РОМКО РАКИЧ  
трагікомедія

Сценарій короткометражного ігрового фільму

Автор

Стас Дем’янчук

ч-1   
«нащо панові печінка»

1. нат. безкрає поле. сонячний день.

Спостерігаємо, як вітер злегка колише траву. Польова стежина.

автор

Дай і буває таке, шо люде часто сі ділять себе на добрих і злих, борються за своє добре, причиняючи зла іншим. Та і були люде такі віддані і благородні, які в любому випадку здоровий глузд свій ставлять понад усе і допомагають всім. Історія се про парубка молодого, шо в часи відчаю і болі не втрачав надії на світле.

По стежині йде Ромко Ракич (16). Парубок в старій свиті із сумкою через плече.

АВТОР

Звали його – Ромко Ракич. На вулиці рік 1768 від різдва Господа Бога нашого Ісуса Христа Царя Іудейського і сина Господнього та Діви Марії Магдалини Пречистої, хай вони збережуть всіх нас в цей час непростий. Польські конфедерати, біс би їх побрав, не вподобали, що католиків і православних урівняли в праві і наробили мерви, руйнуючи церкви і грабуючи попів.

Спростерігаємо за ходьбою Ромка зі спини. Попереду, вдалечі, біля поодинокого дерева щось роблять кілька чоловіків.

АВТОР

А православні повстали і гайдамаками прозвались, нащадки козаків. В свою чергу поляків вони гнали і жидів, теж грабуючи. В лікарів було роботи багато, в тому числі – у Ромка.

Ромко наближається до одинокого дерева біля стежини. Біля дерева стоять і волають конфедерат 1 (40) – худорлявий з довгими вусами, та конфедерат 2 (50) – товстий з червоним круглим обличчям. З накинутою на шиї петлею, навшпиньки на шматку дерева стоїть худорлявий піп (50-60), він тремтить і щось безшумно буркоче під ніс. Конфедерат 1 хапає попа за руки, щоб той не впав. Усі замовкають і дивляться перед себе. Перед ними, на стежині, мовчки стоїть Ромко Ракич і дивиться. Він різко усміхається і говорить.

ромко ракич

Доброї пори дня! Господь милостивий таке палюче сонце послав, що йти не можна, а ви, панове шляхтичі, навіть порозважитись задумали?

КОНфедерат 1

Заткни писка, сучий байстрюк, йди куди йшов!

КОНФЕДЕРАТ 2

(до попа) Ах ти лярвий муж!

Конфедерат 1 б’є попа по обличчі.

КОНФЕДЕРАТ 2

Кажи де, курва, червонці дів!

Піп конвультивно кліпає очима і плямкає ротом.

ромко ракич

Що ж ви такі та гаспиди людину божу та губите, їй Богу, як собаку вішаєте!

конфедерат 1

Хто його губить, курвий байстрюк, он він самогубство чинить. От сам не каже де поховав церковне добро, та і губить себе.

КОНФЕДЕРАТ 2

От як собака повисне та і попаде до свого Бога і там буде йому добре.

ромко ракич

Але ж якшо то самогубство, то він горітиме в пеклі страшними муками, хіба не так, отче?

Піп дригається від страху і ні на що не реагує.

конфедерат 1

То хай сучий син скаже нам тоді те, що ми хочемо, тоді не горітиме в пеклі.

РОМКО РАКИЧ

Але ж ви його і тоді посвісите, хіба й ні?

конфедерат 1

Ну так, але тоді то вже буде смертовбивство.

Конфедерат 1 регоче.

ромко ракич

не можна так із святою людиною!

Ромко риється в сумці, дістає чотири срібляки і кидає під ноги конфедератам.

ромко ракич

Та пустіть його на всі чотири боки.

Конфедерати збирають монетки, серйозно дивиляться на Ромка і раптово починають дико реготати.

конфедерат 2

ну все, кінчаємо Божого намісника на землі, якшо не каже.

ромко ракич

А щоб вас корчі схватили, іроди, село такої людини лишиться!

конфедерат 1

І що?

Ромко ракич

То ж він освідчений, стіко листів і книжок людям перечитав, а як співає гарно в церкві, і взагалі така розумна людина, хоч і піп.

конфедерат 2

А ти сам хто будеш, дурню?

РОмко ракич

Я Ромко Ракич, учень дохтора Паяновського.

конфедерат 1

зрозуміло, котись полем, дохтор (сплюнув), лікуй скотину.

ромко ракич

А ви знаєте, нащо пану печінка?

Конфедерати здивовано дивились на Ромка.

РОМКО РАКИЧ

А щоб пан міг багато горілки пити.

конфедерат 2

А сам звідкіля таке знаєш?

ромко ракич

А бо в мертвого пияки така печінка, як голова твоя.

конфедерат 2

Така велика?

ромко ракич

Така ж бридка і червона!

конфедерат 2

Ах ти ж виродок собачий!

Конфедерат 2 дістає шаблю і біжить за ромком. Той спритно втікає від товстого конфедерата.

конфедерат 2

Я зараз тобі зроблю голову бридку і червону.

Ромко бігає навколо дерева від конфедерата. Другий шляхтич голосно сміється, згодом долучається теж. Спритний Ракич бігає зигзагами і пірнає по кущах, конфедерати кричать і незграбно намагаються рубати гілки шаблями. В якусь мить вони зупиняються і дивляться, як Ромко вже далеко втік. Вони стоять, дивляться один на одного і швидко починають бігти до місця "страти". Під деревом лежить мертвий піп, його рука завмерла на серці.

конфедерат 1

Від страху вмер, курча. По грошах.

Конфедерати обернулись і глянули вслід Ромку.

Ми спостерігаємо, як Ромко йде далі полем.

АВТОР

А мораль така, шо шляхтич не тіше тим, що йому дали та і все інше втратив. В такий час очима треба лупати, а не за дітьми бігать. Ромко ж тим часом продовжив путь до міста, а буремні часи лиш починались.