**Леонид Доброхотов**

**КВАРТЕРДЕК**

Историческая одноактная комедия из триптиха «ПЕТРоспективы»

 АННОТАЦИЯ

Дворянский недоросль Спафарьев, прибыв из Голландии, где «изучал» морское дело, проваливается на экзамене в навигацкой школе. Пётр I даёт ему ещё один шанс. Спафарьев не может запомнить и выговорить морской термин «квартердек» (кормовая палуба). Пётр I показан в пьесе как экзаменатор и педагог патриотического воспитания. Выяснив, что недоросль опять ничего не знает, в отличие от своего слуги, царь назначает дворянина рядовым матросом, а его денщика мичманом. «Это полный квартердек!» – наконец-то выговаривает недоучка трудное слово.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

ПЁТР I, царь России.

МАКСИМ СПАФАРЬЕВ, молодой дворянин, одет по-щёгольски того времени: европейский кафтан, на голове парик с буклями.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА СПАФАРЬЕВА, его мать.

ДЕНИС, его слуга.

*Москва, 1706 год. Приёмная Преображенского приказа.*

*На длинной скамье сидят МАКСИМ и МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. ДЕНИС стоит рядом навытяжку. Максим достаёт карманные часы на цепочке и смотрит на циферблат.*

МАКСИМ. Два часа сидим. Ух, как спина замлела!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Бог терпел и нам велел. Сиди, не ёрзай.

МАКСИМ. Может он забыл, что к часу пополудни велел прийти?

*Доносится мужской приглушённый крик. Все настораживаются и прислушиваются.*

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(показывая пальцем на пол).* Из подклета идёт голос.

МАКСИМ. Чегой-то такое?

ДЕНИС. Пытают.

МАКСИМ. Кого?

ДЕНИС. Бунтовщиков астраханских.

МАКСИМ. Прямо здесь?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(сыну).* Ты что, не ведаешь, чего в Преображенском приказе творится? *(Тихо.)* Сколь народу Ромодановский замучил! И не только бунтовщиков да заговорщиков. Невинные попадалися!

МАКСИМ *(дрогнувшим голосом).* А чегой-то Пётр Лексеич меня сюды на экзамен вызвал?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(громким шёпотом).* Раньше надо было думать! Да испытания в школе-то навигацкой выдержать! Позор! Благодари Бога, что ещё одна попытка дадена. Других-то неучей *боярских*, не чета тебе, в помощь водовозу и истопнику дали. *(Слуге.)* Учили хоть вчерась?!

ДЕНИС. Учили, Марья Аполлоновна. Только Максим Степаныч квартердек никак не могут запомнить.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Как-как?

ДЕНИС. Квартердек.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(сыну).* Повтори-ка!

МАКСИМ. Ква... ква....квар...

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Что ты расквакался! Ну!

МАКСИМ. Квар-тер-дек. Фу!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Ещё раз!

МАКСИМ. Квартердек.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. То-то же.

МАКСИМ. Да выучил я всё! И паруса, и мачты, и кубрики, и гальюны, будь они неладны!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. И чего ты во флот согласился? Вон Селиван-то, сынок Щербатовых, на гражданке служит, фискалит. Все боятся его, уважают! А тупей тебя. Всё время в дураках остаётся в карты-те. Не то, что ты, мастак.

МАКСИМ. Там, мамаша, десять лет служить надо. А во флоте да армии отишачил семь годов и можно в отставку. На целых три года меньше.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. В отставку! Если не убьют! *(Причитает.)* Сыночек мой! Бедненький! Судьбинушка-то какая тебе выпала!

МАКСИМ. Хватит ныть! Это рядовых убивает, а офицеры всегда надёжно укрыты.

ДЕНИС. Не-е, наш царь всегда впереди, под пулями. Офицеры это за пример почитают и тоже отчаянно рвуться в баталию.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(перекрестившись).* Вот что. Как придёт Пётр Лексеич, так сразу в ноги ему и челом об пол! Мол, Государь, Христом Богом прошу, предели меня на гражданску службу, к коей я более способен! А к морскому делу я не пригоден!

ДЕНИС. Не-е! Второй раз не увильнуть. *(Марье Аполлоновне.)* Максима Степановича и направили за границу, что убёг из Навигацкой школы в Греко-Латинскую академию. Да глупо всё это. В академии-то ещё башковитей надо быть.

МАКСИМ. Ты ещё поучи меня!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. А может, пронесёт на этот раз?!

*Опять из подклета доносится крик.*

МАКСИМ. Да что же это такое!

ДЕНИС. На дыбу, видать, подвесили.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(крестится).* Свят, свят, свят...

МАКСИМ. Нет, мамаша, теперь не откреститься от морской планиды. Четыре года из жизни выбросил в Амстердаме, ещё семь осталось. Но теперь хоть жениться будет позволено. Совсем я иссох по Марфушке. А чего? Цифирь знаю, читать могу, бумагу умею написать и даже по-голландски калякаю поманеньку. Вот, например. Meisje, hoe heet je? Wil je naar het restaurant lopen?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(восхищённо).* Надо же, какой ты у меня умный! Это как же по-нашенски?

ДЕНИС. Девушка, как вас зовут? Не желаете ли прогуляться до кабака?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(мрачнея).* Эх, сынок. Попортило тебя житиё басурманское. Жениться, говоришь? Ты сперва хворь свою окаянную изведи!

МАКСИМ. Каку таку хворь?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Венерину!

МАКСИМ *(надвигаясь на слугу.)* Растрепал, Дениска?!

ДЕНИС. Марья Аполлоновна пытать меня начали, мол, что это за склянки такие заморские у вас на столе? Я и поведал всю *правду*.

МАКСИМ. Да я тебя за это на конюшню...

*Доносится сильный голос Петра: «Фортеция правды нужна, Фёдор Юрьевич! Фортеция правды!»*

*Все замирают.*

МАКСИМ *(робко завершая начатую фразу).* ...конюшню нашу, говорю, поновить надо бы.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(показывая наверх).* Из светёлки голос идёт. А злющий какой! Не к добру это. Ладно, в офицеры так в офицеры. Вон ярославский помещик юродивым прикинулся, чтобы не служить. Донесли. Так имения лишился! Слава Богу, что не головы. Ты уж ещё раз повтори все мудрёные словеса да понятиев наберися поболе. *(Слуге.)* Поспрашивай-ка его.

МАКСИМ. Да уж. Повторение – мать учения, как говорили древние римляне. Давай, Дениска, терзай барина.

*Слуга достаёт из-за пазухи бумагу с чертежами.*

ДЕНИС *(ткнув пальцем в чертёж).* Чего это?

МАКСИМ *(сделав реверанс, притворно улыбаясь).* Фок-мачта!

ДЕНИС. А это?

МАКСИМ *(сделав ещё реверанс).* А это, сударь, грот-мачта.

ДЕНИС. А это?

МАКСИМ. Гондек, скотина!

ДЕНИС. Это?

МАКСИМ. Опердек!!!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Хватит сквернословить! Знаю, что надо мной, дурой, насмехаетесь, охальники!

МАКСИМ. Ха-ха! Опердек – это, мамаша, главная палуба корабля от носа до кормы.

ДЕНИС *(лукаво).* А это чего?

МАКСИМ. Это? Ква... ква... квар-де-тек.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Квартердек! Бестолочь! Даже я запомнила уже! Квар-тер-дек!

МАКСИМ. Хватит! Вы у меня весь ум вытяните до испытаний! *(Чуть не плача.)* Сами будете виноваты, если опять опростоволосюсь!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(сочувствуя).* Ах, Максимушка. Хоть бы тебе грот да фок-мачта попались. Только бы не квартердек.

МАКСИМ. Мама! *(Воет как ребёнок.)* Одна ты меня понимаешь!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Да не реви ты! *(Вытирая ему слёзы платочком.)* Правду поп-то наш говорит, настали последние времена. Всю негу юности своим учением загубили. Отняли у детишек беззаботное счастье указами да законами неслыханными!

*Доносится громкий голос Петра: «Ты, Фёдор Юрьевич, как князь-кесарь, должен первым соблюдать законы! Тогда и подданные будут их блюсти!»*

*Все замирают, обратив взоры вверх, откуда идёт голос.*

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(тихо).* Даже Ромодановский законам подчинён! Что уж нам простым подневольным дворянам?

МАКСИМ. Да уж. И бежать некуда и схорониться негде.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Мигом найдут и схоронят в земле-матушке.

*Входит ПЁТР, останавливается и смотрит на посетителей, которые его не видят.*

ПЁТР. Что вы на потолке увидали?

*Все поворачиваются к Петру и падают на колени.*

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Доброго здравия вам, Государь!

МАКСИМ. Долгих лет царствования!

ДЕНИС. И великих побед над ворогами отечества!

ПЁТР. Хорошо сказал. На экзамен пришёл, Спафарьев?

МАКСИМ. На экзамен, Государь!

*Пётр проходит перед стоящими на коленях посетителями, подавая руку для поцелуя.*

ПЁТР *(Максиму).* Видишь, братец, я хоть и царь, да у меня на руках мозоли. Всё оттого, что хочу показать вам пример и увидеть достойных мне помощников и слуг отечеству. Да встаньте же все.

*Все встают.*

ПЁТР. А Николай Гаврилович Спафарий кем тебе доводится? Дедом, судя по возрасту?

МАКСИМ. Дядей... нет. *(Матери.)* Мам!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Это родной брат его родного деда Андрея, Государь. Дед Андрей и не бывал на Руси, в Молдавии под турками как жил так и умер. Красивый такой на портрете-то! А сыновья его Иван да Степан, который супруг мой благоверный, лет двадцать назад к нам прибыли, чтобы служить православному царству, как их дядя Спафарий, про которого ваше величество спросить изволили.

ПЁТР. Учёнейший муж, девять языков знает, нашим послом в Китае был, в Азовском походе со мной участвовал. Как здоровье-то его?

МАКСИМ. Он не с нами живёт.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Вот хотим повидаться, проведать старика.

ПЁТР. Передавайте ему поклон от меня.

МАКСИМ. Непременно передадим, Государь!

ПЁТР. А ты, хитрец, на этот раз не только слугу, но и мать в подсказчики взял?

МАКСИМ. Я?

ПЁТР. Смотри у меня! Я дал тебе ещё один шанс не за твои заслуги. Их нет у тебя. А уважая род твой и в надежде, что сподобишься своих славных предков. Ты хоть знаешь, что твоя фамилия Спафарьев означает? *(Не дождавшись ответа.)* А матушка знает значение мужниной фамилии, которую сама теперь несёт?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Как-то с мечом связано, Государь.

ПЁТР. Правильно. От греческого «меч». Спэтар в Молдавии – это меченосец, потом воеводы так назывались. Поэтому ты по роду своему воин и должен знать ратное дело! Выучил на этот раз?

МАКСИМ. Всемилостивейший Государь, прилежал я в последнее время по всей своей возможности! Но не могу похвалиться, что всему научился. А более почитаю себя перед вами рабом недостойным и каюсь, как перед Богом, за то, что время драгоценное в Амстердаме понапрасну извёл: гулял да в кабаках сидел более чем наукам предавался! Дениска вместо меня ходил заниматься. *(Упав на колени.)* Искуплю свой грех, государь!

ПЁТР. Твоя честность мне нравиться. Встань, Максим. Что ж, в прошлый раз ты на парусах да мачтах погорел?

МАКСИМ. Да.

ПЁТР. Ясно, что их-то ты теперь и выучил. Поэтому я тебя о другом спрошу. Этого даже твой смышлёный слуга не подскажет. Сам учитель мой в Голландии только на следующий день мне ответ смог дать. Слушай. *(Хитро.)* Когда звезда Сириус восходит в одно время с Солнцем на московском небе?

*Мария Аполлоновна крестится. Максим виновато опускает голову и смотрит в пол.*

*Вдруг из-под пола доносится очередной крик.*

МАКСИМ *(обречённо).* Вот и всё, конец мне пришёл.

ПЁТР. Может, денщик твой поможет? *(Денису.)* Как кличут-то тебя?

ДЕНИС. Дениской.

ПЁТР. А фамилия?

ДЕНИС. Из калмыков я. Так и кличут Дениска-калмык.

ПЁТР. Будешь Калмыковым. Ну, Денис Калмыков, отвечай на вопрос.

ДЕНИС *(волнуясь и слегка заикаясь).* Этот восход звезды Сириус в лучах утренней зари бывает 12 июля.

ПЁТР *(в удивлении).* Вот те на! Правильно! Ай да Дениска! Откуда же ты это знаешь?

ДЕНИС. Подслушал разговор учеников в навигацкой школе. Там все это знают. Петровской задачкой это зовут.

ПЁТР. Вон как! Все уже выучили мой коварный вопрос и знанием достойный отпор дают! Ха-ха-ха! А вот ещё, тоже про Сириус. В какой широте он восходит вместе со звездой Капеллою?

ДЕНИС. Этого пока нигде не слышал.

ПЁТР. Ничего, услышишь. *(Максиму.)* А противу ветра может корабль плыть?

МАКСИМ *(задумавшись).* Нет, никак это не можно.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(с ноткой возмущения).* Да как же это противу ветра-то? Ведь куда ветер дует, надувая паруса, туда корабль и гонит.

ПЁТР. Калмыков!

ДЕНИС *(улыбаясь).* Может, Ваше Величество!

ПЁТР. Правильно! Я как в детстве узнал про это, так пришёл в великое удивление и чудом сие почитал. Однако, наука, познав божеские законы мироздания, научила корабль идти противу ветра с помощью силы того же самого ветра!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Чудеса!

МАКСИМ. Но как это возможно?!

ПЁТР. Ага! Интересно стало? Интересно?!

МАКСИМ. Интересно.

ПЁТР. Что же, за интерес к морскому делу будем считать, *(пауза)* что ты выдержал испытания.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Ой, спасибо, Пётр Лексеич! До гроба за вас молиться будем!

ПЁТР. Назначаю тебя, Максим Спафарьев, на почётную должность во флоте. Самую почётную!

МАКСИМ *(в изумлении).* Самую?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(испуганно).* Неужто адмиралом?

ПЁТР. Ха-ха! Не угадали. *(С гордостью.)* Рядовым матросом!

*Сын и мать стоят с открытыми ртами в растерянности.*

МАКСИМ. Вот это... квартердек. Полный квартердек!

ДЕНИС *(удивлённо).* Научился!

ПЁТР. Квартердек? Хм. До капитанского места на корабле тебе ещё далеко. Но если будешь стараться... Я сам начинал простым матросом на флоте. А в армии – барабанщиком. Двенадцать лет рядовым служил! Слугу же вашего Дениса Калмыкова назначаю сразу мичманом! *(Максиму.)* Послужишь под его началом – поучишься. (*Денису.)* Тебе же твоё рвение и знание в морском деле следует умножать непрестанно!

ДЕНИС. С огромной охотой, Государь!

*Вдруг Марья Аполлоновна бросается в ноги царю.*

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(причитая).* Ваше Величество, Христом Богом прошу, пределите сына моего в гражданску службу! Не пригоден он к военноему делу! Даже квартердек не может запомнить! Не выйдет из него хорошего матроса!

МАКСИМ. Прекратите, мамаша, меня позорить!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. В гражданской службе он может много пользы принесть!

ПЁТР. Встань с пола, мамаша, и присядь на скамью. Утомилась, поди.

*Марья Аполлоновна охает и садится на скамью, держась за сердце.*

ПЁТР. Кем в девичестве-то была? Какого роду племени?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Мелкопоместные мы, Палецкие.

ПЁТР. Как же Спафарьевой-то стала? Они от византийских императоров Палеологов своё начало ведут.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Приглянулась я Степану Андреевичу, вот и взял меня в жёны.

ПЁТР. По любви, значит?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. По любви, Государь, по любви!

ПЁТР. Это хорошо. Я бы запретил родителям принуждать детей к брачному сочетанию без самопроизвольного их желания. А что же, ты, Марья Аполлоновна, по старинке одета? Али указов моих не знаешь?

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Не успела ещё обзавестися европейским нарядом, Государь. А чего нам? В глуши живём, с мужьями законными. Для кого нам грудь-то оголять? Для баранов и петухов, что ли?

ПЁТР *(подозрительно).* Да ты дерзка на язык! У вас в калужском уезде все такие? *(Пронзает её взглядом.)* Слыхивал, что антихристом меня бородачи кличут. Другие – безбожником. Так знай моё разумение. Кто не верует в Бога, тот либо сумасшедший, либо с природы безумный. Если зрячий кто, тот по творениям Творца познает! Так и говори обо мне всем сомневающимся в своей глуши!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Скажу, скажу, Государь. И попу нашему тоже поведаю.

ПЁТР. А гражданская служба, Марья Аполлоновна, не менее опасна, чем военная. На ней быстрее можно голову потерять, чем с врагом внешним. Соблазнов-то ой как много! *(Задумавшись.)* Честные и умные люди везде нужны. *(Максиму.)* Вспомню опять твоего родственника Спафария. Он и учебник по арифметике сочинил, и историю православия написал. А когда ехал послом в Китай, времени зря не терял, а составил карту Сибири с великим озером Байкал и описание всего этого увлекательного путешествия произвёл. Закваска воина сказывается во всю жизнь! Послужишь матросом, полюбишь море, втянешься. А нет, так в науки пойдёшь или в путешественники. Путешественники нам тоже зело нужны! К примеру, узнать, соединяется ли Азия с Америкой, или есть ли какой пролив между ними? Интересно тебе узнать это?

МАКСИМ *(неуверенно).* Интересно.

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(крестясь).* Господи, помилуй!

ПЁТР. Путь будет лежать через Ледовитое море! Увидишь моржей, белых медведей, рыбу-кита! И закваска морская тебе только в помощь будет!

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА *(продолжая креститься).* Господи, оборони!

ПЁТР. Не за то молишься, мать! Молись за большие свершения России! Мичман Калмыков и матрос Спафарьев!

*Денис и Максим становятся по стойке «смирно».*

ПЁТР. Как царь, помазанник Божий, благословляю вас на великие дела!

ДЕНИС. Рады стараться, Ваше Величество!

МАКСИМ. Стараться... рады...

*Пётр быстро уходит.*

*Из подклета доносятся стоны.*

*Сверху раздаётся голос Петра: «Фёдор Юрьевич, всяк и каждый из наших подданных должен чувствовать, что наше единое намерение – это о их приращении и благосостоянии пещ****и****ся!»*

*Все трое стоят, глядя то вниз, откуда идут стоны, то вверх, где вещает Пётр.*

*Слышна солдатская песня, звук которой нарастает – это полки приближаются к Преображенскому приказу и проходят мимо него:*

*Солдатушки, бравы ребятушки,*

*Кто же ваш родимый?*

*Наш родимый, Царь непобедимый,*

*Вот кто наш родимый.*

*Солдатушки, бравы ребятушки,*

*Есть у вас родная?*

*Есть родная, мать нам дорогая,*

*Наша Русь святая.*

МАРЬЯ АПОЛЛОНОВНА. Чего скисли? Подпевайте, что ли, солдатушки!

*Денис охотно включается в пение. Начинает подпевать и Максим. И, наконец, сама Марья Аполлоновна:*

*Солдатушки, бравы ребятушки,*

*Где же ваша слава?*

*Наша слава — Русская держава,*

*Вот где наша слава.*

*Солдатушки, бравы ребятушки,*

*Где же ваша сила?*

*Нашу силу на груди носили —*

*Крест — вот наша сила.*

*Конец*