**Коновалова Вікторія**

**ПОДИХ**

Сценарій ігрового короткометражного фільму

На обличчі малого хлопчика затамувався жах… У його мами сьогодні невдалий день і тому в адресу сина летять страшні слова розпачу, болю і невимовного жалю, що він з’явився на цей світ… Дихання його пришвидшується, сльози підступають до очей.. Рука матері замахується у бік сина, він, ухиляючись, присідає додолу, починає швидше хапати повітря ротом... Раптом він підхоплюється і вибігає чимдуж з квартири… Він дихає все швидше і швидше, дихання стає головним і інтенсивним…

Малий вибігає на вулицю, натикається на перехожих, біжить далі, видно, що біг заспокоює його, бо обличчя стає відчуженим і спокійним, лише хапання повітря турбує його зараз…І все розпливається:мама, біль, перехожі, вулиці і все місто – є лише повітря, без якого він не зможе бігти…, і він все біжить і біжить.

Різкий поштовх…Він долі…Фізичний біль переважає і сльози наздоганяють його. Хтось підходить до нього, підхоплює його, запитує, що з ним і куди він так поспішає…, він оговтується, згадує про щось дуже важливе, виривається і біжить далі, жадібно хапаючи повітря…

Хлопчина добігає до дверей будинку і забігає у середину.

Всередині натикається на жінку в білому халаті, вона зупиняє його, розвертає і веде за собою.

**Жінка** (відкриваючи двері)

* Ольга, тут до тебе!

Вони заходять до просторого приміщення пекарні, молода дівчина років двадцяти, притрушує пудрою булочки.

**Ольга** (повертаючись до хлопця)

* Чого такий задиханий?

Хлопчик хоче відповісти, але хвилювання не дає, він підбігає і обнімає жінку.

**Ольга**

**-**Хороший мій, що сталося?!

**Хлопчик:**

* Мама…

**Ольга**

* Била?!

Хлопчик заперечно хитає головою.

ЗТМ

Хлопчик наминає пиріжок, запиває чаєм, налитим у склянку. Ольга ліпить пиріжки.

**Ольга**

* Ну як?

**Хлопчик**

* Класний…

**Ольга** (зупиняючись)

* Хочеш я заберу тебе від неї?!

**Хлопчик** ( припиняє їсти, швидко дожовує)

* Даси мені ще такий?

Ольга протягує йому пиріжок.

Хлопець хапає пиріжок і вибігає з приміщення.

На вулиці вже вечір, хлопець біжить чимдуж, дихання його прискорюється, все замовкає, крім його вдихів та видихів, він все біжить і біжить…

Забігає до квартири, на дивані вже спить мати, він повільно підходить, якусь мить нерухомо дивиться на неї. Кладе пиріжок біля подушки. Дихання його уповільнюється…Йде геть…Зупиняється…Вертається до дивану і обережно лягає поруч матері. Якийсь час дивиться просто себе… Мати перевертається з боку на бік, помічає хлопця і обнімає його, засинає. Дихання уповільнюється, стає легким і спокійним. Хлопець закриває очі.