, ты меня понял, то моя Аленка! По рукам?

ИВАН. Ну, давай, только по честному.

ЯШКА. По честному! Вот и Чертяка свидетель.

ЧЕРТЯКА. На старт, внимание, марш!

Яшка и Иван бегут через зал. Чертяка на сцене один.

ЧЕРТЯКА. Гром гремит, земля трясется,

То Иван в лаптях несется!

Раз споткнется, два споткнется,

А на третий обернется,

Сам себя увидит вдруг и возьмет его испуг!

Был Иван удаленький,

А будет Ваня старенький!

Выходит на сцену Иван в образе старика. Яшка выходит в образе Ивана.

ЧЕРТЯКА. Тили, тили, тилишок,

Вот вам новый женишок!

Тили, тили, тесто,

Ждет его невеста!

ЯШКА. Это кто?

ЧЕРТЯКА. А это и есть Ванька, только в новом обличии. Теперь его не то, что Аленушка, а родной дедушка не узнает!

ЯШКА. Вот это да! Как это у тебя получилось?

ЧЕРТЯКА. А это у тебя получилось, ты ж у нас колдун-то! Зато ты теперь на себя взгляни, ну чем не жених для Аленки?

ЯШКА. Вот здорово, так здорово! Ну, вылитый Ванька, что в фас, что в профиль! Ай, да я, ай, да колдун! Ну, что, Ванятка – грязная пятка, скажи, как я выгляжу?

ИВАН (мычит нечто нечленораздельное, грозится). М-м-м-м!

ЯШКА. А чего это он мычит, слова не скажет?

ЧЕРТЯКА. А это ты его на всякий случай языка лишил. А то вдруг где-нибудь чего лишнего сболтнет? Твоя теперь Аленка…

Да забыл сказать… Если узнает она его в образе старика и поцелует, то все наше колдовство пропадет к черту! Станет он прежним Иваном!

ЯШКА. А как узнает? Сделай так, чтобы уж точно от Ваньки нам избавиться!

ЧЕРТЯКА. Как скажешь. Тогда придется заплатить Алене за этот поцелуй… своей жизнью!

ЯШКА. Вот это надежно! Не станет она целовать его, ежели цена такая – жизнь! Оно что! Пусть лопнет мое Железное Сердце, если это случится!

ЧЕРТЯКА. Ну, тебя никто за язык не тянул, сам условие назначил.

ЯШКА. Да будет так! Ступай, Ванюшка, на все четыре стороны! А я пойду, Аленушку от цепей освобожу, а там и свадебку сыграем!

ЧЕРТЯКА. Молодец, Яшка… Ой! Колдун, то есть! Растешь!

Дворец Яшки. Аленушка прикована к цепи.

ЯШКА (голосом Ивана). Аленушка, радость моя! Где ты, отзовись?

АЛЕНУШКА. Иванушка, я знала, что ты придешь!

ЯШКА. Пришел, как видишь. Злодея победил, вырвал сердце его железное из груди, пусть теперь лежит, ржавеет.

АЛЕНУШКА. Эх, Иванушка, напрасно ты его погубил, он ведь только с виду злой был.

ЯШКА. Что?

АЛЕНУШКА. Он был оттого злой, что не любил его никто. Ведь он не виноват, что ему сердце такое досталось, железное, не живое.

ЯШКА. Как-то в голове моей все поперепуталось…

АЛЕНУШКА. Освободи же меня скорее, Иванушка! Я тебя обнять хочу, расцеловать за всю разлуку!

ЯШКА (обрадовано). Да-да, конечно! Чего это я стою-то?

Яшка освобождает Аленушку.

Дом. Дед с бабкой у крыльца. Появляется Яшка с Аленушкой на руках.

АЛЕНУШКА. Дедушка! Бабушка! Родные мои!

ДЕД. Сватья, глянь! Детки наши живы-здоровехоньки!

БАБКА. Внученька, ягодка! А мы-то все слезы повыплакали, все глазоньки проглядели! Радость-то, какая, сват! Радость!

ДЕД. Молодец, Иван! Вызволил из беды любовь свою! Знай наших, нечисть поганая!

ЯШКА. Г-ммм…

БАБКА. Устал, поди, Ваня? Исхудал-то как, прямо не узнать.

ДЕД. Ничего, сватья, статность дело наживное!

АЛЕНУШКА. Как же я рада снова в родимый дом возвратиться, на вас посмотреть…

Дед, бабка и Яшка идут в дом. Аленушка одна. Запевает свою песню. Появляется Иван в образе старика.

АЛЕНУШКА. Здравствуй, странник. Далеко ли путь держишь?

Иван нечто мычит и пытается уйти. В это время выходят Дед и бабка.

ДЕД. Проходи в дом, путник! Раздели с нами хлеб и большую радость!

БАБКА. Ногам своим отдых дай, а душе покой! Будь гостем нашим!

В это время появляется Яшка.

ЯШКА. Что такое? Зачем это? Пусть идет своей дорогой, куда шел!

Иван собирается уходить.

АЛЕНУШКА. А может ты, дедушка, пить хочешь? Так я сейчас кваску принесу.

ЯШКА. Попьет и воду, не боярского роду! Вон, в лесу ручей есть.

АЛЕНУШКА. Как тебе не стыдно, Ваня! А может ты, дедушка, проголодался? Так я сейчас пирожков вынесу!

ЯШКА. Может ему еще перинку возле печки взбить?

Иван мычит, показывает непонятные знаки.

АЛЕНУШКА. Ой, странный он какой-то? Смотрит на меня так, словно сказать что-то хочет. Сердечко мое бьется, как птичка в сетях. Подожди, добрый человек, я тебе в дорогу туесок соберу…

Аленушка уходит в дом. Появляется Чертяка.

ЯШКА. Эй, ты, бери-ка ноги в руки, да мотай отсюда поживей!

БАБКА. Ваня, как ты можешь такое говорить старому человеку?

ЯШКА. А может он прокаженный? Как хочу, так и говорю! Я здесь хозяин отныне! Прочь пошел!

ДЕД. Ванятка, ты чего это? Али белены объелся?

ЯШКА. А ты чего здесь расчевокался? Лезь на печь и чевокай там! А мне ты не указ!

БАБКА. Не узнать тебя, Иван! Какой-то ты злой стал!

ЯШКА. Я таким и был, шваркалка старая! Раскудахталась тут! (Ивану) Прочь отсюдова и больше никогда мне на глаза не попадайся! Меня теперь любит Аленушка, меня!

Иван уходит.

ДЕД. Эх, Иван! Стыд-то, какой! Не по человечески это, сирого да голодного человека от ворот гнать, как пса шелудивого! Может, ты и мою старость вон со двора погонишь?

ЯШКА. А какой с тебя прок, пень трухлявый? Ступай, коль охота!

БАБКА. Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты, руки в боки, глаза в потолоки! Больно ты грозен стал! Деда родного не почитаешь!

ЯШКА. Я кроме себя никого не почитаю!

ДЕД. Куда же твое сердце золотое подевалось? Или поменялся ты сердцами с колдуном? Ухожу я. Не хочу и видеть тебя больше!

БАБКА. Погоди-ка, сват, и я с тобой!

ЯШКА. Скатертью дорога и не оглядывайтесь!

ДЕД. Сейчас, сватья, с Аленушкой попрощаемся и в путь.

ЯШКА. И без провожалок обойдетесь! Сказано – ступайте, значит вон пошли сию минуту!

ДЕД. Прости нас, девица…

БАБКА. Идем мы от родных мест, куда глаза глядят.

ДЕД. Но не станем со злым человеком одну воду пить и один хлеб есть.

БАБКА. Прощай, Аленушка!

ЯШКА. Давай, давай, проваливай, некогда тут с вами лясы точить! Пошли! Пошли!

Яшка гонит деда с бабкой прочь. Из дома выходит Аленушка.

АЛЕНУШКА. Ушел старичок? Не дождался. А где дедушка с бабушкой?

ЯШКА. В город укатили.

АЛЕНУШКА. В город? И не попрощались даже и слова не сказали? Вот странно-то?

ЯШКА. Так спешили очень. Хватит, говорят, нам здесь околачиваться, не хотим, говорят, вместе с Аленушкой жить, одну воду с ей пить, один хлеб кушать. Обиделись на тебя очень. Если, говорят, ты каждому попрошайке добро отдавать станешь, так с тобой в два счета по миру с сумой пойдешь!

АЛЕНУШКА. Не могли они такого сказать!

ЯШКА. Ты мне не веришь? Своему возлюбленному не веришь?

АЛЕНУШКА. Не знаю, Ванюшка, верю, но сердце другое подсказывает. Догоню их, сама обо всем расспрошу!

ЯШКА. Что ж, беги, раз слово мое для тебя пустое!

АЛЕНУШКА. Зябко мне отчего-то. Вроде бы и ты, а если приглядеться, то чужой кто-то через твои глаза смотрит.

ЯШКА. Иван я, Иван!

АЛЕНУШКА. Не серчай! Не пойму я души своей. Если, правда, не хотят они с нами жить, то хоть попрощаюсь.

Аленушка уходит. Яшка зовет Чертяку. Появляется Черт.

ЯШКА. Что делать-то, Чертяка?!

ЧЕРТЯКА. Садись на завалинку, да семечки лузгай! Замотаю я Аленку по лесу, ни одного следочка не найдет!

Лес.

ЧЕРТЯКА. Аленушка! Ау! Здесь я!

Появляется Аленушка.

АЛЕНУШКА. Ау! Дедушка! Бабушка! Где вы?

Натыкается на Чертяку.

АЛЕНУШКА. Помоги, добрый человек, подскажи, не встречал ли ты в лесу моих дедушку и бабушку?

ЧЕРТЯКА. Здесь по лесу много разных дедушек и бабушек беспризорных бродит. Почем мне знать, какие твои?

АЛЕНУШКА. А моих-то сразу узнать можно! Они за руки вот так держаться!

ЧЕРТЯКА. Вот так? Ну-ну… Ну, если так, то… Туда пошли!

Появляется Иван.

АЛЕНУШКА. Странник, не встречал ли ты…

ЧЕРТЯКА. Ничего он не видел, а если и видел, то не скажет. Не говорит он. Немой от рождения!

АЛЕНУШКА. Говорит… Сердце мое его слышит…

Иван собирается уходить.

АЛЕНУШКА. Погоди, добрый человек, подожди минутку!

ЧЕРТЯКА. Некогда ему, девица, дела у него неотложные. А тебя дома Иван ждет. Иди, милая, иди!

Иван дарит Аленушке цветок.

АЛЕНУШКА. Иванушка? Это ты?

ЧЕРТЯКА. Ха! Ха! Какой это тебе Иванушка? Это ж старик древний! Вот-вот рассыплется!

АЛЕНУШКА. Не верю я тебе. Иванушка, ответь, подай знак, ведь это ты?

ЧЕРТЯКА. Вот заладила! Вот привязалась! ( Ивану) Ну-ка, скажи ей, старик, Иван ты или не Иван?

АЛЕНУШКА. Откройся!

ЧЕРТЯКА. Ага! Открывайся! Да ты кивни, не бойся! Она на радостях-то возьмет тебя да поцелует, а как поцелует тут и сказки конец!

Иван отрицательно качает головой и уходит.

ЧЕРТЯКА. Ну, девица, убедилась?

АЛЕНУШКА. Убедилась!

Дом.

ЧЕРТЯКА. Ну, все, Яшка! Чистая твоя победа! Твоя взяла! Уговор наш помнишь?

ЯШКА. Помню.

ЧЕРТЯКА. Ты мне свое живое сердце, а я тебе железное! Теперь у тебя все есть, чего ты захотел, и все будет, что ты еще захочешь! Отдавай мне свое сердце, поклонись черту в ножки!

ЯШКА. Забирай, Чертяка, мое сердце человеческое, не нужно оно больше!

Яшка кланяется черту. Яшка снова похож сам на себя. Чертяка исчезает.

Появляются дед и бабка.

ЯШКА. Это еще что за явление? Сказано же вам – прочь пошли!

БАБКА. А вот не пойдем!

ДЕД. Истинно так, сватья, не уйдем!

ЯШКА. Да я вас в бараний рог согну! Я вас в пыль сотру! Я вас…

БАБКА. Куда тебе, Яшка, с нами совладать?

ЯШКА. Как так Яшка? Какой такой Яшка?

ДЕД. Да у нас на деревне один Яшка живет. Болтун да лентяй! Вот он, перед нами стоит.

БАБКА. Этот Яшка огорода своего прополоть не может!

ДЕД. Воды в дом натаскать из колодца!

БАБКА. Дров себе наколоть!

ДЕД. Так, где ж ему с нами-то справиться? Верно, сватья?

БАБКА. Верно, сват!

ЯШКА. Ах, так! Ну, берегитесь! Я за вас всурьез примусь!

БАБКА. Ой, сват, глянь-ко, не дрожу ли я от страха?

ДЕД. Да пошто-то незаметно.

БАБКА. Ну а тогда выходить, что не боюсь я!

ДЕД. И я не боюсь!

ЯШКА. Ну, все, мое терпение лопнуло!

ДЕД. Ты погоди, Яшка, лопаться-то, не время еще!

БАБКА. Вот мы сейчас одного человека в лесу отыщем, тогда и лопнешь! Не так ли, сват?

ДЕД. Истинно так!

Дед и бабка уходят. Яшка мечется.

ЯШКА. Чертяка! Чертяка! Скорее сюда! Тут заговор! Караул! Чертяка! Нет Чертяки! Ну да ничего, сам управлюсь или у меня не железное теперь сердце!

Появляется Аленушка.

ЯШКА. Что такое, любимая? Отчего это ты так печальна?

АЛЕНУШКА. Да жалко мне одного человека. Хочет он ложью, да хитростью счастье себе устроить.

ЯШКА. Скажите, пожалуйста!

АЛЕНУШКА. Душу свою черту заложить готов, лишь бы по его капризу все было!

ЯШКА. Ну, надо же каков!

АЛЕНУШКА. Только не получится ничего у этого человека, Потому что любовь ни купить нельзя, ни завоевать, ни хитростью получить!

ЯШКА. А я, говорю, получится!

АЛЕНУШКА. Не бывать никогда нашей свадьбе, Яшка!

Появляются дед с бабкой, ведут Ивана.

БАБКА. Внученька, прости нас, стариков, да только должны мы тебя оградить! Кто ж, как не мы, защитим тебя!

ДЕД. Не жених это тебе, Аленушка!

АЛЕНУШКА. Знаю, родные мои, вот мой жених!

ЯШКА. Я – Железное Сердце! Трепещите! Все равно будет, по-моему! Закружу насмерть!

Яшка кружится.

ЯШКА. А! Страшно!.. Чего это вы не кружитесь-то?

ДЕД. А мы после покружимся, когда на свадьбе плясать станем.

БАБКА. Покружимся, а устанем, петь начнем!

ЯШКА. Не бывать этому! Заколдованный Ванька! Вовек вам его колдовать, не расколдовать!

АЛЕНУШКА. А мне сердечко подскажет, что делать! Подойду я к моему Ванюше…

ЯШКА. Подойди, подойди!

АЛЕНУШКА. Обниму его крепко-крепко!

ЯШКА. Обними, обними!

АЛЕНУШКА. И поцелую его, как жениха своего названного!

ЯШКА. Поцелуй, поцелуй! Только знай, Аленка, как поцелуешь, так и гибель твоя настанет!

АЛЕНУШКА. Не бойся, милый мой, не верю я, что бы самое злое колдовство сильнее любви моей было.

ЯШКА. Ой, что сейчас будет, ой, не смотрите! Лучше не смотрите!

Целуются.

ИВАН. Аленушка, милая моя, наконец-то мы вместе!

ЯШКА. Обманул меня Чертяка! Не действует колдовство! Что же это такое? Эй, послушайте, послушайте, бьется ли мое железное сердце, ну, пожалуйста!

ДЕД. Ничего не слышу!

БАБКА. И я ничего.

ЯШКА. Вы лучше слушайте, должно стучать! Словно гром вдали грохочет! Слышите?

БАБКА. Ни звука.

ДЕД. Истинно так. Забрось-ка ты эту железку подальше в огород!

ЯШКА. Сломалось… Эй, Чертяка, отдавай мое живое сердце! Слышишь, где ты? Отдавай! Нет никого!

ИВАН. Так тебе и надо, злыдень!

ЯШКА. Да какой я теперь злыдень? Как же мне жить теперь бессердечному? Хоть бы, какое сердце, хоть деревянненькое!

ИВАН. Иди, Яшка, отсюда, ищи свое сердце у черта!

АЛЕНУШКА. Прости ты его, Иванушка. Посмотри, какой он несчастный.

ЯШКА. Ой, несчастный я, ой, худо мне, обманули меня, жестоко обманули!

БАБКА. Ты сам этого хотел.

ДЕД. Да не убивайся ты так. Может статься это дело поправимое.

БАБКА. Поживи-ка среди людей, убогонький, может они тебя чему-нибудь и научат.

ЯШКА. Чему?!

БАБКА. Да уж не тому, чему тебя черт научил. А сердечности, сердечности, Яша. Более-то человеку ничего и не надобно.

АЛЕНУШКА. С добром к людям относись, и они тебе тем же отплатят. А там, глядишь, и новое сердце забьется, настоящее.

ЯШКА. Правда?

ДЕД. Только уж боле не торгуй им с чертями!

ИВАН. Ну, а сейчас на гулянье всех приглашаю! Свадьба у нас с Аленушкой! Так и быть, Яшка, будь гостем, зла на тебя не держим.

ДЕД. Ну что, сватья?

БАБКА. А и то, сват!

ДЕД И БАБКА. И на нашу свадьбу милости просим!

ЯШКА. Спасибо.

ЧЕРТЯКА. А меня на гулянку, почему не зовете?

ИВАН. И ты приходи, все приходите!

ЯШКА. Да это же Чертяка! Я узнал его! Зачем его приглашаете?

ЧЕРТЯКА. Да я только в сказке Чертяка, а сказка-то, раз, да и кончилась!

ЯШКА. Это как кончилась? Конец сказки что-ли?

ИВАН И АЛЕНУШКА. Конец!

ДЕД И БАБКА. А кто слушал – молодец!

ЯШКА. И мы молодцы, заработали на огурцы!

ЧЕРТЯКА. Нечего нам здесь боле оставаться, пора в другие места подаваться!

ИВАН. Запрягай вороных!

ЯШКА. А нет ли в шапке золотых?

БАБКА. Зачем нам золото, коли все равно карманы дырявы?

АЛЕНУШКА. Верно, нам доброе слово, лучше золота!

Берет шапку, идет к зрителям.

АЛЕНУШКА. Кому не жалко слова хорошего, бросьте в шапку, мы и рады будем! В дороге перебирать ваши слова станем, вас вспоминать!

Конец.

ivanov\_vano@inbox.ru

г. Красноярск, Лебедевой 47-12.

(8912)2681204, мобильн. 89135344697.