***~Σιωπή~***

*Μαρία Θεοδώρου-Έτος συνγραφής 2011*

*(Ανεβαίνει με γρήγορο ρυθμό την στριγογυριστρή σκάλα...εικοσι πέντε χρόνια τα ίδια σκαλία η ίδια μονότονη κίνηση...να προλάβει...θέλει μόνο να προλάβει...νίωθει ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ...η αποπνιχτική ατμόσφαιρα που κυριαρχεί και ο ήχος του γάτου που ακούγετε απο τον φωταγωγο την κάνουν να μείνει πίσω..όχι δεν πρέπει να το κάνει...πρέπει να πει όχι...να μείνει πίσω..ναι πρέπει..θέλει...αλλά δεν μπορεί..ακατόρθωτη κίνηση να σπρώξει την παλία πόρτα...ζαλίζετε...άπειρο σκοτάδι παντού...νίωθει ένα χέρι να την βοηθά και βρήσκει την δύναμη να μπεί μέσα στην σοφίτα...στην σοφίτα που ήταν ο παράδεισος για εκέινη όταν ήταν και παιδί και τωρα..που πάλι παιδί είναι η κόλαση της...ψάχνει παντού...εδώ το είχε αφήσει..ο Άγγελος της της το ειχε πει...)*

*Χτες την νύχτα...στην ίδια σοφίτα...αγγαλιασμένη εκέινη και ο Άγγελος στο παλίο ξύλινο υγρό πάτωμα....*

Άγγελος-Έχώ ένα όνειρο...να δραπετεύσω...

Εκείνη-Μακριά μου...(*σηκώνετε αργά και ξεγλιστράει απο πάνω του*)

(*Γυρνώντας την πλάτη του*)Άγγελος-Μακριά από όλα...

Εκέινη-....(*προσπαθεί να τον αγγίξει αλλα δεν μπορεί*)

Άγγελος-(*αρχίζει να μιλά με λίγμό*)Δεν έχω πια όνειρα...μου τα έκλεψαν όλα...μού έχει μέινει μόνο ένα...εγώ...δεν έχω την δύναμη να το κάνω...θα φύγω..με ακούς...θα φύγω...

*(Ξανά πίσω στην σοφίτα...η σκόνη που υπάρχει της εξηγεί πως ο χρόνος περνά και πως οι στιγμές δεν γυρίζουν πίσω...αρχίζει να κλάει σιωπιλα και να λέει το όνομα του...Μέσα στο καφέ συρτάρι βρήσκει τον φάκελο....οι κινήσεις της γρήγορες και αποφασιστικές...παίρνει με όση δύναμη της έχει απομείνει ότι περιέχει αύτο το μικρό καταστρωφικό φακελάκι...το χέρι της ακουμπά το πρόσωπο της..το τηλέφωνο χτυπά με μανία και την αναγκάζει να κατέβει στο σπίτι του πρώτου ορόφου...)*

*-(Αντρική βαρία φωνή..)*Νοσοκομείο ερυθρός σταυρός.Το πρωί στις 11 ηώρα ένας νεαρός ξεψύχησε και βρήκαμε μέσα στο μπουφάν του το τηλέφωνο αυτό μαζι με κάποια άλλα στοιχεία μηπως γνωρίζετε τον....

*(Το τηλέφωνο φεύγει απο τα χέρια της...γονατίζει σιωπηλή...κλαίει..δεν ακούγετε τίποτα..σήκώνετε απότομα και τρέχει προς την σοφίτα...)*

-Δεσποινής..;Με ακούτε;Δεσποινήs;Τηλεφωνώ για .*...(ο ήχος κατηλημένου τόνου ακούγετε απο το παλίο μαύρο τηλέφωνο που βρίσκετε στο πάτωμα...)*

*(Φτάνει στην σοφίτα και αρπάζει στα χέρια της τον φάκελο...τρέχει προς τις σκάλες...και βγαίνει έξω..ξαφνικά μπροστά στα μάτια της στέκετε ο Άγγελος...τρέμει τον αγγαλιάζει και φωνάζει αδερφε μου με όλη της την δύναμη...)*

Άγγελος-Υπάρχουν πολλόί τρόποι για να ξεφύγει κανείς...δίαλεξα τον πιο δύσκολο...

*(την κρατά απο το χερι και βρίσκονται σε μια παραλία..ο ήλιος σίγα σιγά αρχίζει να χάνετε...)*

Άγγελος-Ερχόμασταν παιδιά θυμάσαι;

Εκέινη-Άγγελε...πες μου μονο πως είναι αλήθεια...δεν έχω παραισθήσεις;

*(o ‘Aγγελος παιρνει απο τα χέρια της τον φάκελο σκίβει ανοίγει μια τρυπα στην άμμο και τον θάβει....)*

’Αγγελος-Είναι η πιο αληθινή παραίσθηση που είχες ποτέ σου...

*(ο ήλιος δεν υπάρχει πια και εκέινη βρίσκετε στην παραλια μόνη της....)*

-Εκείνη: (χαμογελά δειλά...)Άγγελε;

*(Σιωπή)*