|  |
| --- |
| Пётр Вяткинpit-rapking@bk.ruvyatkin.su |
| **Орки**Ситком про орков16+ |
| Москва2019 |

*Действующие лица:*

Сли**я**рпь Коварная.

Пытливая Ваг**у**ркх.

Бабуся Гогог**о**ха.

Игуана.

Бруа**я**рщ Здоровенный.

Сорока Око.

Ямь-Ямь Завидная.

Гном в бочке.

*Грязная пещера орков-женщин. Прямо по центру большой камень, своей формой напоминающий диван. Слева окно наружу, напоминает своей формой телевизор. Из окна свисает тоненький зелёный хвост. Справа орочья кухня, на кухне дыра в стене, внутри дыры импровизированная печь.*

*В пещере Ваг****у****ркх и Сли****я****рпь. Лежат.*

ВАГ**У**РКХ (*шепчет*). Сли**я**рпь!

*Пауза.*

ВАГ**У**РКХ. Подруга! Сли**я**рпь, ты спишь?

СЛИ**Я**РПЬ. Не сплю.

ВАГ**У**РКХ. И я не сплю.

*Пауза.*

ВАГ**У**РКХ. А почему ты не спишь, Сли**я**рпь?

СЛИ**Я**РПЬ. Сожрать кого-нибудь хочется... А ты чего не спишь, Ваг**у**ркх?

ВАГ**У**РКХ. Как же могу я уснуть без своего Прюгн**о**кха?.. Нет, без него мне спать не суждено...

СЛИ**Я**РПЬ. Напомни его прозвище?

ВАГ**У**РКХ. Прюгн**о**кх невыдающийся.

СЛИ**Я**РПЬ (*смеётся*). Ох, жищд**е**ц... Ну вы, конечно, идеальная пара.

ВАГ**У**РКХ. Спасибо, Сли**я**рпь. Я уверена, что и у тебя с твоим мужем всё будет хорошо!

СЛИ**Я**РПЬ. У меня нет мужа.

ВАГ**У**РКХ. Будет, Сли**я**рпь, ты же не отчаялась? Ты очень привлекательная орочья самка Сли**я**рпь, если бы я была половозрелым орком, я бы с удовольствием вставила бы свой напряжённый кр**ю**х в твою изнемогающую жищд**у**, и, вообще, навсегда бы связала свою короткую, но полную триумфа и страданий жизнь именно с тобой, Сли**я**рпь. Конечно, только если б ты не утопила наших детей в луже. Такого ни один половозрелый орк пережить не может. Он сдохнет.

СЛИ**Я**РПЬ. Если узнает.

ВАГ**У**РКХ. Что?

СЛИ**Я**РПЬ. Если узнает, то сдохнет от позора, а если не узнает, то не сдохнет.

ВАГ**У**РКХ. Да, если не узнает, то будет продолжать воевать за Тёмного Властелина на чужбине, изредка возвращаясь на родину, чтобы вставить в тебя кр**ю**х и посмотреть сыновей... Но со временем, я бы заметила, что война продолжается, трофейные кости моих врагов уже кр**а**фтятся в коллекционные костяные доспехи, а сыновья всё не приходят на фронт. Чтобы я подумала?

СЛИ**Я**РПЬ. Ты бы подумала, что их съели волки.

ВАГ**У**РКХ. Сыновья от такой сильной самки, как ты, не могут быть такими хилыми. Нет, Сли**я**рпь, я бы не поверила в историю про волков.

 СЛИ**Я**РПЬ. Они упали с горы.

ВАГ**У**РКХ. Сыновья от такой ловкой самки, как ты...

СЛИ**Я**РПЬ. Они пошли на фронт, и их отравили насмерть другие орки.

*Пауза.*

ВАГ**У**РКХ. Союзники?

СЛИ**Я**РПЬ. Соратники.

*Пауза.*

ВАГ**У**РКХ. Это уже похоже на правду...

*Ваг****у****ркх встала со своего лежбища, отряхнулась и подошла к окну.*

ВАГ**У**РКХ. Луна такая яркая, там на небе. Она напоминает мне о моей матери. У неё на глазу было бельмо, из-за которого она видела только половину своих детей, когда они плескались в грязной луже... Я была в слепой зоне. От этого я с младенчества была самостоятельней многих орков нашего племени... Я всегда отличалась... Это из-за луны.

СЛИ**Я**РПЬ. Давай сожрём ящерицу?

ВАГ**У**РКХ. Игуану?

СЛИ**Я**РПЬ. Игуану.

ВАГ**У**РКХ. Нельзя, Сли**я**рпь, этот игуана – игуана бабуси Гогог**о**хи, а не наш игуана. Он ей ещё пригодится. В конце концов, без ящерицы мы не узнаем новостей с фронта.

СЛИ**Я**РПЬ. Сорока Око принесёт новости с фронта, а ящерицу можно сожрать. Давай?

ВАГ**У**РКХ. Вот почему тебя, дорогая Сли**я**рпь, называют "Сли**я**рпь Коварная". Но тебя не называют "Сли**я**рпь Дальнозоркая". Потому что ты, Сли**я**рпь, не дальнозоркая.

СЛИ**Я**РПЬ. Не жищд**и**, Ваг**у**ркх, жрать хочется, давай сожрём игуану, пока Бабуси Гогог**о**хи нет.

ВАГ**У**РКХ. А что мы скажем, когда она придёт?

СЛИ**Я**РПЬ. Что ящерица утонула в луже, упала с горы, её насмерть отравили другие ящерицы – всё, что угодно! Я сейчас сдохну с голоду!

ВАГ**У**РКХ. НЕТ, Сли**я**рпь. Тысячу раз НЕТ! И знаешь почему?

СЛИ**Я**РПЬ. Гьж**а**дь. Мне п**о**крюх.

ВАГ**У**РКХ. Всё равно расскажу. Сли**я**рпь, мы не должны есть игуану Бабуси Гогог**о**хи, потому что мы не имеем на это права. Тебе может показаться, что я защищаю неприкосновенность частной собственности, и это, в каком-то смысле, так и есть. Сейчас, на нашем этапе, это совершенно необходимо. Но потом... Потом, Сли**я**рпь, всё изменится. Нам предстоит учиться. Да, сначала орки научатся уважать личные вещи и логовища друг друга, потом научатся уважать орк орка. Они станут реже втыкать ножи в спины друг дружке. Начнут выносить своих раненых с поля боя. Излишки еды не будут гнить под камнем. Излишки станут раздавать тем оркам, которые, чтоб найти хоть какое-то пропитание, стали топить в лужах и потом есть своих деток, а таких сейчас большинство, Сли**я**рпь. Мы начнём делиться своими знаниями друг с другом! Будем учить друг друга охоте, рыбалке. Будем СЕЯТЬ...

(*пытается подобрать слова*)

ВАГУРКХ. Что-нибудь!!! А потом, мы, сплотившись, будем процветать! Мы будем жить красиво, как эльфы! И богато, как гномы! Мы не будем враждовать между собой! Мы будем трудиться ради друг друга! Сначала это будет жизненной необходимостью, а потом мы накопим и пищу, и богатство! Но не станем прятать это друг от друга, мы будем делиться! Да! Никто не станет относить в башню тёмного властелина трофеи и еду! Всё это мы раздадим между собой по справедливости! А излишками станем торговать с другими расами нашего необъятного мира, и они, увидев наше житьё-бытьё, позавидуют нам, захотят также и перестанут вести войны не только с нами, но и между собой! И каждый сможет сказать: "Раньше я думал, что орки – это самое неприятное, самое нечестное, грязное, необразованное, чёрное и злое, бесхарактерное и ни к чему не способное порождение тьмы, служащее лишь для разрушения и разложения. Но теперь! Теперь я вижу, что орк – это строитель! Орк – созидатель! Тем, кто за мир, орк протянет руку! Дерзать! Искать! Творить! Каждый коллективу! Коллектив каждому! Долой пещерное рабство! Даёшь новый быт! Орк – орку товарищ и брат!.. Работница! Будь в первых рядах строителей социализ..."

*Весь монолог Сли****я****рпь терпеливо слушала Ваг****у****ркх. Но на словах "орк – строитель", её терпение лопнуло, и когда Ваг****у****ркх сказала "товарищ и брат", Сли****я****рпь внезапно перерезала ей горло и столкнула её тело за камень, в окно. Поэтому слова "Работница! Будь в первых рядах строителей социализ..." мы слышим уже произнесёнными из-за камня сухим сдавленным голосом, захлёбывающейся в своей крови Пытливой Ваг****у****ркх.*

*Пауза.*

*Сли****я****рпь плюнула на свой перепачканный в чёрной крови большой нож, лизнула его и, удовлетворённая пробой, перепрыгнув за камень, стала возиться с телом Ваг****у****ркх.*

*Пауза.*

*Слышны звуки льющейся крови, разрезаемой плоти и пение ночных птиц.*

*Появляется Бабуся Гогог****о****ха со стальной авоськой.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Тук-тук-тук, кто в сраной пещере живёт?

СЛИ**Я**РПЬ. Бабуся Гогог**о**ха и её гости!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Вы ж мои мерзкие! Вы ж мои грязные! Дайте старая гнида вас обнимет, да вонью несмываемой обдаст вас!

*Сли****я****рпь вышла из-за камня обниматься с Бабусей Гогог****о****хой.*

СЛИЯРПЬ. Не пугай нас несмываемой вонью, Бабуся! Мыться здесь никто не собирается!

*Смеются. Обнимаются.*

СЛИ**Я**РПЬ. Как твои зародыши от Бруа**я**рща здоровенного, ещё не скребутся когтищами?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ещё бы! Какие же это будут кровожадные воины! Клянусь башней Повелителя!

СЛИ**Я**РПЬ. И башней Бруа**я**рща!

*Смеются.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Уже грызутся зубищами, на, потрогай!

*Сли****я****рпь трогает один из бугров на теле Бабуси Гогог****о****хи и резко одёргивает руку!*

СЛИ**Я**РПЬ. Ай, гьж**а**дь, палец!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Укусил?

СЛИ**Я**РПЬ. Да!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Правда?

СЛИ**Я**РПЬ. Нет! Шутка!

*Смеются.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Так, свали. Пещера сама себя не украсит.

СЛИ**Я**РПЬ. Я приготовлю пожрать.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Мясо?

СЛИ**Я**РПЬ. Мясо.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Орочье, я надеюсь?

СЛИ**Я**РПЬ. Обижаешь, старая мразь!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ааа! Дай поцелую!

*Смачно целует Сли****я****рпь в лицо.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Игуана, подъём! Бабка в здании! И сегодня у неё в этом здании праздник! Возвращается с войны её муж – Бруа**я**рщ Здоровенный! Музыку!

*Игуана повернулся мордой внутрь пещеры. И запел. Теперь видно, что у Игуаны ошейник. К ошейнику присоединена цепочка, которая обвязана вокруг камня, из которого сооружено окно. Пока игуана поёт, Сли****я****рпь перетаскивает куски мяса из-за камня к кухне. А Бабуся Гогог****о****ха ходит по пещере и заботливо разбрасывает по ней разноцветных дохлых лягушек. Это она украшает. Такая вот орочья эстетика.*

ИГУАНА. Снова от меня ветер злых перемен

Тебя уносит,

Не оставив мне даже тени взамен,

И он не спросит,

Может быть, хочу улететь я с тобой,

Желтой осенней листвой,

Птицей за синей мечтой.

Позови меня с собой,

Я приду сквозь злые ночи,

Я отправлюсь за тобой,

Что бы путь мне ни пророчил,

Я приду туда, где ты

Нарисуешь в небе солнце,

Где разбитые мечты

Обретают снова силу высоты.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Потише! (*игуана далее поёт второй куплет чуть слышно*) Сли**я**рпь, а чё, где Пытливая Ваг**у**ркх?

СЛИ**Я**РПЬ. Тут, за окном.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Дай ей понять, что я хочу и её видеть сегодня на праздничной жрачке!

СЛИ**Я**РПЬ. Какая же ты гостеприимная, Бабуся Гогог**о**ха!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ну что, она будет?

СЛИ**Я**РПЬ. Будет!

ИГУАНА. Позови меня с собой,

Я приду сквозь злые ночи...

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Игуана, завали чирб**а**ло!

*Игуана замолчал и отвернулся мордой на улицу. Бабуся Гогог****о****ха грузно уселась на камень и засунула до половины последнюю лягушку в рот. С лягушкой во рту она ухаживает за своей одеждой и своим телом при помощи орочьих средств красоты. Цветная глина. Грязь. Фекалии игуаны. Ну что поделаешь, у орков своеобразное представление о красоте. Оно отличается от нашего. Но не сильно. Всякое бывает. Нет, правда. Многим даже нравится. Светлана Лобода, например?*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Эй, Фли**я**рфь! Фто ты пвиготовиф, девоцка моя?

СЛИ**Я**РПЬ. Бабуся, всё самое вкусное. Здесь у меня свеженькое мясо, я его планирую разрубить на неудобно большие куски, чтоб во время еды, все гости перепачкались, и вонь от волос рук и лица ещё долго напоминала об этой знаменательной жрачке.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Фли**я**рфь! А фто будет к мяфу?

СЛИ**Я**РПЬ. А больше ни хрена не будет!

*Смеются.*

СЛИ**Я**РПЬ. Кроме: горячих углей, гнили с лысины старика Шкогр**о**та, немытых битых яблок, червей из-под половой доски, слизняков из колодца, и волосков с головы повара – Сли**я**рпи Коварной!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Чтоб мне троллями разродиться, где ты нашла гниль с лысины старика Шкогр**о**та?

СЛИ**Я**РПЬ. Где? На его лысине!

*Смеются.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Всё, харе хохмить.

*Мрачная пауза.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Не пережарь мясо, мне нужно просто подогретое сырое мясо. Не более.

СЛИ**Я**РПЬ. Не волнуйся, Бабуся, угли еле тлеют, от них больше дыма здесь идёт.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ну ты проследи, чтоб дым задержался у мяса, всё закоптил и пропитал своими ядами все шмотки.

СЛИ**Я**РПЬ. Бабуся, если хоть один кусок мяса поджарится или не будет вонять костром, я разрешаю сразу после жрачки обоссать мне лицо!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Слова настоящего повара.

*Пауза.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Смотрю я на тебя, Сли**я**рпь, и завидую твоему мужу.

СЛИ**Я**РПЬ. У меня нет мужа.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. А, ну да... (*махнула рукой*). Так, у нас всё готово к приходу моего Бруа**я**рща? Его жена? Есть. Его зародыши? Тут. Его любимое кресло?.. Где его кресло?

СЛИ**Я**РПЬ. Щас найдём. А какое оно на вид?

*Вертит головой, ищет в пещере кресло.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ну как, какое, гьж**а**дь?! Деревянное, ч**ё**рбаный в рот!!!

СЛИ**Я**РПЬ (*заглядывая в печь*). Не ссы, Бабуся, нашлось кресло.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ну, слава мраку! Тогда значит всё готово.

СЛИ**Я**РПЬ. А бухло?

*Слышен ор с улицы. Это приближаются пьяные Бруа****я****рщ Здоровенный и Ямь-Ямь завидная. У Бруа****я****рща на плече бочка.*

БРУА**Я**РЩ. Огненный шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Ледяной шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Электрический шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Водяной шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Водно-колдовской шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Деревянный шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Светящийся шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Кожаный шар!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар, который взорвётся!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар, который не взорвётся!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар, который везде продаётся!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар, которого боится народ!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар, который упадёт в огород!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар, которым играют дети!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар, которого нет на белом свете!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар с дырочкой в правом боку!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шар с дырочкой в левом боку!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Орк в шлеме!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Орк без шлема!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Голый орк!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Женщина, которая поёт!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Женщина, которая даёт!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Женщина, которая раком встаёт!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. **А**рвен Пухгач**ё**ва!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Арф**и**са Гогбач**ё**ва!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. К**э**трин Плыч**ё**ва!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Сраные гномы Гуклач**ё**ва!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Режим Б**а**лина!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Режим Дв**а**лина!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Режим Н**о**ри!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Режим **О**ри!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Пещерный тролль!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Орк, который доставил боль!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Трусы гиганта!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Войско некром**а**нта!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Дырка эльфийского франта!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Берёзовая роща!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Злая тёща!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Навозные вши!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Холодные камыши!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Кошмарной ночи малыши!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Когда зудит – почеши!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Побеги бамбука!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Бабка внука!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Нож из бока!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Сорока Око!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Игуана Гогог**о**хи!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Лобковые блохи!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Ночные вздохи!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Орочий грог!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Сердечный порог!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Проститутка-орк!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Аррат**о**рн – мясной наркоман!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Грюг**о**за и её доберман.

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Эксплуатация сов!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Гильдия кузнецов!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. И просто, сами знаете что!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет.

БРУА**Я**РЩ. Гномский эль!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Галладри**э**ль!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Её обвисшие сиськи!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Утренние капли с пиписьки!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Девочка Ль**е**на!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Кр**ю**х по колено!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Пивная пена!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Крепостные стены!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Гоблин со сцены!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Рыба мурена!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Повязка аборигена!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Диагноз олигофрена!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Войско Гномов!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Войско гормонов!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Войско коротышек!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Войско мартышек!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Шахтёр!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Житель нор!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Город в лесу!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Пещеры, где отсосут!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Человечество!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Эльф**е**чество!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Северяне!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУА**Я**РЩ. Южане!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет!

БРУАЯРЩ. ОБЛАДАТЕЛЬ ВЛАСТИ

БРУА**Я**РЩ и ЯМЬ-ЯМЬ вместе. НАД ВСЕМИ ТЁМНЫМИ ЗЕМЛЯМИ, ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ОРДЕНА ЧЁРНОГО ЗНАМЕНИ ТЁМНОГО ВЛАСТЕЛИНА, ВСЕМОГУЩИЙ, ВСЕХ В РОТ ЧИРХ**У**ЩИЙ, БОЕВОЙ НАРОД ОРКОВ!

(*Все орки в пещере*): ДАААААААААААА!!!!!

*Все ржут, Бруа****я****рщ и Ямь-Ямь в изнеможении повалились на пол вместе с бочко*й.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Твою мать, как же я счастлива!

*Бабуся Гогог****о****ха легла рядом с Бруа****я****рщем и обняла его.*

БРУА**Я**РЩ. Опа! Бабуся Гогог**о**ха! Как же ты постарела, ч**ё**рбанный свет!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Спасибо дорогой! А ты совсем спился, Бруа**я**рщ!

БРУА**Я**РЩ. Эээ! Это у меня этот, как его, гьж**а**дь, военный синдром короче!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Да я не против, дорогой!

СЛИ**Я**РПЬ. Так, подъём, кушать подано!

*Сли****я****рпь бросила шмотки мяса на пол рядом с Ямь-Ямь, Бруа****я****рщем, Бабусей Гогог****о****хой и бочкой. Бруа****я****рщ и Бабуся сели рядом с мясом. Ямь-Ямь всё ещё лежит. Сли****я****рпь села на бочку.*

БРУА**Я**РЩ. Я тебя убью щас.

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. Свали с бочки!

*Сли****я****рпь встала с бочки, Бруа****я****рщ переставил бочку ближе к окну.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Что зыришь, Сли**я**рпь? Это вот такой вот он. Мой Бруа**я**рщ.

*Пауза.*

СЛИ**Я**РПЬ. Жищ-д**е**ц.

БРУА**Я**РЩ. Да, я – жёсткий.

*Пауза.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Садись, Сли**я**рпь.

*Сли****я****рпь села на пол.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Дорогой Бруа**я**рщ, знакомься, это Сли**я**рпь Коварная!

БРУА**Я**РЩ. Привет, Сли**я**рпь. Я – Бруа**я**рщ Здоровенный, ветеран Оркско-Гномской войны. Вернулся с Битвы Пяти с Половиной Воинств. Разорвал вот этими ручищами сто сорок гномских жоп. Прервал жизни пятидесяти карликовых лошадей. Перегрыз горла трём оркам-дезертирам. Выкопал одну траншею и всю её наполнил гномьей кровью. Как раз, из их рваных жоп! А после битвы зажигал в этой кровавой ванне с жёнами и дочерями этих безжопых гномьих кр**ю**хесосателей! Вот такой вот я – Бруа**я**рщ здоровенный -– единственный выживший в этой несправедливой, захватнической, неравной и безжалостной Оркско-Гномской войне!

СЛИ**Я**РПЬ. А я – Сли**я**рпь Коварная. Настоящая сука и тварь.

БРУА**Я**РЩ. Будем знакомы.

СЛИ**Я**РПЬ. Будем.

*Пожимают друг другу руки.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. А что хранится в этой прекрасной, по праву принадлежащей только тебе, Бруа**я**рщ, бочке?

БРУА**Я**РЩ. Эта бочка – мой священный трофей.

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. В ней гном.

ГНОМ В БОЧКЕ. Всем привет.

БРУА**Я**РЩ. Заткнись!

ГНОМ В БОЧКЕ. Простите! Я только поздороваться хотел...

БРУА**Я**РЩ. Заткнись, а то жопу оторву!

*Пауза.*

СЛИ**Я**РПЬ. О-крю-х**е**ть! Гном в бочке!

*Бабуся целует бицуху Бруа****я****рща.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Бруа**я**рщик! Ты – просто огонь!

БРУА**Я**РЩ. Не. Я не огонь. Я холодный. Как холодная хватка. Бешеного бультерьера. Холодной ночью.

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. Зимой.

*Бруа****я****рщ хотел продолжить понижать градус, но внезапное событие прервало его размышления о собственной холодности. Дело в том, что в пещере Бабуси Гогог****о****хи, прямо в то время, когда Бруа****я****рщ Здоровенный изволил говорить, внезапно раздался пердёж. Громкий очень пердёж. Орки в недоумении. Не то, чтобы им было неприятно, что кто-то из них пёрнул... Просто перебивать пердежом такого холодного чувака, как Бруа****я****рщ, всем показалось ну, просто даже опасным для жизни. Поэтому орки в недоумении.*

СЛИ**Я**РПЬ. Мощно.

БРУА**Я**РЩ. Бабуся?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Бруа**я**рщ, я должна признаться. С того самого момента, как ты зашёл в пещеру, мне люто захотелось пёрнуть. Мы, беременные зародышами, вообще жутко пердючие. Правда. И сейчас, когда ты показал гнома, мне прям очень на клапан надавило. Вот... Но я удержалась.

*Пауза.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Честно, это была не я.

БРУА**Я**РЩ. Сли**я**рпь?

СЛИ**Я**РПЬ. Что?

БРУА**Я**РЩ. Это была ты?

СЛИ**Я**РПЬ. Нет.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Не верь ей! Она же очень, очень коварная!

СЛИ**Я**РПЬ. Не настолько коварная.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. А... Ну лан.

БРУА**Я**РЩ. Гном! Это ты?!

*Бруа****я****рщ стукнул по бочке кулаком сверху.*

ГНОМ В БОЧКЕ. Конечно, нет, уважаемый Бруа**я**рщ Здоровенный! Мне, думается, это ваша нетрезвая спутница немного расслабилась во сне, вот и всё. А я... Ну как я могу... Нет, конечно!.. Это же абсурд!.. Во-первых, в бочке другая акустика!.. Хотя, вам, вероятно, не очень понятно, что я имею в виду. Ммм. Объясню попроще. Посмотрите на её попу. Посмотрите! А теперь посмотрите на бочку и вообразите, какого размера моя попочка! Она у меня просто физически не способна наделать столько шуму!..

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Бруа**я**рщ , а с кем это ты пришёл на нашу праздничную жрачку?!

БРУА**Я**РЩ. А вы её не знаете?

СЛИ**Я**РПЬ. Это Ямь-Ямь Завидная.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. А я её звала?

СЛИ**Я**РПЬ. Нет, ты приглашала на праздничную жрачку в честь возвращения молодого Бруа**я**рща Здоровенного только Пытливую Ваг**у**ркх да Сли**я**рпь Коварную.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Тогда чё она тут делает?!

БРУА**Я**РЩ. Она будет с нами теперь жить, типа.

*Пауза.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. С кем?

БРУА**Я**РЩ. Со мной и тобой.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. А зачем?

БРУА**Я**РЩ. Затем что мы... ОРКИ!

*Ямь-Ямь резко проснулась.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Кто мы?!

БРУА**Я**РЩ. Орки!

ЯМЬ-ЯМЬ. Что нам надо?!

БРУА**Я**РЩ. Крови!

ЯМЬ-ЯМЬ. Я ссать...

*Всё ещё чрезвычайно пьяная Ямь-Ямь вышла из пещеры.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Бруа**я**рщ, зачем нам эта кобылица в пещере? Она пердит, пока ты разговариваешь!

БРУА**Я**РЩ. Да это ж был гном, не?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Нет, Бруа**я**рщ. Даже если гному начисто оторвать жопу, он ТАК пердеть не будет! Это была та долговязая алкота!

БРУА**Я**РЩ. Бабуся, ну чё ты завелась?! Ты же самая гостеприимная орочья самка! Давай приютим эту аппетитную пердунью, а?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Зачем?!

БРУА**Я**РЩ. Будем спать вместе!

*Пауза.*

*Бабуся Гогог****о****ха показывает надрез на ухе (у Бруа****я****рща на ухе такой же).*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Мы же семья.

БРУА**Я**РЩ. Да п**о**крюх, да, детка?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. В СМЫСЛЕ? Вообще-то, я твоя жена.

БРУА**Я**РЩ. Плевать! Кто мы?!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ты чё, дурак?

БРУА**Я**РЩ. ОРКИ! Спим с кем хотим!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Бруа**я**рщ, ты что говоришь?

БРУА**Я**РЩ. Гьж**а**дь, ну мы же Орки!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Я не хочу, чтобы ты спал с Ямь-Ямь!

БРУА**Я**РЩ. Да, ведь мы же Орки!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Да, но, ведь я же люблю тебя.

*Пауза.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. У нас же будут дети... Это твои дети, от тебя они, здесь, во мне, Бруа**я**рщ... Посмотри мне в глаза, Бруа**я**рщ. Ты меня узнаёшь? Это я, твоя Бабуся Гогог**о**ха! Это я!

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. Вот ты опять, всё я, я, мне, мне, Я, Я. Мне, мне. Всё ты, всё тебе. А как же я? А МНЕ?!

*Вернулась Ямь-Ямь.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Привет, дегенераты!

СЛИ**Я**РПЬ. Привет, Ямь-Ямь Завидная! Как поживает твой муж, Нр**а**ш Одноногий?

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Та он сдох.

СЛИ**Я**РПЬ. Как? Нр**а**ш погиб на войне?

ЯМЬ-ЯМЬ. Не совсем. На марше он единственной своей ногой наступил в капкан.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Ногу пришлось отнять.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Но Бруа**я**рщ говорит, что мой несчастный Нр**а**ш продолжил свой путь на марше, идя на руках.

*Пауза*.

ЯМЬ-ЯМЬ. И потом он наступил на ещё один капкан.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Руку пришлось отнять.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Но Бруа**я**рщ говорит, что мой несчастный Нр**а**ш продолжил свой путь на марше, схватившись оставшейся рукой за волосы боевого тролля.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. А потом тролль попал в капкан и... И они оба сгорели.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Но Бруа**я**рщ говорит, что не видел труп Нр**а**ша.

БРУА**Я**РЩ. Война – это ад, Ямь-Ямь. Я думаю, он не выбрался...

ЯМЬ-ЯМЬ. Я не исключаю, что однорукий, безногий орк на поле боя вполне мог уцелеть и вернуться домой. Мой Нр**а**ш такой лихой отморозок! (*плачет сквозь улыбку*)

ЯМЬ-ЯМЬ. Очень жду Сороку Око. Бруа**я**рщ говорил, что к вам сюда она прилетит сегодня ночью.

БРУА**Я**РЩ. Да что Сорока, я там был! Я всё и сам могу рассказать! Вот, мы атакуем гномов у горы. На меня набросились с гранатами и секирами сразу сто пятьдесят бородатых, закованных в сталь крюхес**о**сов, а я вижу краем глаза, как боевой тролль Фрагр**о**кх Волосатый, наступает в гигантский антитроллевый механический капкан. Он пошатнулся и упал, а Нр**а**ш Одноногий, который в тот момент был уже, конечно, не одноногий, а однорукий... Так вот, Нр**а**ш подтянулся своей единственной рукой на кишках, упавшего на колья Фрагр**о**кха, потом взрыв гранаты, потом я уже отвлёкся на гномов и на отрывание их жоп. Огонь был, кровища, взрывы. Многие орки полегли, и я ручаюсь, он тоже не выжил...

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Точно сможет сказать только Сорока Око.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Да, Сороку мы расспросим наверняка! И про мужа Ваг**у**ркх, Прюгн**о**кха Невыдающегося спросим! Он тоже ещё не вернулся с войны... Где Ваг**у**ркх, кстати?

СЛИ**Я**РПЬ. Бруа**я**рщ, скажи, ты, что же, единственный выживший?

БРУА**Я**РЩ. Так и есть.

СЛИ**Я**РПЬ. Бабуся Гогог**о**ха, Ямь-Ямь, давайте закусим в честь величайшего героя орочьего народа БРУА**Я**РЩА ЗДОРОВЕННОГО.

*Все орки уселись на камень, похожий на диван, и принялись торжественно поедать мясо.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Вкусненько как.

БРУА**Я**РЩ. Прям сырое! Ммм!

ЯМЬ-ЯМЬ. Цвет хороший.

СЛИ**Я**РПЬ. Парное, потому что.

*Едят.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Сли**я**рпь, должна признаться, что я преклоняюсь перед твоим поварским талантом! Я такого мерзкого мяса, да ещё так гнусно приправленного всяким мусором, никогда не ела! А кто умер, чтобы мы так сегодня порадовались? Какой-нибудь орочий юноша?

СЛИ**Я**РПЬ. Нет.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Значит, это мясо какой-то оркской девочки?

СЛИ**Я**РПЬ. Не.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Чьё же это мясо? Кто это так вкусно пережёвывается в наших чёрных вонючих пастях?

*Пауза.*

СЛИ**Я**РПЬ. Это пытливая Ваг**у**ркх.

*Пауза.*

*Орки в молчании кушают.*

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Как неожиданно.

*Пауза.*

*Кушают.*

БРУА**Я**РЩ. Чертовски вкусно.

*Пауза.*

*Кушают.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Вот интересно, что она делала, чтобы быть такой вкусненькой, эта ваша Ваг**у**ркх?

СЛИ**Я**РПЬ. Понятия не имею. Просто тает во рту.

*Пауза.*

*Кушают.*

ЯМЬ-ЯМЬ. А откуда вы её знаете?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Да она родная сестра моего Бруа**я**рща.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. ТВОЕГО Бруа**я**рща?

БРУА**Я**РЩ. Стыдно признаться... Ничего вкуснее не ел... Столько раз видел свою сестру, столько раз обнимал её, целовал, но никогда даже и думать не мог, что она такая... Вкуснющая...

ЯМЬ-ЯМЬ. Бруа**я**рщ, а почему эта чёрно-бурая назвала тебя своим?

БРУА**Я**РЩ. Наша мать, знаете, была слепа на один глаз, и когда мы игрались в грязной луже, я всегда был под присмотром, всегда рос под надзором, я всегда чувствовал себя под защитой, а Ваг**у**ркх... Она была в слепой зоне, ей приходилось всему учиться самой. Лишённая защиты, заботы, она выросла такой пытливой орочьей самкой...

ЯМЬ-ЯМЬ. Бруа**я**рщ, ты же говорил, что ухо поранил на войне.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Да, Ваг**у**ркх была очень пытливой! Пока тебя не было, Бруа**я**рщ, она ухаживала за твоей беременной зародышами женой. Я могла часами слушать её... Так чудн**о** она умела рассказывать про наше общее будущее... Что мы будем богатые, как гномы, и красивые, как эльфы...

СЛИ**Я**РПЬ. Что мы будем учиться вместе...

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Да, да, что будем учиться, рыбачить, сеять...

СЛИ**Я**РПЬ. Терпеть её не могла, когда она про это говорила, хотелось прям... Убить её в эти моменты.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Но почему, Сли**я**рпь?

ЯМЬ-ЯМЬ. Да потому, что это ч**ё**рбаный абсурд, бабуся. Орки не будут учиться. По крайней мере, способны на это точно не все. И, я не хочу никого обидеть, но уж пещерные орки – это точно, самые многочисленные и самые отсталые из оркских народов. Им точно ничего не светит. А ты, Бабуся, из пещерных, правильно? По крайней мере, судя по пещере.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Может быть... Но ведь, не в абсурде дело-то...

ЯМЬ-ЯМЬ. Да, согласна, есть вещи поважнее.

БРУА**Я**РЩ. Да. Например, кровная месть.

*Бруа****я****рщ встал во весь свой исполинский рост.*

БРУА**Я**РЩ. Клянусь при вас, мерзкие орочьи самки, и при игуане Бабуси Гогог**о**хи, что я вот этими вот ручищами задушу, на кр**ю**х, того, кто это сделал, как только узнаю... Кто конкретно это сделал.

*Пауза.*

СЛИ**Я**РПЬ. Что, именно?

БРУА**Я**РЩ. Убил мою сестру...

*Пауза.*

СЛИ**Я**РПЬ. А что ты сделаешь с той, кто приготовил так понравившееся тебе мясное блюдо из пытливой Ваг**у**ркх?

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. Попрошу у этой суки добавки!

*Орки смеются. Сли****я****рпь сбегала к кухне за добавкой Бруа****я****рщу.*

ЯМЬ-ЯМЬ. А что это в мясе такое... ммм... Пряное?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Гниль с лысины старика Шкогр**о**та.

ЯМЬ-ЯМЬ. Сли**я**рпь, где ты её нашла?

СЛИ**Я**РПЬ. У него в гробу!

*Орки смеются и кушают.*

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. Тихо так...

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Игуана! Давай смешное, быстро, тварь, мой молодой муж приуныл!

*Игуана повернулся лицом в пещеру. Он взял в лапку цепь, которой его ошейник примотан к камню так, будто это у него микрофон. Орки слушают и доедают мясо.*

ИГУАНА. Всем, привет, я – Игуана, и моя жена чавкает. Я не ханжа. Ну, если тебе вкусно – чавкай на здоровье. Мы же, типа, рептилии, да? Окружающим, по большому счёту, пофигу. Не могу себе вообразить, чтобы какой-нибудь примат, знаете, типа... Пристыдил мою жену. Ага, только что он бросался какашками в своих родителей, и на тебе, уже грозит чавкающей игуане пальцем, ай-яй-яй!.. Нет, там всем плевать. Но проблема в том, что она чавкает всё время. Не только во время еды. Знаете, как беззубая старуха. Я такой, эй игуана, где ты зарыла яйца с нашими детьми? А она такая: чавк-чавк-чавк, я не знаю.

Я говорю, ты не можешь не знать, это ты их закопала, где они?

А она такая: чавк-чавк, я не помню... Капец. Она с таким смаком чавкала в тот момент, как будто жрала яишенку. Ну вы поняли, да? Из наших деток. С другой стороны, я не имею права обижаться на неё. Если б это была какая-то другая игуанья мать, то ладно, но, конкретно, у неё "не очень хороший опыт" в этом отношении. Она вылупилась в гнезде острорылого крокодила. И мы с вами просто не представляем, что ей пришлось пережить. А знаете, как это получилось? Её мать поленилась вырыть свою собственную ямку, когда ей приспичило рожать, вот она и воспользовалась ямкой этого речного чудовища, пока его не было... Жесть...

ЯМЬ-ЯМЬ. Я за бухлом

БРУА**Я**РЩ. Я с тобой.

*Ямь-Ямь Завидная и Бруа****я****рщ Здоровенный вышли из пещеры.*

ИГУАНА. Я не понимаю свою жену, и вообще самок не понимаю. Я – игуана, и я – веган. Нет, правда, в мире рептилий этот вопрос стоит очень остро. Ну вы понимаете, бывают ситуации, когда либо ты их, либо они тебя... Так что да, да, я ел мясо. Один раз. И мне понравилось... Шучу. Мясо для... млекопитающих. Не могу есть что-то, что ело салат. Но есть вещи похуже. Вот моя жена, ела насекомых. Игуана, я ей говорю, Игуана, я хочу тебя поцеловать, а она такая: ща, погоди, таракана доем... Фу, жесть... Ничего, потом она исправилась.

Жене было трудно вернуться к нормальному питанию. Однажды, я проснулся, а моя жена копошится около моих фекалий и... чавкает. Вроде ничего необычного, как я уже говорил, чавканье рядом с какашками ещё не означает, что она их ест. А потом она поворачивается, и я вижу её... липкую перепачканную мордочку. Я говорю, игуана, мать твою, что происходит?! А она, такая: не смотри на меня, я пытаюсь восполнить свои потребности в микрофлоре, необходимой для переваривания малокалорийной вегетарианской пищи!..

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Интересно, у него в самом деле есть жена?

СЛИ**Я**РПЬ. Игуана, заткнись!

*Игуана замолчал.*

СЛИ**Я**РПЬ. Бабуся, это он шутит, нет у него никакой жены. Он же всё время сидит тут у тебя на окне. Если бы у него была жена, ты бы заметила.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Да, да, я не про игуану, Сли**я**рпь... Слушай, я пойду, полежу, ты не против?

СЛИ**Я**РПЬ. Конечно, нет, Бабуся, спи на здоровье.

*Бабуся Гогог****о****ха улеглась под окном. Слиярпь взяла с пола здоровенного мохнатого паука и просунула его в окошечко в бочке.*

ГНОМ В БОЧКЕ. Ой! Аааа! Что это! Аааа! Нет! Аааа! Нееет!

*Сли****я****рпь смеётся.*

ГНОМ В БОЧКЕ. Откройте, откройте! Прошу!!!

*Сли****я****рпь смеётся.*

ГНОМ В БОЧКЕ. Умоляю, уважаемая Сли**я**рпь, откройте бочку! Ко мне сюда заползло что-то! АААА!! Кошмаааар!

СЛИ**Я**РПЬ. А ну, заткнись!

*Пауза.*

*Сли****я****рпь прислонилась спиной к бочке, смотрит в сторону кухни. Слышны всхлипы.*

СЛИ**Я**РПЬ. Я сказала заткнись, гном! Тебе жопа не дорога?!

ГНОМ В БОЧКЕ. Дорога! Очень дорога, уважаемая Сли**я**рпь Коварная! Но должен вам доложить, что я молчал.

СЛИ**Я**РПЬ. Да я слышу, как ты там плачешь, коротышка! Небось, паук тебя укусил, а ты и расплакался, как девочка!

ГНОМ В БОЧКЕ. Нет, уверяю вас, моя дорогая, это не я! Паук сам пострадал, когда попал ко мне в бочку, я его случайно повредил плечом. Я вот потому и просил вас открыть бочку, чтобы посмотреть, как у него дела. Но теперь я чувствую, он снова шевелится, и я уверен, что с ним всё хорошо. Так что, у меня вовсе не было и нет никаких причин плакать!

*Пауза.*

*Всхлипы.*

*Это плачет отвернувшаяся лицом к стене Бабуся Гогог****о****ха. Игуана неловко гладит её хвостом.*

СЛИ**Я**РПЬ. Бабуся?

*Вернулись Ямь-Ямь и Бруа****я****рщ с чёрными бутылками. Перед тем как они войдут в пещеру, слышен конец их разговора.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Ты меня понял, дорогой?

БРУА**Я**РЩ. Да.

ЯМЬ-ЯМЬ. Повтори! Мы должны бороться за чистоту нашей...

БРУА**Я**РЩ. Жопы?

ЯМЬ-ЯМЬ. Расы, дебил! Будешь околачиваться с пещерными, твои дети будут дегенератами!

*Они зашли в пещеру.*

БРУА**Я**РЩ. Эй, орки, а пойдёмте лучше гулять, а? Чё в пещере сидеть? А там бухлишко, свежий воздух, комаров дохера...

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. Так, Сли**я**рпь, что ты там делаешь?

СЛИ**Я**РПЬ. Сижу.

БРУА**Я**РЩ. Вы разговариваете?

СЛИ**Я**РПЬ. Ага.

*Бруа****я****рщ резко впал в бешенство.*

БРУА**Я**РЩ. ЧТО ОН ТЕБЕ РАССКАЗАЛ, ГЬЖ**А**ДЬ?!

*Ямь-Ямь вынуждена держать Бруа****я****рща, чтобы он не разорвал Сли****я****рпь в клочья на глазах у Бабуси Гогог****о****хи.*

СЛИ**Я**РПЬ. Он рассказал, как ты пленил его, заперев в этой самой бочке. Хоть он и был вооружён до зубов секирой, томагавком, мачете и пороховым ружьём, прекрасный Бруа**я**рщ Здоровенный!

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. Да?

СЛИ**Я**РПЬ. Да.

БРУА**Я**РЩ. Так, значит, и сказал?

СЛИ**Я**РПЬ. Слово в слово.

БРУА**Я**РЩ. Молодец, гном!.. Что всё... это... Не по лжи...

СЛИ**Я**РПЬ. Слышишь, гном, ты – молодец!

ГНОМ В БОЧКЕ. Спасибо... Я старался.

ЯМЬ-ЯМЬ. А ты не рассказывал, что у него было ружьё.

БРУА**Я**РЩ. Было, но я вовремя увернулся от выстрела, когда этот бородатый коротыш выстрелил в меня из-за поворота, как трус черб**а**ный!

ГНОМ В БОЧКЕ. Да, так и было! Вы меня выпустите?

БРУА**Я**РЩ. Да, через пять минут. Ты пока раздевайся там.

ГНОМ В БОЧКЕ. Зачем?

БРУА**Я**РЩ. Так удобнее из тебя перчатки делать!

*Орки смеются. Все. Кроме Бабуси. Она уснула там под окном. В слезах.*

БРУА**Я**РЩ. Так. А что с Бабусей?

СЛИ**Я**РПЬ. Спит.

БРУА**Я**РЩ. Почему?

СЛИ**Я**РПЬ. Типичное неочевидное поведение беременных зародышами самок. Только что истерила, заставляла тебя смотреть на неё, а теперь уже спит без задних ног.

*Пауза.*

БРУА**Я**РЩ. А, ну и слава богу! Меньше всего хотел с ней разговаривать.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Бруа**я**рщ, нам надо поговорить.

БРУА**Я**РЩ. Гж**я**... Давай попозже, а?

*Бабуся Гогог****о****ха заплакала навзрыд.*

БРУА**Я**РЩ. Эээй, ну ты чего, детка...

*Бруа****я****рщ подсел близко к Бабусе, нянчится с ней, пытается успокоить, она рыдает, и как будто капризничает. В это время Ямь-Ямь взяла Сли****я****рпь за рукав и отвела на кухню.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Сли**я**рпь, твоя мать зелёная?

СЛИ**Я**РПЬ. Не знаю.

ЯМЬ-ЯМЬ. А твой отец из боевых орков или из морских?

СЛИ**Я**РПЬ. Не знаю.

ЯМЬ-ЯМЬ. Галимо...

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Что ты можешь сказать про пещерных орков?

СЛИ**Я**РПЬ. Тупые дегенераты.

ЯМЬ-ЯМЬ. Отлично, дай пять!

*Сли****я****рпь даёт Ямь-Ямь пять.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Скажи, тебе нравится, Бруа**я**рщ Здоровенный?

СЛИ**Я**РПЬ. Да, а тебе?

*Ямь-Ямь достаёт две зелёные гусеницы.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Закинешься?

СЛИ**Я**РПЬ. Давай.

*Ямь-Ямь и Сли****я****рпь помещают гусениц под верхнюю губу.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Ты знаешь я долго держалась... Не могла его полюбить. Он рассказывал, как впереди всех шёл на марше, придушил дезертира, как протыкал гномов насквозь голой рукой... Такое я слышала и раньше, думала я, он – обычный орк. Притом, не лучшего происхождения, он же из морских, ты знаешь?

СЛИ**Я**РПЬ. Да ты что?

ЯМЬ-ЯМЬ. Да, его отец пират, у него в трир**е**ме было восемьдесят гребцов людей. Он их истязал, морил голодом, всё время нападал на эльфийские суда, короче, обычный морской, непроходимо тупой северянин. Мать уже нормальная, из тёмно-зелёных.

СЛИ**Я**РПЬ. Как ты?

ЯМЬ-ЯМЬ. Гж**я**дь, само собой, я из тёмно-зелёных. Мы, блин, самые вменяемые, тащим на себе всех остальных... Короче, Бруа**я**рщ, в смысле происхождения, да, нечистокровный зел**ё**нец, но, всё равно, небезнадёжен... Совсем-совсем небезнадёжен.

СЛИ**Я**РПЬ. Да ты что?

ЯМЬ-ЯМЬ. Он просил меня никому не рассказывать кое о чём.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Но тебе я расскажу. Я вижу, как ты на него смотришь.

СЛИ**Я**РПЬ. Спасибо.

ЯМЬ-ЯМЬ. У меня чёт кончилось, у тебя?

СЛИ**Я**РПЬ. Да, тоже, уже не плющит.

ЯМЬ-ЯМЬ. Давай по новой.

*Ямь-Ямь достаёт ещё двух гусениц, они опять кладут их под верхнюю губу, выплюнув на пол предыдущих.*

ЯМЬ-ЯМЬ. В общем, Бруа**я**рщ, уничтожив весь гарнизон крепости у горы, вошёл внутрь горы, а там была секретная дверь. В неё надо было что-то сказать, какое-то заклинание. Бруа**я**рщ не растерялся, как следует жищдан**у**л по двери – она разломалась, и он вошёл в тайное хранилище гномов!

СЛИ**Я**РПЬ. Да ты что?

ЯМЬ-ЯМЬ. Да! Горы золота! Монеты, слитки, посуда, унитазы, гномьи страпоны – всё из золота! А самое главное, Сли**я**рпь, на всём этом добре спит здоровенный, мать твою, дракон!

СЛИ**Я**РПЬ. Ты жищд**и**шь!

ЯМЬ-ЯМЬ. Гьж**я** буду!

СЛИ**Я**РПЬ. И что же сделал Бруаярщ?

ЯМЬ-ЯМЬ. Он превзошёл все мои ожидания, Сли**я**рпь. Когда я слушала эту историю, я, грешным делом, подумала, ну... Всё понятно, сейчас он просто проткнёт спящему дракону глаз копьём, зацепит мозг, и крылатая образина даже проснуться не успеет. Короче, типичный поступок любого орка в данной ситуации.

СЛИ**Я**РПЬ. Да, я бы так и сделала. А он?

ЯМЬ-ЯМЬ. А он, Сли**я**рпь Коварная, поднял с пола золотой гонг, да как ударит в него отрубленной башкой гнома! Дракон проснулся, увидел Бруа**я**рща, поднял свои здоровенные крылища, да как выдохнет на него огнём! Но Бруа**я**рщ успел спрятаться за здоровенным этим золотым гонгом, и огонь ему не навредил. Со временем, у дракона закончилось дыхание, и он стал вдыхать воздух, чтобы ещё раз выдохнуть пламенем, тут Бруа**я**рщ бросил гонг прямо ему в открытую пасть! Дракон проглотил гонг и подавился им! Огонь стал уже извергаться из его дьявольского нутра, но, встретившись с застрявшим в горле гонгом, не находил себе выхода! Давление всё увеличивалось, дракон стал задыхаться, и тогда... И тогда Бруа**я**рщ его изрубил всего на мелкие кусочки при помощи его же собственных рогов на драконьей рогатой башке...

*Пауза.*

СЛИ**Я**РПЬ. Просто прекрасен.

ЯМЬ-ЯМЬ. Да, да, ты права, Сли**я**рпь, вот на эту тему я и хотела с тобой переговорить!.. Ты же видишь, он – прекрасен! Идеален!

СЛИ**Я**РПЬ. Бесподобен.

*Смотрят как Бруа****я****рщ пытается усюсюканиями успокоить рыдающую Бабусю Гогог****о****ху.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Лучший из орков. Настоящий вершитель истории. Чемпион. Достойный самого лучшего, что есть.

СЛИ**Я**РПЬ. Достойный тебя?

ЯМЬ-ЯМЬ. Да. Меня. И... И тебя.

СЛИ**Я**РПЬ. Ну не надо, я не достойна, я...

ЯМЬ-ЯМЬ. Сли**я**рпь, не нужно так. Ты не умеешь думать про себя хорошо, а ведь твоему мужу очень повезло.

СЛИ**Я**РПЬ. У меня нет мужа.

ЯМЬ-ЯМЬ. К этому я и веду. Посмотри на неё. Посмотри. Жирная. Лежит на полу и капризничает. Да она должна боготворить его! Она носит его детей в себе! Она! Пещерная дегенератка! Бестолковая деревенщина! Старая сволочь! Мы не можем позволить, чтобы такой алмаз, как Бруа**я**рщ, достался ей, ЕЙ! Этой плаксивой эгоистке!

СЛИ**Я**РПЬ. Давай убьём её и станем его жёнами.

ЯМЬ-ЯМЬ. Ты не против делить со мной его ложе?

СЛИ**Я**РПЬ. Я за. Ты – классная.

ЯМЬ-ЯМЬ. Спасибо. Ты возьмёшься за это?

СЛИ**Я**РПЬ. Да, перережу ей горло со спины, чтобы соседи не услышали крика.

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет. Так не годится. Убьём её впрямую.

СЛИ**Я**РПЬ. А соседи?

ЯМЬ-ЯМЬ. Подключим Игуану.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. О чём вы там шушукаетесь, девчонки?

ЯМЬ-ЯМЬ. Мы спорили про новости.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Не надо спорить! Сегодня же праздник: мы с моим молодым мужем Бруа**я**рщем Здоровенным ПОМИРИЛИСЬ!

БРУА**Я**РЩ. Да, детка, дай поцелую.

*Брезгливо целует Бабусю. Она в ответ несколько раз целует его бицуху, потом обнимает её.*

БРУА**Я**РЩ. Пойдём, Бабуся, прогуляемся?

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Конечно, дорогой, всё, что ты скажешь!

БРУА**Я**РЩ. Девчонки, айда гулять?

ЯМЬ-ЯМЬ. Чё-то я поплыла.

СЛИ**Я**РПЬ. Я тоже.

*Выплюнули гусениц на пол.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Мы договорились?

СЛИ**Я**РПЬ. Договорились.

БРУА**Я**РЩ. Девчонки, гулять идём?!

*Ямь-Ямь и Сли****я****рпь, шатаясь, приближаются к дивану, плюхаются на него.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет! Мы никуда не идём, я хочу смотреть новости!

БРУА**Я**РЩ. Да брось ты, Ямь-Ямь, пойдём бухнём, а?

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет! Бабуся, садись со мной, родная!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ну чуть-чуть послушаем, а, Бруа**я**рщик?

БРУА**Я**РЩ. Да чё там может быть интересного, в новостях?

СЛИ**Я**РПЬ. Может, лучше музыку послушаем, а, Ямь-Ямь?

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет, новости!

БРУА**Я**РЩ. Ох, гьжадь...

*Бабуся плюхнулась к Ямь-Ямь.*

СЛИ**Я**РПЬ. Никто не смотрит новости по игуане!

ЯМЬ-ЯМЬ. А я – смотрю. И бабуся Гогог**о**ха смотрит.

СЛИ**Я**РПЬ. Вот именно, только старпёры смотрят эти новости!

ЯМЬ-ЯМЬ. Я ХОЧУ смотреть новости, и я БУДУ смотреть новости. Бруа**я**рщ!

*Бруа****я****рщ дёрнул за поводок игуану.*

БРУА**Я**РЩ. Давай новости.

ИГУАНА. В студии игуана, здравствуйте. Это "Очень плохие новости". И начать сегодняшний безнадёжный выпуск хотелось бы с прогноза погоды. Мрачные тучи, формируемые чёрным вулканом рядом с башней Повелителя, всё не расходятся, сегодня дважды шёл град. В целом, погода, как всегда, предельно омерзительная. А центральный вороний департамент предупреждает, что с утра в лагере орков ожидается усиление ветра с порывами до 18 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте гужевой транспорт под деревьями и шаткими конструкциями. Будьте внимательны и осторожны.

А теперь к новостям политики.

БРУА**Я**РЩ. Ну всё, пойдём?!

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет, Бруа**я**рщ! Не пойдём! Мне плохо что-то слышно. Сделай погромче?

БРУА**Я**РЩ. Мы сейчас всю ночь пропустим, пойдём гулять, а?

ЯМЬ-ЯМЬ. Бруа**я**рщ!

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Не упрямься Бруа**я**рщик! Сделай погромче! Он такой потешный, этот Игуана!

БРУА**Я**РЩ. Игуана! Громче!

ИГУАНА. Нестабильная ситуация на востоке по-прежнему крайне нестабильна. Сегодня утром состоялась Битва Пяти с Половиной Воинств, о благоприятном исходе которой, пока говорить ещё рано. Через считанные минуты на связь выйдет Сорока Око, она-то и расскажет о результатах этой чудовищной бойни в Гномском перевале.

Переходим к светским хроникам.

Тёмный Властелин всё не появляется на балконе своей тёмной башни. Говорят, это связано с тем, что у него не очень хорошее настроение в связи с проблемами на фронте, но делать какие-то выводы, до официального обращения к народу орков, ещё рановато. Однако есть все основания полагать, что без донесения Сороки Око, обращения Тёмного Властелина ждать не приходится.

Перейдём к местным новостям.

БРУА**Я**РЩ. Всё, это невыносимо, пойдём, девчонки! Ну чего вы расселись, как старые пердуньи?! Пойдём Бухнём!!!

СЛИ**Я**РПЬ. Меня отпустило, а тебя?

ЯМЬ-ЯМЬ. Почти.

БАБУСЯ ГОГОГ**О**ХА. Ну погоди, Бруа**я**рщ, интересно же, чё там нового на местности!

ЯМЬ-ЯМЬ. Можно погромче?!

БРУА**Я**РЩ. Нельзя! Он и так орёт, пойдём, А?!

ЯМЬ-ЯМЬ. Я ХОЧУ ЧТОБ ОН ГОВОРИЛ ГРОМЧЕ, БРУА**Я**РЩ!

БРУА**Я**РЩ. Игуана, громче, а то жопу оторву!

ИГУАНА. Все логовища орков полны трепетного ожидания перед прилётом Сороки Око, посланной Тёмным Властелином полетать над полем боя, с целью выведать всю информацию о потерях с нашей и противной стороны. Все ждут новостей о том, что их родные живы - здоровы, и уже возвращаются домой.

Так же сегодня в оркском лагере случилось несколько краж. В числе прочего, небезызвестная Сли**я**рпь Коварная похитила, прямо из ладони спящей Брюкр**о**х, гниль с лысины её покойного мужа, старика Шкогр**о**та. Говорят, это было её последнее богатство, и единственное наследство от лысого супруга. Помимо воровства, этот неспокойный день ознаменовался двумя кровожадными убийствами. В ранний утренний час вчерашнего дня небезызвестная Сли**я**рпь Коварная перерезала глотку уже упомянутому старику Шкогр**о**ту, пока тот спал в своём собственноручно сделанном гробу. А этой ночью...

СЛИ**Я**РПЬ. ВЫКЛЮЧИ!

ИГУАНА. Неугомонная Сли**я**рпь зарезала со спины знаменитую Пытливую Ваг**у**ркх, прославившуюся своей сообразительностью, познаниями в математике и крайней полезностью при создании логовищ, ремонте бытовых предметов и организации труда на пользу оркского лагеря.

БРУА**Я**РЩ. Твою мать.

СЛИ**Я**РПЬ. А ещё я сожгла твоё кресло.

БРУА**Я**РЩ. Ах, ты сука...

ЯМЬ-ЯМЬ. Игуана, давай музыку!!!

*Игуана запел громко. Бруа****я****рщ, Сли****я****рпь, Ямь-Ямь и Бабуся Гогог****о****ха двигаются в режиме замедления, аки в голливудском кино. Ну, или, как в русском кино. У нас теперь тоже в каждом, блин, фильме замедление. По поводу и без повода. Однако в пещере Бабуси Гогог****о****хи без замедления нельзя сейчас. Трудно было бы разобраться, что происходит. А происходит следующее:*

*Бруа****я****рщ Здоровенный в ярости бежит навстречу сидящей на диване Сли****я****рпи Коварной. В это время Ямь-Ямь Завидная вскочила с дивана и прижала ногой Бабусю Гогог****о****ху к спинке дивана. Бабуся в шоке, пока не разобралась, что происходит, она даже ещё улыбается. В это время Игуана всё поёт. Вся эта сцена с эффектом замедления раскладывается аккурат на всю песню, что затянул Игуана. К слову, его замедление как будто не коснулось. Он поёт в том же темпе, как и пел. Так вот, что же было дальше? А дальше Сли****я****рпь Коварная сумела прыгнуть между ног Бруа****я****рща Здоровенного, тем самым вырвав свою жизнь из его холодных пальцев. Ямь-Ямь в это время достала своё орочье оружие и уже начала протыкать им тело безоружной Бабуси Гогог****о****хи. Та пока улыбается.*

*Бруа****я****рщ понял, что промахнулся, когда врезался в диван носом, резко развернулся и свирепо посмотрел на Слиярпь, которая вместо того, чтобы убежать из пещеры, бежит со всей силы к Бруа****я****рщу. В это время Ямь-Ямь, не без удовольствия, проткнула все бугры на теле Бабуси Гогог****о****хи, очевидно, оставив Бруа****я****рща без наследников. Бабуся пока улыбается.*

*Бруа****я****рщ потянул свои ручищи в сторону Сли****я****рпи Коварной, но она поднырнула под них, и они не причинили ей вреда, а она сама прильнула к нему всем телом, обняла его. В это время Ямь-Ямь завидная со всей силы воткнула своё оркское оружие до самой рукоятки в живот Бабуси Гогог****о****хи. Бабуся перестала улыбаться.*

*Бруаярщ в недоумении схватил Сли****я****рпь Коварную за горло, без труда оторвал её от своего тела, сдавил пальцы до ужасного хруста.*

*После хруста, замедление резко закончилось падением брошенной на пол Бруа****я****рщем Сли****я****рпи Коварной и последними словами песни Игуаны.*

*Кстати, вот она, эта песня:*

ИГУАНА. За то, что только раз в году бывает май,

За блеклую зарю ненастного дня

Кого угодно ты на свете обвиняй,

Но только не меня, прошу, не меня.

Этот мир придуман не нами,

Этот мир придуман не мной.

Этот мир придуман не нами,

Этот мир придуман не мной.

Придумано не мной, что мчится день за днем,

То радость, то печаль кому-то неся,

А мир устроен так, что все возможно в нем,

Но после ничего исправить нельзя.

Этот мир придуман не нами,

Этот мир придуман не мной.

Этот мир придуман не нами,

Этот мир придуман не мной.

Один лишь способ есть нам справиться с судьбой,

Один есть только путь в мелькании дней –

Пусть тучи разогнать нам трудно над землей,

Но можем мы любить друг друга сильней.

Этот мир придуман не нами,

Этот мир придуман не мной.

Этот мир придуман не нами,

Этот мир придуман не мной.

ЯМЬ-ЯМЬ. Игуана, заткнись!

*Игуана кусает Ямь-Ямь Завидную за руку.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Ай. Вот тварь.

*Ямь-Ямь пнула Игуану, он вывалился из окна наружу.*

*Пауза.*

*Бруаярщ и Ямь-Ямь стоят над поверженными Сли****я****рпью и Бабусей Гогог****о****хой.*

БРУА**Я**РЩ. Ямь-Ямь Завидная.

ЯМЬ-ЯМЬ. Бруа**я**рщ Здоровенный.

*Бруа****я****рщ и Ямь-Ямь обнялись. Крепко. Красиво. Они счастливы.*

*Потом Бруа****я****рщ нежно отстраняет от себя Ямь-Ямь. Она смотрит ему в глаза, волнуемая ожиданием.*

*Да.*

*Он решился её поцеловать.*

*Бруа****я****рщ медленно приближает своё лицо к лицу Ямь-Ямь Завидной...*

*Как вдруг, на окно, рядом с Игуаной, прилетает Сорока Око.*

СОРОКА ОКО. Новости! С фронта! Позор! Позор! Войско Орков! Войско гномов! Войско людей! Войско эльфов! Войско н**е**жити! Толпа волшебников! Орки напали на гномов! Люди напали на эльфов! Нежить напала на волшебников! Орки повержены! Люди повержены! Н**е**жить повержена! Гномы напали на эльфов! Волшебники напали на гномов! Эльфы напали на волшебников! Гномы повержены! Эльфы повержены! Волшебники повержены! Восток остался не занят! Слава оркам! Слава гномам! Слава людям! Слава эльфам! Слава н**е**жити! Слава волшебникам! Славная битва! Позорное поражение! Все повержены! А кто же выжил? А выжили дезертиры и трусы! А кто первый дезертир и трус? Известно кто! Это – Бруа**я**рщ Здоровенный! Первый убежал! Первый струсил! Похитил лошадь! Похитил чужого гнома в бочке! Трус! Трус! Позор! А кто герой? А героями были...

*Бруа****я****рщ, в слезах одной рукой поймал скачущую по подоконнику Сороку, другой рукой отрубил ей голову.*

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Соврал, значит, да?

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Не дал ей договорить, может быть, мой Нр**а**ш – герой...

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Дегенерат.

*Пауза.*

*Ямь-Ямь пытается уйти, но Бруа****я****рщ хватает её за руку и, упав на колени, не даёт ей уйти от себя.*

БРУА**Я**РЩ. Я люблю тебя, Ямь-Ямь! Люблю, слышишь? Я, когда с остальными на войну уходил, увидел, как ты провожаешь Нр**а**ша Одноногого, как еды ему дала, поцеловала на прощанье! Я так позавидовал тогда Нр**а**шу! От всей души, от чистого сердца позавидовал! Изо всех сил позавидовал! Ямь-Ямь, ты думаешь, что моё дезертирство – это самое худшее, что я сделал? Самое худшее?! Но я ещё кое-что сделал! Кое-что ужасное, Ямь-Ямь! Я, перед тем как убежать, ночью в палатку к Нр**а**шу залез, да и отравил его насмерть... Не вернётся твой Нр**а**ш! И в списке героев кто угодно может быть, только не он! Не дожил он до подвигов! А знаешь, что, Ямь-Ямь? Знаешь, зачем я это сделал?

ЯМЬ-ЯМЬ (*сквозь слёзы*). За тем, что ты ч**ё**рбаный дегенерат?

БРУА**Я**РЩ. За тем, что я люблю тебя! Я это всё для тебя сделал! Чтобы вернуться к тебе! И я вернулся! Никто не вернулся, а я – вернулся! Ну подумай! Зачем мы живём?! А, главное, сколько мы живём?! Да мы живём только для того, чтобы нас убили на войне! А зачем нам воевать? А нам Тёмный Властелин сказал! А зачем мне воевать? Я что от этой войны получу? Убьют, и всё! А смысл-то где?! Мне жить-то зачем? А главное, сколько?! Я всё, что мог, сделал, чтобы быть с тобой! Чтоб смысл был, Ямь-Ямь! Ты – смысл, Ямь-Ямь! Ты – счастье! Слышишь? Я люблю тебя!

*Ямь-Ямь села на пол рядом с Бруа****я****рщем. Плачут.*

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Бруа**я**рщ, ты очень тупой. Ты мне сделал очень плохо, Бруа**я**рщ. Ты убил моего любимого мужа. Ты мне показал, Бруа**я**рщ, кто я сама такая... Нет такого поступка, который мог бы оправдать тебя. Я никогда не полюблю тебя, дебил...

БРУА**Я**РЩ. Я знаю. Можно я поцелую тебя?

ЯМЬ-ЯМЬ. Нет.

БРУА**Я**РЩ. Поцелую и сдохну сразу. Клянусь.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Сдохнешь?

БРУА**Я**РЩ. Сдохну.

ЯМЬ-ЯМЬ. Сразу?

БРУА**Я**РЩ. Сразу.

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Ты мне противен. Я не хочу тебя целовать, Бруа**я**рщ. Даже если ты сдохнешь сразу.

БРУА**Я**РЩ. Дай мне шанс, Ямь-Ямь! Я... Я поцелую тебя красиво!

*Пауза.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Эй, Игуана!

*Игуана заполз обратно на подоконник.*

ЯМЬ-ЯМЬ. Спой красиво, ящерица. Это последняя песня Бруа**я**рща Здоровенного.

*Игуана начинает петь. Пока поётся песня, Бруа****я****рщ Здоровенный целует Ямь-Ямь Завидную в губы. Как в последний раз. Потом он делает два маленьких шага от неё, садится на колени, достаёт своё оркское оружие, втыкает его себе в живот, пару раз поворачивает, перерезая жизненно важные внутренности, и медленно умирает сидя, как настоящий самурай после сэппуку. Только самураю ещё отрубили бы голову. Песня всё поётся, Ямь-Ямь окинула взглядом трупы в пещере: Сорока Око, Бруа****я****рщ, Сли****я****рпь, Бабуся, невинные зародыши в её теле... Она подошла к дивану, села в него и заплакала. Она плачет и засыпает. Песня заканчивается.*

*Кстати, вот она, песня Игуаны, под которую происходила вся эта сцена:*

ИГУАНА. Судьба, прошу, не пожалей добра,

Терпима будь, а значит, будь добра.

Храни меня, и под своей рукою

Дай счастья мне, а значит, дай покоя.

Дай счастья мне, дай счастья мне,

Рептилии, которая поет.

Дай знак мне, где друзья, а где враги,

И от морщин меня убереги.

Не дай пресытиться любимым делом,

Не дай отяжелеть душой и телом.

Мне, мне,

Рептилии, которая поет.

Не приведи судьба на склоне дней

Мне пережить родных своих детей,

И если бед не избежать на свете,

Пошли их мне, мне, мне, не детям.

Мне, мне,

Рептилии, которая поет.

Судьба, прошу, не пожалей добра,

Терпима будь, а значит, будь добра.

Храни меня, и под своей рукою

Дай счастья мне, а значит, дай покоя.

Дай счастья мне, дай счастья мне,

Рептилии, которая поет.

*Пауза.*

ИГУАНА. Удивительная ночь. Удивительная. Очень красивая луна. А утро ещё краше! Как так получилось, что всё, что произошло в этой пещере, действительно произошло? За что умер Бруа**я**рщ Здоровенный? За убийство? За трусость? За любовь? За что умерла Сли**я**рпь Коварная? За убийство? За воровство? За любовь? За что умерла Бабуся Гогог**о**ха? Ни за что. За что погибли её зародыши? Ни за что. За что умерла Пытливая Ваг**у**ркх?.. С неё, с самой чистой, с самой полезной, всё началось. Ну как можно было убить такое? Я думал, что теперь у орков есть шанс! Ваг**у**ркх – это живое воплощение прогресса. Прогресса орков. В это трудно поверить, но это так. И теперь её нет. Её съели на празднике в честь вернувшегося с войны героя, который оказался вруном и трусом. Это какой-то замкнутый круг. Все мы умрём. Это понятно. Но, до чего же удивительно осознавать, что все мы умрём сегодня!

ГНОМ В БОЧКЕ. Не все.

ИГУАНА. Все, уважаемый гном, все. Ямь-Ямь умрёт от моего укуса, ибо, да будет вам, дорогой мой, известно, все Игуаны ядозубы, а я, так вообще, переносчик сальмонеллы. Вы умрёте от голода, потому что вас некому покормить, о вас некому позаботиться. В лучшем случае, вас убьют другие орки. Я в такой же западне, как и вы, некому отцепить меня от этого ошейника. Да я и не жалею. Я уже жду не дождусь, когда можно будет отсоединиться от этого крючковатого тела и понестись к праотцам в нирвану, а оттуда, может обратно, в тело какой-нибудь пчелы, сыча, или выдры... Мне только не хочется ждать... Прощай, гном! Встретимся в другой жизни!

*Игуана прыгнул внутрь пещеры и повис на цепочке, как висельник.*

ИГУАНА (*сдавленным голосом*). Ох, у меня слишком небольшой вес. Кажется, это затянется... Но всё равно, я быстрее тебя, гном!

*Игуана долго дёргается в петле.*

*Пауза.*

ГНОМ В БОЧКЕ. АААААА!!!

ОРКИ!!!

ЧТО С ВАМИ НЕ ТАК?!!

ДВ**А**ЛИНА НА ВАС НЕТ!!!

ААА!!!

*Конец*