КОЛИШНІ

мелодрама

Лілія Легостаєва

ігровий короткометражний

+380953574909

legostaeva73@mail.ru

2015

1. ІНТ. СХОДОВИЙ МАЙДАНЧИК СТАНДАРТНОЇ БАГАТОПОВЕРХІВКИ. ДЕНЬ

Біля вхідних дверей в квартиру стоїть молодий чоловік (27) - МИКИТА. Він тримає в руках букет квітів. Микита підносить руку до дзвінка, але не натиснувши на кнопку, опускає руку. Робить це ще раз. Нарешті, він натискає на дзвінок.

Букет квітів він тримає перед собою, потім ховає його за спину, і знову тримає перед собою.

Чується звук замків, шо відкриваються. Микита викидає букет на сходи і в наступну мить відкриваються вхідні двері.

2. 2. ІНТ. КВАРТИРА. КОРИДОР. ДЕНЬ

У дверях стоїть дівчина (25) - ЮЛЯ. На ній надітий фартух, в руці нож.Она запитально дивиться на Микиту.

МИКИТА

(Посміхаючись, киває на ніж)

Це мені?

ЮЛЯ

(Роздратовано)

Дуже смішно. Що?

МИКИТА

(Посміхаючись)

Я по справі.

Юля повертається спиною до Микити і йде вглиб квартири.

3. 3. ІНТ. КУХНЯ. ДЕНЬ

На столі лежать овочі, великий шматок м'яса, маленька каструля, розкрита кулінарна книга.

Юля зупиняється посеред кухні, схрещує руки на грудях і вичікувально дивиться на Микиту.

ЮЛЯ

Ну?

Микита заходить на кухню, стоячи в дверях, дивиться на стіл.

МИКИТА

(Посміхаючись)

Борщ?

ЮЛЯ

(З викликом)

Борщ! А що?

МИКИТА

(М'яко)

Ну просто … ти і борщ..Це ..якось …

ЮЛЯ

(Різко перебиваючи)

Не твоя справа!

Микита робить крок ближче.

МИКИТА

(З посмішкою)

І як успіхи?

ЮЛЯ

Ти цього не дізнаєшся. Говори, чого прийшов.

Микита заглядаючи Юлі в очі, намагається зловити її погляд.

МИКИТА

Так і будемо стояти?

ЮЛЯ

А ти думаєш, я тобі чай пропонувати буду?

Микита зітхає, оглядається.Его погляд знову падає на стіл. Він бачить на столі дуже маленьку каструлю і дуже великий шматок м'яса.

МИКИТА

(Наполегливо продовжуючи посміхатися)

Каструля дуже маленька.

ЮЛЯ

(Підвищуючи тон)

А навіщо нам велика? Нам двом багато не треба!

Микита болісно морщиться.

МИКИТА

Юль ..

ЮЛЯ

(На взводі)

Ну що, Юля? Що?

Знову розмови будемо розмовляти? не набридло?

Юля під час репліки знімає фартух і жбурляє його на стіл.

Микита гасне, дивиться на фартух, повертає обличчя вже без посмішки.

МИКИТА

Я гроші приніс.

Витягає гроші, кладе на стіл поряд з фартухом.

ЮЛЯ

Гроші він приніс ..

(З сарказмом)

На картку не міг перерахувати?

Юля розгонистим рухом бере фартух і знову його одягає.

Потім бере зі столу маленьку каструлю і з гуркотом ставить у шкафчік.Вона дістає каструлю побільше, наливає в неї води, жбурляє туди м'ясо.

Микита спостерігає за пересуваннями Юлі.

Юля дивиться якийсь час на каструлю, заглядає в кулінарну книгу. Прочитавши там щось, вона згідно киває і бере каструлю в руки.

Микита намагається приховати усмішку.

Юля робить крок в строну плити. Микита простягає руки.

МИКИТА

Давай допоможу!

Юля різко веде руки в сторону. Вода вихлюпується на Микиту. Шматок м'яса вивалюється з каструлі і шльопається біля його ніг.

Микита стоїть мокрий, приголомшений.

Юля дивиться на його штани, повільно піднімає очі і здивовано дивиться в очі Микиті.

Герої дивляться в очі один одному.

Микиту починає розбирати сміх. Він намагається його стримати.

Юля здивовано на нього дивиться.

ЮЛЯ

Ти чого? Ти навмисно?

МИКИТА

Що навмисно?

ЮЛЯ

(Підвищуючи тон)

Ти це навмисно! ти мене штовхнув!

МИКИТА

(Здивовано)

Я тебе не штовхав!

ЮЛЯ

Чого ти хочеш?

МИКИТА

Я тебе не штовхав!

ЮЛЯ

Ти мій борщ зіпсував!

МИКИТА

(Здивовано)

Борщ ?!

Це ти - брюки!

ЮЛЯ

Сам розбирайся зі своїми брюками!

(Зі сльозами)

Чим я сина годувати буду?

Юля різко відвертається, підходить до вікна.

МИКИТА

(М'яко)

Де він?

ЮЛЯ

(Тихо)

У мами, завтра заберу.

МИКИТА

А …

(Благально, ніжно)

Можна я штани висушу?

Юля стоїть, відвернувшись до вікна. У неї на очах сльози, які вона не показує Микиті.

МИКИТА

(Продовжуючи)

Можна, Юль?

Юля невизначено знизує плечима. Микита дивиться на її шию, напружену спину. Він робить ледве помітний рух, що б підійти, але не підходить.

МИКИТА

(В спину Юлі)

Дякую.

4. 4. ІНТ. ВІТАЛЬНЯ. ДЕНЬ

Микита сушить праскою штани. Юля входить в кімнату, стає біля стіни і дивиться за рухом праски.

Микита повільно і старанно прасує штани.

ЮЛЯ

(Дивлячись на праску)

А прасувати я вмію.

МИКИТА

(Стомлено)

У тебе все вийде.

І борщ теж.

Микита надягає сухі штани.

ЮЛЯ

(Дивлячись на праску)

Олежка не любить, як я готую. Весь час порівнює- ось татів борщ, татові котлети…

Юля піднімає очі, повні сліз і з болем дивиться на Микиту.

Микита застібає штани і на останніх словах повертає до Юлі голову і уважно дивиться їй в очі.

Юля схлипує. Микита, не відриваючи погляду, робить крок у її бік.

Юля не ворушиться, не відводить очі, її губи тремтять, як у скривдженої дитини.

Микита повільно наближається до Юлі.

Він зупиняється зовсім близько, вдивляється в її обличчя. Юля стоїть в тій же позі, тільки очі живо, заклично дивляться на Микиту.

МИКИТА

Юлька …

Юля глибоко і коротко зітхає. Микита долає останні сантиметри між ними і ніжно обіймає Юлю, спочатку невпевнено, потім міцніше.

Юля охоплює Микиту за шию.

МИКИТА

(Між поцілунків)

Давай я борщ варити буду…

ЮЛЯ

Завжди-завжди?

Микита киває і продовжує цілувати Юлю.