Bondarenko\_Maria Urievna

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ БОНДАРЕНКО

МАРИЯ ЮРЬЕВНА,

первая императрица России, в девичестве МАРИНА МНИШЕК.

М О Н О П Ь Е С А

Действующие лица:

Марина Мнишек, девушка двадцати шести лет, одетая в дорогие рваные одежды, руки закованы в кандалы.

Савелий, немой сторож Марины. Бородатый мужчина, лет пятидесяти. Одет в старый кафтан; волосы всклокоченные, с проседью.

Голос из-за сцены.

Действие первое.

Акт первый.

Башня коломенского кремля. Комната в кирпичной стене. Ночь.

В узкие окошки-бойницы башни видно чёрное звёздное небо.

Девушка стоит на коленях, спиной к нам, молится.

*В имен Ойца и Сына, и Духа Швентого. Амен. Хвала Ойцу и Сынови, и Духови Швентему. Як была на почонку, тераз и завше, на веки векув. Амен.*

*Отче наш, ктурыш ест в небе, швенч шен имен Твое; пшыйдзь крулевство Твоё; бондзь воля Твоя яко в небе, так и на земи. Хлеба нашего повшеднего дай нам дзисяй; и одпушч нам наше вины, яко мы одпуцшчамы нашим виновайцом; и не вудзь нас на покушение, але нас збав одэ злего. Амен.*

*Здроваш Марийо, ласки пелна, Пан з Тобоу благословёнаш Ты мендзы невястами, и благословёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тераз и в годзину шмерчи нашей. Амен.*

*Род Твоёу обронэу учекамы щен, швента Божа Родзичелько. Нашими Прозьбами рач не гардзич в потшебах наших, оле од вшеляких злых пшигуд рач нас завше выбавяч, Панно хвалебна и благословёна. О Пани наша, Орэндовичко наша, Почешичелко наша. З Сынем своим нас поеднай, Сынови своему нас плецай, Своему Сынови нас оддавай.*

За время молитвы звёздное небо в бойницах посветлело и комнату осветил луч солнца.

Действие первое.

Акт второй.

То же место, входит Савелий. Он внимательно обходит всю комнату. Берёт в руки миску и недовольно тычет ею в девушку.

Марина: Что, по твоему, я должна это есть? У моих родителей, даже свиней таким не кормят. Думаешь ослабею? Это теперь только всем на руку.

Савелий приносит новую миску с едой и меняет её на старую. Ставит рядом кувшин с водой.

Марина: Вода... Вот за неё спасибо. (пьёт из кувшина) Только и осталось у меня верных ты, Савелий, да Угличский колокол, только обоим вам языки вырвали. Ты то ещё здесь, а колокол отправили в ссылку, в Тобольск. Да, и колоколу вырвали язык. Зачем? Чтобы тоже не болтал, слишком много знал. Это же он ударил в набат, когда попытались убить царевича Дмитрия, моего будущего мужа. Убийц схватили на месте и растерзали. А виновным оказался колокол. Высекли его плетьми, отбили ухо и отрезали язык. А потом ещё и отправили в ссылку. Вот так. Жаль, что ты не можешь рассказать, за что отрезали язык тебе. Верю, что ты ни в чём не виноват, верю. Был бы виноват, давно бы убили, а тут только языком и всё кончилось. Как был спасён мой муж? А это спасибо княгине Марии, его матери... Вместе с её сыном, с Дмитрием, жили несколько мальчишек, с которыми он дружил. Они и спали в одном доме. Только ещё там был один человек, врач, влах, который следил за тем, чтобы Дмитрий всегда был одет в простые одежды, а кто-то из мальчишек в богатые, княжеские. И даже чтобы кто-то спал в постели мальчика, вместо него. И когда играли, особенно. Ждала княгиня, что будут покушаться на её сына. Не верила боярам... Вот и приняла меры заранее. А как убили мальчонку? Я сама была в Угличе. Уже одна, без мужа. Мне тогда всё и рассказали, как убили. Сбросили мальчишку с колокольни. Всё лицо было разбито... Одежда вроде княжича, а так и не узнать. Поди теперь, докажи, кто это. А потом у одной женщины купили маленького мальчика. Родная мать продала, представляешь? Тоже убили. Показали приезжим из Москвы. Вот оно тело, дескать, сам зарезался, когда играл в ножички. Случайно перерезал себе горло. Ты в это веришь? Вот, и я не верю. И никто в Угличе не верит. А бояре поверили. Потому что им выгодно было поверить. Василий Шуйский вёл расследование. За ту ложь свою великую получил прощение от Бориса Годунова. Сколько ещё подлостей наделал! А мать мальчика, княгиню Марию, в иночестве Марфу, постригли в монахини и отправили в монастырь, мол, не углядела за сыном. И братьев её, так же, по разным местам в ссылку отправили. Там, от глаз вдали, с ними и хотели расправиться. С братьями, княгиня, слава Богу, живой осталась... Ладно, иди Савелий, а то, если здесь долго будешь, то и тебя пытать начнут, о чём мы здесь разговоры разговариваем... Будут пытать, не скажешь? Тогда напишешь. Не умеешь писать? Понимаю. Неграмотный. Тебе повезло. Прощай, Савелий.

Действие первое.

Акт третий.

Марина Мнишек одна в башне.

Вот и всё. Одна. На всём белом свете одна. А вы все так далеко, родные мои...

Милый мой батюшка. Теперь отсюда ничего не написать, не обрадовать тебя письмом. Только и могу с тобой разговаривать. Не знаю, слышишь ли ты меня. Тут ко мне прилетают только одни в***о***роны. Так что, только и можно оборотится птицей и улететь к родимому дому.

Посмотреть, как плещутся быстрые волны Днестра. Як дзевчины ткая веник з квиатов. И взрзучая до воду... Потом гадают, куда днестровская волна принесёт венок, где будет их судьба. А мой вот принесла сюда. На Москву-реку. В башню. В Коломенском кремле. Дальше плыть уже не куда.

Сколько мы с тобой, сколько мы с тобой, милый батюшка, прошли и пережили! И долгий путь до Московии, и мою свадьбу в Кремле, и измену бояр, когда много полегло наших... И родных и посольских... Страшный был день... Потом почти два года, пережили в Ярославле! Голод, лишения... Кажется время тогда тянулось так долго, а сейчас вспоминается всё , как один день... Теперь и это уже прошло... Ты, сделай всё, батюшка, по моей просьбе, чтобы я больше ни о чём не волновалась. Помнишь, о чём я тебя просила? Надеюсь, что помнишь.... Спасибо... А больше у меня и никаких желаний нет...

Милая моя матушка! Спасибо тебе за жизнь, да за науку. Ты всегда учила меня, какой надо быть, потому что в нас течёт королевская кровь. Кровь рода Тарло и Мнишек. Кровь рода топора, что на твоём гербе. А топоры всегда были крепки и стойки. А королевская кровь это то, что простолюдинам никогда не дано понять. Это то, когда честь рода превыше всего. И я её не уронила!

Мы хотели поднять нашу страну, Польшу, защитить и объединить её с Московией, как было в старые времена. И стала я, как ты и хотела, первой императрицей Руси и не только Руси. Но наверное и последней. И не суждено, видно, пока соединиться Руси и Польше. Не дадут. Раздерут страну паны и бояре. И у нас, и здесь в Московии. Зубами острыми впиваются в её тело! Жадными руками рвут в клочья! Всё от ненасытной жадности.

Только верю я, что найдут они сами на себя погибель, а наши страны возродятся, ведь сколько есть людей, радеющих за них. И не дадут они ни Польше, ни России пропасть. А вспомни, как всё хорошо начиналось, когда к нам приехал молодой парень, хорош собою. Умен и воспитан. Ты тогда сразу сказала, королевская кровь есть, вижу. И тебя твои глаза не обманули. Только вот добр он оказался не в меру. Царю это по жизни только мешает. Да я его за это и полюбила, за характер, за то, что слово своё держал, да за очи его, карие.

Помнишь, как сговаривались, отправляя его в Московию, как обещал он мне писать письма и прислать за мною сватов. А я ведь тогда, честно сказать, не верила. Красивый парень, да что с того? Нужна ему какая-то польская шляхтынька? Но сдержал он обещание. И писали мы прошение к Папе Римскому, в Ватикан, чтобы дал он высочайшее соизволение на брак католички с православным, чтобы объединить нашим союзом страны, и чтобы утихла навеки вековая вражда между католиками и православными. А какие письма он мне писал... Любимая моя, дружочек маленький... Тому бог свидетель, что печалюсь я и плачу от того, что не ведаю, что с тобой делается, о здоровье твоём не знаю, хорошо ль тебе, надежда, моя любимая....

А пока он ехал в Москву, нам о нём всё рассказывали... Как он поехал с малым отрядом, всего то немного поляков, да потом к ним присоединились запорожские казаки. И подъезжая к городам Моравск, да Чернигов, а так же многие другие, выходили жители навстречу царевичу Дмитрию, кланялись ему в верности и приносили присягу, а воевод давали в оковах. Царевич им оказывал милосердие и отпускал на свободу! И встречали его в городах с радостью. И послал на него царь Борис войско, числом более ста тысяч. И отдавал приказы, чтобы наказывать всех, кто только сочувствует моему мужу. И били и не только взрослых, но и детей, всех без разбору. И сильно стали негодовать жители. И ещё сильнее стали стоять за царевича.

В это самое время смерть приходит за царём Борисом, который отдал приказ убить царевича. Очень царь боялся его приезда. Увидели люди в смерти Бориса промысел божий. И войско царское послало к Дмитрию своих гонцов с присягою. Отпустил царевич войско, и пошло оно к Кромам! И ещё многие приходили и присягали царевичу Дмитрию. Из Москвы, да из других городов. И всех он принимал ласково, и даровал им своё благословение. Стало его войско расти. И все города на его пути Кромы, Рыльск, Орёл и другие, стали присягать ему. А когда он вошёл в Тулу, встретил его там митрополит Игнасий и благословил его при всём народе. Радовался люд Тулы и приветствовал своего царевича. И присягнули ему многие бояре, и Пётр Баскаков, и Богдан Бельский и ещё сколько-то. Я уже потом, в Москве, с ними познакомилась...

Я никогда не думала, что могут быть такие люди, такие прочные, как каменные глыбы, такие верные, как высокое небо.... Это были люди, которые стояли рядом с моим мужем и со мной... Которые жертвовали своей жизнью ради нас... И тут же были те, кого он возвысил, и которые его предали...И сколько их было, тех предателей и клятвопреступников! Нет вам и не будет прощения!

Заходит Савелий. Всё осматривает, пробует кандалы на прочность, надёжно ли застёгнуто. Без слов ругается на Марину.

Не понравилось, что громко говорю? Не переживай, тут всё равно никого нет. Слушать, кроме тебя, некому. Или боишься, что убегу? Правильно делаешь. Любая пташка о свободе думает.

Кандалы по приличней могли бы надеть, всё таки я царица, и никто это не оспорил. Золотые, или на худой случай серебряные... Но с такими точно украдут... Жмоты... А ты боишься... Не бойся, куда я из такой башни могу деться!

Савелий уходит.

Как быстро всё проходит... Долго же мне приходилось ждать весточки от Дмитрия... Казалось, только вчера мне исполнилось семнадцать лет, и я праздновала свои именины, День святой великомученицы Марины, девы Александрийской, а уже на следующий день, следом, мой муж въехал в Москву.

Вместе с ним был и Богдан Бельский, который выезжал в Углич, по смерти царевича. И было там много народа и все хотели увидеть царевича! Поднявшись на Лобное место, Бельский снял с себя крест и образ Николы Чудотворца и сказал: «Православные! Благодарите Бога за спасение нашего солнышка, государя царя, Димитрия Ивановича. Как бы вас лихие люди не смущали, ничему не верьте. Это истинный сын царя Ивана Васильевича. В уверение я целую перед вами Животворящий Крест и Св. Николу Чудотворца». Это тут же подтвердил и боярин Василий Шуйский, и клятвой перед всем народом поклялся, что всё это верно. И поклонились люди царевичу Дмитрию, и клялись перед ним в верности.

Многие сомневались в том, что царевич Дмитрий на самом деле царский сын. Но он эти сомнения сразу развеял. Первым делом, после приезда, царевич Дмитрий отправился в Архангельский собор, помолился у гроба своего отца, Ивана Васильевича. Мужа бояре все торопили с венчанием на царство, но он настоял на том, чтобы вначале встретится с матерью, царицей Марией. За ней отправился Михаил Скопин-Шуйский, которому Дмитрий перед этим даровал титул великого мечника.

Долго, целый месяц, ехала инокиня Марфа из ссылки. Дмитрий выехал встречать её вперёд, они встретились уже в подмосковном селе Тайнинском. Там к этому времени было уже огромное стечение народа. Соскочил царевич с коня и бросился к карете, а его мать, откинув боковой занавес, приняла его в объятья. Оба плакали от счастья, и весь дальнейший путь до Москвы Дмитрий проделал пешком, идя рядом с каретой. Царица разместилась в Кремлевском Вознесенском монастыре, царь навещал ее там каждый день. Слушал царевич советы матери, и многое дела делал по её благословению. А мы с тобой, всё ждали весточки от царевича Дмитрия, как там, в Москве, развиваются события.

Наконец, в Москве, прошла церемония венчания царевича Дмитрия на царство, принял он царский венец, из рук патриарха Игнатия. Сначала традиционные шапку Мономаха и бармы в Успенском соборе возложил сам патриарх Игнатий, затем он же возложил австрийскую корону, вручил скипетр и державу. В последней части церемонии, в Архангельском соборе, в приделе Иоанна Лествичника возле гробов Ивана Грозного и Федора Ивановича патриарх вновь возложил на Дмитрия царский венец, одну из царских корон – шапку Казанскую. Жаль, что я не могла на этом присутствовать, но только одни рассказы об этом торжестве заняли целый день. А как его праздновали в Москве! Дмитрий, теперь уже законный царь, вышел к собравшемуся люду один, без охраны, и его приветствовали криками: " Ура! Да здравствует наш царь Красное Солнышко!" И я считаю, что это было заслуженно. Он столько начал делать для народа, что по другому просто и быть не могло.

Наконец царские послы доехали и до нас. С ними Дмитрий прислал денег, и платье редкого китайского тканья, обложенное жемчугом и бриллиантами, — до сего времени невиданным. Красивое платье пошили и тебе, мама, и отцу знатный кафтан. Помнишь, что венчалась я в Кракове, в доме ксёндза Фирлея, где был устроен прекрасный алтарь, хоть и не в Вавельском дворце, где короновались все польские короли. Присутствовали почти все коронованные особы Жечи Посполитой! Король Сигизмунд, королевич Владислав, королевна шведская Анна, и другие, которых я не знала. Правда, за жениха был посол Дмитрия, Афанасий Власьев.

Вся знать Литовского Великого княжества и Короны Польской пришла на меня посмотреть... Мне это было очень лестно.  Я была в белом алтабасовом, усаженном жемчугом и драгоценными каменьями платье, очень дорогом; на голове была небольшая корона с драгоценными каменьями. От короны в стороны, по волосам, шли нитки жемчуга. Платье, длинное, всё до полу, при свете свечей, просто горело огнями. Жаль, что ты не смогла там быть, сказала по болезни. Но, я сейчас так думаю, там не было только тех, кто не любил короля Сигизмунда. Не было князей Вышневецких, Сагайдачных и многих рода Тарло. Но тогда я на это не обратила внимание. Мне просто всё нравилось. До этого, я никогда такого великолепия не видела. А ты не смогла простить Сигизмунду то, что венчание проходило не в соборе святых Станислава и Вацлава... Но это я поняла значительно позже... А тогда мне всё казалось просто чудесным! От пения и музыки захватывало дух, так же как и от величавых стен, увешанных гобеленами с изображением святых. При венчании, с одной стороны, около меня, стоял король Сигизмунд и польский канцлер Лев Сапега. Батюшка стоял с другой стороны, совсем рядом. А за ними стояла вся польская и литовская знать. Кардинал Бернард Мацеевский в архиерейском облачении и драгоценной митре венчал нас, а свидетельницей была шведская королевна Анна, которая стояла слева. Я очень сильно волновалась, но тебя не было со мною рядом, чтобы успокоить...

Кто-то идёт... Опять ты Савелий? Я тебя уже по шагам узнаю. Подслушиваешь? Слушай, слушай. Всё равно никому ничего рассказать не сможешь. Лучшего стражника, чем ты и желать нельзя! А знаешь, как было здорово на моём венчании? Нет? Такое тебе даже и не приснится! А после венчания было ещё лучше! Из часовни мы прошли все в парадную залу, где был накрыт королевский обед. Король Сигизмунд, и все из королевских семей ели на позолоченных блюдах, а мы на серебряных. За всё время церемонии, я так переволновалась, что за обедом не смогла проглотить ни кусочка, только сделала глоток из чаши с водой. За нашим столом сидело столько важных панов, из которых я больше половины не знала. Сидел рядом, и вместе со мной ничего не ел и посол Власьев. Он даже и не пил, но при каждой здравице вставал, и склонял голову, кланяясь. После обеда были танцы. И на первый танец меня пригласил король Сигизмунд. Так как Власьев отказался танцевать, то он пригласил меня на следующий. Затем последовало ещё несколько танцев, которые я танцевала с королевичем Владиславом! Зал, горящие свечи в канделябрах, оркестр и я, танцую в центре зала... Как было хорошо... Такое просто не забывается...

Было столько блеска... в свечах, драгоценностях, глазах придворных... Но я почти ничего не видела, я представляла, что рядом со мной мой жених и была просто счастлива. После всех церемоний, я оставила запись в книге почётных посетителей Королевского дворца и поспешила уехать, так как в тот день должна была приехать принцесса австрийская, невеста короля Сигизмунда. И встречаться с ней мне точно не стоило. Потом ко мне приехал художник, не помню, как его звали, и я позировала ему для портрета. Мой портрет, вместе с портретом моего мужа, после свадьбы в Москве, собирались поместить в галерее королей Вавельского замка. Мне это казалось просто чудесным...

Потом пошли сборы. Столько всего надо было ещё заказать для поездки в Москву, что просто голова шла кругом. Ведь уезжала я не на один день, а скорее всего, навсегда. Как же трудно было прощаться со своим домом, со своей комнатой, с деревянными качелями во дворе и берегом шумного Днестра, на который я сколько раз ходила... Прощаться со своим детством... И плакали мы с тобой, собирая меня в страну далёкую, незнакомую...

Причём сразу уехать не удалось... Оказывается, сколько знатных панов хотели меня видеть и приглашали в гости, на балы. Многие были такие важные, что вы, мои родители, советовали их обязательно посетить. Ты говорила, что вот таким нельзя отказывать, а этим, на их приглашение, нужно непременно ответить. Так много людей хотело со мной переговорить, а молодых людей потанцевать, что у меня просто голова шла кругом. И была ещё небольшая досада на то, что меня раньше они не замечали, до моего венчания с царём Дмитрием! Но постепенно я стала приходить в себя, особенно после разговора с князем Адамом Вышневецким. Оказывается, очень много наших панов, по-настоящему любили не только Польшу, но и Русь, с которой у нас были давние связи. И многие мечтали, чтобы наши страны объединились в одну державу, Жечь Посполитую не на две, как сейчас, а на три страны, Польшу, Литву и Русь. И надеялись на мою помощь, когда я стану царицей в Москве. Вышневецкие согласились сопровождать меня в Москву, вместе нашими родственниками, Тарло и другими знатными панами. Сколько мне тогда было лет? Семнадцать? Какие у меня были мечты, какие мысли? О чём я думала? О нарядах, да танцах! А мне рассказывали о тех, кто попал в опалу за то, что предлагали воссоединится с Россией... А я уже видела себя царицей, великой преобразовательницей, тем более, что на многие вещи мы, с Дмитрием, смотрели одинаково. И, пока я ещё ехала, начал мой молодой царь Дмитрий свои реформы. Перво-наперво вместо боярской думы ввёл сейм, как в Польше. Получается, начал подготовку к объединению с Польшей. Но в своём сейме первые места он отвёл церковным патриархам. Потом Дмитрий часто говорил, что есть два способа царствовать, милосердием и щедростью, или суровостью и казнями, я избрал первый способ; я дал богу обет не проливать крови подданных и исполню его... И начал исполнять свой способ. Сначала вернул отменённый ранее Юрьев день, когда холопы могли менять своего хозяина, а так же ввёл пятилетний срок, по которому если хозяин не разыщет своего холопа, то тот становится свободным. Перед этим был голод и Дмитрий издал указ, о том, чтобы если пан не может кормить своих холопов, то тогда они будут считаться свободными..

Объявил он так же, свободу торговли, промыслов и ремёсел, заявив, что от свободной торговли, доступной всем и каждому, государство богатеет... А ещё всем ввёл свободное перемещение по стране, въезд в неё и выезд. Стали приглашать иностранцев, могущих быть полезными для Московского государства. Больше всего его нововведения не нравились боярам, хотя и не всем. Всем тем боярам, сосланным в ссылку Борисом Годуновым, разрешили вернуться, а так же вернули отобранные поместья и земли. А ещё разрешил жениться всем тем, кому отказал Годунов. Вдвое увеличил жалованье всем служивым людям и сделал суд бесплатным.

Всем бы при таком царе жить и радоваться, а они интриги да заговоры строить... Хотя понятно, что одними из первых обиженных, были новгородские купцы, теперь у них не было монополии на торговлю... Они и стали первыми помощниками Шуйского...

Как легко мне было тогда, и как я была счастлива... И как тяжело мне сейчас это вспоминать...

В начале марта я, наконец, выехала в Москву, окруженная огромной свитой в 2000 человек. Путешествие продолжалось долго – мешали плохие дорога и гостеприимство литовских и белорусских магнатов, устраивавших по дороге пиры в мою честь. Их просто невозможно было объехать. Каждый считал своим долгом приютить и накормить царицу! Нас встречали на дороге, перегородив её полностью и затем с шумом, песнями и плясками провожали до поместья пана. Наконец 18 апреля, я и моя свита пересекли русскую границу. Как меня торжественно встречали в Смоленске и потом в каждом русском городе на пути к Москве, это моим польским панам и не снилось! . Вначале выходили на встречу с хлебом и солью, вручали подарки, да такие, что я раньше такие и придумать не могла. Потом меня и мою свиту ждал пир, который порой длился не один день... Наконец нас встретил воевода Басманов с отрядом всадников! Царь Дмитрий прислал очередные подарки, в том числе огромную карету с позолоченными колесами, обитую внутри красным бархатом и украшенную серебряными царскими гербами. Теперь я чувствовала себя настоящей царицей! Впереди моей кареты ехали всадники в сияющих панцирях, затем нарядные послы и герольды. Сзади свита, её кареты, лошади, слуги, растянулась длинным, длинным хвостом. Теперь нас уже никто не смел останавливать, за этим смотрел Басманов.

В Москву мы въехали 2 мая. Это было самое незабываемое зрелище в моей жизни. Малиновый звон колоколов, не прекращался ни на минуту. Всюду, на нашем пути стояли толпы москвичей, которые что-то кричали, улыбались и сыпали чем-то на меня, карету, лошадей и всех всадников! Я улыбалась, открыв окно кареты и мне кричали приветственные крики! Жаль, что я тогда плохо понимала по-русски, но мне нравилось, что здесь все меня ждали и встречали с радостью! У ворот Кремля нас ожидали пятьдесят трубачей и пятьдесят барабанщиков! Их приветствие было просто громом!

Меня вывел из кареты посол Власьев и мы пошли через всю площадь. За нами было длинное шествие придворных в сверкающих золотом нарядах, таких, которых я даже не видела в Королевском дворце в Кракове! Царь Дмитрий нас ожидал в Кремлёвском дворце, но, по правилам, я не должна была встречаться с женихом до свадьбы. Поэтому меня сразу поместили в отдельные покои, куда пришла инокиня Марфа, мать царя.

Всё было просто великолепно! Омрачало только то, что я сначала не могла есть здешнюю пищу, она была очень пресная и несолёная. И ещё. Все привезённые мной наряды мать царя забраковала. А ещё хуже были те наряды, которые мне она сама приготовила. Я даже не знала, как такие можно одеть! У меня было такое впечатление, что в них не только она сама, но и её мать ходила к венцу. Одевая, меня затянули так, что я и дышать не могла. Но зато это платье тоже всё горело от драгоценных камней. А потом была свадьба! Какая это была торжественная церемония! Это всё было просто незабываемо! Торжества были такими, что я и представить себе не могла! Столько людей подходили к нам с царём, поздравляли нас! Среди них были и важные бояре, и послы других государств! К концу дня я уже перестала запоминать и лица людей, и кто что пожелал, только еле стояла на ногах от усталости... А какой был пир, какие были красивые блюда! На свадьбе я наконец увидела Царя Дмитрия и сказала ему, что не могу есть здешнюю еду. И он распорядился готовить мне отдельно те блюда, к которым я привыкла дома. Свадебная церемония была намного более пышная, чем в Кракове, и, конечно же, более долгая. Я еле дождалась её окончания. В Успенском соборе патриарх Игнасий миропомазал меня и возложил царский венец, Шапку Мономаха. И стала я коронованной царицей всей Руси. Императрицей и женой императора! И присягали мне мужи государевы, бояре и духовенство. И клялись в верности. Сначала в церкви, при патриархе Игнатии... И крест святой целовали... Затем ещё раз, во дворце, при царе Дмитрии. Только клятв тех всего на несколько дней и хватило. А потом тот же Василий Шуйский, который сам же, во всеуслышание, подтвердил слова матери Дмитрия, инокини Марфы, что жив остался её сын, замыслил недоброе.

Ночью, он, открыл с боярами, двери тюрем и острогов, вывел оттуда всякий сброд, разбойников и ушкуйников, вооружил их, и напали они на царский двор, где мы располагались. А потом ударили в колокола, собирая народ на площадь, на которой к тому времени стояли вооружённые бояре и дворяне, человек двести и сказали они жителям, это "литва" напала на царский двор, хотят изничтожить царя и царицу! И пошли московские люди нападать на те дворы, где наши сваты были, послы и свита царская. И много народу положили, а над женщинами надругались, и тем была великая обида сотворена. А у нас разбойники убили Михаила Басманова, а царь Дмитрий, спасаясь, в окно выпрыгнул. Меня, разбойники, за царицу не признали. Все мои придворные дамы были не причёсаны, как и я, только успели юбки надеть. Неудобно мне было в московских платьях, и я одела своё дорожное, что взяла из дома. Только тем и спаслась. Столкнули разбойники меня с лестницы, приняв за простолюдинку, набросились на дам, одетых в пышные одежды, стали над ними надругаться и всякие бесчинства творить... А потом пришёл князь Шуйский, со своими людьми, искали нас с мужем, но меня уже дамы из свиты спрятали, юбками загородили. Стали искать и царя Дмитрия, и тоже не нашли. Потому взяли какого-то парня, избили так, что нельзя было узнать, кто он и тело выбросили на улицу, так, что все к нему подходить боялись. И привёл Шуйский к этому телу мать царя, инокиню Марфу, и допрос ей учинил, твой сын это, или нет. Бедная княгиня Мария! Сколько ей пришлось пережить! Не только смерть мужа, но двух сыновей. А третьего ей пришлось хоронить трижды!! Шуйский, наверное, полагал, что княгиня ответит, это не мой сын, а значит отказывается признать сыном убиенного Дмитрия. А если скажет, что это мой сын, то значит это царя Дмитрия убили. И значит нет его. Но мать Княгиня была мудрей Шуйского и сказала, что ты сам знаешь, где мой сын, так что ты спрашиваешь меня! И Шуйский не нашёл, что ей ответить! Бедная инокиня Марфа! Вот кто воистину любила своего сына!

Потом меня спрашивали, а как инокиня Марфа признала своего сына, он же был не с рыжиной и глаза были не голубые. Что. только по одному кресту? А я отвечала, если хотите знать, какой есть мой муж, так его портрет есть в королевском замке в Кракове. И волосы у него не рыжие, и глаза не голубые. А волосы и глаза карие. А помимо тех родинок, о которых только и мы с ней знать могли, есть ещё вот что, с детства муж мой и сын инокини Марфы отличался тем, что одна рука у него немного короче другой. И на его портрете, это видно. А с рыжиной был тот парень, которого убили вместо моего мужа в Москве, и всем предъявляли...

Уже намного позднее, князь Адам Вишневецкий мне рассказывал, что когда началась смута, он с четырёхстами всадников пытался пробиться к нам с Дмитрием. Но встретили засаду из новгородских ратников. Они пришли заранее и заняли все подступы к Кремлю и царским палатам, чтобы никто не смог придти к вам на помощь... И рогатками себя окружили, чтобы конница не прошла... Вот засада...

Тише! Кто-то опять идёт? Или мне показалось? Дождь бьёт по крыше... А кажется будто это шорох шагов, тех, кто подкрадывается к двери моей темницы... Дождь... Холодный дождь, такой же ледяной, как глаза клятвопреступника Василия Шуйского.

Получается, ведь у меня, законной царицы и супруги царя, Шуйский не спросил, узнаю ли я своего мужа! А ведь три дня лежало тело! Кто же должен был засвидетельствовать смерть мужа, как не его законная жена? Побоялся Шуйский, что буду обвинять его в клятвопреступлении против Царя, в смерти моего мужа и родни! А как он потом рассказывал, что, мол, зашел в царские палаты и спросил, а кто здесь царь Дмитрий? И вышел один парень и ударил тогда его саблей Василий Шуйский... Герой... Сколько лжи, столько же и яда всегда было в речах Шуйского... Спросил где царь, как будто он в лицо не знал царя Дмитрия! Когда крест святой целовал и дважды присягал в верности царю и клятвы давал, лица его не рассмотрел? Или когда с женой шли в свите царя на свадьбе? Или когда за царским столом сидел на пиру? А когда раскрыли заговор против царя Дмитрия, и осудили судом заговорщиков, и лежала голова Шуйского на плахе, и палач уже топор занёс... И стоял рядом царь Дмитрий, тоже не рассмотрел? Простил тогда мой муж Шуйского... А всё потому, что монахами был воспитан, и крови с детства видеть не мог... Да видно зря простил... Шуйский то, не простил... Пришёл убивать сам, сразу и судья и палач и убийца! Напали как тати в ночи на спящих! Сколько в тот день убили невинных людей! А наши! Видели же, что собирает москва смуту по улицам, уже и наготове жолнеры были, а муж мой, царь Дмитрий, не захотел в заговор верить, хоть и предупреждал его патриарх Игнасий и другие добрые люди. Не захотел верить, за что и поплатился. А тех людей злых вели боярин Василий Шуйский да Татищев с Голицыным! Не смогли найти в москве столько злодеев, сколько им было надобно, так открыли двери тюрем да острогов, выпустили татей, да те и напали на нас... Обманом вовлекли людей... Много те люди зверств и убийств сотворили, но не смогли бы сделать столько, если бы не чувствовали безнаказанность свою, что вели их бояре. Многих захватили врасплох, и мой двор тоже, а в других местах, где до нескольких сот поляков жили на одной улице. Но что из того, если не все могли биться, а ведь застали врасплох, когда ещё спали... Полегло всех не мало, и поляков и москвичей, так как наши бились до последнего. А некоторых обманом взяли. Обещали не трогать, если сдадут оружие... А отобрав оружие тут же убивали, так большинство и погибло.

Так, слугам царя, пришлось особенно тяжко. Они тоже сдались, так как им присягнули, что они останутся в безопасности...А когда сдались, спросили, кто пан старший, между ними? А отозвался пан Склиньский. Схватили его, положили крестом на стол, отрубили руки и ноги, распороли живот и посадили на кол... А где наших было много и в защищённом месте, где ничего не могли им сделать, так тех не трогали... Многие пали из моей свиты. Андрей Кемеровский из Живца — он долго и хорошо оборонялся мечом, Самуил Стрыжовский, Якуб Городецкий, слуга пана воеводы, Станислав Лагевницкий, Ян Забавский, Войцех Перхлиньский, Станислав Сумовский, Якуб Сонецкий, Головня и сколько ещё тех, кого я не знала...

А которых Господь Бог сохранил, тех совсем обобрали. Придворных дам, не только обобрали, но и многих увели с собой, и насильничали! Из тех,что в живых остались, много было раненых, поколотых. Притеснения и жестокости свирепые и неслыханные! Над бездыханными трупами измывались. Кололи, пороли, четвертовали и совершали всяческие убийства.

А где наших было несколько человек или несколько десятков в защищенном месте, не могли им ничего сделать и оставляли их.

 В это время осадили всею силою князя Вишневёцкого. Князь, не дожидаясь, когда толпа, растерзав его пожитки, примется за него, крикнул челяди и ударил по ним. Так как справиться не смогли, быстро выкатили пушки и стали бить по зданиям. Обороняясь, наши поляки убили нападавших до 300 человек. Немало их уложил насмерть пушкарь! Вместо того, чтобы бить по стенам, он занизил дуло и ударил в них же, пробив в толпе целую дыру. Сам князь неплохо бил их из лука. И другие от них не отставали.

Увидев тогда, что много людей побито, прискакал Василий Шуйский и крикнул князю, чтобы тот перестал сражаться. Взяв крест, поцеловал его Шуйский, обещая князю мир. Тот поверил ему и впустил его к себе. Войдя в дом, Шуйский сильно плакал, видя там очень много убитых, которые пытались прокрасться с тыла для грабежей. Тогда Шуйский, боясь, чтобы снова не началась бойня, взял князя с прислугою на другой двор...

А самое странное было в том, что посольство Польское в Москве было закрыто и двери, никому из тех, кто туда просился, не открыли... Только потом мы уже поняли, что это был не просто бунт, а заговор...

- Что там? Дождь кончился? Савелий? Опять ты, что ли? Нет? Скоро должен придти... А это кто? Птица, или что? Ворона...Заходи, ворона... Хочешь крошек? Хочешь, то что в миске? Хорошо тебе на воле, можешь взлететь в небо, можешь увидеть землю... Возьми меня с собой! Хочу улететь с тобой в далёкие дали, увидеть родную землю... Хорошо быть свободной! Можешь покарать своих врагов, выклевать им очи... А хочешь попасть в клетку, стань царицей... Так мне тесно в этой башне, душит она меня, не могу ни есть, ни спать спокойно... Но пусть знают мои враги, что за всё придётся расплачиваться! Шуйский и Голицын, и многие с ними, что устроили расправу над польскими послами и моими гостями, потом были взяты в плен и отправлены в Польшу! Но прежде, чем вы отправитесь в тюрьму, вы предстанете пред сеймом, сеймом польского народа! И не будет вам пощады! Вы сядете в тюрьму, где вы и сгинете, нечестивцы, расплатитесь сполна за расправу над моим народом и моими сродичами! Не будет у вас лёгкой смерти за всё вами содеянное!

Вот так и вышло, что моего мужа Дмитрия и сына царя Ивана Васильевича и во второй раз не убили. Тогда злодей Шуйский пошёл дальше. Велит привезти из Углича тело убиенного царевича и привозят, совсем свежее тело, с ножевой раной горла. Вот он, полюбуйтесь, царевич, убит ещё во младенчестве. Опять зовёт инокиню Марфу. Признавайся, это твой сын! А если сын, значит... Это значит, что царский трон свободен, и Шуйский его может занять. Вот, кто на самом деле самозванец! Никто из патриархов, не дал согласия на его коронацию и её проводит простой митрополит, даже и не помню, как его звали. На самой церемонии, почти не было бояр, поскольку все сочли себя оскорблёнными. А Шуйскому всё неймётся, ему хоть плюнь в глаза, скажет божья роса.

Большая часть наших была отправлена на поселения, в Ярославль, где были мы с батюшкой, Тверь, Владимир. Как мы там жили! Помню, что с начала не могла есть русскую пищу. Каши, квас... Мясо всё жирное...несолёное...Как я вспоминала всё то, чем меня кормили дома! Какие восхитительные были кнедлики! А бигос, журек и флячки! Чего стоили только наши голабки и колдуны! Я могла бы их есть бесконечно! А моя любимая кремовка! Просто пальчики оближешь! Как я мечтала о них, тогда, в Ярославле. Нас не просто обокрали, забрав все мои подарки, и но обобрали до последней нитки, забрав даже то, с чем я приехала из дома! ! Поэтому всё это время нам пришлось голодать. Мой батюшка страдал, наверное больше, видя мои муки, и чем мы питались... О, я тогда успела привыкнуть к русской кухне, так же, как и выучить русский язык. И даже там еда была всё таки едой, хотя на мой вкус и не солёной. А сейчас я ко всему привыкла. Хоть и такую похлёбку, которую дают сейчас, даже едой назвать нельзя. Не смогла только привыкнуть к боярской лжи. Побоялся Шуйский отправить нас назад, в Польшу, побоялся. Но поляки всё равно узнали о том, что творилось в Москве. Возмущённые московским беспределом собралась шляхта в поход. Многие, даже те, кто были против войны с Московией, теперь требовали наказать виновных! Теперь они снова собирались возле моего мужа, царя Дмитрия!

Что! Кто там?

( Открывается дверь, заходит Савелий. Подходит к девушке, проверяет её кандалы на руках, трясёт ими. Обходит всю комнату, затем опять берёт в руки миску с едой , трясёт ею. Потом меняет одну миску с едой на другую...)

- А, это ты Савелий. Что ты тут ходишь. Не спишь. На месте я. На месте. Ещё в ворону не превратилась. А хотелось бы. Нет, пока не ела. Ешь эту бурду сам, если хочешь. И как я только согласилась на брак с Дмитрием? На что мне сдался этот царёк? Вышла бы замуж за тебя, глянь какой гарный парубок! А что нет языка, так это для семейной жизни не помеха, правда Савелий? Это даже лучше, что ты на свою жену ругаться не будешь. Это не муж будет, а просто золото.

(берёт Савелия за руку, в которой миска )

А хорошая жена, должна мужа понимать без слов. Вот как я тебя. Только посмотрел и мне всё сразу понятно. Дай посмотрю на твою руку...Погадаю...

Савелий ставит миску и выдёргивает руку.

- Что ты меня, боишься? Я только погадаю... Где тебя найдёт твоё счастье?

Савелий резко отходит в сторону и крестится.

Найдёт тебя твоё счастье, ты только сам не проворонь его!

( Савелий бросается к двери и выходит, резко её закрывая за собой.)

Такой большой мужик, а ума...

Правда, говорят, кого бог хочет наказать, у того он отнимает разум. Вместо того, чтобы поддержать меня с сыном, как законным наследником Московии, король Сигизмунд сам пошёл на Русь, чтобы поставить на царский престол своего сына Володимежа, уверяя всех, что тот при этом примет православие.. Нет, не самому ему пришла в голову такая мысль, не самому. Донесли ему о намерениях царя Димитрия. Много в Польше есть людей, которые не хотят видеть на троне шведского короля, хоть и женатого на польке. И если бы Дмитрий выставил свою кандидатуру на выборах сейма, то выбрали скорее всего его, царя Дмитрия.

Род - из наследников Золотой Орды, а не мелких удельных князей. Жена - полька королевского рода Тарло. И католичка, на венчание которой дал согласие Папа из Ватикана. Вот так... Швецию потеряешь, Москву не возьмёшь... А ведь очень хотелось занять московский трон самому. Но Русь - это не Польша, с её католиками. И даже не Швеция, с протестантами. Посадил Сигизмунд на Шведский престол своего родного дядю, сначала сделал регентом... И что получил? Короля Густава! Сам во всём виноват! Мало того, что из-за всяких распрей Швеция отделилась от Польши, так ещё и началась многолетняя война! Так и здесь будет! Православная страна не потерпит католического короля! А бояре, те же, кто сегодня присягнул королевичу, вчера присягали и клялись в верности моему мужу, а после него присягнули и боярину Шуйскому, завтра же принесут присягу новому царю! Потому что предав раз, потом предашь ещё и сотню ...

Убьют и Владислава, как до этого убивали своих царей. Поэтому твой сын сюда и не едет, король Сигизмунд, боится, что очень быстро останется здесь навечно, в Архангельском соборе, в царской усыпальнице...

Но нет, не такой у него род, не такой, какой у царя Дмитрия! Его бабушка Елена Глинская, да та самая, внучка гетмана Богдана Глинского и дочка Михаила! А Глинские это потомки знаменитого эмира Мамая... Тогда, в то далёкое время, гостил султан Тохтамыш в Москве у князя Дмитрия Ивановича. И влюбился в его сестру Джанике, дочь великого князя Ивана Даниловича. И увёз её и её сестру Елену, которую решил отдать замуж за Арабшаха, который тогда правил Золотой Ордой! . Арабшаху тоже очень понравилась девушка и он везде возил её с собой. Но в сражении с эмиром Мамаем, он погиб, и Мамай взял княжну Елену себе в жёны. После того, как погиб и эмир Мамай, Елену взял в жёны Мансур, сына Мамая. Тяжела же ты женская доля... Мансур перешёл на Литовскую службу и стал править Полтавой и Глинеском, отсюда и пошёл род Глинских. А на гербе Глинских изображена тамга эмира Мамая, та же, что и на знамени крымских татар. Поэтому за то время, что царствовал Дмитрий, и пока он был жив, ни разу не было набегов на Москву из Крыма, и это не смотря на то, что Шуйский посылал им и богатые подарки и деньги... Эмир Мамай же сам был ещё и бяклирбеком, то есть зятем хана Узбека. И его дети и внуки считаются ханского роду. Поэтому и отец Дмитрия, царь Иоанн Васильевич, по праву первый назвал себя Царём, и правил он ещё и Казанским, Астраханским, Касимовским и многими другими царствами. И вслед за ним и Дмитрий Иванович, назвал себя Царём и Императором. Императором, которому подчинялись многие царства и он имел на это право, по праву крови, как крови великих московских , так и великих ханских царей. Сильно обиделся мой муж, когда польские послы назвали его великим Князем. Это он и объяснил послам, чтобы знали, какими титулами московские правители величаются. Вот тогда я и поняла, что не просто так выбрал меня царевич Дмитрий в жены, так как и у меня в роду королевская кровь по матери, по роду Тарло!

Вот и понятно, чего испугались польские и московские бояре, которые почувствовали конец их власти, и больше всего король Сигизмунд. Побоялся он, что изберёт сейм в очередной раз королём Жечи Посполитой Литовского Великого княжества и Короны Польской не его, а молодого императора Дмитрия! И объединит Дмитрий три страны, в одну! Польшу, Литву и Московию! Будет Жечь Посполитая Трёх народов!! И не будет у него, Сигизмунда, и ни шведского престола, ни польского, ни московского.

И помогали Дмитрию в этом и Вышневецкие, и воевода Ян Сапега, а может быть многие из тех, к кому я тогда, будучи царской невестой приезжала, но ничего по малолетству не поняла... А может император Дмитрий смотрел и дальше? Ведь рядом были ещё и Жечи Посполитые Венецкая, Рагузская, Геновезская. Кто теперь знает!

Тихо то как... Дождь вроде закончился, остались только редкие капли, такие же редкие, как и мои счастливые дни...

Что сейчас сказать, не хотела я ехать в Московию, да долго меня уговаривали. Будешь царицей. Знаешь, что это такое? Вот теперь знаю, что это такое, здесь, на этой земле. Но очень хотелось быть как наши полячки, которые стали московскими царицами, чтобы меня, как и их, навсегда запомнили. Вот так и вспоминаю Елену Глинскую, которую отравили, Елену Волошанку, которая кончила свои дни в тюрьме, да и Елизавету, жену Людовика первого Великого, которую задушили на глазах у её дочери, как не вспомнить...

Раз на возе, раз под возем, - как говорят у нас...

.

Тихо! Вроде опять идут! Опять хотят заставить меня признаться, где мой сын! Кому его я отдала! Ничего не скажу! Пытайте меня, не скажу! Как не сказала царю Борису Годунову ничего княгиня Мария, про своего сына, так и я не скажу! Хоть и жгла её свечой жена царя Бориса! Жгла! Чуть глаза не выжгла! Всё вытерпела княгиня! И я ничего не скажу! Ничего вы от меня не услышите! Нет... послышалось... То ли гром гремит вдали, то ли ветер шумит на крыше...

Рука у меня уже проходит в этот браслет... Похудела... Кандалы то всё на мужиков лепили, на здоровых, а не на худых барышень... Снять то браслет можно, идти вот только куда...

Много волнений принесла и Руси и Польше известия о погроме в Москве и смерти царя Дмитрия. В Жечи Посполитой поднял хоругвь краковский воевода Николай Зебжидовский, а в Московии поднял людей воевода Иван Болотников!

А когда бояре увидели, что Шуйскому никто подчиняться не хочет, перепугались и решили и его убрать. Заставили принять постиг и отправили простым монахом в монастырь. И, когда остались одни, одни хотели послать послов за шведами на царство, другие к польскому королю. Кого угодно, хотели видеть на троне, только не законного Царя Дмитрия Иоанновича! Боялись его!

И, в конце концов, открыли двери Москвы и пустили поляков! Мало того, ещё и венчали на царство королевича Владислава, якобы он был согласен принять православие! Когда его в Москве и не было! Но король Сигизмунд, был ещё около Смоленска, далеко ему было до Москвы! И тут уже войну полякам объявляет царь Дмитрий, и собирает полки первого ополчения! Казаки и воеводы, города, не признавшие власть Шуйского, прислали отряды для борьбы с королём Сигизмундом! Чтобы наладить отношения с Жечью Посполитой, бояре решили вернуть в Польшу всех пленников, в том числе и меня, требуя, чтобы я навсегда отреклась от царского престола... Но на полпути к Москве, меня перехватил отряд казаков, который послал мой муж...

Когда после разлуки мы встретились с царём Дмитрием, я его долго видеть не хотела. Не могла ему простить, что бросил меня одну, тогда, в царских палатах. Что он, думал, когда бежал один? Что я ему буду обузой? А если бы меня убили? И ещё дал же слово, что будет два обряда венчания, православный, по греческому образу, и католический. А был только один. Православный. А вот ещё когда дочери киевского князя Ярослава, выходили замуж. Анна вышла замуж за французского короля, Анастаси за короля Венгрии, а Елизавета - за короля Норвегии. Правда той тоже не везло по жизни, почти как мне. Но вот и все их свадьбы были с двумя обрядами, католическим и православным. И никто не возражал. Мало того, и Анне, и Елизавете устроили православные часовенки, чтобы они могли спокойно помолиться. Почему мне в этом отказали? Так сильно боялись, что всех буду в католичество заманивать? Согласился со мной царь Дмитрий. Помирились мы и венчались по католическому обряду, но уже по походному, без двора и придворных. Не до того было, война шла. И как я только согласилась на брак с Дмитрием? Правда, говорят, кого бог хочет наказать, у того он отнимает разум. Всё таки царь должен уметь себя защитить. И не только себя. И свою жену. А не предавать свою жену, когда начинается опасность, И вот, когда к нам пришёл отряд поляков, под командованием Руджицкого, от короля Сигизмунда, мы опять попали в опалу. Нам ничего не разрешалось и за Дмитрием установили неусыпный надзор. Мало что нас не связали. И вот пришлось моему мужу снова бежать. Первый раз, в Москве, он сбежал через окно, а второй раз, так же бросил меня, и ушёл с передовым отрядом в Калугу. Мне пришлось верхом, как гусару, с единственной слугой, отправляться с несколькими сотнями казаков следом.

В Калуге уже не было единоначалия. Каждый атаман и воевода, тянул одеяло на себя. Царю Дмитрию уже почти никто не подчинялся, хотя все новые и новые отряды приходили к нему и ему же присягали на верность. Я не привыкла к такому, но оказывается, про нас с Дмитрием начал начали распускать всякие слухи. И что не он сын царя, а я, вообще, неизвестно кто... Сначала было смешно слушать эти сплетни, потом стало не до смеха. Говорили, что в меня влюбился сын Касимовского царя и Дмитрий приревновал его и в стычке убил его отца. Его сын был вообще маленький мальчик, и вряд ли мог говорить о каких-то чувствах. При всём при этом я в это время была уже давно на сносях и ждала ребёнка, которого родила через несколько дней после смерти Дмитрия. А про Касимовского царя говорили много, сначала говорили, что его сына Дмитрий задержал в своём лагере, чтобы обеспечить преданность отца, а потом, что якобы этот мальчишка рассказал Дмитрию про предательство отца и тот самолично казнил Касимовского царя. Ночью, поехал с ним на охоту, там его, Касимовского царя, сам зарубил. Без суда и следствия. И, тайно, под лёд сбросил. Можно подумать, что это был сам царь Дмитрий! Те, кто распускали такие слухи, рассказывали так, как поступили бы они. А муж мой, Дмитрий, мало того, хуже меня держался в седле, он и саблю держал слабо. Воспитывали его монахи, всё премудрость в голову вкладывали... А ещё, что делать, таким он уродился. С детства у царевича Дмитрия одна рука была короче другой. Знала об этом и инокиня Марфа, мать царевича, поэтому и признала сына, не по одному кресту золотому, да родинкам. И я знала, и знали близкие приближённые, как боярин Баскаков. И на его портрете, который писали для Вавельского замка и где Дмитрий в доспехах, это тоже очень видно. Иначе, может и защитил бы свою жену от татей, а не в окно бросился. И, не смотря на всё, он никогда бы не стал расправляться тайно, и, тем более, собственноручно. Он и Шуйского обвинил принародно, при всех боярах и тот вину свою признал! И здесь бы сделал всё это прилюдно... А кровь не мог видеть с детства... Так что убийцу Касимовского царя, присягнувшего честью и правдой служить царю Дмитрию надо искать там, кому его смерть была выгодна, в лагере царя Сигизмунда, который боялся того, что татарские воины будут поддерживать царя Дмитрия. Тем более, что убийцей был начальник стражи моего мужа, Пётр Урусов, крещённый татарин, побратим католика из свиты короля Сигизмунда. Может и сам хотел принять новую веру? И сильно надеялся Урусов на то, что пожалует ему король Сигизмунд Касимовскую вотчину... Но, как у нас говорят, хлеб, нарезанный чужим ножом, вкусным не бывает...

Хотя своё дело предатель всё таки сделал. Татарские воины не поверили Урусову, что именно царь Дмитрий отдал приказ убить Касимовского царя. А вот казаки, разгорячённые известием, о том, что татары убили Дмитрия, порубали много невинных татар, на что те ответили соответственно. И в итоге Касимовское войско стало продолжать сражаться, только теперь уже на стороне короля Сигизмунда!

Вскоре убийца нашёлся, только где, в Астрахани! Он нашёл там такого же пройдоху, как и он сам, и начал выдавать его за царя Дмитрия. Которого сам и убил, незадолго до этого... Но его быстро раскусили! Шведы, а за ними и польские князья, отправили верных людей, которые видели царя Дмитрия, посмотреть, кто там за него себя выдаёт.. Так что обман быстро раскрылся. Пришлось Урусову, с дружком, уносить ноги... Жалко, что их не убили на месте!

Опять кто-то идёт... Не хотят оставить меня в покое, но им я ничего не скажу! Ничего! Сколько можно меня терзать, у меня уже и сил нет!...

Заходит Савелий. Обходит всю комнату, пробует кандалы, уходит.

Ты, что ли, Савелий? Что тебе не спится? На месте я, на месте. Не надоело тебе каждый час проверять меня? Иди уже.

Как я кричала, когда увидела убитым Дмитрия! Говорят, сильно рыдала, рвала на себе волосы и одежду... А я этого ничего не помню... Помню, что хотела даже умереть... Но спасла меня мысль о ребёнке, которого я должна была родить... Ещё помню, как плакала над телом мужа, а потом забрали его от меня... И очнулась уже только тогда, когда начались схватки... Родила я мальчика. Назвала его Иваном, в честь отца Дмитрия. И теперь я всё время уделяла только сыну. А когда он взял грудь, и стало понятно, что будет жить, вынесла я его из шатра и приветствовали моего сына все войска, и казацкие, и русские, и польские и татарские, кричали здравицы, да здравствует царевич! И горда я была тем, что они приветствовали моего сына.

Но эта радость закончилась очень быстро. Стали меня одолевать всякие мысли. Ведь теперь единственным прямым наследником царского рода, остался мой сын Иван. А многие считали, что первый раз в Москве убили настоящего царя Дмитрия, а вот тот, который был после, самозванец. Я решила пресечь все домыслы. И вот, после смерти Дмитрия я, с отрядом казаков, вместе с воеводой Заруцким, поехали в Москву, к боярам. Там я заявила, пусть инокиня Марфа скажет своё слово, признаёт она моего сына, Ивана, как своего внука, или нет. И мне слова царицы будет достаточно. Если не признает его, так уеду сразу в Жечь Посполитую и не буду претендовать ни на какой царский престол. А если признает, то и вы признайте его законным царём и присягните ему так же, как присягали его деду и отцу.

Согласилась признать своего внука инокиня Марфа. Бояре пообещали созвать народ, бояр, чтобы все это видели... А в ночь, перед тем, как было назначено собрание, ворвались злые люди в Вознесенский монастырь и растерзали инокиню Марфу...

И тогда я поняла, что не смогу уехать ни в какую Польшу... Что если бабушка, отдала свою жизнь за внука Ивана, то как же я отплачу ей чёрной неблагодарностью! И не вернусь же я, жена царя и мать царевича домой, как простая шляхтынька, с поникшей головой, а буду бороться за своего сына, бороться, пока у меня есть на это силы.

Отдала я своего сына боярам, просила, воспитайте его в строгости и православии, так как он единственная надежда наша, единственный законный наследник! А мне дали другого мальчика, сиротку, похожего, чтобы сохранить в тайне, что царевич в другом месте. Меня уже научили, что жить его не оставят по любому. А я ещё этому не верила! Сколько мне ещё пришлось пройти, сразу и не вспомнить... И сражалась я вместе с казаками, и на стену городскую поднималась, чтобы ободрить их в бою, смотрите, вот я, простая женщина, не боюсь, а вы, воины... Но всё равно нас разбили, казаков порубили, а их воеводу, Заруцкого, посадили на кол.

И мальчика забрали ночью, у меня, сонной. И повесили, его как взрослого разбойника! А мне потом сказывали, маленький всё спрашивал, а куда меня ведут, куда ведёте, дяденьки... А был мороз и снег шёл и падал, на его непокрытую головку... И надели маленькому на тоненькую шею пеньковую верёвку, даже затянуть не смогли, толста та верёвка была для детской шейки... Так и провисел бедненький, все четыре часа, плакал, пока совсем не замёрз... Изверги! Никогда вас не прощу! Душу мне всю извели! Так и не знаю я, кого казнили, моего сына, или того мальчика, что со мной был... И его жалко, живая душа ведь... Привыкла уже к нему... А сына то как...ещё жальче...

Душно здесь... Не хватает мне воздуха, простора! Хочу в небо! Птицей бы в него взвилась, да только не горлицей, а чёрным вороном! Чтобы выклевать глаза у тех злодеев, что обрекли меня на муки, хочу заклевать их до смерти, да так чтобы и в смерти у них покоя не было, сколько они принесли горя!

И страшно то, что зло чинили не одни только вороги, а и прежде те, кого возвысил царь Дмитрий. Кто клятвы давал да в верности клялся! Крест святой целовал! Бояре, которых из ссылки вызволил, да прежние милости все вернул. Гермогена, из рода Романовых, сначала митрополитом положил, а потом Патриархом всея Руси... Скопина-Шуйского сделал великим мечником, воеводой... А ещё Телепнины, да остальные Романовы, кто был в почёте у его отца, Ивана Васильевича, и многие другие... Я и сына назвала в честь деда, Иваном. Всем был хорош царь Иван Васильевич, да не всю предательскую свору вымели его опричники! Много ещё осталось... Слово и дело! Вот и он не смог противостоять заговорщикам... Слаб был характером мой муж, не то что отец... Не пошёл ему впрок пример Ивана Васильевича! Да сын бы мой с этим справился, когда б вырос, всех бы вычистил, чтобы не поганили они землю нашу...

Батюшка мой, прими мою последнюю просьбу. Сына своего я отдала Яну Сапеге, обещал он воспитать его, как своего собственного, а надела я мальчику свой крест, который ты легко можешь опознать, когда он вырастет. Пройдёт много времени, даст Бог всё изменится! И чтобы знали все, что это мой сын, который по праву наследник Московского царства...

Родители мои! Хотела я оставить своего сыночка вам, да у вас точно найдут его и тогда не суждено жить ни ему, ни вам... А пока я здесь, мои враги будут думать, что он умер здесь, со мной... А он пусть живёт, и хочу чтобы знал он, что не напрасно, я, его мать, приняла все эти муки, ради него...

Нет, жив мой сын, жив, я это знаю! Каждая мать, чувствует, что с её ребёнком! Вот и я знаю, что с тобой Ванечка, всё хорошо. Ты теперь единственный наследник царского рода, который по праву может править в Московском, Казанском, Владимирском и других царствах, шапкой Мономаха закреплено то право твоего отца и твоей матери! Верю, что ты будешь править лучше, чем мы. Твой отец говорил, что есть два способа царствовать, милосердием и щедростью, или суровостью и казнями, и я избрал первый способ. Я верю, что ты будешь в отца, будешь добрым и справедливым, и будешь жить счастливо... Но с врагами надо быть безжалостным...

А как любили москвичи, царя Дмитрия! Он ходил по Москве, безо всякой охраны. Встречался со всяким людом, и разговаривал с ними... Интересовался, как работают в литейной мастерской, что делают, чем живут... Сам туда спускался... Чтобы он смог сделать ещё, если бы остался жив...

А наше счастье с твоим отцом длилось то всего десять дней, пока не начался переворот... Десять дней счастья и вся жизнь... А потом уже была ссылка, походные лагеря и сражения... И рожала я тебя не дома на перине, а в походном шатре... А вот враги наши смогли нарушить все клятвы и обещания, не один раз покушались на жизнь твоего отца, лгали и лжесвидетельствовали... Я дал богу обет, не проливать крови подданных и исполню его, сказал твой отец... А вот боярам, как оказалось, ничего не стоило пролить кровь и Дмитрия, и польских гостей и своего народа! И даже твою, моего сыночка...

Я не хотела бы, чтобы ты, так же как и они, лгал, изворачивался и убивал, только, чтобы сохранить царский венец на голове. Но если получается, что без этого никак нельзя, то лучше бы его совсем не надевать на голову!

Правильно говорят, тяжела ты шапка Мономаха! А ещё хуже, так это то, сколько бед ты приносишь тем, кто тебя носит... Можно прожить счастливо и без этого! Не стоят твои детские слёзы никаких царств! Помни, сколько мы были с твоим отцом счастливы, а у тебя впереди целая жизнь! И как её прожить, решать только тебе...

Как же я люблю тебя, Ванечка... Сколько раз я мысленно целовала твои маленькие пальчики, гладила твою детскую головку... Сколько раз прижимала тебя к себе... И всё это у меня отняли... А я теперь не могу тебе даже ничем помочь... Хоть бы так, как царица, инокиня Марфа, своему сыну, твоему отцу... И она отдала свою жизнь за твою, и я её отдам за тебя не раздумывая! Только бы ты был жив и счастлив! Надеюсь и уповаю только на Господа нашего и на друзей своих, веруя, что не предадут...

О Матерь Божья, прими мою молитву! Сколько бы лет не правили эти убийцы, хоть сто, хоть триста, чтобы не было бы им ни счастья, ни мира! И пусть весь их род постигнет то, на что они обрекли моего сына и мужа! И не будет им покоя, пока их потомки будут ходить по моей земле... Будьте вы все прокляты! Во веки веков! Амен! Именем твоим заручаюсь... Я, царица земная, обращаюсь к тебе, Царица Небесная... Божья Матерь...

Темно в комнате, в окна-бойницы даже не падает звёздный свет.

*Здроваш Марийо, ласки пелна, Пан з Тобоу благословёнаш Ты мендзы невястами, и благословёны овоц живота Твоего, Езус. Швента Марыйо, Матко Божа, мудль щен за нами гжешными тераз и в годзину шмерчи нашей. Амен.*

*Род Твоёу обронэу учекамы щен, швента Божа Родзичелько. Нашими Прозьбами рач не гардзич в потшебах наших, оле од вшеляких злых пшигуд рач нас завше выбавяч, Панно хвалебна и благословёна. О Пани наша, Орэндовичко наша, Почешичелко наша. З Сынем своим нас поеднай, Сынови своему нас плецай, Своему Сынови нас оддавай.*

Тусклый свет падает в комнату из бойницы, только в комнате никого нет. Звякают кандалы, падая на платье, в котором была Мария Юрьевна, царица Московская, в девичестве Марина Мнишек...

Заходит Савелий, видит, что нет девушки, начинает мычать, выбегает из двери.

Голос: Что, Савелий, убежала? Не устерёг? Ты теперь просто плетьми не отделаешься! И куда она могла деться?!

На окно садится тень птицы.

- Ка-р-р! К -а -а- р -р!!!

Голос: И куда она могла деться? ! Из башни? Точно её нигде нет?!

Савелий, что ты мне тычешь, она что, по твоему, превратилась в ворону? Ты в своём уме?

- Ка-р-р! К -а -а- р -р!!!

Голос: Свят, свят, свят! Точно, говорили, что она колдунья! Пойдём к воеводе вместе, мне одному не поверит...

- Ка-р-р! К -а -а- р -р!!! Ка-р-р! У-бийцы!!!