А. Поздняков

«Под стягом серпуховским»

Пьеса в 2 действиях, семи картинах

Действующие лица:

 Владимир Храбрый, князь Серпуховский

 Елена, его жена, дочь князя Ольгерда

 Княгиня Ульяна, ее мать

 Дмитрий Донской, великий князь Московский

 Василий, его сын

 Алексий, митрополит Киевский и всея Руси

 Сергий, игумен Радонежский

 Боброк Волынский, боярин и воевода

 Бренок, боярин

 Ольгерд, великий князь Литовский

 Ягайло, его сын

 1-й скоморох

 2-й скоморох

 1-я девушка

 2-я девушка

 Гонец, стражник, ратники

 Время действия пьесы охватывает период с 1371 по 1408 гг.

Д Е Й С Т В И Е П Е Р В О Е

К А Р Т И Н А П Е Р В А Я

Основная часть сцены погружена в темноту. На освещенную авансцену выбегают с разных сторон скоморохи и девушки из народа.

1 – й с к о м о р о х. Веселись честной народ,

Не прервется княжий род.

Князь Владимир степенится

И жену себе берет!

 2 – й с к о м о р о х. Веселись народ честной,

Был Владимир холостой.

А теперь ведет хозяйку

В княжий дом, досель пустой.

 1 – я д е в у ш к а. Ну а кто ж его невеста?

 Из какого она теста?

 2 – я д е в у ш к а. Из каких заморских мест

 Шлет нам Бог таких невест?

 1 – я д е в у ш к а. Из краев псковских, рязанских?

 Иль степных просторов ханских?

 2 – й с к о м о р о х. Не гадайте, эта краля

 Из совсем другого края.

 1 – й с к о м о р о х. Из земли она литовской

Прибыла на двор московский.

 2 – я д е в у ш к а. Так и что ж, она литвинка?

 1 – й с к о м о р о х. Да всего наполовинку.

Там, в Литве, же наш народ

Большей частию живет.

 2 – й с к о м о р о х. Хоть, по дури, и не всякий

Себя русским признает.

 1 – й с к о м о р о х. На венчальный уговор

Весь литовский княжий двор

Съехался к нам, зело чая

Прекратить давнишний спор

И вражду навек унять.

 2 – й с к о м о р о х. С ними и княгиня-мать,

 Как положено, по чину,

 Дочь к венцу сопровождать.

 1 – й с к о м о р о х. Чу, готовится невеста.

*(Девушкам.)* Вы что здесь? А ну на место!

Авансцена погружается в темноту, как и та сторона сцены, куда по ходу действия постепенно переместились скоморохи и девушки. Освещается часть сцены на противоположной стороне. У зеркала сидит Елена в венчальном наряде. Девушки подбегают к ней и начинают суетиться, поправляя одежду и головной убор. Выходит княгиня Ульяна.

У л ь я н а. Ну что, плёхи-лодырницы. Уж выступать час, а невеста у вас не прибрана?

1 – я д е в у ш к а. Как не прибрана, княгиня-матушка. Вся прибрана.

2 – я д е в у ш к а. Щечки только чуток подрумянить.

У л ь я н а. Ишь, чего удумали. Не на ярмарку, чай, сбираете. Под венец, в храм! И себе на носу зарубите. Пред божьи очи представая, чиста будь, как из купели крещальной. Для мужей потом мазюкаться будете, чтоб те носы свои на сторону пореже воротили. *(Девушки прыскают.)* А ну пошли прочь, свиристелки. Мне дщери моей слово в напутствие сказать надобно*. (Девушки поспешно уходят, перебираясь на затемненную сторону сцены. Пауза.)* Ну что, … невеста. Сладко? В томленьи. Иль боязно?

Е л е н а. Чуднó.

У л ь я н а. Чего ж чýдного. Доля такая. Поспела горлинка – знать, прощай кров отчий. Лети свое гнездо вить. Голубкá тебе годного сыскали.

Е л е н а. Сыскать-то сыскали, да спросить забыли. Мил он мне? Люб ли?

У л ь я н а. А к чему спрос? Мил – не люб, равно мёд для губ. По первости сладок, засим, глядь, и гадок. А люб тебе муж, иль нет – на то иной ответ. Пуд соли с ним снедáешь, тогда и прознаешь.

Е л е н а. Нескорое дело.

У л ь я н а. Зато верное. Не кручинься, дочка, твоя досада вéдома. Отрады мало, когда за тебя решают. Только поверь. Не приведи Господь, времена настанут, молодицам власть дадут самим себе мужей выбирать. Ой, наплачетесь. Таких себе понавыбираете. *(Пауза.)* Ну что, неужто князь Серпуховской так постыл? Когда успеть-то мог?

Е л е н а. То-то и оно. Когда. Я ж его раз всего один, малехонький, и видала. И то издалече.

У л ь я н а. То не горе. Ано мы его вблизи отменно разглядели.

Е л е н а. И что ж он, ладен собой, пригож?

У л ь я н а. Не о том печешься. С лица воду не пить. Пряники не печатать.

Е л е н а. Ну хоть добр он? Смирён, покладист? Нос на сторону воротить не станет?

У л ь я н а. Это что ж, мужнины добродетели? Иль ты за схимника собралась?

Е л е н а. А чем же он тогда годен? Вам чем угодил? Мы ж только и знали, что бились. Годы все последние. С Владимиром, да с братом его, Дмитрием. Москву аж целых два раза в осаду брали.

У л ь я н а. Тем и угодил. Удалью своею. Это ж он, Владимир, оба раза Москву из беды и вызволял. И нас своими набегами донимал. Отец твой, князь Ольгерд, его руку на крепкость изрядно испытал. И сам первый замирение предложил.

Е л е н а. И меня в придачу. Только мне-то что от его крепкости? Владимира вашего. И удали. Какой прок?

У л ь я н а. Дуреха! На одрé брачном они еще потребней, чем на поле бранном. Тебе ж орлов рожать, не рябчиков. К тому ж сметлив он, князь Владимир. Умом дюж. В этих … каких их нынче-то кличут … а вот: в разборках свое отстоит, не упустит. Обаче и другого в обиде не оставит. А пуще всего – слову своему господин. И всё – невзирая на годы ранние. Муж мой, твой батюшка, когда, овдовев, меня себе в жены взял, уж семерых отпрысков сладил. И дедом был. Что не помешало мне ему еще тринадцать чадушек следом принести. *(Трогает свой живот.)* И, чую, не предел. *(Поймав вопросительный взгляд Елены, поспешно.)* Ну вот, а твой Владимир с тобой почти что погодок. Чего ж тебе еще боле, девка?

Е л е н а. Да … ничего.

У л ь я н а. Ну вот, а то чуднó. *(Пауза.)* А дрожь-то, гляжу, гуляет. По чреслам-то. А, Елена Прекрасная?

Е л е н а. У кого, у меня? Какая дрожь? Никакой дрожи.

У л ь я н а. Да ладно, это ж я не в укор. Знала б ты, дочка, как я сама перед венцом робела. Ты помолись, покуда колокола в храм не призвали. Полегчает. А то так, не ровен час, к алтарю выйдешь – а руки-ноги и отымутся. Помолись. И я с тобой купно.

Часть сцены с Еленой и Ульяной погружается в темноту. Освещается авансцена со скоморохами и девушками.

1 – я д е в у ш к а *(скоморохам)*. Ну, и как вам?

О б а с к о м о р о х а. Кто?

1 – я д е в у ш к а. Невеста.

2 – й с к о м о р о х. Рода знатного, известно.

2 – я д е в у ш к а. А сама?

1 – й с к о м о р о х. Ну … что сказать-то.

 Всем взяла: красой, да статью.

2 – й с к о м о р о х. Да, молодушка-княжна

 И пригожа и нежна.

 *(Девушкам)* Молодцу серпуховскому

 Будет славная жена?

 2 – я д е в у ш к а. С молодцом серпуховским

 Вплоть до гробовой доски

 Жизнь связать любая б рада

 Без печали и тоски.

 1 – я д е в у ш к а. А вот сколь сама Елена

 нашим князем вожделенна …

2 – я д е в у ш к а *(негромко, в сторону)*. Это сможет подсказать

 Только брачная кровать.

1 – й с ек о м о р о х. Что?

2 – й с к о м о р о х. Чего?

1 – й с к о м о р о х. Не слышно.

2 – й с к о м о р о х. Ась?

1 – й с к о м о р о х. Повтори-ка, не страшась.

1 – я д е в у ш к а. Подшепнуть нам это сможет

 Лишь супружеское ложе.

 2 – й с к о м о р о х. Ну, трещотки, затрещали.

Слегка освещается часть сцены в глубине. На дифросе восседает митрополит Алекс*и*й. По одну руку от него - князь Дмитрий, по другую - воевода Боброк. Рядом – пустой княжеский трон.

2 – я д е в у ш к а *(испуганно)*. Ой, а кто там, в тронном зале?

 В облачении сидит.

1 – й с к о м о р о х. Вот те раз, аль не признали?

 Это ж наш митрополит.

2 – й с к о м о р о х. Сам Владыка Алекс*и*й

 Прост как голубь, мудр как змий.

 Князю он Серпуховскому

 С измальства благоволит.

1 – й с к о м о р о х. Под опеку взял юнца,

 Заменив собой отца.

. 1 – я д е в у ш к а. А кто справа от Владыки?

 Статен телом, светел ликом.

 1 – й с к о м о р о х. Как кто. Дмитрий, князь Московский,

 Государь наш …

 2 – й с к о м о р о х. … Это ж он

 Переняв удел отцовский,

 Укрепляет его трон.

1 – й с к о м о р о х. И с тех пор, с отцовской тризны,

 Бережет покой отчизны.

2 – я д е в у ш к а. А кто третий там стоит?

 Больно грозен уж на вид.

1 – й с к о м о р о х. То землицы нашей рóдной

 Верный меч и прочный щит.

 2 – й с к о м о р о х. Воевода и боярин

 Безудельный князь Боброк.

 Он, с Владимиром на пару

 Преподал Литве урок.

 1 – й с к о м о р о х *(девушкам)*. Ну, ступайте, трясогузки.

 Там хмельное и закуски

 Выставляют вам в потворство.

2 – й с к о м о р о х *(девушкам)*. Не мешайте руководству.

Скоморохи, подгоняя девушек, уходят вслед за ними. Часть сцены с Алексием, Дмитрием и Боброком освещается полностью.

А л е к с и й. Ну вот, князь Дмитрий, и оженили мы брата твоего, двоюродного. Еще одна веточка древа Рюрикова, даст Бог, лепестками новыми зашелестит. На упрочение державы Московской. Не забывай: удел Серпуховский – твой первый оплот на пределах южных. А владетель его – твоя правая рука.

Д м и т р и й. Мудрено запамятовать. Князь Владимир мало что ратник дюжий и стратиг, еще и договорщик, хоть куда. Да, Боброк-воевода? Ты ж ему и в этом деле пособлял.

Б о б р о к. Смышлен, чертяка. Даром, что годами млад. Сноворист. С самим Ольгердом-задирой согласием полюбовным раздоры пресек. Заместо сечи нещадной. И, глядь, свадебкой скрепили. Замирение.

Д м и т р и й. Скрепили. Да надолго ли?

Б о б р о к. На веки вечные. Как в этом … в пергаменте записали. *(Смотрит на Дмитрия, который скептично усмехается.)* Что, … веры нет? *(Смотрит на Алексия.)*

А л е к с и й. Иные крест целуют. А назавтра уж в отступ идут. От слова своего. Чего там бумажка какая-то. Сколь их стряпали. И впредь стряпать будут. Олухам в обольщение.

Д м и т р и й. Что ж, выходит, недалек час, опять с Литвой война? Лишь передышку выторговали?

А л е к с и й. Князь литовский не токмо задирист. А пуще домовит. Вон сколько землицы русской из ханских когтей вырвал, да себе прибрал. Ее же всю в послушание привесть надо. Да от ответных набегов оборонить. Так что для него ордынцы ныне ворог наипервейший. Как и для нас. А сбоку на него еще и тевтоны наседают. И что ему сызнова с нами в рознь вступать? Когда такой отпор получен? Супротив таких вот заступников? *(кивает на Боброка)*. Нет, покуда Ольгерд жив, ему на нас задираться боле не с руки.

Д м и т р и й. Ольгерд в годах уже. А вот кто ему на смену придет …

 Б о б р о к. Истинно. Из наследников его дружину целую собрать можно. Братья, сыновья, племяши. И все, глянь, на венчанье посольством прибыли.

Д м и т р и й. А где они ныне?

Б о б р о к. Да здесь уж, на соборной площади. Твоего, князь, выхода ждут.

Д м и т р и й. Ну что, пошли встречать дорогих гостюшек.

 А л е к с и й. Погоди. Ты наперед *сюда* Ольгерда зазови. Пусть он первый пред великим князем Московским чело склонит.

Б о б р о к. Дело гожее.

 Д м и т р и й. Московский престол … великим еще никто досель не величал.

 А л е к с и й. Вот ты и нареки. Иль время не подошло?

 Д м и т р и й. То повеленьем ханским до сего творилось. Ярлыком.

А л е к с и й. А что ярлык есмь?

Б о б р о к. Да та же бумажка.

А л е к с и й. Вы величье доблестью, да хваткою добыли. Поди-ка отыми. Сами только не растеряйте. *(Боброку.)* Ступай, воевода, зови князя Литовского! *(Боброк уходит.)* А ты воссядь на свое место. Великий князь Московский. *(Дмитрий садится на трон.)* Чего это ты понурился?

 Д м и т р и й. Да слова твои, Владыко, равно гнетом на плечи легли.

А л е к с и й. Величье давит?

Д м и т р и й. Давить, не давит. Однако ж оно теперь ко многому понудит.

А л е к с и й. Понудит. И шагу назад ступить не даст. А ты как хотел? Иначе державы могучей не сложить. А опричь как вне царства единого землям русским погибель верная. Растащат. Растопчут. И сгинем мы. Золой на ветру. Как половцы какие-нибудь. Иль пруссы. *(Пауза.)* А чтоб величье укрепить, да преумножить, … престолонаследья чин менять надобно.

Д м и т р и й. Как менять? Брат Владимир ныне первый по старшинству в роду нашем. Ему после меня все вотчины мои и принимать. Иль он не гож?

А л е к с и й. Он-то гож. Порядок сам худ, да ненадежен. А Владимира Господь приберет, и что? Всё опять в бок уйдет? А надо вниз. От отца к сыну. От отца к сыну. Без того раздоров в роду не избегнуть. *(Выходит Боброк.)* Ну да о том в свой черед.

Б о б р о к *(громко объявляет)*. Великий князь Литовский, Ольгерд, с сыном Ягайлой!

А л е к с и й *(Дмитрию, вполголоса)*. Вот. А он-то вперед нас о том домыслил. А мы тут гадали, кому престол литовский отойдет.

Выходит Ольгерд, за ним Ягайло.

О л ь г е р д *(Боброку, недовольно)*. Что это ты, боярин, титул мой обрезал? А? Запамятовал, кто я? Великий князь Литовский и Русский! Во владениях моих русичей кровных ныне поболе обитает, чем во всех прочих землях вместе взятых.

Б о б р о к. Русскость истая, князь, не кровью меряется.

О л ь г е р д *(удивленно)*. Да? А чем?

Д м и т р и й. Вот как найдешь ответ, так и титул прирастет. *(Встает с трона.)* Приветствую тебя, великий князь!

 О л ь г е р д *(с легким поклоном)*. И ты здрав будь, князь Дмитрий.

А л е к с и й *(выразительно)*. Великий князь.

О л ь г е р д *(после паузы)*. Пусть будет великий. С меня не убудет. *(Алексию.)* Владыко, благослови!

 А л е к с и й. А чего это ты благословения у меня просишь, нехристь?

 О л ь г е р д. Какой же я нехристь. Почитай, уж боле полувека в православном звании состою.

 А л е к с и й. А молва твердит, будто язычник.

 О л ь г е р д. Так на то она и молва. Ляхам да тевтонам слух ласкает, и ладно. Им язычник – пугало невеликое. Вот ежели кто по-греческому обряду крещен – тот для них отвратней черта.

 Д м и т р и й. А тебе что за печаль да забота. Плюнь на них. Да живи без оглядки.

 О л ь г е р д. Ты, князь, обиды не таи, зелен еще. А это политика. Этот, как его, … *(смотрит на сына.)*

 Я г а й л о *(подсказывает)*. Баланс сил. Многовекторность.

 О л ь г е р д *(с гордостью)*. Молодец, сынок. *(Остальным.)* Наследник мой.

А л е к с и й. Уж уразумели. И где ж это ты, наследник, словес таких мудреных набрался?

Я г а й л о. Ну, мы ж как-никак Европа. Не какая-нибудь там Орда. Азиатчина.

Д м и т р и й. Дело известное. Так как ты там глаголишь? Много … чего?

Я г а й л о. Векторность. Это когда один глаз на запад глядит, другой, сообразно, – на восток.

Б о б р о к. Косоглазие по-нашему. Лихо вестимое. Одною ногой в сугроб, другой – прямиком во гроб. А промежная часть – волку в пасть.

Я г а й л о. Какая … промежная? *(Смотрит на отца.)* А-а.

О л ь г е р д. Что ж, на прибаутки вы споры. А мы меж тем не к волку в пасть, а, к двум морям, считай, впритык подошли. И к вам под бочок подобрались. Помале породнимся, а там, как знать, авось, и в одну державу еще сольемся. На зависть всем. И Орде и Неметчине.

Д м и т р и й. Под нашим началом? Дело доброе, мы противиться не станем.

О л ь г е р д. Всё шуткуете. А уж мало, что Брянск да Курск, все киевские земли мои. *(Алексию.)* Владыко, я чего-то запамятовал, ты у нас какой митрополит? По чину. Киевский? Ну так давай к нам, домой, на престол.

А л е к с и й. А что ж это ты, князь, титул мой обрезал? Я митрополит не токмо Киевский, а и всея Руси. А Русь сущая ныне не тобой, а Москвой собирается.

Б о б р о к. И Киев, погоди, сызнова к нам вернется. Дай срок. Не впервой уходит.

О л ь г е р д. Ой ли?

А л е к с и й. Пресытятся, придет час. Посулами лживыми. Опостылит. Баламутов- брехунов слушать, да на шее своей возить.

О л ь г е р д. Блажен, кто верует. А мы вот, язычники, днем нынешним живем. *(Раздается колокольный звон.)* О, к венчанью зовут. Мы тебя, Владыко, заболтали. А тебе службу вести.

А л е к с и й. Не мне. Я ныне посаженный отец у жениха.

О л г е р д. Ну да. Его родной-то, слыхали, до рождения сына еще преставился?

Д м и т р и й. Чума-зараза прибрала. И не его одного в нашем доме.

Я г а й л о. Карантин надо было соблюдать. Самоизоляцию.

Б о б р о к. Вы там у себя, в Европах, больно соблюдаете. Лихоманка почище нашего народ косит.

О л ь г е р д. Да, беда. *(Алексию.)* А кто ж обряд свершать будет?

А л е к с и й. Игумен Сергий, из Радонежа. Муж достойный. Бери к себе духовником. Живо забудешь. Про многовекторность.

О л ь г е р д. Я подумаю.

А л е к с и й. Подумай. Ну что ж, гости дорогие, храм Успенский врата распахнул. Негоже нам люд честной ожиданьем томить. *(Боброку.)* Воевода, ступай, глашатай о прибытии великого князя Московского. А мы следом.

Все уходят. Сцена погружается в темноту, колокольный звон умолкает. Под хоровое песнопение: «С**лава Тебе Боже наш, слава Тебе» освещается центральная часть сцены, в глубине, где на возвышении стоят рядом, не шевелясь, Владимир и Елена, в венчальных нарядах. Внизу и чуть сбоку освещается отдельно фигура Сергия Радонежского в богослужебном облачении.**

**С е р г и й.** Имеешь ли ты, Владимир, намерение доброе и непринужденное и крепкую мысль взять себе в жену эту Елену, которую здесь пред собою видишь?

**В л а д и м и р.** Имею, честной отче.

**С е р г и й.** Не давал ли обещания иной невесте?

**В л а д и м и р.** Не давал, честной отче.

**С е р г и й.** Имеешь ли ты, Елена, намерение доброе и непринужденное и твердую мысль взять себе в мужья этого Владимира, которого здесь пред собою видишь?

**Е л е н а.** Имею, честной отче.

**С е р г и й.** Не давала ли обещания иному мужу?

**Е л е н а.** Не давала, честной отче.

**С е р г и й.** Боже святый, сочетай этого раба твоего Владимира и эту рабу твою Елену, ибо по воле твоей сочетается с мужем жена. Соедини их в единомыслии, венчай их в плоть единую, даруй им плод чрева, утешение прекрасными детьми. Аминь!

Сцена погружается в темноту. Звучит голос Сергия: «Венчается раб Божий Владимир с рабою Божией Еленой во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь. Венчается раба Божия Елена с рабом Божиим Владимиром во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, аминь» Под перезвон колоколов возобновляется песнопение: «С**лава Тебе Боже наш, слава Тебе»**. О**свещается центральная часть сцены.** Владимир и Елена, в длинных белых сорочках, сидят рядом, на краю брачной кровати, лицом к зрительному залу. Пауза. Сбоку, в глубине, высвечивается фигура княгини Ульяны.

 У л ь я н а. Ну, чего мнешься, девка? Коль молодéц не мычит, не телется, бери дело в свои руки. Как я тебя учила.

Е л е н а *(сквозь зубы)*. Да погодите вы, маменька. *(Ульяна, махнув рукой, растворяется в темноте.)*

В л а д и м и р. Ты что-то молвила, княжна? *(Поправляется.)* Княгиня.

Е л е н а. А? Да нет. Это я так, про себя.

В глубине, с другого бока высвечивается фигура Боброка.

Б о б р о к. Не робей, князь. Всё аки на поле бранном. Твердость, напор. Заслон первым натиском смял, а дале бери в обхват и … развивай прорыв. Ну, как я тебя учил.

В л а д и м и р *(с досадой)*. Да погоди ты. *(Боброк, разведя руками, растворяется в темноте.)*

Е л е н а. Что?

В л а д и м и р. А? Ничего, это я так, про себя. *(Пауза.)* Не тужи, душа-голубка. Может статься, и не по своему хотенью ты со мной соединилась, да по воле Божьей.

 Е л е н а. По воле? А может статься, супротив? Чего это ты … усмехаешься?

 В л а д и м и р. Да что я. Всевышнему-то, поди, как потешно. Такое услыхать. А я вот волю Его всем нутром своим постиг.

Е л е н а. Это как же?

В л а д и м и р. Помнишь, замирение вышло – батюшка твой в гости меня зазвал. Пока ехали, у меня аж душа вся изнылась. От смуты неясной. Но сладостной. Я гадаю, мучаюсь: что за напасть. За ворота, на двор вступили, и тут ты из девичьей своей в оконце вниз глянула. На миг малый. Очами сверкнула, и обратно. А я тут же, будто копьем пронзенный, в землю и врос. Вместе с конем. Всё: разгадалась загадка. Зачем дрались с вами, зачем мирились. Я тут зачем. И что мне за награда. Вот тебе и … супротив.

Е л е н а. Что ж тебе на то мига малого хватило?

В л а д и м и р. Руку к огню поднеси, обжога долго ль ждать?

Е л е н а. Да ты и разглядеть-то меня поди не успел. По дальности.

В л а д и м и р. Молния разит – ей дальность не помеха. И, сдается мне, она тогда не меня одного задела.

Е л е н а. А кого ж еще?

В л а д и м и р. Был бы труд смекнуть. Когда б ланиты не зарделись.

Е л е н а. У кого, у меня? *(Прижимает ладони к щекам.)* То от жара.

В л а д и м и р. Вестимо.

Е л е н а. Натопили здесь дюже.

В л а д и м и р. Печь холодная. То сердца моего жар.

Е л е н а. Не много ль его? Для меня одной. Не потянет потом другим голýбкам избыток раздаривать?

В л а д и м и р. Я до блуда не охоч. Уж коли полюбил - до могилы.

Е л е н а. Лих ты, князь, на речи медовые.

В л а д и м и р. Я с восьми годков в седле, да в походах ратных. Поневоле лихостью обрастешь. А что речи сладки - то не горе. Лишь бы не лживы.

Е л е н а. Лишь бы, да как проверить?

В л а д и м и р. Посулов давать не стану. Делом испытаешь.

Е л е н а. И долго ль ждать?

В л а д и м и р. Стрижена девка косы не заплетет. Вот тебе и первый случай. Очи сомкни.

Е л е н а. Зачем?

В л а д и м и р. Уста потом доложат.

Елена закрывает глаза. Владимир обнимает ее и целует в губы: сначала осторожно, затем всё с большей и большей страстью, заваливая ее, в конечном итоге, на кровать. Свет гаснет.

К А Р Т И Н А В Т О Р А Я

Холм в окрестностях Серпухова. На заднике панорама местности, где в отдалении видны очертания деревянного кремля и окружающих его посадских строений. На пеньках сидят две девушки, из картины первой. Выходят скоморохи.

1 – й с к о м о р о х. Эй, ты люд села Серпóхова

2 – й с к о м о р о х. Сладко ли живется, плохо ль вам?

1 – й с к о м о р о х. Глада нету, недорода ли?

2 – й с к о м о р о х. Да хватает вам народа ли?

1 – й с к о м о р о х. Чтоб землицу да распахивать.

2 – й с к о м о р о х. Да мечом в бою помахивать.

1 – й с к о м о р о х. Прочь всех ворогов отпугивать.

2 – й с к о м о р о х. Жен любить, да чад состругивать. *(Пытается обнять 2 – ю девушку, которая от него отбивается.)*

2 – я д е в у ш к а. Ох и темный ты зело,

 Да какое ж мы село?

1 – я д е в у ш к а. Не село мы боле – град.

 От въездных чугунных врат

 Князь Владимир кремль наш новый

 Окружил стеной дубовой.

2 – я д е в у ш к а. И за этою стеной

 И зимой и в летний зной

 Будем жить, да не тужить.

1 – я д е в у ш к а. Да поклоны князю бить

 За отцовскую заботу

2 – я д е в у ш к а. Да отменную работу.

1 – я д е в у ш к а. Да за то, что, Богом послан,

 Он торговле и ремеслам

 Льготу дал.

2 – я д е в у ш к а. И с этих пор

 Свой у нас монетный двор. Вот!

1 – й с к о м о р о х. Правда, что ли? Вот те на.

2 – й с к о м о р о х. И не скажешь ни … чего.

1 – й с к о м о р о х. Да, живут серпуховские.

2 – й с к о м о р о х. Они ж нынче городские.

Понастроили, гляди,

Глади сельской посреди

Храмы, лавки, мастерские.

1 – й с к о м о р о х. Да все ладные какие.

 А какие терема.

2 – й с к о м о р о х. И в амбарах закрома

 Знать, полны зерном отборным.

1 – я д е в у ш к а. Всё дано трудом упорным.

2 – й с к о м о р о х. Иль везеньем.

2 – я д е в у ш к а. Не везеньем,

 А умелым управленьем.

1 – й с к о м о р о х. То и речь, что вам зело

 С князем вашим повезло.

2 – й с к о м о р о х. Э, а ну-ка глянь, кто зоркий,

 Кто сюда, на эту горку,

 Всходит к нам не торопясь?

1 – й с к о м о р о х. Уж не ваш ли славный князь?

1 – я д е в у ш к а. Точно, он.

1 – й с к о м о р о х. А с ним монах.

2 – я д е в у ш к а. Ой, напал чегой-то страх.

 Кабы не было б нам худа.

2 – й с к о м о р о х. Ну тогда бегом отсюда!

Скоморохи, подгоняя девушек, уходят вслед за ними. С противоположной стороны выходит Сергий Радонежский, в монашеском одеянии и с посохом в руке; за ним князь Владимир.

 С е р г и й. Какой холм дивный. Здесь и дух перевести не грех. Чай, притомился? А, князюшка, свет-Владимир?

 В л а д и м и р. То не усталь, святой отче. Ход мне тихий несподручен. Не по норову. Я ж боле к седлу привычный. Да чтоб не шагом, а на рысях!

 С е р г и й. Поспешать нам некуда. Благодать, от землицы исходящую, на рысях не учуешь. Сядь, передохни чуток. *(Кивает на пенек.)*

 В л а д и м и р. Еще чего. Ты на ногах, а я что ж, пред тобой тут …

С е р г и й. И я присяду. *(Садится на пенек.)* Окрест оглядеться отсель вельми сподручно. *(Оглядывает панораму местности на заднике.)* И очам любо. Края ваши обозреть. Тут тебе и Ока-река, и Нара, сестрица ее малая.

В л а д и м и р *(сев на пенек рядом)*. Дивлюсь я, отец Сергий, откуда в тебе мóчи столько. Сколь уж тут окрýг исходили. А ты к нам допрежь еще аж из самого Радонежа пешим прибыл. В годах преклонных. Это ж без малого полтораста верст. Как сдюжил?

С е р г и й. «Сколь», да «как» на ногах не висят никак. Коли прочно ведаешь, куда путь держишь да зачем. Ты призвал меня на дело праведное, я и прибыл. *(Показывает в сторону кремля.)* Эво, как ты развернулся, князь. И городище вознес и посады. Да всё за срок малый.

В л а д и м и р. С Божьей помощью. Еще б для монастыря место гожее сыскать.

С е р г и й. С Божьей помощью и сыщем. Не впервой, чай. И во чье же имя обитель сию воздвигнуть полагаешь?

В л а д и м и р. Во имя Богородицы пресвятой. И зачатия ее.

С е р г и й. Помысел ладный. И, мнится мне, не вдруг возник.

В л а д и м и р. Три года уж минуло, отче, как повенчал ты нас с Еленой, а в бесплодьи и поныне пребываем.

С е р г и й. И ты, стало быть, Богоматери угодить вознамерился. Авось заступится. Упросит сына своего, Господа нашего, наследником тебя порадовать.

В л а д и м и р. Пустые хлопоты?

С е р г и й. Ни одно благое дело пустым быть не может. Обаче и воли Божьей никому знать не дано. Зане она на нас воздаянием нисходит. Иль испытаньем. Твой срок, знать, не вышел еще. Верь, да уповай. Достоин будешь, награда поспеет.

В л а д и м и р. Чем достоин?

 С е р г и й. Тем, как назначенье свое оправдать сумеешь.

 В л а д и м и р. И что ж у меня за назначенье?

С е р г и й. Я-то вижу, да меня не пытай. Сам дойди. Умом да сердцем. Для отца твоего, Андрея, наипервейшим делом было тебя на свет Божий произвесть. Произвел и, долг исполнивши, в мир иной с миром и отошел. Что до деда Ивана, Калитою прозванного, – тот по своей годности преуспел. За собой право застолбил дань для Орды сбирать. Заместо баскаков ханских.

 В л а д и м и р. Преуспел. Свою мошну при том туже ханской набил.

 С е р г и й. Набил. Да в дело пустил. Земельки в державу булатом сбирают, а чем скрепляют?

В л а д и м и р. Вестимо, златом.

С е р г и й. И что за то деда твоего корить? Ано всего вяще тем он славен, что степняки после того нос в земли наши не кажут.

В л а д и м и р. Да, уж, почитай, годков сорок без набегов с Юга живем.

С е р г и й. Моисей-пророк тот же срок иудеев своих по пескам синайским водил. А за-ради чего? Дабы взросли колена, рабства не знавшие. Вот и у нас поросль поднялась. Та, что бесчинств ордынских не познала. И меча их не страшится. Вот с ней вы их бить и будете.

В л а д и м и р. Так в Орде самой ныне замятня великая. Про меж собой грызутся, аки псы бездомные.

С е р г и й. Затрещало царство ханское. Ано обольщаться не след. Почин есть, да край не близок. Кровушки, да разоров новых не избегнуть.

В л а д и м и р. И когда ж наскока ждать?

С е р г и й. Когда зверь боле всего лютует? Когда чует, что силенки его на исходе. А кто к нему ближе всего, да лакомей? Твой удел. Зане, князь, недолго тебе осталось. Землицы своей благоустроительством всецело пробавляться. Иные заботы грядут.

В л а д и м и р. Сызнова в кольчугу, да в седло? Стало быть, вот оно – мое назначенье?

 С е р г и й. К óвому пришел, иное тебя само нашло. Будет срок, и третье откроешь.

В л а д и м и р. Всякий раз дивлюсь, отче, богомудрости твоей. Недаром Владыка Алексий тебя в преемники себе метит. Вот те крест. Не единожды сам от него слыхал.

С е р г и й. Так и я слыхал. И что ж с того? Он метит, да у Господа на то свой помысел. Всяк на своем месте гож.

В л а д и м и р. Чем же *ты* для митрополичьей митры не гож?

С е р г и й. Я инок. Мне, опричь как Всевышнему, угождать боле некому. А архиерейская доля многосложная. Иного бы анафеме предать, да не единожды, а ты ему заместо того благословение.

 В л а д и м и р. Ну да. Это, как тесть мой, да шурин Ягайло глаголят: «Политика. Баланс сил».

С е р г и й. Вот таких сродственничков пуще ворога верного стерегись.

В л а д и м и р. Да я уж уразумел.

С е р г и й *(встает)*. Ну тогда, Богу помолясь, да в путь.

В л а д и м и р. Куда? Дале, для обители место искать?

С е р г и й. Да уж нашли, куда краше. Как это взгорье у вас тут кличут-то?

В л а д и м и р. Так и кличут: «высокое».

С е р г и й. Знать, и монастырю, что ты на нем заложишь, имя под стать будет. Высоцкий.

В л а д и м и р. Высоцкий?

С е р г и й. Не гоже?

В л а д и м и р. Гоже.

С е р г и й. Ну вот, с Божьей помощью, сыскали. И нарекли.

К А Р Т И Н А Т Р Е Т Ь Я

Основная часть сцены погружена в темноту. На освещенной авансцене девушки и скоморохи из предыдущих картин. Вдалеке слышен тревожный колокольный звон.

1 – я д е в у ш к а. Это что ж опять такое,

 Нет ни мира, ни покоя.

 Вновь гудит набатом Русь.

 2 – я д е в у ш к а. Ой боюсь я, ой боюсь.

1 – я д е в у ш к а. Снова к нам ползут враги,

 Неуемны степняки

 Надвигается Орда.

 2 – я д е в у ш к а. Ой, несчастье, ой беда!

 Куда ноги уносить?

2 – й с к о м о р о х. Полно, девки, голосить.

 Не дадут в обиду нас.

1 – й с к о м о р о х. Повсеместно в этот час

 Люди русские встают

 Землю защитить свою

2 – я д е в у ш к а. Ой, да хватит ли нам мочи?

 Ворог наш уж грозен очень

1 – я д е в у ш к а. Сам Мамай, лихой вояка

 Удалец и забияка

2 – й с к о м о р о х. Ну а мы что ж, лыком шиты?

 Или нет у нас защиты?

1 – й с к о м о р о х. Князь Дмитрий наш, Московский

 Да Владимир Серпуховский

 Собирают рать огромну

 И ведут ее в Коломну.

2 – я д е в у ш к а. И что ж, там засядут ждать

 Да встречать ордынску рать?

2 – й с к о м о р о х. Кто ж их замысел рассудит?

 Мы тут с вами им не судьи.

1 – й с к о м о р о х. К Сергию спешат князья

 Чтобы, встав под образа,

 Получить благословенье.

2 – й с к о м о р о х. И попутно наставленье,

 Как им действовать с уменьем.

 1 – й с к о м о р о х. И что делать им нельзя.

2 – й с к о м о р о х. Слышь, идут …

1 – й с к о м о р о х. А ну-ка тихо.

 И все быстренько на выход.

Скоморохи и девушки поспешно уходят. Освещается основная часть сцены. В монастырской келье - Сергий Радонежский, за чтением Священного Писания. Выходят Дмитрий и Владимир.

Д м и т р и й. Прости нижайше, отец Сергий, что отрываем тебя от забот праведных. И молитвенных бдений.

С е р г и й. Так и вы себя от дел своих мирских оторвали, ко мне наведались. Знать, не попусту.

Д м и т р и й. Не попусту, святой отче.

С е р г и й. Вещайте.

Д м и т р и й. Вещай ты, брат Владимир.

В л а д и м и р. Из Орды ветер тучи гонит хмурые.

С е р г и й. А вас затишье убаюкало? После в*ё*дра завсегда нéпогодь.

Д м и т р и й. К ненастью мы привычные. Как бы буря не грянула великая.

С е р г и й. Иная туча грозу несет, да стороной обходит.

В л а д и м и р. Эта не обойдет. Посылали мы сторóжи конные в пределы степные. Добыли полонян.

С е р г и й. И что рекýт? Полоняне ваши.

Д м и т р и й. Злобной яростью кипит на нас Мамай. И ведет силу несметную, грозя разореньем полным.

С е р г и й. О то диво. А вы что ж мнили? Дань ему платить не желаете. Послов Мамаевых бьете. Сами со ставленников его откуп брать начали. А паче всего силушкой, да уделами прирастаете. Что ж он на то, с утехой зреть будет, да вас нахваливать?

В л а д и м и р. То не беда еще, полбеды. Рязанский князь с Мамаем в сговор вступил союзный.

С е р г и й. Токмо он один?

В л а д и м и р. Не токмо. *(Пауза.)* Еще … шурин мой, Ягайло. Сын Ольгерда покойного, нынешний князь Литовский.

С е р г и й. А вам опять в удивленье. Пора бы уж. На ус намотать, да покрепче. Все те, кого вы за братьев меньших почитаете, завсегда промеж колебаться будут. Аки блудница вавилонская.

Д м и т р и й. Промеж Востока да Запада?

С е р г и й. Промеж тех, в ком силу чуют. Чья, по их разуменью, верх взять должна, пред тем и расстелятся. Будь он хоть племени сатанинского. Покуда ты их в кулаке крепко держишь, верней служак не сыщешь. И русскими себя на каждом углу величать будут. По нужде и без оной. А чуть ослабил ухватку, на другой день про инаковость свою вспомянут. И никакими милостями их не умаслишь. Только забалуешь. Им веры прочной нет. Верь тем, кто русскость свою как дар и благодать божью чтит. Вяще мошны, вяще живота своего. И за нее в миг любой на крест готов. Иль на живодерню.

В л а д и м и р. Меж тем другие два шурина мои: Андрей, да Дмитрий Ольгердовичи, *нам* на подмогу поспешают.

Д м и т р и й. Знать, не зря еще Боброк-воевода на свадьбе твоей отца их вразумил. Русскость истая не кровью меряется.

С е р г и й. Ты гляди, у него не токмо меч, и язык востер. А сам-то он ныне где, воевода ваш?

Д м и т р и й. На Оку дружины ведет, в Коломну. На общий сбор.

С е р г и й. И что ж, князь Дмитрий, ты там, на Оке, решил Мамая дожидаться?

Д м и т р и й. Ока – река просторная, поди перемахни. Там, на бреге высоком, оборону держать сподручней. Такой наказ получил. Ото всех уделов, что полки свои под мое начало снарядили.

С е р г и й. И от Серпуховского?

Д м и т р и й. У брата моего, Владимира-князя, иное рассужденье.

С е р г и й. А ну-ка?

В л а д и м и р. Обороной единой Орду не одолеть. И защиту вдоль всей Оки не растянешь. Надобно на тот берег переправляться. И борзее борзого дале, вглубь, к Дону идти. Ворогу навстречь. Покуда он того не ждет. И с рязанцами, да с Ягайлой слиться не успел. Лоб в лоб сойдемся, а там и поглядим. Кто кого.

Д м и т р и й *(Сергию)*. А, как мыслишь, святой отче?

С е р г и й. А ты, великий князь?

Д м и т р и й. Да … похоже, дело говорит брат мой.

С е р г и й. Ну а чего ж меня вопрошаешь? Что я в ваших ратных премудростях разуметь могу. Владимир в этой науке дюже преуспел. И слову его цена великая. Обаче не с него главный спрос. Ты есмь, кого Господь Бог высшей властию в державе нашей наделил. И кому поручил заботиться о славном стаде христианском.

Д м и т р и й. Засим и пришёл к тебе, святой отче, и к ногам твоим преподаю *(опускается перед Сергием на колени)*, поелику великую веру в тебя имею, как в мужа добродетельного, Богом благословенного и даром от него располагающего. Прикажешь ли мне, вражьего прихода не дожидаючись, самому против безбожных выступить? И в поле открытом, без сомнений и робости, в сечу вступить. Будет ли мне удача в деле столь опасном и многотрудном?

С е р г и й *(после паузы)*. Восстань, господин мой, великий князь. И такое тебе будет мое слово. *(Осеняет Дмитрия крестом.)* Иди против безбожных, нисколько не устрашаясь. Смело выступай против свирепости их, и … Господь поможет тебе. Победишь врагов своих и невредимым в своё отечество с великой честию вернёшься.

Д м и т р и й. Низкий тебе поклон, святой отче. Снял ты тяжесть великую с плеч моих. Словно крылья за плечами выросли. Ну держись теперь, тьма басурманская. И не жди пощады. *(Владимиру.)* Пойдем, брат. Поспешать надобно.

С е р г и й. Ты, великий князь, допрежь в храм наш Троицкий загляни, помолись на дорогу ратную. А я пока князю Владимиру словечко молвлю.

В л а д и м и р *(после ухода Дмитрия.)* Внимаю всецело, отец Сергий.

С е р г и й. Вперекор запрету великому иноков на брань пускать, дам я тебе двух молодцев из братии нашей. Пересвета, да Ослабю. Каждый в сече десятка витязей стоит.

В л а д и м и р. Благодарствую, святой отче. А … мне напутствия никакого не будет?

С е р г и й. Будет. *(Осеняя Владимира крестом)*. Иди против безбожных, князь, и, … коли Бог поможет тебе, победишь.

В л а д и м и р. Коли … поможет?

С е р г и й. Воли Господней никому знать не дано. Не Божиим ли попущением, за грехи наши, ордынский князь собрал силу великую и идёт на землю Русскую? С поля бранного, даст Бог, вернетесь, поразмыслите.

В л а д и м и р. Меж тем, брату Дмитрию, в благословеньи, ты победу верную предрек.

С е р г и й. Всякому свое благословенье. В тебе и без того решимости выше края. К чему тебе подпорки? Тебе б еще весточку одну получить. Чтоб удаль твоя вовсю развернулась. И удержу не знала. Даст Бог, получишь.

В л а д и м и р. Какую весточку? От кого?

С е р г и й. Ступай, князь. Дмитрий ждет, будь его опорой. Без тебя ему туго придется. С вами Бог и Царица небесная. *(Осеняет Владимира крестом; после его ухода встает на колени перед иконой Георгия Победоносца.)* Святый, славный и всехвальный великомучениче Христов Георгие! Моли с нами и о нас умоляемаго от Своего благосердия Бога, да милостиво услышит нас, просящих Его благостыню, и да укрепит же данною тебе благодатию во бранех православное воинство, и силы возстающих враг наших да низложит, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да уведят, яко мы имамы Божественную помощь.

По ходу молитвы сцена постепенно погружается в темноту, а на окончание молитвы накладывается многоголосый мужской хор, сопровождающий движущиеся на заднем плане тени русского воинства.

Хор: Эй, сбирайтесь-ка, ребятушки,

 Тучи вновь над Русью-матушкой.

 Стяги реют басурманские,

 Подступают орды ханские.

 Топчут полчища Мамаевы

 Землю нашу как хозяева.

 Отстоим края родимые,

 Дорогие и любимые.

 Поднимаемся и стар и млад,

 Точим навостро лихой булат.

 Снаряжаем рать народную,

 И колонною походною

 В самые верховья Дона мы

 Поспешаем встать заслонами.

 Вот идут полки московские,

 А за ними серпухóвские,

 Ярославские, ростовские.

 Закаленные, геройские.

 Чтобы дать врагу лихой отпор

 И отбить охоту с этих пор

 Посягать на наши вотчины

 И поганить землю отчую.

Сцена освещается. Дмитрий и Владимир, в боевом одеянии, стоят на авансцене, вглядываясь вдаль, в глубину зрительного зала.

 Д м и т р и й. Ну что, брат Владимир, вот и сошлись две силушки. Всерьез с таким ворогом мы досель еще не бились.

В л а д и м и р. И славно. Самая пора. Одолеем, так все те, что пожиже, тотчас хвост подожмут. И нáдолго.

Д м и т р и й. Ну … окинем тогда оком еще раз, напоследок, поле бранное. По Божьему повеленью нами выбранное. Как там его прозванье-то?

 В л а д и м и р. Здешний люд Куликовым кличет.

Д м и т р и й. Куликово. Запомнит имя это земля Русская?

В л а д и м и р. Все в Божьей власти. Да в наших руках.

Д м и т р и й. Вот за оные и моя главная тревога. Правой рукой у нас шурин твой, Андрей Ольгердович, поставлен. Слева – ярославский князь Василий. Прочно ли стоят дружины их? Не обойдут их с боков лавы конные? В чем ордынцы издревле ловки дюже.

В л а д и м и р. Не обойдут. Гляди сам, великий князь. У Андрея сбоку лес. У Василия – по краю сплошь овраги. Так что нет у Мамая простора для наскока охватистого. И иного ходу нету, иначе как в лоб на руки наши идти.

Д м и т р и й. Выдюжат?

В л а д и м и р. Выдюжат. Должны выдюжить. *(Пауза.)* Ино не все.

Д м и т р и й. Не все? Как понять тебя, брат?

В л а д и м и р. Андрею я наказал костьми лечь, но ни шагу назад. И, можешь не сомневаться, брат, шурин мой наказ выполнит.

Д м и т р и й. А … ярославцы?

В л а д и м и р. А ярославцы … Коли усилит нажим тьма басурманская, да всю мощь свою на них бросит, … боюсь, не совладает с ними рука наша левая. В отход пойдет.

Д м и т р и й. И потому ты полк свой засадный на том краю, в чаще, укрыть решил.

В л а д и м и р. Там, слева, сподручней всего. Дубрава просторная, густая. Мы в ней так схоронились – ястреб с лету не разглядит. А сомнут поганые ярославцев, прорвутся, да вглубь пойдут, всему нашему стану обхватом грозя, тут и мы. На степной лад, их же повадкой: рассыпной лавой, в спину, врасплох.

Д м и т р и й. Да ты, погляжу, все дале, чем я продумал.

В л а д и м и р. Я, великий князь, всего лишь с тебя думу лишнюю снял. На тебе их и без того груз великий. Да и рази всё продумаешь. Как оно повернется. Чтоб сила супостатская вся на левый край перетекла, мало коли наша правая рука не дрогнет. Надобно, чтоб и в середке большой полк аки скала стоял.

Д м и т р и й. Ну, про середку это уж моя забота. *(Пауза.)* Что ж тогда, брат Владимир … Полки наизготове, сообразно порядку предписанному. Пора и нам в строй, по своим местам.

В л а д и м и р. Оно и пора, однако ж …

Д м и т р и й. Однако ж? *(Пауза.)* Чего запнулся? Молви, коли начал.

В л а д и м и р. Есть к тебе, великий князь, прошение. Единое, ото всех уделов. Бояр, воевод. Всего люда ратного.

Д м и т р и й. Что за прошение?

В л а д и м и р. Молим мы тебя все нижайше … передать доспех свой и все облачение ратнику достойному, что заместо тебя под знамя твое великокняжье встанет. А ты меж тем, в его латах, в запасном полку всем воинством нашим верховодить будешь.

Д м и т р и й. Ты глянь, как вы поладили. Меня ажно не спросив.

В л а д и м и р. Ты – голова всему делу нашему. Голову не гоже в бою терять. А охота за ней будет лютая. Мамаев-то шатер, глянь, вон в какой дали, на холме, за кучей кордонов. И, помяни мое слово, он и носа из него не высунет, покуда не почует, что верх над нами вчистую взял.

Д м и т р и й. Ты что ж это, с Мамаем меня равняешь?

В л а д и м и р. Да не равняю я тебя ни с кем, брат. Я ж токмо ради …

Д м и т р и й *(вглядываясь в сторону)*. Погодь. Кто это там во весь опор к нам мчится? Никак, Бренок- боярин.

В л а д и м и р. Он самый. Коня чуть не загнал. Уж не лихое что возвестить? Спешился, сюда поспешает.

Выходит торопливым шагом Бренок и, приблизившись к князьям, опускается с поклоном на одно колено.

Д м и т р и й. Восстань, Михайло. С чем прибыл?

Б р е н о к *(встав)*. Лазутчики вернулись, великий князь. Олег, князь рязанский, все дружины свои по домам распустил.

Д м и т р и й *(Владимиру)*. А, каково?

В л а д и м и р. Немудрено. Мы ж по вотчине его всей ратью пропылили. Очей у него вдосталь было. Силушку нашу узреть. Да посчитать. *(Бренку.)* А что Ягайло?

Б р е н о к. Тот пошел, было, к Мамаю на соединенье, да не дюже ретиво. Ано уж другой день, как и вовсе на месте топчется.

В л а д и м и р. Опаслив шурин мой, князь литовский. Выжидателен. Не пожелал дурней рязанского оказаться.

Д м и т р и й. Мамай-то сам о том ведает? Что подмоги ему не будет.

В л а д и м и р. Мы о том ведаем, и того довольно. Чтоб в тылу у себя беды не ждать. *(Бреноку.)* Все донесенья?

Б р е н о к. Есть еще одно. Особое. Для тебя, князь Владимир.

В л а д и м и р. Вещай.

Б р е н о к. Гонец из Серпóхова прибыл.

В л а д и м и р. И …? Ну не томи, окаянный!

Б р е н о к. Княгиня Елена … благополучно от бремени разрешилась.

В л а д и м и р. Кто? *(Трясет Бренка.)* Кто?

Б р е н о к. Радуйся, князь. Сын у тебя, наследник.

В л а д и м и р. Ну, боярин, то весть – всем вестям весть. *(Поцеловав Бренка, крестится.)* Благодарю Тя, Господи Боже наш, и Тебя, Пречистая Богородице Дево, за предстательство. *(Выхватывает меч из ножен.)* Эх, и попляшет у меня ныне свора басурманская! Как никто еще досель не плясал.

Д м и т р и й. Ну, коль и была у меня допрежь тревога, опосля слов таких уж никакой опаски, что верх возьмем.

В л а д и м и р. Еще как возьмем. Только б ты, великий князь, … прошенье наше уважил.

Д м и т р и й. Прошенье?

В л а д и м и р. Так всем нам покойней будет. Много покойней.

Д м и т р и й *(после паузы)*. Что ж, будь по вашему. *(Бреноку.)* Михайло!

Б р е н о к. Слушаю, великий князь.

Д м и т р и й. Снимай шелом свой и весь доспех.

Б р е н о к *(недоуменно)*. А …?

Д м и т р и й. Мои наденешь. И под стяг мой встанешь.

В л а д и м и р *(Бреноку).* Нукеров ордынских дразнить. Да к себе приманивать.

Б р е н о к. А! Так то милое дело. Пущай подскакивают, потолкуем по-свойски. А ты, великий князь, стал быть, в моей кольчужке, да в укромное местечко, как и должно. Чтоб не достали когти поганые.

Д м и т р и й. В дюже укромное. В большой полк, в первые ряды.

Б р е н о к. Как … в первые? *(Смотрит на Владимира.)*

В л а д и м и р. Как, в первые? Зачем?

Д м и т р и й. Затем, чтоб они во сто крат злее биться стали. В землю вросли. Ведая, что князь их с ними, рядом, в строю едином.

Б р е н о к. Но княже великий! Это ж, почитай, на погибель верную.

В л а д и м и р. Не дело ты затеял, брат.

Д м и т р и й. Мое дело, чтоб хребтина войска нашего аки скала стояла. По твоему же наказу. А твой удел – почин наш со славою довершить. Всё, пошли вниз, с холма. Не у супостата ж на виду разоблачаться. Пошли, пошли.

Свет гаснет. Слышен звук боевых труб и постепенно нарастающий гул сечи. Сцена снова освещается. Идет рубка между русскими и ордынскими воинами. Последние наседают; первые, отбиваясь, медленно отступают. Их отход прикрывает князь Дмитрий, в доспехах Бренока. Получив несколько ударов, Дмитрий падает. Ордынцы выдавливают оставшихся русских ратников со сцены. Свет снова гаснет. Слышен отдаленный гул сечи. На осветившейся сцене Владимир и Боброк. Боброк сидит на пеньке, Владимир возбужденно прохаживается рядом. Чуть поодаль – 1-й ратник с копьем.

 Б о б р о к. Что ты, князь, будто босый по угольям. Туда-сюда, туда-сюда. Давай-ка, присядь рядком, на землицу. Она тебя чуток охолонит, прыть лишнюю в себя вберет.

 В л а д и м и р. Во мне лишней нету, вся впрок пойдет. Мочи уж нет. Ждать да маяться. Руки чешутся. Пригладить поганых, да супротив шерстки.

Б о б р о к. Пригладим в свой час.

В л а д и м и р. Кабы не пропустить тот час. Соглядатай твой меж ветвей засел, да будто сам в древо обратился. Ни голоса от него, ни знака.

Б о б р о к. Нет знака – знать, пора не подошла.

В л а д и м и р. Ой ли. То он так рассудил. А что там доподлинно на поле бранном деется - только гадай.

Б о б р о к. Так враз дознаемся. *(1-му ратнику.)* Никишка! Подь сюды. *(Ратник спешно подходит.)* По деревьям давно последний раз лазал, сноровку не забыл?

1 – й р а т н и к. Обижаешь, боярин. Белкой взберусь.

Б о б р о к. Коли так, бросай свою оглоблю и вон на тот дуб *(показывает за кулисы)*, да повыше, подменишь Бориску. Его сюда, а сам гляди в оба. За сечей и подвижками всеми. Коль татар прямиком отсель в бок узреешь, свистнешь три раза. А спину их завидишь, кубарем вниз и сюда. Уразумел?

1 – й р а т н и к. Чего ж не уразуметь, проще репы пареной.

Б о б р о к. Вперед.

1 – й ратник, положив копье, убегает.

 Б о б р о к. Вижу, дума чело туманит. Чем гнетешься, князь?

В л а д и м и р. А коль не выйдет задумка наша? Андрей справа дрогнет, аль большой полк тараном разорвут.

Б о б р о к. На все воля Господня. Ждем, да уповаем. Так иль *и*наче, в сечу войдем – для ордынцев гостинцем будем.

В л а д и м и р. Еще за брата Дмитрия у меня сердце ноет. В самое пекло сам себя отрядил.

Б о б р о к. Так ты б отговорил. *(Владимир усмехается.)* Ну да, тебя ж еще упрямей. *(Вбегает 2 – й ратник.)* Ну что, Борис, на суку повис. Слетел вниз: доноси, не мнись. Как там басурманы? Наседают?

2 – й р а т н и к. Наседают. Впились, аки стая волков голодных. Наши им по зубам, а тем хоть бы хны. Отскочут, встряхнутся, и по новой.

В л а д и м и р. Большой полк как?

2 – й р а т н и к. Потерзали «большой». Уж до княжьего стана добрались. И … стяга не видать боле. Не удержали, знать. Упал, затоптали.

В л а д и м и р. А передовой отряд?

2 – й р а т н и к. Да передовой уж когда порублен.

В л а д и м и р. Ну всё, пора. По коням.

Б о б р о к. Погоди, князь. *(Ратнику.)* Так что «большой»? Разорван, смят, бежит?

2 – й р а т н и к. Да не, стоит еще. Прогнулся в середке, но стоит.

Б о б р о к *(Владимиру)*. Вот видишь.

В л а д и м и р *(ратнику)*. А правый полк?

2 – й р а т н и к. Далече дюже, не видать. Сумятня-то идет, да, похоже, всё на месте.

Б о б р о к. А ярославцы? Те, что к нам ближе.

2 – й р а т н и к. С теми хужее. Хоть и держатся еще, ано помалу отходят. Видать, на последнем издыханьи.

Раздается троекратный свист.

 Б о б р о к. Уже не держатся. Прорвались татары. Сейчас пойдут по тылам. *(Владимиру.)* Теперь пора.

В л а д и м и р *(громко, за сцену)*. Трубач! Общий сбор! Всем по коням, к бою!

Звучит сигнал трубы. Владимир, Боброк и 2-й ратник поспешно уходят. С противоположной стороны выбегает 1-й ратник и, подхватив свое копье, бежит вслед за ушедшими. Свет гаснет. Вновь слышен постепенно нарастающий гул сечи. Сцена снова освещается. Идет рубка между русскими и ордынскими воинами, но уже русские, наступая, вытесняют противника со сцены. Свет гаснет, гул сечи постепенно затихает. Сцена снова освещается, на ней лежат тела павших воинов. Выходят Владимир, Боброк и двое ратников, внимательно оглядывая тела убитых.

В л а д и м и р. Чутче вглядывайтесь. Здесь он где-то быть должон, в этом месте. Вон того молодца переверните.

1 – й р а т н и к. Да не, у энтого больно скудный доспех, не княжий.

Б о б р о к. Ты языком не чеши, а делай, что велено. *(Ратники переворачивают воина.)* А ну-ка! *(Подходит.)* Батюшки святы, он. Ей-Богу, он!

В л а д и м и р *(бросается к лежащему)*. Дмитрий! Да он живой еще, дышит.

Б о б р о к. Да неужто, быть не может. *(Дмитрий стонет.)* И вправду, глас подал.

В л а д и м и р. Дмитрий, брат мой, Дмитрий! Очнись, глянь вокруг. Наша взяла.

Д м и т р и й *(приходит в себя)*. А? Кто тут? Ты, брат Владимир. Боброк-воевода. Где я, что? Мамай где?

В л а д и м и р. Мамая уж и ветер не догонит. Разбито войско его. В пух и прах.

Д м и т р и й. Знать, удалась задумка?

В л а д и м и р. С Божьей помощью. Коннице прорвавшейся в спину ударили. Аки коршун с поднебесья. И гнали потом сколь мочи было, порубив множество великое.

Б о б р о к. Обозы все с добром взяли. Полонян тьму.

Д м и т р и й. Любо. Благодарю Тя, Господи, Боже наш. *(Крестится.)* И тебя, отец Сергий, за благословенье. Аки предрек, так и вышло. Поднимите меня, други. *(После того, как Владимир с Боброком поднимают его, оглядывается.)* Очам больно. Люду православного сколь полегло. Но не зазря ж?

В л а д и м и р. Не зазря. Орде урок крепкий дан. Запомнят, и нáдолго.

Д м и т р и й. Так пошто ж лики хмурые? Уста безмолвны. А ну богатыри, дайте глас ваш. Да погромче. Беспримерное дело свершили. Слава вам, люди русские, слава! Ура!

Раздаются победные крики, сливающиеся в единый хор. Дмитрий, Владимир и Боброк соединяются в радостном объятии.

Д Е Й С Т В И Е В Т О Р О Е

К А Р Т И Н А Ч Е Т В Е Р Т А Я

В монастырской келье – княгиня Ульяна в монашеском одеянии. Выходят Елена и Владимир.

Е л е н а *(бросается к матери)*. Матушка! Матушка родимая! Вот и свиделись.

У л ь я н а *(обнимает ее)*. Ну здравствуй, доченька. Елена ты моя, прекрасная. Свиделись, свиделись. И двух годков не минуло, а будто полжизни утекло.

В л а д и м и р. Низкий поклон тебе, княгиня. Рад безмерно зреть тебя в полном здравии.

У л ь я н а. Какая ж, князь, я тебе ныне княгиня. Инокиня.

В л а д и м и р. Ты для меня в любом обличьи и званьи сердцу любезна.

У л ь я н а. Знаю, зятек. А уж как ты мне люб. В иное время, был грех, кручинилась, что сама на дочкином месте не оказалась. Да уж шибко стара для тебя была. И мужняя жена. А то б отбила. Ей-Богу, отбила б.

Е л е н а. Ой матушка, да что вы такое говорите.

У л ь я н а. Говорю, что есть, что было. От Бога всё едино не утаишь. А ныне мне и пред людьми таиться нужды нет. А ты-то сама, фуфыря, ну-ка вспомянь.

Е л е н а. Чего … вспомянуть?

У л ь я н а. Того. Сама за него поначалу идти не шибко-то и хотела.

Е л е н а. Я? Не хотела? Я?!

У л ь я н а. Ну а кто. Что очами затрепетала? Равно мотылек крыльями. Помнится, чуть ли не арканом тянуть пришлось.

Е л е н а. Ну и придумаете же тоже. Арканом! Да я чуть ли не каждый день Господу нашему свечки ставлю. С благодарением. Что послал мне мужа такого.

У л ь я н а. Да? Ну тогда, Господи, меня прости, за речи да за думы грешные. И вы что услыхали, забудьте. *(Поманив Елену к себе, тихо)*. Ты Бога благодари, ано мужу о том поменьше докладывай. Чтоб не загордился боле положенного. *(Владимиру.)* А ты ухо не востри. Вашему племени наши бабьи премудрости знать не след. И без того над нами властью сверх меры всякой располагаете. Что … усмехаешься?

В л а д и м и р. Располагаем. Равно пахарь над землицей. Он ее как хочет плугом режет, боронит. Знамо дело – хозяин. А она: возжелает – родит хлебушек. А нет – так гладом заморит. Хозяина. И у кого над кем власть?

 У л ь я н а. Это ты к тому, сколь твоя землица тебя неурожаем томила? Почитай, десять лет в бездетности прожили. Но всё ж дал Бог, смилостивился. Над пахарем. Как внуки-то хоть? Живы-здоровы?

 Е л е н а. Слава Всевышнему. И живы, и здоровы. Растут аки на дрожжах. Тебе, матушка, поклон передавали.

 У л ь я н а. Знать, от набега Тохтамышева все убереглись.

Е л е н а. Я тогда с детишками в Торжке укрылась. Ордынцы туда не добрались.

У л ь я н а. Туда не добрались. А Москву всю пожгли, нехристи. И народу побили не счесть.

Е л е н а. Князь Владимир мой им тоже ответил почтенно. Под Волоком Ламским отряд немалый вчистую расколошматил. Да так лихо, что Тохтамыш вскорости орду свою всю обратно в степь и увел.

У л ь я н а. А чего ж вы их вообще в уделы-то свои допустили? Да разгуляться дали. На Дону вон как по зубам дали. Треск аж за тридевять земель стоял. А? Что молчишь, князь?

В л а д и м и р. Разомлели.

У л ь я н а. Это с чего ж?

В л а д и м и р. В силушку свою уверовали. Ан вышло, что рано. Ну и … разрознились к тому ж. Как допрежь не раз бывало.

У л ь я н а. А Москву пошто сдали? Неужто ж оборонить некому было?

Е л е н а. Обманом взяли, матушка. На посул лживый купились. Горожане московские. Де мол не тронут их, лишь бы ворота открыли, да дары вынесли. А оно вон как повернулось.

У л ь я н а. Так тоже ж не впервой. Объегоривают вас. Когда только наука впрок пойдет. А Дмитрий ваш что ж? Князь великий, московский. Он где в то время обретался?

В л а д и м и р. В Костроме. Рать для отпора собирал.

 У л ь я н а. Да, не дуб вы еще могучий. Дубок зеленый. Расти вам, да крепчать. Сил набираться. Ума. *(Пауза.)* А что это ты, дочка … будто сама не своя. Оглядываешься всё втихомолку.

Е л е н а. Да … как-то непривычно, матушка. Это ныне все твои палаты?

У л ь я н а. А куда мне больше. Какие хоромы не строй, все одно в ямке тесной упокоишься.

Е л е н а. Я как услыхала, что ты постриг приняла, поначалу аж не поверила.

У л ь я н а. А чего ж. Я в миру этом, вашем, всё, что мне назначено было, исполнила. Пора и о душе думать. Монастырь этот возвела. С Божьей помощью. Мужа с честью похоронила. Шестнадцать чадушек на свет Божий выпустила. Иных уж и нет – меня на небесах дожидаются. *(Пауза.)* Да, доля тяжкая – детей своих пережить. Но не дай Бог зреть, как кровь и плоть твоя с враждой друг на дружку идут. Здесь хоть очи мои от того закрыты будут. *(Пауза.)* Одного, однако ж, так и не исполнила. В чем и каюсь. Всю жизнь свою об одном я вожделела. Как детушкам своим найти пару славную, так и Русь с Литвой повенчать навеки. Меня когда из Твери моей, родной, увезли, да замуж выдали, равно росток от корня оторвали. Думала, помру от тоски, вдали от родины. Ан нет, полюбилась мне и земля здешняя. Народ тут даром что литвинами зовется, а все одно, по душе, боле русский. Как бы там магнаты их да знать вельможная перед Европами не гнулись да в рот не глядели. Вместе нам соединиться, такую б державу состроили. Вас вот повенчать успела. А ведь муж мой, князь Ольгерд, до конца в сомненьях был, но я настояла. Думала, немного осталось. Еще вот и сына своего, Ягайлу, князя нынешнего, за Софью, дочку Дмитрия вашего, сосватаю, и решено дело. А дале и земельки сольются. *(Вздыхает.)* Ан нет, видно, не бывать тому.

В л а д и м и р. Ну это как сказать. У нас уж и сговор был. Ягайло к нам по весне в Москву сам явился и слово дал. Софью за себя взять и Литву всю языческую к вере православной привесть.

У л ь я н а. Слово дал. А от вас прибыв, вскорости к тевтонам подался. И им много чего насулил. Иного всякого.

В л а д и м и р. Да ты шутишь ли, матушка? Он нам и крест целовал. Мне и Дмитрию.

У л ь я н а *(усмехается)*. Целовал. Что тому крест, кто с чертями дружбу водит.

В л а д и м и р. А чего ж такого иного он тевтонам насулил? И за ради чего … извороты все эти?

У л ь я н а. А ты вот сам у него и поспрошай.

В л а д и м и р. Беспременно. Нынче же, прямо от тебя, и в путь.

У л ь я н а. Не спеши, князь. Я … Ягайлу к себе тоже зазвала. Он, правда, не ведает пока, что у меня еще гости. Уж здесь-то, в святом месте, под образами, не отвертится. Все выложит, как на духу. А что утаит – само наружу вылезет. *(Выходит Ягайло.)* А вот и он. Легок на помине.

Я г а й л о. Да, чуяло сердечко, не просто так приглашеньице. С подвохом. Ясновельможно целую стопки, маменька.

У л ь я н а. Да ты уж будто не мать родную привечаешь, а вертихвостку польскую.

Я г а й л о. Надобно привыкать. К этикету эуропэйскому. *(Елене.)* Сестрица. *(Владимиру.)* Братец Владимир. А я гляжу, чей это тут разъезд конный подле монастыря привалом встал. Никак ты, маменька, совет семейный собрать удумала. Случилось что?

У л ь я н а. Ну об том ты уж сам и поведай. Чтоб мне чего не переврать. Князю Серпуховскому про то дюже занятно послушать будет. *(Елене.)* А мы, дочка, оставим их. Пойдем, поглядим хозяйство наше. Отойдя от дел суетных, к земным трудам приобщилась мать твоя, на равных со всей общиной сестринской. Ну, пошли, пошли. *(Уходит вместе с Еленой.)*

 Я г а й л о *(после паузы)*. Ну что, Владимир-князь, как живете-здравствуете? Ты, брат твой, Дмитрий.

 В л а д и м и р. В надежде живем, да в ожидании. Когда ты, брат, вновь к нам прибудешь. Слово свое исполнить.

 Я г а й л о. Какое слово?

 В л а д и м и р. Уж подзабыл? Бойко.

 Я г а й л о. Да мало ли я кому слов каких давал. Всё ль упомнишь.

 В л а д и м и р. А что немцам сулил, ордену тевтонскому, тоже запамятовал?

 Я г а й л о. Ордену? *(Оглядывается в сторону кулис.)* А-а, все ясно, разведка работает. Ну, … что немцам. С ними, прохвостами, одним посулом не обошлось. Пришлось его еще и на бумаге скрепить. Договорцем.

 В л а д и м и р. И что ж за посул?

 Я г а й л о. Обещался я им веру римскую на землях своих укоренить. А они взамен – в покое нас оставить.

В л а д и м и р. Ты ж нам допрежь обещался нашу веру, истинную, в Литву принесть. Крест, помнится, целовал.

Я г а й л о. Так я и им целовал. Не серчай, брат. Нам, язычникам, что крест лобзать, что девку гулящую. У нас свои боги, для них чужака облапошить не грех. Напротив – благое дело. Доблесть даже. *(Пауза.)* Что такое?

В л а д и м и р. Да … не знаю даже, как тебя после такого братом-то величать.

Я г а й л о. Зови просто шурином. С меня не убудет.

В л а д и м и р. Как знать. Ты, видать, всех разом облапошить чаешь. Так на то еще ни один бог никого из смертных не сподобил.

Я г а й л о. Черт сподобит. Знать, мне первому и быть.

В л а д и м и р. И с чего начнешь?

Я г а й л о. Женюсь, пожалуй.

В л а д и м и р. На Софье?

Я г а й л о *(усмехается)*. На Софье. А вы сами-то ее теперь за меня отдадите? Дочка Дмитриева, слов нет, невеста сладкая. Но все ж не та партия. Есть, как выяснилось, и подородней.

В л а д и м и р. И кто ж?

Я г а й л о. Ядвига. Дочка короля венгерского, усопшего. Ее невдавне поляки на свой престол возвели.

В л а д и м и р. Дело известное. Ано еще мы слыхали, будто у Ядвиги жених имеется. Герцог австрийский.

Я г а й л о. Имелся. Так верней будет.

В л а д и м и р. И будто души она в нем не чает.

Я г а й л о. Ты гляди, какие мы осведомленные. Да что там: чает она, не чает, малолетка. И кто ее спрашивать-то особо будет. Что ж ты, не в курсе, кто у них в таких делах все решает.

В л а д и м и р. Шляхта, да магнаты?

Я г а й л о *(оглянувшись, выразительно)*. Глубинное государство!

В л а д и м и р. А с чего ты взял, что решенье в твою пользу будет?

Я г а й л о. А я им сделаю предложение, от которого они не смогут отказаться.

В л а д и м и р. Смекнуть не трудно. Такое ж, что и тевтонам?

Я г а й л о. Ну ты ж у нас не токмо храбрый, как тебя повсюду кличут. Еще и умишком дюж.

В л а д и м и р. Да уж куда моему умишку с твоим тягаться. Стало быть, римская вера тебе все ж таки милей стала.

Я г а й л о *(морщится)*. Ну причем тут … милей, не милей. Какая разница. Что в Рим идти на поклон, что к грекам. Что справа налево крест на себе рисовать, что наоборот.

В л а д и м и р. Да есть разница. И немалая.

Я г а й л о. Да ладно.

В л а д и м и р. Могу растолковать.

Я г а й л о. Зачем? Вера – что седло. Бери ту, что мягче, да зад не натрет. В язычестве долго уж не протянешь, это да. А Польшу прихвачу, и вот тебе уж и держава могучая. На двух морях.

В л а д и м и р. Это еще неизвестно, кто из вас кого прихватит.

Я г а й л о. А тот, кто властвовать будет. Ядвига, мало что в годах ранних. Еще и с головкой, говорят, не особо дружит. Благочестие заедает. Вот и ладно. Будет молиться, да в куклы играть. А остальным король займется.

В л а д и м и р. Королем тебя ляхи, может статься, и признают, да вот своим никогда. Сколько б тебя ксендзы их в купель свою, крещальную, не окунали.

Я г а й л о. И что? Главное, чтоб повиновались. А там … поглядим. Признают, иль как.

В л а д и м и р. А что ж ты с нами-то державу единую строить не возжелал? В сторону вильнул. Она у нас, может статься, не на двух, а на всех семи морях обоснуется.

Я г а й л о. Мечтать не вредно. Только вы сперва с Ордой до конца разберитесь. А то бьете их, а они вам через два года ответочку. Да такую, что Дмитрий ваш тут же обратно к Тохтамышу на поклон и побежал. За ярлычком на великое княженье. И сынка своего в заложниках оставил. А ты мне тут сейчас про семь морей!

В л а д и м и р. И Москва не сразу строилась. Мы в долгую играем, вашим, эуропэйским языком говоря.

Я г а й л о. Ну да, ну да. Вы народ упористый, терпеливый. А мне вот ждать не с руки. *(Выходит Ульяна.)* Мне нынче подавай. Всё и сразу. Да, маменька?

 У л ь я н а. Ты еще с детства малого норов свой не таил.

Я г а й л о. Ну так потому всех братцев своих, да дядек обскакал. И на трон отцовский сел. Минуя право наследное.

У л ь я н а. Я так разумею, к согласью не пришли. Всяк при своем остался.

В л а д и м и р. Знать, Всевышнему так угодно. Согласье, что на расчете едином да выгоде заквашено, в добрый хлеб не спечешь.

У л ь я н а. Ну … коли так, не отпущу вас отсель. Покуда клятву при мне друг дружке не дадите. Что не пойдет брат на брата. *(Смотрит на Ягайло.)* Ну!

 Я г а й л о *(морщится)*. Маменька. Брат на брата испокон веку идет. С этих, как там, в писаниях ваших, … с Каина и Авеля. И впредь идти будет. Детерминизм!

У л ь я н а. Чего?

Я г а й л о. Закон природы. Но … из любви к сестренке, и памятуя о крепости руки супруга ее ненаглядного, … от конфронтаций воздержусь. С другими соседями забот хватит. Подписывать ничего, естественно, не стану. Во избежание компромата. Но слово даю. Честное королевское слово. *(Протягивает Владимиру руку, которая повисает в воздухе.)*

 У л ь я н а. Владимир! *(Владимир пожимает руку Ягайло.)* Ну слава Богу.

 Я г а й л о. Да пусти ж ты, медведь. *(С трудом выдергивает свою руку.)* О чем и говорил.

 В л а д и м и р. Запомни только, король. Земли русские, посконные, что ныне под вами, все одно не удержишь. Возвернутся. В дом родной. Не завтра, так через десять лет, через сто. Одураченные, как липка вами ободранные, оболганные, сладостей ваших горьких вкусившие. Возвернутся.

 Я г а й л о. Через сто хоть всё забирай, противиться не стану. Но не ране.

У л ь я н а. Ступайте уж. Чтоб глаза мои больше на вас не глядели.

Владимир и Ягайло, поклонившись, уходят. Ульяна, опустившись на колени, молится перед образами.

К А Р Т И Н А П Я Т А Я

Палаты Великого князя Московского. Трон на приступке, стол. Дмитрий, в заметно болезненном состоянии, и его сын Василий стоят у стола и рассматривают карту русских земель.

 Д м и т р и й. Вот, сынок, окинь оком, какая тебе держава достанется. А ты сыну своему должон вдвое боле передать. Особливо, в наипервейший черед, к сим двум уделам приглядись. *(Показывает на карте.)* Их приберешь – много крепче дом твой стоять будет.

 В а с и л и й. Как же, батюшка, это ж чьи-то владения. Чужие.

 Д м и т р и й. Так владения завсегда чьи-то. Ничейных не бывает. Ныне они чужие, а назавтра, даст Бог, к тебе отойдут. А не отойдут – себя вини. И жди тогда: вскорости от тебя самого кусок за куском отрывать почнут. *(Пауза.)* Чего чело понурил?

В а с и л и й. Управлюсь ли я с делом столь многотрудным? Не оплошаю?

Д м и т р и й. А нету у тебя пути иного, князь Василий Дмитриевич. Стезя сия для нас с тобой самим Всевышним предписана. Тебе бы лишь пособником стоящим обзавестись. Чтоб и рука тверда была. И на подсказ дельный скуд не оказался.

Выходит стражник.

 С т р а ж н и к *(с поклоном)*. Государь! Князь Серпуховский, Владимир, по твоему повеленью прибыл.

 Д м и т р и й. Зови. *(Стражник с поклоном уходит.)* Вот и он. Дядька твой. Правой рукой мне верно во всех начинаньях и тяготах служил. Тебе б такого рядом – почитай, половину забот с плеч долой.

Выходит Владимир.

 В л а д и м и р *(со сдержанным поклоном)*. Приветствую тебя, государь.

 Д м и т р и й. И ты здрав будь, князь Владимир. Пошто ликом смýрен?

 В л а д и м и р. А ты пошто бояр моих, серпуховских, в темницу бросил?

 Д м и т р и й. А чтоб ты пред очи мои незамедля явился.

 В л а д и м и р. А без того никак было?

 Д м и т р и й. Так вернее.

 В л а д и м и р. Кабы просто покликать?

 Д м и т р и й. Кликали, да ты не шибко поспешал.

 В л а д и м и р. Ну вот он и я, давай и меня в острог.

 Д м и т р и й. Остынь, брат. Бояр твоих для охлады в кутузку поместили. Уж больно расшалились на дворе московском. *(Изможденно опускается на ступеньку возле трона.)* И ты остынь, прошу.

 В л а д и м и р. Что это с тобой? Нешто хворь напала?

 Д м и т р и й. Ран былых наследье постылое.

 В л а д и м и р. Дюже томят?

 Д м и т р и й. Пока держусь, а там уж как Бог даст. Что ж с сыном моим, не поздравкуешься? Аль не признал?

 В л а д и м и р. Васютка? А я гляжу, ты это ль, не ты. Эво как вымахал. И каким дивом здесь? Неужто Тохтамыш отпустил?

 В а с и л и й. Сам деру дал.

 В л а д и м и р. Да ну.

 В а с и л и й. Силы небесные подсобили. Да люди добрые.

 В л а д и м и р. И не догнали басурманы?

 В а с и л и й. Они ж в наши края за мной погоню пустили. А я – в иную сторону, к Господарю молдавскому. Чаял, не выдаст – никак тоже ж ведь православный. И вправду, не выдал. Оттуда уж, через Литву, и сюда, домой.

 В л а д и м и р. Ну ты хват. Не по годам. Ты сколь в Орде-то отсидел?

 В а с и л и й. Почитай, полных шесть годочков.

 В л а д и м и р. А самому ныне сколь?

 В а с и л и й. Семнадцатый пошел.

 В л а д и м и р. Ты гляди. А по виду уж полный витязь. Молодец, племянник.

 Д м и т р и й. Молодец, молодец. Ино … не племянник он тебе отныне. И не Васютка. А ты ему не дядя.

 В л а д и м и р. А кто ж?

 Д м и т р и й. Брат. Молодший.

 В л а д и м и р *(после паузы)*. Вот оно, стал быть, как.

 Д м и т р и й. Имеешь что против молвить?

 В л а д и м и р. Имею.

 Д м и т р и й *(сыну)*. Княжич … *(поправляется)* … Князь Василий. Оставь нас, будь любезен. *(После ухода Василия.)* Ну … молви, что хотел, князь Владимир.

 В л а д и м и р. Допрежь ты меня *братом* звал повсеместно.

 Д м и т р и й. А ныне тебя им иной величать станет. Я по завещанью ему бразды все державные отдаю. И бармы великокняжьи.

 В л а д и м и р. Справно ты рассудил.

 Д м и т р и й. То не я, жизнь рассудила. Мне когда еще митрополит наш, усопший, Алексий, мир праху его, завещал. Престолонаследья чин менять надобно. Чтоб не в бок, а от отца к сыну. От отца к сыну.

 В л а д и м и р. А я, стал быть, не гож.

 Д м и т р и й. Ты-то гож. Порядок сам худ, да ненадежен. Да нешто ж ты сам не разумеешь. Шаток терем без столпа хребтинного, прочного. Да бессменного.

 В л а д и м и р. Хорош ты столп себе назначил. Сынок твой, слов нет, в детину вымахал, а вот умишком дозрел ли? Иль так, до сих пор малец?

 Д м и т р и й. Смекалки хватило из Орды выбраться.

 В л а д и м и р. На княжьем троне одной смекалкой не обойтись. Здесь надобно еще вдаль, да вширь зорко зреть. Обман да измену за три версты чуять. Силу да волю иметь, чтоб не только врагу отпор дать, но и при своем дворе лесть да алчность крепко в узде держать.

 Д м и т р и й. А ты на что ж? Ты и подсобишь.

 В л а д и м и р. Ну да, а чего ж. Я вон *тебе,* как брату старейшему, с измальства подсоблял. Русь в державу единую собирать. И права твои престольные блюсти. И с Суздалем за то бились, и с Тверью, и с Литвой.

 Д м и т р и й. Да уж не мнишь ли ты, что я всё то позабыл? Ты еще про Мамая, да поле Куликово вспомянь. Аль тебе, чтоб Отчизне служить, беспременно первым быть? Без того никак? А рознь тебя не страшит?

 В л а д и м и р. Страшит. Я боле всего и пекусь, чтоб розни не было. Допрежь всего промеж слова и дела. Дал слово: умри, а держи. Ты ж мне когда еще обещался. Что первый черед за мной оставляешь на трон московский. И что верен будешь праву старинному. А ныне презреть его хочешь?

 Д м и т р и й. Хорошо глаголить: «держи слово»! Держи пшеничка слово, что зерном в срок дозреешь. Что не спалит тебя зной нещадный, что водичкой с неба не зальет. Я – князь великий. Властитель! Мне земли и души людские Богом в попеченье вверены. И завет дан: «Богу служи, а людьми повелевай». А люд вокруг разный. Иному слово дать – все едино, что волку в пасть перст сунуть. Тебе днесь речи ласковы в уши льют, чтоб обещанье иль льготу выторговать, а назавтра, свое получив, уж кинжал в спину воткнуть готовы. А ты слово держи. Ты-то сам, брат, своему слову завсегда верен был?

 В л а д и м и р. Ну уж впустую им не сорил.

 Д м и т р и й. А иной-то раз, может, и стоило б?

 В л а д и м и р. Чуднó.

 Д м и т р и й. Что ж чýдного?

 В л а д и м и р. Речи уж больно знакомые. Будто не ты предо мной, а Ягайло, шурин мой, литовский.

 Д м и т р и й *(после паузы, сухо)*. Ну так и что ж, князь Серпуховской, Владимир, … не станешь, стало быть, сыну моему, Василию, крест целовать?

 В л а д и м и р. А поцелую, велика ль тебе радость? Как то же ж слово – возьму, да и отступлюсь. По твоему ж наставленью.

 Д м и т р и й. Ты не отступишься. Иначе б и толковать нам с тобой не о чем было.

 В л а д и м и р. Ну а как не стану целовать? К боярам моим, в острог бросишь?

 Д м и т р и й. У брата старейшего и иные снадобья отыщутся.

 В л а д и м и р. Так и у молодшего на то свой ответ найдется. *(Вытаскивает наполовину меч из ножен.)*

 Д м и т р и й. Остынь, брат. Еще раз тебя прошу. Последний. *(Владимир вгоняет меч обратно в ножны.)* И ступай прочь, с глаз моих. Покуда лиха не вышло.

Владимир, резко повернувшись, уходит. Дмитрий снова устало опускается на ступеньку, возле трона, и закрывает лицо руками.

К А Р Т И Н А Ш Е С Т А Я

Место действия картины второй. Основная часть сцены погружена в темноту. На освещенную авансцену выбегают скоморохи и девушки.

1 – я д е в у ш к а *(в зал)*. Что, давненько не видались?

2 – я д е в у ш к а. Вот и снова повстречались.

1 – й с к о м о р о х. Вы по нам, поди, скучали?

2 – й с к о м о р о х. Так, чтоб не было печали,

 Мы вам и споем, и спляшем.

1 – й с к о м о р о х. И чего-нибудь расскажем.

1 – я д е в у ш к а. А о ком?

2 – й с к о м о р о х. А кто всех краше

 И милей в просторах наших?

1 – й с к о м о р о х. Знамо дело, этот стих

 Про девчат серпуховских.

2 – й с к о м о р о х. Все румяны да пригожи

2 – я д е в у ш к а. И у каждой есть жених.

1 – я д е в у ш к а. А коль нет его пока,

 Ну так то ж не на века.

2 – я д е в у ш к а. Жениха сыскать поможет

 Наша матушка-река.

1 – й с к о м о р о х. А что ж это за река?

1 – я д е в у ш к а. Наша славная Ока.

2 – я д е в у ш к а. Есть у ней подружка Нара,

 Что Оке родная пара.

1 – я д е в у ш к а. Выйдешь к ней на бережок,

 На широкий на лужок,

 Где стоит сенной стожок.

2 – я д е в у ш к а. Там тебя найдет дружок –

 – Подходящий женишок.

1 – я д е в у ш к а. Он играет во рожок

 Да поет такой стишок.

1 – й скоморох начинает, а все остальные подхватывают песню «На реченьке тонка жердочка лежала» и медленно уходят, продолжая пение за кулисами. Основная часть сцены освещается. Елена сидит на земле, прислонившись к пеньку; Владимир лежит, головой у нее на коленях.

 Е л е н а. Как дивно у нас, в Серпóхове, поют. Душевно.

 В л а д и м и р. А у вас там, в краях отчих, поют плоше? Витебские, да полоцкие.

 Е л е н а. Не плоше, да чуток по-иному.

 В л а д и м и р. Чуток – это до поры. Дай срок: так заголосят – мать родная не признает. Вот загонит их братец твой, Ягайла, в свои Европы. И те давай: русскость железом каленым жечь. Она ж им будто кость в горле.

Е л е н а. А с чего? Ладно б зло им какое учинили. Неужто ж за то токмо, что мы иные?

В л а д и м и р. Что иные – ладно. Им горше то, что мы при том их не хужее. Да не дурней. А то и крепче. Праведней. Дивятся на нас, очам не верят. Как так? Того ж быть не дóлжно. Оттого и бесятся. Да ядом исходят. А и то. Такое рази простишь.

 Е л е н а. Вера, однако ж, у нас одна. Христова.

 В л а д и м и р. А кто ее несет? Папство вон … за пятью морями, семью горами, а греховодят так, что аж здесь смердит. Рыцари их кресты на себя навесили, а людей в веру мечом да огнем вгоняют. Христос то ль заповедывал? Кто других подобно к Богу ведет, сам от Бога и уходит. И они уж на том пути.

 Е л е н а. Кто?

 В л а д и м и р. Да все. Немцы и разные прочие шведы.

 Е л е н а. И поляки?

 В л а д и м и р. И ляхи. Куда ж им деться. Может, чуть позжее, а все едино от Бога отойдут. О душе думать забудут. А всё боле о бренном. Сытость их сгубит. Чванство. Муть содомская. Да к Руси нелюбовь пугливая.

 Е л е н а. Как же так? Веруют-то вроде истово.

 В л а д и м и р. Истово. До поры. А час придет, у детей их одна привычка останется. А внуки и вовсе стыдиться почнут. Веры отцовской, да дедовской.

Е л е н а. А кому ж тогда поклоняться будут? Сатане?

В л а д и м и р. Больше некому.

Е л е н а. Так жутко ж.

В л а д и м и р. Жутко, коли он с рогами, да с копытами. А он к той поре иным обличьем обзаведется. Да не одним.

Е л е н а. Это каким же?

В л а д и м и р. Ну вот, положим, мужик с бородой возьмет, да и, с дури, девкой себя враз возомнит. А лекаришка какой-нибудь, сребролюбивый, ему в том подсобит.

Е л е н а. Эт как это?

В л а д и м и р. Овые оттяпает, а оные прилепит. Намертво.

Е л е н а. Батюшки святы. Да такое возможно ль?

В л а д и м и р. Навострятся. Не такие еще коленца выкидывать. А главное – всем таким перештопанным почет да слава. А кто супротив что молвит – того в острог.

Е л е н а. Да ты, муженек, шуткуешь. Вот посмешник. А я, дура, уши развесила.

В л а д и м и р. Да какие уж тут шутки. Слава Богу, нам того зреть не доведется.

Е л е н а. А ты откель про всё то ведаешь? Будто с небес самих весточку получил.

В л а д и м и р. Сам дивлюсь. Допрежь такого со мной не бывало. Покуда мы, с отцом Сергием, монастырь сей на горке не возвели. Не иначе, от стен святых откровенье исходит. Або Сергия самого глас слышу. А, может статься, и женушка моя, ненаглядная, во мне дар Божий пробудила. Любовью да мудростью своею.

 Е л е н а. Любови своей не утаю. Ты – сердца моего услада. А что до мудрости … Уху-то лестно, да было б честно.

 В л а д и м и р. Куда ж честней. Мудрость сущая в том и есть, чтоб ей зазря не кичиться. А без гула лишнего в нужный час в ход пускать. Эх, любавушка моя, яхонтовая, дай-ка, обниму тебя да к устам прильну.

 Е л е н а. Окстись, муженек. У стен монастырских на виду.

 В л а д и м и р. Так они вовнутрь со строгостью зрят. А на мирскую любовь с радостью, да почтением. *(Обнимает жену и, завалив на землю, крепко целует.)*

 Е л е н а *(с трудом высвобождаясь)*. Ой, охальный. Тебе дай волю, мало что ночь, весь день напролет лобзаться горазд.

 В л а д и м и р. Ну так а что ж. Иного ремесла не осталось. У вояки отставленного. В опале бездельной.

 Е л е н а. Да, … в опале. Чего она нам только дале сулит?

 В л а д и м и р. Поглядим. Будет день, будет пища. А чего это у нас очи грустинкой подернулись? Да будто тень на лик легла.

 Е л е н а. Так. Вспомянулось, как братец мой с дядей нашим обошелся. После того, как промеж них свое розмирие вышло.

 В л а д и м и р. В темницу подземную упрятал?

 Е л е н а. Упрятал. Да там и удавил. А жену его, тетку нашу, в пруду утопили.

 В л а д и м и р. Да то не клевета ль? Возвестили ж, будто сами на себя руки наложили.

 Е л е н а. Ну да. И ты поверил?

 В л а д и м и р. Хотелось бы верить. Однако ж …

 Е л е н а. То-то и оно.

 В л а д и м и р. Ну … мы, слава Богу, не в Европах. Хотя, чего душой кривить, у нас, здесь, и своих Ягайл в достатке. Чтоб ни было, Дмитрий брат мне. А я ему. От него злодеяний не жду. Меж тем …

 Е л е н а. Что … меж тем?

 В л а д и м и р. Ежели по державному рассуждать, не след ему мне выходку мою с рук спускать. То уж коли не крамола дерзкая, к смуте шаг верный. И ответ я держать должон.

 Е л е н а. Так … может, повиниться след?

 В л а д и м и р. Оно бы и след. Ано меня своя гордыня гложет. Сколь пред иконами не стою. Какой уж день мы с тобой сюда, на место праведное, не приходим. А не изыдет она из меня, хоть убей.

 Е л е н а. Гордыня гордыне рознь. Коли она не спесь порожняя. Иль гонор польский. И не на месте пустом взросла. Знал бы ты, сокол мой ясный, как мне за тебя иной раз обидно. Ты ж Дмитрию, почитай, во всем ровня.

 В л а д и м и р. Да как же ровня. Он московский стол по прямой линии от отца перенял. А я лишь в двоюродном сродстве.

 Е л е н а. И что? А в походах, да на поле ратном кто первый? Равно, как и в других делах. Тебя ведь, как и его, в народе Донским кличут. Зазря будто? Кто ту победу славную добыл?

 В л а д и м и р. За ту победу слава артельная. Деленью не подлежит. А боле всего ее те достойны, чьи косточки на поле Куликовом тлеют. И двух Донских быть не дóлжно. Меня пуще Храбрым величают. И того довольно. Куда ж звончее. Да и будет о том. Досужие толки. *(Вглядывается за кулисы.)* О! Ты погляди, кто к нам сюда восходит.

 Е л е н а *(оборачивается)*. И … кто ж это?

 В л а д и м и р. Да ты вглядись, вглядись. *(Выходит Боброк в грубом рясоподобном одеянии, с посохом в руке.)* То ж Боброк-воевода! Уж не грежу ль я?

 Б о б р о к*.* Поклон вам, люди добрые!

 В л а д и м и р. Да ты что ж, аль не признал нас?

 Б о б р о к. Отчего ж. Здрав будь, князь Владимир Андреич. И ты, княгиня Елена Ольгердовна.

 В л а д и м и р. Что за одежа на тебе? Власяница, лапти. Не то полонянин беглый, не то странник. Кафтан твой боярский где? Сапоги. Меч. Конь добрый. Свита.

 Б о б р о к. Ового в бою лишился, оное в пути растерял. Иное в чулане моль доедает.

 Е л е н а. И какими ж, батюшка, ветрами в края наши?

 Б о б р о к. От мира ушедши, матушка, ищу для души пристанища верного.

 В л а д и м и р. Вона как. *(Пауза.)* Так ты б к Сергию прямым ходом, в Радонеж.

 Б о б р о к. К нему первому и пожаловал. А он мне: обитель старательней, чем жену выбирать надобно. Ступай, мол, обойди десятка полтора. Где душой прикипишь, там и обоснуйся. В Серпохов заглянуть не премини. Там, подле, Высоцкий монастырь – место достойное.

 Е л е н а. А может, тебя и передать что Сергий просил?

 Б о б р о к. Зорка ты оком, княгинюшка, ой зорка. Может, оно и так. Да всё в свой черед. Дозвольте … на пенечек мне тут, по-стариковски. Дорога притомила. *(Садится на пенек. Оглядывает панораму сзади.)* Да, лепо тут у вас. И в воздухах равно благость какая разлита. Я, к вам покамест добирался, пять скитов обошел, а такого еще нигде не вкусил. Чтоб у меня тотчас будто елей по чреслам да по жилам потек.

 В л а д и м и р. А чего это ты, рубака лихой, да на покой удумал?

 Б о б р о к. Не годен уж для дел ратных. Стар дюже. Очи слабы. Рука еще слабее. А для иного чего Господь меня не приспособил.

В л а д и м и р. А кто ж внуков нянькать будет? Науке воинской обучать. Как меня учил в годы юные.

 Б о б р о к. Внуков, говоришь … *(вздохнув, опускает голову.)*

 Е л е н а *(переглянувшись с мужем)*. А … супруга твоя как? Анна Иоановна.

 Б о б р о к. Чего-сь? А, супружница. Слава Богу, жива-здорова.

 В л а д и м и р. И чего ж ты ее одну-то оставляешь?

 Б о б р о к. Пошто одну. Она в своей обители среди сестер покой и отдохновение найдет. *(Пауза.)* Помнишь, князь, сынка нашего единственного? Васеньку.

 В л а д и м и р. Отменно помню. Достойный наследник. Мальцом в седле уж сидел.

 Б о б р о к. Тем летом пятнадцать минуло. А вскорости, на охоте, на всем скаку в овраг влетел, и … На Успенье и схоронили, царствие ему небесное. Так что не будет у меня внуков, князь. Господь наказал. Вот и уговорились мы, с Аннушкой моей, союзно мир покинуть. И по приютам Божьим разойтись. Грехи замаливать. Всевышний дозволит, успеем.

 В л а д и м и р. Да много ль их у тебя? Грехов-то.

 Б о б р о к. У! Не счесть. Ну теперь будет время. Может статься, и на то хватит, чтоб за тебя чуток отмолить.

 В л а д и м и р. Дело гожее. *(Пауза.)* Дмитрия, брата моего, давно видал?

 Б о б р о к. Да месяца не минуло.

 В л а д и м и р. И как он?

 Б о б р о к. Плох, князь Московский. Грамоту духовную уж заготовил. Я из бояр первый ее и подписал. Опосля чего, помолясь, к Сергию и отбыл.

В л а д и м и р. И что ж в грамоте той?

Б о б р о к *(покосившись на Елену)*. В грамоте-то …

Е л е н а. Ой, жажда чегой-то истомила. Пойду-ка, к речке спущусь. Водицы испить. *(Уходит.)*

Б о б р о к. Супружница твоя – не Елена прекрасная, а Василиса премудрая.

В л а д и м и р. Ну так и что в грамоте?

Б о б р о к. Да разное чего. Ты там, сообразно, помянут. Что ведаешь свою треть. Чем батюшка твой, князь Андрей, тебя и благословил. Так что … в завещаньи никаких покушений. На волости твои наследные.

В л а д и м и р. Да? *(Пауза.)* Ну а что в грамоте о княженьи великом, Московском? Кому отошло?

Б о б р о к. Княженье великое … отчиной обозначено. И, стало быть, чин наследный, минуя тебя, сыновьям отписан. Василий, старшой сынок, в ряду первый. Ему, по завещанью, князем великим и быть. На что от отца благословенье получил. Вот … такое вот известие.

В л а д и м и р. Тоже мне, известие. Я об том еще когда ведал.

Б о б р о к *(удивленно)*. Вона как. И … что ж по всему тому мыслишь?

В л а д и м и р. Да чего тут мыслить. Коли державу прочную возводить, да на века, иного и быть не дóлжно. *(Боброк делает удовлетворенный выдох.)* Чего это ты фыркаешь? Будто конь на издыханьи.

Б о б р о к. Ух, равно камень с души свалился. Я ведь насмерть страшился: не приведи Господь, рознь меж вами лютая пойдет. И сызнова полыхнет Русь. Стал быть, розмирью конец?

В л а д и м и р. Ты погодь с концом. А бояр он моих что ж, в кутузке сгноить удумал?

Б о б р о к. Так он выпустил всех.

В л а д и м и р. Когда ж?

Б о б р о к. Тем же днем. Завещанье печатью скрепил и … Всем амнистию.

В л а д и м и р. Так а где ж они, собаки? Никак не доедут? Ты уж месяц целый по скитам бродишь, и то их опередил.

Б о б р о к. Должно, из кружал столичных выбраться сил нету. Бражничают. Избавление свое обмывают. Святое дело.

В л а д и м и р. Прибудут, я с них шкуру спущу.

Б о б р о к. Так … ты б сам в Москву наведался. Там сподручней. Тепленькими и возьмешь.

В л а д и м и р *(усмехается)*. Хм. Это, стал быть, … чтоб мне первому к Дмитрию на поклон?

Б о б р о к. Ну … кто-то ж должон. Дмитрий не сегодня-завтра Богу душу отдаст. *(Пауза.)* И Сергий тебя об том воззывал.

В л а д и м и р. Так вот с каким посланьем ты от него прибыл.

Выходит Елена взволновано.

Е л е н а. Князь! Друг милый, господин мой.

В л а д и м и р. Что такое, душа моя?

Е л е н а. От князя Дмитрия Московского гонец к тебе.

В л а д и м и р. И где ж он?

Елена машет за кулисы. Выходит гонец и, подойдя к Владимиру, с поклоном протягивает ему свиток. Владимир, развернув свиток, читает. Пауза.

 В л а д и м и р *(поймав на себе вопросительно-настороженные взгляды жены и Боброка)*. Великий князь … просит милостиво прибыть к нему. Попрощаться желает.

 Е л е н а. И … что полагает господин мой?

 В л а д и м и р. Полагать нечего. Сбираюсь. И немедля в путь.

 Б о б р о к. И то дело. *(Гонцу.)* А ты, служивый, стрелой назад. И возвести о прибытии в град стольный князя Серпуховского, Владимира Андреича Храброго. *(Вслед уходящему гонцу.)* Да так, чтоб звонницы все, кремлевские, хором в перепляс пустились.

 В л а д и м и р *(Боброку)*. Ну что, прощай тогда, воевода-учитель. Свидимся еще, иль нет. Прости, коль обидел чем. Дай Бог мира душе твоей. Да найдет она свою обитель.

 Б о б р о к. В добрый путь, князь. Чую я, не раз еще отчизне послужишь. В годину лихую. Ступай да не мешкай. Худо будет, коль не поспеешь с братом проститься. И в размолвьи на свете этом расстанетесь.

 В л а д и м и р *(обнимает его)*. Прощай. *(Жене.)* Пошли, княгинюшка. *(Поспешно уходит, вместе с Еленой.)*

 Б о б р о к. Ну … вот и всё. Долг последний миру сему отдал, исполнил. Ныне, с душою покойной, помолясь, … *(крестится) …* и к пристанищу богоблагодатному. *(Уходит в противоположную сторону.)*

К А Р Т И Н А С Е Д Ь М А Я

Место действия и антураж картины пятой. Великий князь Московский Василий Дмитриевич в задумчивости прохаживается взад-вперед. Он повзрослел, заматерел. Выходит Владимир. Он тоже постарел со времени предыдущей картины, но выглядит бодро.

 В л а д и м и р *(с поклоном)*. Приветствую тебя, государь. Прибыл по повелению брата моего, старейшего.

 В а с и л и й. Да будет тебе, князь Владимир Андреич. Чай, не нá людях. К чему церемонности. Меж нами-то, двоими. Ты ж мне самый что ни на есть, родной дядька. И я того еще не подзабыл.

 В л а д и м и р. Ты не подзабыл, ано я запамятовал.

 В а с и л и й. Это ж с каких таких пор?

 В л а д и м и р. С тех самых, как уговор с тобой подписал. По коему обязался быть тебе братом молодшим. И без ослушания на коня садиться по первому твоему наказу. Ты меня призвал, и вот он я, пред тобой.

 В а с и л и й. Вот и верные будто бы словеса, инда не слыхать в них …

 В л а д и м и р. Подобострастия?

 В а с и л и й. Почтения должного. Вот и царедворцы мои в голос поют. Зазнался-де князь Серпуховской. Возгордился. Не ту, мол, цену, ему дают, что достоин.

 В л а д и м и р. А ты больше челядь слушай. Им всё гордыня, что холуйству их рознь. В крамоле не винят еще? В измене.

 В а с и л и й. Таить не буду. И такие толки ходят.

 В л а д и м и р. Ну вот. И ты веришь?

 В а с и л и й. А кому мне верить? Скажи, князь, кому? Ежели не слугам верным, кругу ближнему.

 В л а д и м и р. Всяк, кто при дворе, иль попасть туда алчет, завсегда *свой* интерес блюдет.

 В а с и л и й. Знамо дело. А кто его не блюдет? Ты таких знавал?

 В л а д и м и р. Знавал. Я, бывало, в час раздумий тяжких к Алексию-митрополиту поспешал. Иль к отцу Сергию. Равно, как и батюшка твой.

 В а с и л и й. Эк, вспомянул! Да они все уж со Всевышним давно беседы ведут.

 В л а д и м и р. А как совесть свою поспрошать? Да разум.

 В а с и л и й. А я что ж, по-твоему, того чураюсь?

 В л а д и м и р. Да навряд. Иначе б я давно у тебя на дыбе уже висел. А то и повыше где.

 В а с и л и й. Вот-вот. Слава Богу, у меня своя головушка на месте пока.

 В л а д и м и р. Да и смекнуть-то – труд не великий. Ежели б я чего супротив тебя замыслил, тогда б еще исполнил, пока ты в права не вошел. Тепленьким бы взял. Птенца неоперившегося.

 В а с и л и й. Ну … это, знаешь, бабушка еще надвое сказала. Но да будет о том. Не для того я тебя призвал.

 В л а д и м и р. Ясно, не попусту. Слушаю, государь.

 В а с и л и й. Не попусту. Ты вот от дел державных когда отдалился …

 В л а д и м и р. То не по одной своей воле.

 В а с и л и й *(морщится)*. Да не о том речь. Я к тому, что с той поры у нас с Литвой сызнова рознь пошла. Шурин твой, Ягайло, опосля того, как супружницу свою, Ядвигу, благополучно на тот свет спровадил, и корону королевскую на себя надел, литвинов еще глубже в польскую упряжку вогнал. Ну и те вновь за старое: вотчины наши теребить.

 В л а д и м и р. Да мне то ведомо – чай, не в скиту обитаю.

 В а с и л и й. Ведомо, да не всё. Покуда мы с Литвой бодались, с другого боку беда подобралась.

 В л а д и м и р. Что ж за беда?

 В а с и л и й. Новый хан ордынский, Едигей, на нас идет. С силой несметной.

 В л а д и м и р. А верны ль вести-то?

 В а с и л и й. Верней некуда. Лазутчики доносят: вона куда уж вышли. Гляди. *(Показывает на карте.)* Пять дён каких-то, и они под Москвой.

 В л а д и м и р *(смотрит на карту)*. Пять дён – дюже льстиво. Передний тумен через четыре перехода подойдет.

 В а с и л и й. Через четыре? *(Пауза.)* Что ж, выходит, настал час? Клич общий немедля по всем землям русским пустить.

 В л а д и м и р. А он не пущен еще? *(Василий качает головой.)* Так уж большого проку не будет.

 В а с и л и й. Не поспеют? Дружины собрать.

 В л а д и м и р. Собрать-то, может, и поспеют. А вот чтоб воедино им слиться … Да и все ли *захотят*? Поспеть.

 В а с и л и й. Ну вот, всё. Проворонили. Ротозеи. Боле всего я к Господу взывал, чтоб от этой напасти уберег. Не дошли, видать, мольбы. А, может статься, и в наказанье, за грехи наши.

 В л а д и м и р. А чего это Едигей на нас вспетушился? Боле уж не с кем силой померяться?

 В а с и л и й. Да я ж в Орду дань перестал слать. Как батюшка на одре смертном наказал.

 В л а д и м и р. Дельно.

 В а с и л и й. Было дельно. Поначалу. А вышло как? Чаял, обойдется – не до нас им будет. Ано не обошлось. И что теперь? Ума не приложу. *(После паузы, осторожно)*. Может, … сдать Москву?

 В л а д и м и р. Сдать?

 В а с и л и й. Ну ... с миром ворота открыть. Да повиниться. Недоимки все собрать, что насчитают. Наскрести по сусекам, и … возвернуть. Хай, подавятся. А?

 В л а д и м и р. Ты отроком еще был, должно, не помнишь, как при отце твоем Тохтамышу в Москву ворота открыли. И как потом кровью умылись.

 В а с и л и й. Так что ж тогда делать, … дядюшка?

 В л а д и м и р *(после паузы).* Перво-наперво, тебе, Васютка, надобно из Москвы убраться. И тихо. Без свиты лишней да суеты. Лучше затемно.

 В а с и л и й. А … куда? Убраться.

 В л а д и м и р. Да в ту же Кострому. Где отец твой во время оное от Тохтамыша укрылся.

 В а с и л и й. Зачем?

 В л а д и м и р. За тем, за чем и он. Рать собирать.

 В а с и л и й. А …

 В л а д и м и р *(перебивает его)*. А наперво затем, чтоб все *чаяли*, будто ты ее собираешь. И верою той укрепились безмерно.

 В а с и л и й. А как же Москва?

 В л а д и м и р. А Москву … на мое попеченье оставь. Ежели, конечно, у брата моего, старейшего, на то не будет никаких прекословий.

 В а с и л и й *(взбодрившись)*. Не будет. Никаких прекословий. Супротив того. Я брату моему молодшему всецело доверяюсь.

 В л а д и м и р. Вот и годно. Указом лишь скрепи. Чтоб никаких пересудов.

 В а с и л и й. Указом? А, ну да, беспременно. А … как ты вообще оборонять-то мнишь? Град столичный.

 В л а д и м и р. Стойко. Ты мухоблудов токмо, никчемных, всех с собой прихвати. Чтоб под ногами не путались. И народ нытьем своим не смущали. А пуще всего – двурушников своекорыстных.

 В а с и л и й. Каких … двурушников? Что-то я не уразумею, князь. Об ком это ты?

 В л а д и м и р. Об том, для кого барыш шкурный дороже отчизны блага. Иль ты у себя, в боярстве московском, вражьей партии не зришь? Ордынской. Они, через сводчиков ханских, исправно пушнину нашу в Европы гонят. В обход всяких пошлин.

 В а с и л и й. Вона как. *(Пауза.)* А чего ж тогда сводчики ханские, хозяина своего, Едигея, от похода на нас не отвратили? А?

 В л а д и м и р *(поманив Василия, негромко)*. Как сказал бы Ягайло, нынешний король польский – он такие словечки любит: гибридная война.

 В а с и л и й. Это еще, прости Господи, что за анафема? Да тебе откель про всё то ведомо? Не облыжно ль винишь люд безгрешный?

 В л а д и м и р. А ты сам не поленись, да зорче взглянь. Как, опять же, шурин мой глаголет: подозренье есть, что вор: проверяй его оффшор. Всякая транзакция оставляет свой след.

 В а с и л и й. Да? Ладно, придет час, спросим. С каждого, у кого рыльце в пуху.

 В л а д и м и р. Спроси. Твоя ж казна от лихоимства скудеет. Но то опосля. А ныне всех в возок, и за собой, в Кострому.

 В а с и л и й *(задумчиво)*. В Кострому …

 В а с и л и й Ты – голова всему делу нашему. Голову не гоже терять.

 В а с и л и й. Истинно глаголишь. Ладно, брат, будь по-твоему. Ты стратиг наипервейший. Тебе в деле сим перечить – себе самому в наклад. Самодержец первым долгом о державе своей печься обязан.

 В л а д и м и р. Истинно глаголишь, государь. Ну ступай, собирай в дорожку. Себя, семейство всё свое. Ано без лишнего скарба. Даст Бог, не нáдолго.

 В а с и л и й. Да уж будем уповать. А твои-то все где? В Серпохове оставил?

 В л а д и м и р. Мои все со мной. У нас судьбина общая. Казнить ты меня к себе призвал, аль для иного чего.

 В а с и л и й. Да будет тебе, понимаешь, … ересь какую-то. Казнить!

 В л а д и м и р. Про указ не забудь. Ну всё, ступай, волыниться не след.

 В а с и л и й. И то верно, иду. *(Поспешно идет на выход. Останавливается.)* Погодь. *(Подходит к Владимиру.)* Дай-ка, брат, я тебя расцелую. На прощанье. *(Трижды поцеловав Владимира, опускает ему руку на плечо.)* Повелеваю тебе, Владимир-князь, оборонять Москву с упорством неколебимым и отпор дать достойный войску супостатскому. Благославляю тебя на подвиги ратные. *(Осеняет Владимира крестом.)* С тобою Бог и Царица небесная. И все чаяния наши, соборные. *(Степенно оборачивается и, ускоряясь, уходит.)*

После ухода Василия Владимир подходит к столу, смотрит на карту. Отходит от стола, смотрит на трон. Садится на него, но слегка поерзав, встает. В дальнем темном углу сцены освещается фигура Сергия Радонежского.

 С е р г и й. Что, не впору сидушка? Жестка?

 В л а д и м и р. Жестка, мягка ль – отличья нет. Я на чужое добро не зарюсь. Все едино впрок не пойдет.

 С е р г и й. Могло, однако ж, и твоим стать.

 В л а д и м и р. Знать, Господу иное угодно было. А что это ты меня будто дразнишь? А, отче?

 С е р г и й. Да то я ль? Будто тебе не ведомо, кто нас дразнит. Повсюду и всечасно.

 В л а д и м и р. Лукавый? И тебя он донимал?

 С е р г и й. А то ж. Может статься, еще пуще чем вас всех, вместе взятых.

 В л а д и м и р. Ну да. Легкая победа кому сладкá. Одолеть так Голиафа. Совратить так праведника.

 С е р г и й. Искуситель в того лезет, в ком лазеек поболе. Ну что, князь, вновь за дела ратные?

 В л а д и м и р. Всяк за свое. Кто – в руки меч, да на сечь. Кто – двинуть речь, да на печь. И то ладно, лишь бы ремесла не спутали.

 С е р г и й. И напутствий у меня просить не станешь?

 В л а д и м и р. Да ты уж дал мне, аль подзабыл? Когда на Дон уходили. Коль Бог поможет, победишь. О грядущем не вопрошай: ты его сам творишь. Ныне и здесь. Я и не вопрошаю.

 С е р г и й. И силушки вражьей не страшишься?

 В л а д и м и р. Да она до тех лишь пор сила, покуда с нашей слабостью союзна. И умен ворог лишь пока мы глупее. Когда Тохтамыш Москву брал, ворота олухи московские не ему ведь открыли. А нашим же. Князькам, да боярам, что от Орды кормились. Да от хозяев своих посулы лживые принесли. Де мол, не тронут нас иноверцы, ни к чему им то. Они же партнеры наши. Порядок лишь примерный навести помогут. И всё. Вот и навели. *(Пауза.)* Они все того лишь и чают, партнеры эти. Как нам помочь. Всё так обустроить, чтоб им сподручней было. На нас ездить, да кровь сосать. Как слепню на кобыле. Они нам – зелье смрадное заместо меда, а мы пьем да нахваливаем. А потом дивимся, что у нас животы крутит. И всё нам невдомек. В чем корень бед всех и зла над нами творимого. Ведь до тех пор, покуда мы сами же у себя не изживем. Иуд вилявых да дурачков легковерных. Ничего у нас не заладится.

 С е р г и й. Да, когда отходил я в мир иной, боле всего о том скорбел, что чад своих любимых оставляю без окормления словом пастырским. Ано с радостью великой ныне зрю, что иным оно уж безо всякой надобности. Сами умело челн свой ведут. По морю бурь и гроз житейских.

 В л а д и м и р. Твои наставленья, отче, у меня в сердце отпечатаны, равно заповеди Божьи на скрижалях Моисеевых. И ты незримо всегда рядом. Во всех делах моих и начинаньях. В горе и в радости. А пуще всего – в сомненьях да в шатаньях смутных.

Во время последней реплики осторожно выходит Елена. Одновременно фигура Сергия погружается в темноту и исчезает. Владимир, обернувшись, замечает жену.

 Е л е н а. Слышу, беседу ведешь, душа моя. А с кем – узреть не могу. Никак Сергия глас вновь на тебя снисходит?

 В л а д и м и р. Должно так. А, может, и сам с собой. Да то всё едино. Ты как, голубка? Обживаешь? Палаты наши, московские. Они от безлюдья, верно, напрочь простыли. Иль уж обогрела по-хозяйски?

 Е л е н а. Обогрела. Инда нам в Москве и без того, похоже, скоро жарко станет.

 В л а д и м и р. Ты это о чем?

 Е л е н а. О том, что свора ордынская набегом новым грозит.

 В л а д и м и р. А ты про то откель прознала?

 Е л е н а. Полгорода о том шушукается. Сюда, в чертог княжий зашла, о тебе справиться, а тут уж вовсю кутерьма. Бегают, узлы набивают.

 В л а д и м и р. Да, слово болтливое – что таракан. Вовремя не придавишь, и лови по всем щелям. Однако, женушка моя что-то благодушна больно. После таких вестей.

 Е л е н а. А чего ей полошиться. У мужа под боком. Чай, не впервой. Поведай-ка мне лучше, как тебя племянник приветил. Великий князь московский. А то у меня сердечко ныло.

 В л а д и м и р. Попусту. Приветил, как и подобает. Великому. С достоинством. Почестями. И любовью необъятной.

 Е л е н а. Да ты не балагуришь ли?

 В л а д и м и р. Истинно. Опричь всего, еще и … доверием великим облачил.

 Е л е н а. Доверием? Ух ты. А это ты про что?

 В л а д и м и р. Да, … выходит так, что …

 Е л е н а. А ну-ка постой. Сама распознаю. Москвы защиту на тебя возложил. Угадала?

 В л а д и м и р. От тебя разве чего утаишь.

 Е л е н а. А сам он что ж? И куда? В кусты?

 В л а д и м и р. В Кустырому. В ставку верховного главнокомандования.

 Е л е н а. Ясно.

 В л а д и м и р. И знаешь, … я тут вот что надумал.

 Е л е н а. И напрасно.

 В л а д и м и р. Что … напрасно? Почему?

 Е л е н а. Потому, что мы из Москвы ни шагу. Ни я, ни сыночки наши.

 В л а д и м и р. Нет, что до старших, то они, само собой, при мне будут. А ты, с молодшими, да вместе со всем княжьим двором, давай-ка тоже … в путь-дорогу. *(Пауза.)* Не мила Кострома, двигайте в Торжок. Иль в какое другое место. *(Пауза.)* Ну что ты молчишь?

 Е л е н а. Гадаю. С чего вдруг. Такие немилости.

 В л а д и м и р. Да пойми ты, дурочка, …

 Е л е н а. Ну да, как что не по-нашему – уж и дурочка.

 В л а д и м и р *(поправляется)*. Лапочка. Мне ж так во сто крат покойней будет.

 Е л е н а. А … ты за покоем тут остался? Я чегой-то думала, злость да стойкость тебе в большей надобности будут.

 В л а д и м и р. Да у меня в том недохвата нет.

 Е л е н а. Так вдвое прибавится. Коли знать будешь, что еще и мы у тебя под защитой.

 В л а д и м и р. Да, вот сколь живу с тобой, не устаю дивиться. Откель в тебе премудрости столько?

 Е л е н а. О то диво. Да от тебя ж, муженек, и набираюсь. Муж да жена – одна сатана.

 В л а д и м и р. А я от тебя. *(Пауза.)* Я тут … вот что мыслю. *(Пауза.)*

 Е л е н а. Ну, не мнись. Молви, что хотел.

 В л а д и м и р. Решил я, помимо сыновей, тебе часть волостей своих отписать.

 Е л е н а. Как это, отписать?

 В л а д и м и р. В духовной. По завещанию.

 Е л е н а. Да ты что это, князюшка, об чем? Нашел время.

 В л а д и м и р. Ты, княгинюшка, не перечь. Кто ведает, как тут у нас всё еще обернется. Да и годы уже. О таких делах загодя думать надо. Так что … готова будь.

 Е л е н а. Да того ж на Руси сроду еще не бывало. Чтоб баба самодержно волостями правила.

 В л а д и м и р. Ты первой и станешь. У тебя в них порядка поболе, чем у других будет. Мнится мне, что и во всем государстве нашем только при бабьей власти расцвета полного дождаться можно.

 Е л е н а. Да, ты и о том еще помечтай. Только всё опосля. А ныне других забот полон рот. Тебе по ратной части град столичный к обороне готовить. Мне по хозяйственной. Пошли, князь, дела ждать не будут.

 В л а д и м и р. Погоди. Дай-ка, допрежь обниму тебя, да расцелую всласть. То мне завсегда пред делами сил да удали прибавляло.

 Е л е н а. Окстись, охальник. *(Кивает в сторону зрительного зала.)* Люди ж кругом.

 В л а д и м и р. И что? Нам то не в стыд, а им не в гадость. Поглядят на нас, да и сами возрадуются. *(Обнимает жену и целует в губы. Сцена погружается в темноту.)*

На сцену выбегают скоморохи и девушки.

1 – й с к о м о р о х. Ну, и что притихли враз?

 Вот и кончен наш рассказ.

2 – й с к о м о р о х. Так признайтесь: хоть немного

 Удалось потешить вас?

1 – я д е в у ш к а. Сказка ложь – да в ней намек,

 Добрым молодцам урок.

2 – я д е в у ш к а. Наш рассказ не ложь, хотя и

 Приукрашен он чуток.

1 – й с к о м о р о х. Ну так это не беда.

 Без особого труда

2 – й с к о м о р о х. Отличить навет от правды

Вы сумеете всегда.

 1 – я д е в у ш к а. Если нам благодаря

 Свет искусства, как заря,

 2 – я д е в у ш к а. Пробудить сумел из тлена

 Князь Владимира с Еленой.

 1 – й с к о м о р о х. И, в придачу, смог вам разом

 Душу усладить и разум.

 2 – й с к о м о р о х. То, решив эту задачу

 Все препятствия презря,

1 – я д е в у ш к а. Мы не зря старались, значит,

2 – я д е в у ш к а. Да и вы пришли не зря.

1 – й с к о м о р о х. Если в театр вас влечет,

Заходите к нам еще.

В с е в м е с т е. Мы всегда вам будем рады!

 Мы вас любим горячо!

К О Н Е Ц