ГУЗ ЮРІЙ

## КАТАРСИС

Літературний сценарій

ІНТ. ВЕРАНДА. ДЕНЬ.

Чиста сільська веранда. За столом сидить білявий хлопець років одинадцяти. САШКО. Він їсть борщ. Його очі водянисто-білі.

На дивані грається солдатиками ЮРКО, хлопчина дошкільного віку.

ІНТ. КУХНЯ. ДЕНЬ

ІРИНА миє посуд, її чоловік ГРИГОРІЙ витирає.

ГРИГОРІЙ

Нагадай мені, чому ми повинні годувати всіх сусідських дітей? Я ще розумію якби в нього не було своїх батьків…

ІРИНА

Ти знаєш які в нього батьки.

ГРИГОРІЙ

(сердито)

Знаю, знаю. Матір убивця, а батечко ще кращий, відсидів за жінку.

ІРИНА

А Сашко тут при чому? Він найбільше від того страждає.

ГРИГОРІЙ

А при тому, що я не хочу бачити Муміків у моєму домі! В світі мільйони бомжів, інвалідів і так далі. Всім не поможеш…

Григорій заходиться кашлем. В кухню входить ЛЮБА, матір Ірини з пустою мискою.

ЛЮБА

Правильно. З нас все село. Іро, подумай про Юрка, що він набереться від того ненормального.

ІРИНА

(сердито)

А тебе ніхто не питав.

ЛЮБА

(ображено)

Уже в своїй хаті слова сказати не можна, отак і старайся, а тобі рот затикають.

Люба йде геть. Григорій харкає кров’ю в помийне відро.

ІРИНА

Краще б подумав про себе, пора вже кінчати зі своєю атеїстичною дурістю. А то так і помреш нехрещеним, не можна буде і за упокій подати.

ГРИГОРІЙ

(люто)

Тільки не треба знову починать мені тут про бога. Не вірю я.

А церкви й попи то взагалі викачка грошей, бізнес…

Григорія знову розбиває кашель.

ІРИНА

(тихо)

Роби як хочеш.

НАТ. ВУЛИЦЯ. ДЕНЬ.

Сашко з Юрком граються машинками в піску.

Екран чорніє.

НАТ. ГОРОД МУМІКІВ. ВЕЧІР.

Сашко простує через зарослі бур’яном грядки картоплі додому.

Червоне сонце збирається заходити.

НАТ. ДВІР. МУМІКІВ. ВЕЧІР.

Сашко підходить до облупленої мазанки і заглядає у вікно.

Вид через вікно: стоячи посеред кімнати батьки лаються. Слів не чути.

Камера сунеться вздовж стіни.

Вид через друге вікно: Сашкова мама вбиває свого чоловіка ударом сокири.

НАТ. ГОРОД МУМІКІВ. ВЕЧІР.

Наляканий Сашко мчить по картоплі.

НАТ. САДОК. ВЕЧІР.

Григорій сидить під деревом на ослінчику і курить. Мимо нього пробігає Сашко. Григорій миттю хапає хлопця.

ГРИГОРІЙ

Сучий син, грядки топчеш!

Григорій тягне Сашка і викидає через тин за межі саду.

Екран чорніє.

НАТ. САДОК. ДЕНЬ.

Осінній день. З дерев опадає листя. Юрко намагається вилізти на яблуню, але йому не вдається, він зривається з гілки і заходиться плачем.

ІНТ. СПАЛЬНЯ. ДЕНЬ.

Григорій лежить на ліжку. Йому залишилося жити кілька тижнів. Григорій зводить очі і помічає... Сашка Муміка, що стоїть у кутку і пильно на нього дивиться.

ГРИГОРІЙ

Іра! Ірааа!!! Йди сюди скоріше!

В спальню заходить Іра. Сашка не видно.

ГРИГОРІЙ

Мумік, він тут. Спитай чого він хоче.

ІРИНА

Тут нікого нема. Тобі здалось.

ГРИГОРІЙ

Ні, є. Подивись краще, може він сховався під столом.

Ірина сумно зітхає, нахиляється і цілує свого чоловіка. Григорій помічає її золотий натільний хрестик.

НАТ. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК. ДЕНЬ.

Григорій разом з будівельниками тягає каміння для будівництва церкви. Йде сильний дощ.

ІНТ. СПАЛЬНЯ. ВЕЧІР.

Григорій лежить на ліжку. Поруч з ним сидить Сашко. Григорій тихо помирає. Над ліжком висять ікони яких раніше там не було.

НАТ. ТРАСА. ДЕНЬ.

10 років потому.

По трасі мчить автобус. Навколо чорніють свіжо зорані поля. На зупинці стоять Ірина і Юрко. Автобус зупиняється і вони сідають в нього.

ІНТ. САЛОН АВТОБУСА. ДЕНЬ.

Ірина з Юрком знаходять вільні місця. З глибини салону до них йде високий блондин – Сашко Мумік.

САШКО

Бачив як ви сіли в автобус. Ви з Великого Ржавця?

ІРИНА

Так.

САШКО

Розкажіть як поживає село. Я колись там жив...

НАТ. ТРАСА. ДЕНЬ.

Мчить автобус через велике селище.

ІНТ. САЛОН АВТОБУСА. ДЕНЬ.

Сашко підводиться, дивиться у вікно.

САШКО

Зараз моя зупинка. Дякую за розповідь, щасливої дороги.

Сашко виходить на своїй зупинці, автобус рушає далі.

ІРИНА

Добре що він пішов. Пам’ятаєш я тобі розповідала про тата? Я так боялась щоб він нас не впізнав.

ЮРКО

Мумік упізнав нас, так само як ми його.