ЈЕДИ

Дечак,( буцко), седи за столом и руча... Мама стоји изнад њега и надгледа га...

ДЕЧАК: Сад је доста – више нећу!

МАМА: Мораш, мораш!...

ДЕЧАК: Полудећу! После ће ми бити мука! Нисам гуска што се кљука!

МАМА: Послушај ме... Схвати сине, да ме твоје здравље брине!

ДЕЧАК: Ја те молим!

МАМА: Шта ме молиш? Пази да се не разболиш! Постао си кост и кожа...

А, погледај, твој друг Божа... Зашто ти да будеш гори?

ДЕЧАК: О Божи ми не говори! Сви у његов стомак зуре! Постао је право

буре!

МАМА: Јесте да је дебељуца, али он од снаге пуца! А снага се храном стиче!

ДЕЧАК: Ма, не могу !

МАМА: Доста приче! Сад полако, и на миру – све што ти је у тањиру, да

поједеш!

ДЕЧАК: Сит сам! Чујеш?!

МАМА: Не вреди да протествујеш! Како кажем – тако ради ! Једи – да се не

охлади!

ДЕЧАК: /поједе један залогај / ... Ето!

МАМА: Тааако! Сад кашику, за нашег деда-Жику.../дечак једе / Па за баку...

ДЕЧАК: Не могу...

МАМА: Ћути!... Да се бака не наљути!... Па за стрину.../једе/ Па, за ујну.../једе/ ...

ВОЛИ ДЕТЕ МОЈУ КУЈНУ!

ДЕЧАК: /изнемогло/... па, за снају...

МАМА: И тако смо већ на крају.... Бићеш и ти мамин буцко... Кажи – јеси добло

луцко?

ДЕЧАК: /колута очима... штуца..../