Александр Игнашов

**Сказание о звере мамонте**

*Повесть для театра в двух частях.*

«Ещё не наступило время, когда порядочные люди

могут безнаказанно служить родине».

Робеспьер.

Действующие лица:

**Анна Иоанновна**, императрица Всероссийская, 47 лет, выглядит старше.

**Василий Татищев**, 64 года.

**Анна**, его жена, 35 лет.

**Яков Брюс,** генерал-фельдмаршал, в 1718 году – 50 лет.

**Генрих Иоганн Фридрих Остерман**, граф, тайный секретарь Посольского приказа, в 1718 году – 32 года.

**Георг Генрих фон Гёрц**, советник короля Швеции Карла Двенадцатого, в 1718 году – 50 лет.

**Церен-янжи**, калмыцкая царевна, 30 лет.

**Иван Поярков**, поручик, курьер правительствующего Сената, 23 года.

**Егор**, слуга Татищева, 50 лет.

Часть первая.

***1. Огонёк в ночи.***

*Там, где жизнь встречается со смертью, то ли шепчет кто, то ли плачет, то ли поёт. То здесь, то там во тьме возникает, гаснет и снова возникает огонёк. Со свечой в руке появляется видение Анны Иоанновны, крупной женщины в белой, широкой и длинной до пят рубахе. Оберегая свечу от ветра, пошатываясь, она с трудом бредёт куда-то.*

**Анна Иоанновна.** Разве в чём виновата я? Разве виновата в чём?..

*Во тьме лежит на полу Татищев. Видение Анны Иоанновны подходит всё ближе к нему.*

**Анна Иоанновна.** Отчего Господь призвал меня? Слышишь, ты? Слышишь меня? Жила, словно и не жила! Отчего в России всё так устроено? Всё через пень-колоду!

*Траурный колокольный звон.*

**Анна Иоанновна.** Чего молчишь, Василий Никитич? Помирать собрался? Я, граф Остерман, Долгорукие, Голицын, Брюс – все умерли. Те, которые живы, тоже помрут. Тьма! *(Заслоняет свечу от ветра.)* Кругом в России тьма беспросветная!

*Траурный колокольный звон. Из тьмы является в белой рубахе видение Остермана.*

**Остерман.** Император Пётр Второй волею божьей скончался.

*Остерман и Анна Иоанновна крестятся.*

**Остерман.** Днём позже умри император, быть императрицей Екатерине Алексеевне Долгорукой.

**Крики вдали.** Виват императрица! Виват!

**Остерман.** Не успел князь Иван Долгорукий умирающему завещание на подпись подсунуть, вот невеста императорская на трон и не взойдёт.

**Анна Иоанновна.** Звали тебя, Остерман, на тайный верховный совет?

**Остерман.** Звали князья Долгорукие. Отказался я. За версту видать: подпись на завещании императорском поддельная! Покойная императрица Екатерина Первая, передавая трон Петру Второму, предусмотрела смерть его до совершеннолетия. Пункт восьмой завещания гласит: «Ежели император Пётр Второй бездетным преставится, корону российскую наследует цесаревна Анна!»

*Бёт колокол. Луч света падает на стоящий во тьме высокий стул.*

**Остерман.** А за вами – наследники.

**Анна Иоанновна.** А ежели нет наследников?

**Остерман.** Елизавета Петровна.

*Анна Иоанновна, примерившись к высокому стулу, залезает на него.*

**Остерман.** Виват Анне Иоанновне, императрице российской!

**Крики вдали.** Виват императрица! Виват!

**Анна Иоанновна.** Первым кто ликовал?

**Остерман.** Князь Голицын. Верить ему нельзя.

**Анна Иоанновна.** Небось, говорил, рождена Анна Иоанновна из рода Романовых, племянница Петра Великого, родить наследника может. Говорил?

**Остерман.** Слово в слово.

**Анна Иоанновна** *(истерично смеётся).* Наследника родить? Не могла я родить! Замуж так и не вышла!Десять лет правила! Да только я ли Россией правила?

**Крики вдали.** Виват императрица Анна Иоанновна!

**Остерман.** Верховники «Кондиций» требуют, дескать, власть императорскую ограничить надобно! Совет верховников, мол, Россию знает, он ею и управит, а императрица…

**Анна Иоанновна** *(перебивает его).* А императрица – она, чего? – она ничего, баба на троне!

**Остерман.** Князья Голицын и Долгорукий до власти страсть как охочи!

**Анна Иоанновна.** Подписывать мне кондиции? Чего молчишь, граф Остерман? Без согласия Верховного тайного совета императрица не может ни войну объявить, ни мир заключить! Налоги вводить не может! Казну российскую расходовать по своему усмотрению не может! Чего же императрица российская может? Замуж пойти без согласия верховников не может! Наследника назначить не может!

**Остерман.** Изволю заметить вашему величеству, завелись на Москве противники верховников. Князья Черкасский, Трубецкой, Татищев, да иные дворяне по ночам шепчутся.

*Грохнул взрыв, полыхнуло вдали. В белой рубахе, со склянками в руках из тьмы выходит видение Брюса.*

**Анна Иоанновна.** Скажи мне, Яков Брюс, ехать мне в Москву?

**Брюс** *(не отвлекаясь от дымящихся склянок).* Истина принадлежит духу!

**Анна Иоанновна.** Ехать мне в Москву?

**Брюс.** Отошёл я от дел. Не спрашивай меня, государыня-императрица. Ничего не скажу, не присоветую. Мистика – залог постижения истины.

**Анна Иоанновна.** На Москву одна надежда. Ехать мне в Москву?

**Брюс.** Подписала «Кондиции», жди беды.

**Остерман.** Верховники прожект князя Голицына о переустройстве государства российского обсуждают. По оному прожекту императрица – фикция, пустое место.

**Анна Иоанновна.** Доподлинно знаешь?

**Брюс.** Поезжай, государыня. Истина принадлежит духу, любовь – душе, справедливость – воле. Черкасский, Трубецкой, Татищев: их прожект – твоё спасение!

**Анна Иоанновна.** А говорили о тебе, спятил мистик наш, генерал-фельдмаршал Брюс!

**Брюс.** Для кого – спятил, а для кого – нет.

**Остерман.** Тайному ведомству доподлинно известно. *(Достаёт из папки бумагу.)* Изволите прочесть? Прожект переустройства государства российского. Рукой Василия Татищева писан.

**Анна Иоанновна**. Читай.

**Остерман** *(читает).* «Богом установлена для нас монархия! Нужен нам не Верховный тайный совет, а в помощь императрице Анне Иоанновне возглавляемый ею Сенат увеличить до тридцати человек. Сенаторов выбирать всем обществом. Гвардию подчинить Сенату, армию и флот отдать под начало военных коллегий. Придворные чины выбирать заново. Все реформы впредь для пользы Отечества готовить собранием из сотни избранных представителей всех сословий и утверждать всем обществом».

*Татищев, стоя на коленях, крестится. Во тьме видны лишь силуэты Остермана и Брюса. Анна Иоанновна спускается со стула, идёт к Татищеву.*

**Крики вдали.** Виват императрица Анна Иоанновна! Виват!

**Анна Иоанновна.** Взошла я на трон, да и забыла о прожекте твоём. *(Опускается на колени рядом с Татищевым, крестится.)* Перед кем я только ни виновата! И перед тобой виновата! Знала, не взлюбил тебя Эрнст Иоганн, герцог Курляндии Бирон, фаворит мой ненаглядный. Под суд тебя отдал, будто бы на взятках поймал. Года три следствие шло. Вмешаться бы мне, да не до того мне было, увлечена я была герцогом. А ежели баба любит, дура дурой становится. Любовь – она разума лишает! Говорили мне, ты, под следствием будучи, ересь писал.

**Татищев.** Историю российскую.

**Анна Иоанновна.** Сказки всё это! Нет у народа русского истории. Сказки есть, присказки, басни, а истории нет. Да и народец, ты глянь на него…

**Татищев.** Грязь кругом непролазная, тьма кромешная.

**Анна Иоанновна.** Я и говорю, написанной без умысла истории в России нет и быть не может. Жить в России честно – не дай Бог!.. Говорили мне про тебя. Говорили, искал ты в Петербурге поддержки, да всё без толку. Говорили мне, да не придавала я значения. Виновата я перед тобой. Слышишь ты меня? *(Кричит.)* Жив ты, Василий Никитич, али помер? Слышишь, нет?..

***2. Июль 1750 года. Ночной визит.***

*Ночь. Московская губерния, имение Татищева. Стук в дверь, скрип половиц. В дверях стоят во тьме двое – мужик со свечой в руке и офицер.*

**Егор.** А я говорю – не велено! Никого пущать не велено!

**Поярков.** Не тебе решать, дурья башка! У меня приказ передать бумаги лично в руки тайному советнику Татищеву Василию Никитичу!

**Егор.** Бумаги, извольте, передам, а пущать не велено. Да и нетути тайного советника!

**Поярков.** Чего несёшь, дурень!

**Егор.** Так ить, были у старого барина чины, звания, да и сплыли, ага! В деревню сослали под присмотр караула, будто ирода проклятого.

**Поярков.** Буди Василия Никитича!

**Егор.** Не велено. Не буянь, мил человек, не то осерчаю, возьму грех на душу!

**Поярков.** Порассуждай мне! У меня указ из Петербурга, от императрицы Елизаветы Петровны! Я пятьсот вёрст проскакал!

**Егор.** От императрицы?

**Поярков.** Печать именная!

**Егор.** Ты мне в харю-то не тычь! Печать у него!.. Не ездит к нам никто, да и барину не велено из-под караула отлучаться. Чай не горит у тебя, до утра обождёшь. А коли некогда тебе, изволь, бумаги передам. И проваливай! Вот тебе бог, а вот порог!

**Поярков.** Да я тебя в бараний рог согну! Командир караула где? Спит, небось?

**Егор.** Его тревожить себе дороже!

**Поярков.** К барину веди!

**Егор.** Говорю – не велено пущать! Да и не в себе он, помирать удумал. Молодого барина за священником послал. Путь не близкий. Утром и приедут оба.

**Поярков.** Молодой барин часом не секунд-майор Евграф Васильевич?

**Егор.** Евграф Васильевич.

**Поярков.** Служили мы вместе.Дверь-то, я гляжу, не заперта. Пойди глянь.

**Егор.** Не велено.

**Поярков.** Не велено! Так ты и не входи, глянь мельком, да и будет с тебя.

**Егор.** Не велено.

**Поярков.** В кого ты такой дурень! Говорят тебе, из Петербурга бумаги, от императрицы Елизаветы Петровны. Велено передать прямо в руки Василию Никитичу. Велено барина твоего в Петербург вернуть.

**Егор.** Куды? В Петербург?

**Поярков.** Доложи: прибыл правительствующего Сената курьер, поручик Иван Поярков!

**Егор.** Ты того, присядь, господин поручик. Старый барин норовом крут. Чуть что не по евонному – так приложит, держись!.. А вчерась он, того, с мужиками на кладбище ходил. С лопатами, ага. Чтобы, стало быть, могилу вырыть. Сказывал, сердцем, мол, чую, помру завтра. Добротную могилку справили, мягкую!.. Вернулся, пред иконами встал на колени: «Господи, Владыка живота моего, даруй мне зрение на прегрешения мои, даруй сил мне!»

**Поярков.** Покаянная молитва?

**Егор.** Преподобного Ефрема Сирина, она самая. С тем и слёг. Вот оно завтра и приходит. Помирает барин. Не велено входить.

*Оба прислушиваются.*

***3. Душою жив.***

*Там, где жизнь встречается со смертью, Татищев и видение Анны Иоанновны сидят на полу спина к спине.*

**Анна Иоанновна.** И создал Господь человека из праха земного, и вдунул в него дыхание жизни, и стал человек душою жив!

**Татищев.** Неужто кончена жизнь?

**Анна Иоанновна.** Померли все. Те, которые живы, тоже помрут. Тьма кругом. А света хочется, света яркого!

*Пауза.*

**Анна Иоанновна.** Померла я. И ты помираешь. Кофий мы с тобой пили, помнишь? Говорил ты, я молчала, слушала. Говорил ты со мной откровенно, отчаянно, призывал к реформам! Тяжко быть императрицей российской! Какие уж тут реформы! Одного приласкай, другому приговор смертный подпиши. Разве сам ты людей не пытал на дыбе?

**Татищев.** Устал я.

**Анна Иоанновна.** Вот и я устала, оттого и померла.*(Тихо смеётся.)* Вспомнилось! В Курляндии жила, среди немцев, а по-немецки разве что понимать могла, говорила так себе. Думала, да, на их манер. Русского мужика как понять? Взять тебя, к примеру. Злодей ты, прохиндей, али человек государев?

*Рассмеялись – каждый по-своему.*

**Татищев.** Любовь к роскоши вельмож российских портит.

**Анна Иоанновна.** Думаешь, я слепая, не видела? Значения не придавала. *(Встаёт, идёт к одиноко стоящему высокому стулу.)* Оперу итальянскую завела, балет, два оркестра, театр немецкий. *(Неуклюже лезет на стул.)* Дворец велела построить, роскошный, с тронным залом. Приёмы, балы, маскарады, фейерверки! *(Свесив ножки, болтает ими.)* В карты князья да графья до двадцати тысяч рублей проигрывали! Сама играла, чтобы время скоротать, и никогда с проигравших уплаты не требовала.

**Татищев.** Тебе, матушка, попробуй не проиграй! Попробуй не заплати!

*Рассмеялись.*

**Анна Иоанновна** *(щупает ноги).*От подагры я страдала, сил нет! Архиепископ Феофан советовал боль в ногах листом капустным снимать... Ты прости меня, Василий Никитич, ежели я перед тобой в чём виновата была.

**Татищев.** И ты меня прости, государыня.

**Анна Иоанновна** *(напевает).*

Не будите молодую рано-рано поутру.

Разбудите молодую, когда солнышко взойдёт…

**Татищев** *(идёт к Анне Иоанновне, подпевает).*

Когда милый пастушок заиграет во рожок…

**Анна Иоанновна.** Не можешь петь – не пой!

*(Поёт).*

Собирайтесь, девки, вместе, выходите на лужок!

Выходите на лужок, собирайтесь во кружок!..

***4. Полевые цветы.***

*Под звуки свирели смеётся, танцует в ярком солнечном свете Анна. Сняв с головы венок из полевых цветок, радостно поднимает его над собой, и венок взлетает словно птица.*

**Анна** *(напевает).*

Как у нашего широкого двора

собирались красны девушки в кружок,

они думали, какой игрой играть,

то ли в жмурки, то ль в верёвочку начнём.

Вы играйте, красны девушки, одни.

Мне, подруженьки, игра на ум нейдёт.

Мил сердечный друг мне сердце бередит.

Об одном о нём душа моя поёт…

*Анна танцует и, кажется, этому счастливому видению не будет конца. Татищев идёт к Анне, она исчезает во тьме.*

***5. Июль 1750 года. Томительное ожидание.***

*Близ усадьбы в имении Татищева. Поярков и Егор сидят на лавке.*

**Поярков** *(достаёт из-за пазухи фляжку, отпивает).* Ну, и долго ещё? Ты сходил бы, Егор, спросил.

**Егор.** Ходил. Сказали, надобно будет, позовут.

**Поярков**. Меня, курьера правительствующего Сената не принимают! И где не принимают! *(Отпивает.)* Глухомань непролазная!

**Егор.** Закусить не изволите?

**Поярков.** Не изволю.

**Егор.** Так ить, может, того, по саду пройтись? На речку сходить?

**Поярков** *(отпивает).* Не изволю.

**Егор.** Так ить, того, подзакусить малость?

**Поярков.** Не изволю! Полдня сижу без дела!.. Под арестом живёт барин твой? *(Икает, усмехается.)* Начальник караула – и тот говорит: «Прошу меня извинить, но ничем помочь не могу, самого к Татищеву не пускают! Потому как исповедь!» *(Отпивает.)* Потому как испытание для души, покаяние, раскаяние в прегрешениях!..

**Егор.** Так ить, случается, по силам человеку дело изменить, а случается, и не по силам. Чего зря бедствовать, понапрасну думу думать!

**Поярков.** Я? Думаю? Понапрасну?..Да ты, брат, философ!

**Егор.** Так ить, Аристотелю подобен.

**Поярков.** Чего? Кому?

**Егор.** Было время, барин желал меня в Аристотеля переписать. Ты, говорит, Егорка, человек разумный более чем. Грамоте меня выучил, языку немецкому. По европам барин ездил, книги скупал, велел беречь их пуще глаза своего. Эх, и натаскался я с энтими книгами!

**Поярков** *(отпивает).* Караул поставлен бездарно. Комендант сидит, строит из себя власть! А где она власть, в деревне, над кем? Такой в бою первым сбежит от страху! Тебе случалось в бою быть?

**Егор.** Так ить, я при барине, почитай, всю жизнь. Не пил бы ты, господин поручик.

**Поярков.** Я и не пью. Я, знаешь, выпью, дурной становлюсь. *(Отпивает.)* При Сенате служу, скачу туда-сюда. Мне двадцать три года! Что я сделать успел, чего достиг?

**Егор.** Так ить, человек что конь – бьёт копытом по молодости лет. Бывали мы и в Москве, и в Петербурге.

**Поярков.** Знал бы ты, сколь среди лучших людей народа дрянного! Служат не ради Отечества, а лишь бы свой карман набить! Интриган на интригане! *(Опрокидывает пустую фляжку, закупоривает её.)* Разве я об этом мечтал?.. Егор, ты пойди к барину, скажи…

**Егор.** Не велено к нему никого пускать.

**Поярков.** Скажи, чтобы принял меня Василий Никитич. Ты пойди, скажи!

**Егор.** Так ить, ходил!

**Поярков.** Обязан я вручить бумаги! Лично вручить!

**Егор.** Помирать собрался барин. Ежели решил, отжил своё, стало быть, так оно и есть. Священник его исповедует, причащает. *(Отвернувшись, смахивает слезу.)* Позовут прощаться, вместе и пойдём.

***6. Вода живая и мёртвая.***

*Шум ветра, дальний барабанный бой. Там, где жизнь встречается со смертью, появляется Брюс.*

**Брюс.** Ещё до зари, в темноте, часа в три ночи, ветер донёс барабанный бой, негромкий, недолгий. Послышалось? Показалось?.. Ветер набирал силу, порывами гнул деревья! Не слышали мы ни топот коней, ни бегущую пехоту. Два передовых, недостроенных наших редута шведская кавалерия проскочила ураганом, пехота взяла их в считанные минуты. Шесть таких редутов устроили мы поперёк прогалины от Полтавы к нашему лагерю. Князь Александр Данилович Меншиков контратаковал. Кругом убитые, раненые, а мы словно богом милованы! *(Приближается к Татищеву.)* В девятом часу утра шведы снова пошли вперёд. Государь двинул навстречу им пехоту. Пётр Алексеевич был в трёх шагах от нас.

**Татищев.** Счастлив был для меня тот день!

**Брюс.** Не заслони ты тогда государя от пули, проиграна была бы Полтавская баталия, да и вся война. Обнял тебя государь. «Как звать?» – спрашивает.

**Татищев.** А я стою, улыбаюсь, дурак дураком! Василий Татищев, говорю.

**Брюс.** Татищев? Это, стало быть, тать? Разбойник, вор? Рассмеялся Пётр Алексеевич: «На таких разбойниках Русь святая держится!» Запомнил тебя государь под Полтавой. Надолго запомнил! Спрашивал у меня о тебе, кто, мол, таков. Отвечал я, знаю тебя ещё по сражению под Нарвой, что предки твои из рода Рюриков…

*Громыхнуло вдали. Из тьмы появляется Анна Иоанновна.*

**Брюс.** Что дед твой воеводой был в Ярославле. Что, утратив княжеский титул, отец твой служил, не имея земельных владений, с тем и помер. Голытьба – не в обиду будь сказано! *(Заметив Анну Иоанновну, кланяется ей).*

**Анна Иоанновна** *(Татищеву).* Так ты из Рюриков? Оттого и решил историю российскую писать от Рюрика до наших дней? Умён!.. *(Брюсу.)* Гордишься своим протеже, Яков Вилимович? Не по твоей ли протекции после Полтавы служил он при Поместном приказе? Не с твоей ли лёгкой руки по Европам разъезжал?

**Брюс.** Пётр Великий желал, дабы сыны Отечества русского изучали военное искусство, науки разные.

**Анна Иоанновна.** В сравнении с Петром все мы – так, мелочь!.. Я в Курляндии жила... Детство моё – закрытые окна, закрытые наглухо двери!.. О троне российском я и не помышляла, а про тебя, Яков Брюс, слышала! Про подвиги твои воинские в крымском походе слышала, про то, как ты с Петром Великим в Лондон ездил, артикулы научные писал, как под Нарвой воевал да под Полтавой. Провидением Господним взошла я на российский престол, а генерал-фельдмаршал Брюс где? А генерал-фельдмаршал Брюс в отставке, в деревне век свой доживает, опыты мистические ставит! Правду говорят, сумел ты в парке своём летом пруд заморозить и на коньках по нему катался?

*Брюс, занимаясь дымящимися склянками, посмеивается. Анна Иоанновна подхватывает его смех.*

**Анна Иоанновна.** Вот они – государевы люди!.. Мистик ты был знатный, Яков Брюс! Первый на Руси масон! Кроме тебя никого не знаю, чтобы сам по доброй воле от власти отдалился.

**Брюс.** Земная жизнь не есть собственно жизнь.

**Анна Иоанновна.** Говорили, умел ты воду делать и живой, и мёртвой, над секретом бессмертия колдовал. Отчего же вдруг взял, да и помер?

**Брюс.** Суетны надежды наши. Жизнь что воздух, мимолётна, непостоянна. *(Запустив руку в прорезь рубахи, достаёт висящий на верёвочке флакончик.)* Помирают и телом гниют не люди, а скоты. Душа человеческая, она словно, облако. *(Татищеву.)* Возьми-ка скляночку, капельку капни. Возьми, испробуй.

*Татищев не решается открыть флакончик, Брюс забирает его.*

**Брюс.** Рано тебе к нам. Грех – помирать, не покаявшись, не простившись с близкими.

**Татищев.** Разве не покаялся я?

*Тьма.*

***7. Муж да возлюбит жену свою!***

*Венчальный колокольный звон, яркий солнечный свет. В подвенечном платье, с тем же венком из полевых цветов на голове возникает видение Анны. Татищев заворожено идёт к ней, она – к нему. Встретившись, нежно дотрагиваются друг до друга. Анна счастливо смеётся, надевает свой венок на Татищева.*

**Анна.** И, взяв одно из рёбер Адамовых, Господь создал жену ему. И потому оставит человек отца и мать своих, и прилепится к жене своей! *(Целует Татищева.)* И будут они плотью единой!

*Анна игриво отбегает в сторону, исчезает во тьме. Анна Иоанновна сидит на высоком стуле, рядом с ней Остерман. Колокольный звон всё громче, всё радостнее.*

**Анна Иоанновна** *(аплодирует Татищеву).* Насмешил ты меня, позабавил! Так и не смог забыть супругу свою, трижды проклятую? Или были проклятья твои неискренними?

*Тьма.*

***8. Декабрь 1718 года. Аландский конгресс.***

*Торжественное звучание труб, барабанный бой. Из тьмы в луч света входят Остерман, Брюс, Татищев и фон Гёрц.*

**Гёрц.** Господа, я, Георг Генрих фон Гёрц, рад приветствовать вас от имени шведского короля Карла!

**Остерман.** От имени самодержца российского Петра Алексеевича я, Генрих Иоганн Фридрих Остерман, генерал Яков Брюс и капитан-поручик Василий Татищев рады возможности продолжить переговоры о мирном договоре со шведской короной!

**Гёрц.** Господа, ни для кого из нас не секрет, что Англия намерена сорвать русско-шведские переговоры. Англию не устраивает мир между Россией и Швецией.

**Остерман.** Более того, нам известно, что Англия обещала шведской короне деньги в обмен на союз против России!

**Брюс.** Нам известно, кто в Швеции поддерживает Англию, кто пытается влиять на короля Карла.

**Гёрц.** Шведская корона не намерена впредь воевать с Россией и желает мира в Европе!

**Остерман.** Россия так же желает мира в Европе. Однако, вы, господин фон Гёрц, не спешили начинать переговоры. Мы прибыли на Ала́ндский конгресс в январе, а переговоры начались только в мае!

**Гёрц.** Русские говорят, тот, кто долго запрягает, быстро едет. Впрочем, среди нас настоящий русский только один. *(Смотрит на Татищева).*

**Остерман.** Да, я родился в Германии. Но живу я в России и для России!

**Брюс.** Я шотландец, но родился в Москве. Сердцем я русский!

**Гёрц.** Господа, я всего лишь хотел заметить… Мой король получил предложения русского императора Петра…

**Брюс.** Пётр Алексеевич не император, а царь всея Руси.

**Гёрц.** Без сомнения, он будет императором. Мы получили от императора Петра проект мирного договора из двадцати трёх пунктов и десяти сепаратных артикулов. Россия желает получить в вечное владение Ингрию, Карелию, Эстляндию, Лифляндию, Ригу, Ревель, Выборг, а занятую русскими войсками Финляндию обещает вернуть шведской короне. Мирный договор должен распространяться и на союзников России.

**Остерман.** Господин фон Гёрц, вы не раз меняли свои условия, прерывали переговоры, отправляясь в Швецию к королю Карлу за инструкциями. Насколько сейчас Россия может быть уверена в вашей позиции?

**Гёрц.** Я никому не советую говорить со Швецией с позиции силы!

**Остерман.** Россия предлагает Швеции мир и союзные отношения против Англии.

**Брюс.** Россия готова отправить королю Карлу двадцатитысячный корпус для совместных военных действий против захваченного англичанами Ганновера.

**Гёрц.** Мой король предлагает России совместно воевать против Дании.

**Остерман.** Россия на это не пойдёт.

**Гёрц.** В таком случае нам будет сложно говорить о мирном договоре между нами. Я должен узнать мнение моего короля. От имени короля Швеции Карла Двенадцатого я прошу о перерыве в переговорах. Честь имею, господа!

*Торжественный барабанный бой. Гёрц уходит во тьму.*

**Татищев.** Огрызается советник Карла!

**Остерман.** Мир нужен нам, а шведам – передышка. Потеряли они в Северной войне больше ста тысяч человек, корабли строить перестали, железа и пороха делают мало. При этом Карл создаёт новую армию. Будет новая война.

**Брюс.** Россия перед ними на колени не встанет! Запомни, Василий Никитич, эти дни! Быть России империей! Быть великой!

**Остерман** *(салютуя рукой).* Виват, Россия!

**Брюс.** Виват, драгая!

*Остерман уходит во тьму.*

**Брюс**. Настоящий политик ни о чём не говорит прямо. *(Обнимает Татищева.)* Учись, Василий Никитич, учись! У шведов учись, у меня, у Остермана. *(Оглядываясь, говорит доверительно.)* Мне до графа Остермана далеко. Умён, честолюбив. А как интриги плетёт!.. Узнал я, что Остерман втайне от меня поменял шифр переписки с царём Петром Алексеевичем. В Норвегии при осаде одной из крепостей убит шальной пулей король шведский Карл. Советник его фон Гёрц думает, нам сие не ведомо. Не вернётся он из Швеции. Многим он там на хвост наступил, припомнят ему, ляжет на плаху. Верный мне человек донёс, дескать, Карла не шальная пуля убила, свои в него стреляли. Придёт к власти сестрица его, разделит трон с муженьком своим, а тот только того и ждёт. Не знаю, о чём Остерман государю пишет, потому прошу тебя скорее ехать в Петербург с тайным донесением. Ну, с богом!..

*Брюс обнимает Татищева и уходит.*

***9. Вечная невеста.***

*Венчальный колокольный звон, яркий солнечный свет. В том же платье, с венком из полевых цветов на голове возникает видение Анны. Татищев заворожено идёт к ней.*

**Анна** *(напевает).*

Не спала-то я той ночью, не дремала.

Не спала-то я, всё думала, гадала.

В небо тёмное глядеть я не решалась.

Я, потупив очи, скромно ожидала.

Ожидала я чего, сама не знала.

Ой, не знала. Ой, не знала, ожидала…

**Татищев.** Отчего я забыть её не могу, почему?

*Видение Анны исчезает.*

***10. Март 1719 года. Санкт-Петербург.***

*В луче света – тень от тюремной решётки, Татищев и Остерман.*

**Остерман.** Капитан-поручик Татищев! Какими судьбами в Петербурге? Знаю, всё знаю: и как Яков Брюс тебя против меня настраивал, и как к государю Петру Алексеевичу с тайными донесениями посылал. Зла на тебя не держу. Тебе приказали, ты приказ исполнил.

**Татищев.** За что меня сюда?

**Остерман.** От тюрьмы и от сумы не зарекайся! Знакома тебе сия поговорка?

**Татищев.** Пословица русская.

**Остерман.** Будешь со мной пререкаться, будешь сидеть здесь. Уразумел?.. Скажите, капитан-поручик Татищев, где вы были осьмнадцатого марта тысяча семьсот девятнадцатого года? Не припоминаете? Ну, так я припомню: в Санкт-Петербурге. Не припоминаете, у кого? *(Схватив Татищева за ворот рубахи, кричит.)* Ну, так я припомню! Как ты посмел в обход существующего порядка передать государю Петру Алексеевичу записку свою? Кем себя возомнил? *(Оттолкнув Татищева, отворачивается).*

**Татищев.** Земледельческое право в Европе есть и в России должно быть! Был я в Пруссии, был в Саксонии, учился артиллерийскому и инженерному делу, истории, философии, праву…

**Остерман.** Одно дело – книги, и совсем другое – жизнь.

**Татищев.** Бывает – так, а бывает – иначе.

**Остерман.** Государь прочитал твою записку, велел передать тебе своё уважение. *(Смотрит на Татищева.)* Ну, и?..

**Татищев.** Премного благодарен.

**Остерман.** То-то же! Государь поручает тебе составить обстоятельную географию российскую с ландкартами для межевой реформы и обретения порядка в землевладениях. Высоко взлетаешь, Татищев! Был капитан-поручик, а стал государев человек! С каких земель начнёшь?

**Татищев.** Подмосковье, Поволжье, Урал, оттуда и до Сибири.

**Остерман.** Жизни-то хватит везде побывать, всё описать? Людей в помощь тебе велено дать до дела отчаянных. Государь ждёт от тебя на ландкартах сведений о богатствах земель русских – где какие леса, где руда, где пушнина. Обмана я не допущу! Уразумел?

**Татищев.** Премного вам благодарен.

**Остерман**. То-то же! *(Уходит во тьму).*

***11. Снега белые...***

*В луче света кружатся над Анной Иоанновной хлопья снега.*

**Анна Иоанновна** *(напевает).*

Снега белые, пушисты, покрывали все поля,

одного лишь не покрыли света бела моего…

*В луч света входит Брюс.*

**Брюс.** В народе говорят: зима снежная – к лету дождливому.

**Анна Иоанновна.** Любила я зиму русскую и не любила. Бывало, такой мороз вдарит, спасу нет! А бывало, снежок, белый, мягкий! *(Подставляет лицо и руки снежинкам.)* В Европе такого снега отродясь не видали!

**Брюс.** Был я в Сибири, вот где снегу прорва!

**Анна Иоанновна.** Не знает народ русский счастья своего!.. А скажи мне, Яков Брюс, правду говорят, книга твоя чёрной магии, будто бы самим царём Соломоном написана, и ты один лишь мог её прочесть, и оттого обо всём наперёд знал?

**Брюс.** Обо всём один Господь ведает.

**Анна Иоанновна.** Разве ты, чернокнижник, в Господа веровал?

**Брюс.** Придёт за зимою весна, а за весной – лето, а за летом – осень. Верует человек в это?

**Анна Иоанновна.** Перед смертью только и начинаешь о жизни думать. Я, когда слегла и поняла, что не встану… Ну, да что об этом говорить!.. Как там протеже твой?

**Брюс.** Ни жив, ни мёртв.

**Анна Иоанновна.** Страх страдания тяжелее самого страдания.

**Брюс.** Самый тёмный час – перед рассветом!

**Анна Иоанновна.** Гoл – да не вoр, беден – дa честен. Правду говoри, что дрoвa руби. Отчего у русского народа такие присказки? *(Раскидывает руки навстречу снежинкам.)*Света хочу яркого! Света!

*Тьма.*

***12. 1722 год. Демидовское дело.***

*В луче света – тень от тюремной решётки, Татищев и Остерман.*

**Остерман.** Вот и снова свиделись! Читал я твои оправдания.

**Татищев.** Объяснения.

**Остерман.** Опять ты ни в чём не виновен?

**Татищев.** Отправил я государю Петру Алексеевичу первые свои ландкарты и получил от него приказ ехать горным мастером заводов уральских и сибирских. В Тобольске мужики бунтовали супротив заводов, дескать, мерзость от них и зловоние. Пришлось приструнить их.

**Остерман.** Без суда и следствия вешал!

**Татищев.** Некогда было судить.

**Остерман.** Ну, а ежели тебя нынче так же повесить?

**Татищев.** Ездил я на добычу руды, шахты велел строить, сам в них лазил – вот уж где преисподняя! А иные мастера лес гнилой в шахту на подпорки спускали. Народ на тот свет один за другим уходил!

**Остерман.** Без суда и следствия вешал!

**Татищев.** За детей прошу! Не за своих! Детей на Урале да в Сибири, в слободах, немало. Учить их надобно арифметике, наукам разным. Ежели у бедных родителей дети толковые учатся горному делу, велел я выдавать каждый месяц по рублю, по полтора пуда ржаной муки, да одежду им справить за государев счёт. Без меня забудут о них!

**Остерман.** Много воруют чиновники?

**Татищев.** Взятками кормятся. Другой жизни знать не хотят!

**Остерман** *(перебирает бумаги).* Знает государь Пётр Алексеевич о делах твоих на Урале да в Сибири. Знает, что ночами историю российскую пишешь. Генерал-фельдмаршалБрюс добыл для тебя летопись преподобного старца Нестора. Завтра тебе передам. Читай, Василий Никитич, вникай. Доносят государю на тебя заводчики уральские Никита и Акинфий Демидовы. Государь склонен верить им. И тебе склонен верить. Потому и велел вернуть тебя в Москву. Посидишь пока в каземате.

**Татищев.** Демидовым как верить?

**Остерман** *(закрывает папку с бумагами).* Его императорского величества указом дело твоё рассмотрит высший суд при Сенате! Ты своими вздорными придирками не даёшь работать демидовским заводам, а на казённых заводах дело при тебе идёт скверно!

**Татищев.** Процветание демидовских заводов от бесконтрольности государевой! Богатейшие рудники в собственность свою обращают, переманивают с казённых заводов людей к себе, а кто не идёт, тому угрожают. Что хотят, то и делают! Выше закона себя ставят! Всюду хвалятся своею дружбой с князем Меншиковым, с графом Апраксиным! Ими дело против меня сложено?

**Остерман.** Демидовы тебя сожрут и не подавятся! Донесли на тебя: взятки брал. Свидетели есть! Государь Демидовым верит. Да и как не верить, когда ещё четверть века назад Никита Демидов построил под Тулой первый чугуноплавильный завод, двадцать лет назад по указу государя получил во владение на Урале казённый Невьянский завод, перевёз туда лучших мастеров из Тулы и Москвы.

**Татищев.** Знаю, всё знаю.

**Остерман.** Знаешь, да не понимаешь! Только на Алтае Демидовы открыли три десятка рудников медных, железных, серебряных, золотых! Их заводы дают вчетверо больше чугуна и меди, чем заводы казённые. Государь даровал Демидовым дворянство!

**Татищев.** Я направлен был для укрепления казённых заводов на Урале и в Сибири, в том Демидовым выгоды нет. Монополия им нужна!

**Остерман.** Так найди с ними понимание! А выходят от тебя одни междоусобицы! Именным его императорского величества указом генерал-майор де Геннин отправлен на казённые заводы в Кунгур, Верхотуринск, Тобол дабы следствие учинить. Придут за тобой, отправят туда же под арестом. Граф Апраксин склоняет генерала де Геннина принять сторону Демидовых, но генерал упрямый, кого хочешь к чёрту на рога пошлёт. Он своё дело знает! Всё разнюхает! Всех на чистую воду выведет!.. Не прощаюсь с тобой. Ещё встретимся!

*Остерман уходит во тьму. Идёт ослепительно белый снег.*

***13. Июль 1750 года. Тополиный пух.***

*Близ усадьбы в имении Татищева. Опираясь на Егора, Татищев стоит под белым тополиным пухом.*

**Татищев.** Видал, Егорка, будто снег кружит среди лета!

**Егор.** Отлежаться бы вам, Василий Никитич!

**Татищев.** Отлежусь ещё, успею. *(Ловит тополиный пух.)* Спробуй, сладок снежок?

**Егор** *(отмахиваясь от пуха, крестится).* Избавь Господь от искушений дьявольских!

**Татищев.** Тёмный ты человек, Егорка! Природа радуется, цветёт!

**Егор.** Дурь одна от тополихи этой!

**Татищев.** Император Пётр Алексеевич из Европы чего только ни привёз! Вот он – петров подарок!

**Егор.** Толку ни на грош! Яблоки б давала тополиха, али ягоды какие!

**Татищев.** Тополь другим полезен. Масло его дыхание лечит. Пригоршню коры залей водой, выпей и жар снимет, и сил придаст. Помру, над могилой моей тополь посадишь. *(Замечает стоящего невдалеке Пояркова.)* Кто таков? По какой надобности?

**Егор.** Офицер. Ожидает.

**Татищев.** Вижу, что офицер. Давно ожидает?

**Егор.** Прошлой ночью прибыл. Бумаги привёз из Петербурга. Аудиенции требует.

**Татищев.** Гони его в шею.

**Егор.** Так ить, он от императрицы Елизаветы Петровны.

**Татищев.** Вспомнила обо мне дочь Петра Великого?.. Передай ему… Хотя, нет, зови сюда.

*Егор машет Пояркову рукой, тот подходит к ним.*

**Поярков.** Курьер правительствующего Сената, поручик Иван Поярков. Имею честь вручить тайному советнику Василию Никитичу Тати…

**Татищев.** Ты, как я погляжу, нетрезв.

**Поярков.** Виноват. Ожидая аудиенции с вами, позволил себе…

**Татищев.** Думал, помер я? На помин души принял? Стыдно, поручик!

**Поярков.** Виноват. Обязан я вручить вам, Василий Никитич, указ императрицы Елизаветы Петровны о помиловании. Государыня возвращает вам чины, награды, звания, позволяет жить в столице, бывать при дворе.

**Татищев.** Не поздно ли сжалилась? Поверила Елизавета Петровна в наветы на меня, сослала под караул. Премного благодарен!

**Поярков.** Василий Никитич!

**Татищев.** Я и к трону близок был, и под судом состоял не раз. Прожита жизнь. Перед Господом за всё отвечу.

**Поярков.** Я обязан вручить вам пожалованный за заслуги перед Отечеством орден Святого благоверного князя Александра Невского. Обязан сопроводить вас в Петербург к императрице Елизавете Петровне.

**Татищев.** Передай государыне, что верность моя Отечеству… Тайный советник Василий Татищев в прощении не нуждается… Указ и орден принять не могу…

**Поярков.** Василий Никитич, но я обязан…

**Татищев.** Скажешь, помер Татищев. И вот ещё что. Не пей. Дрянь эта многих людей сгубила. Скажешь, поме…

*Татищев теряет сознание, падает. Егор и Поярков подхватывают его. Летит тополиный пух.*

***14. Взятка взятке рознь.***

*Там, где жизнь встречается со смертью, Анна Иоанновна, сидя на высоком стуле, ловит последние снежинки. Во тьме видны силуэты Брюса, Остермана.*

**Анна Иоанновна.** Кажется, всё помню... И хочется забыть, да не выходит... А при жизни забывала!.. *(Оглядывается во тьму.)* А ты, Остерман, помнишь?

**Остерман.** Не люблю я снег, забыть не могу. Тот день забыть не могу.

**Анна Иоанновна.** Какой тот?

**Остерман.** Один день. Эшафот.

**Анна Иоанновна.** Да, казнь – дело такое…

**Остерман.** Какое?

**Анна Иоанновна** *(оглядывается).* А ты, Брюс?

**Брюс.** Девичья память от мужской отличается…

**Анна Иоанновна.** Понимали бы что в девицах!.. *(Резко.)* Всё помнишь, нет?

**Брюс.** Никак нет.

**Анна Иоанновна.** Чего – нет?

**Брюс.** Ничего хорошего в этом нет, в памяти.

*Громкий, не самый приятный звук. В луче света лежит на полу Татищев.*

**Анна Иоанновна** *(оглядывается на Татищева).* Василий Никитич, опять ты? Ни жив, ни мёртв! Или всё-таки мёртв?

**Брюс.** Я вот так же умирал. Мотало меня!

*Приподнявшись, Татищев сел на пол. Анна Иоанновна слезает со стула, идёт к Татищеву, присаживается рядом с ним.*

**Остерман** *(достаёт из папки бумагу).* Следствием, учинённым генералом де Генниным, установлено… *(Читает.)* «По приезде на Урал начал Татищев дело делать, велел по горной привилегии лес рубить и рудники новые разрабатывать на равных условиях, а Демидовы себе приоритет требовали. Татищев, ежели и брал взятки, то по делу, а не вопреки. Татищева и дела его оцениваю с пользой, полагаю освободить от обвинений».

**Брюс.** Смешали с грязью, оболгали…

**Остерман.** Протеже ваш мог бы быть и посговорчивее!

**Брюс.** С кем сговорчивее? С Демидовыми?

**Остерман**. Имею сообщить: суд при правительствующем Сенате рассмотрел дело об оболгании Василия Татищева купцами Демидовыми и постановил обвинения с Татищева снять, купцам Демидовым выплатить Татищеву штраф. Резолюцией императора Петра Алексеевича штраф значительно снижен. Заложенный вашим протеже в Егошихе медеплавильный завод дал начало городу Перми. Начатое им строительство крепости на реке Исети и завода по выплавке железа, стали, чугуна, меди продолжено генералом де Генниным. В честь императрицы город сей назван Екатеринбургом! *(Салютуя рукой.)* Виват, Россия!

**Брюс.** Виват, драгая!

**Остерман и Брюс.** Виват, надежда! Виват, благая!..

**Остерман.** Император оставляет Татищева при дворе с титулом советника Берг-коллегии. Пётр Алексеевич ждёт от него проект учреждения на Урале акционерной компании по выплавке меди.

**Анна Иоанновна** *(Татищеву).* Говорили, болел ты?

**Татищев.** Болел. Нервной болезнью. Думал покончить с собой, да не решился.

*Пауза.*

**Остерман.**Господа, как вы полагаете, взятка взятке рознь?

**Брюс.** В идеале, облечённое властью лицо…

**Остерман.** В идеале! Где вы видели идеал?

**Татищев.** Ежели облечённое властью лицо дело делает по закону и берёт за это подарки, то преступного умысла в оном нет. А ежели облечённое властью лицо закон преступает, выгоду себе имеет, то за лихоимство наказано быть должно.

**Остерман.** Вы себя к каким лицам относите?

*Татищев молчит.*

**Брюс.** Полагаю, к таким же, как вы, господин граф, к людям с честью и совестью.

*Анна Иоанновна встаёт с пола, отходит от Татищева.*

**Анна Иоанновна.** Скучно это всё, мелко. Демидовы люди неплохие, щедрые. Мне, к примеру, взяток не давали – одни подарки!

**Остерман** *(Брюсу).* Государь наш Пётр Алексеевич русских мастеров к шведам отправляет учиться горному делу. Для секретной миссии человек надёжный надобен.

**Брюс.** Татищев по-немецки говорит, к наукам склонен, Петру Алексеевичу предан.

**Остерман.** И вот ещё что: претендент на шведский престол герцог Голштинский сватается к великой княжне Анне Петровне. Государю выгодно иметь при герцоге своего человека. Но не Татищева!

**Брюс.** Отчего не его?

**Остерман.** Оттого! Для секретных миссий иные люди нужны!

**Брюс.** Какие же?

**Остерман.** Иные!

**Брюс.** Преданные не России, а лично вам, граф?

*Остерман и Брюс едва не сцепились друг с другом. Анна Иоанновна срывает с них парики и бросает на пол. Остерман и Брюс исчезают во тьме.*

**Анна Иоанновна.** Был снег, и нет снега.

**Татищев** *(с трудом встаёт).* Там, в Стокгольме, узнал я о смерти Петра Алексеевича.

**Анна Иоанновна.** Великий был государь!

*Траурный колокольный звон. Перекрестились.*

**Татищев.** Шведы после гибели короля Карла власть новоявленной королевы ограничили. Без согласия парламента никаких решений она не принимает.

**Анна Иоанновна.** Кому нужна такая монархия?

**Татищев.** Обществу.

**Анна Иоанновна.** Кому? Ты умом часом не повредился в Стокгольме?

**Татищев.** Болел простудой.

**Анна Иоанновна.** Оно и видно. *(Обнимает Татищева.)* Помирать думаешь, али так и будешь – ни жив, ни мёртв?

**Татищев.** Любил я Петра Великого, преклонялся перед ним. Императрицу Екатерину Алексеевну так не любил. Императора Петра Алексеевича так не любил.

**Анна Иоанновна.** И меня, императрицу, не любил. Я ведь знаю, меня не обманешь!

**Татищев.** Привёз я из Швеции описание заводов их, механики, рудников серебряных, медных, свинцовых. И что толку? Бросил Меншиков записи мои в угол, да и забыл о них!

**Анна Иоанновна.** А всё отчего? Интриги плести и без тебя мастера есть. Жить надо уметь! Нужными людьми обзаводиться!

**Татищев.** Надёжные враги у каждого есть. Надёжные друзья – где они?

**Анна Иоанновна.** Неужто не рад был ты титулу тайного советника?

**Татищев.** По неоднократным ходатайствам Демидовых, сдобренным взятками, заводы и открытые огромные залежи железных руд вывели из казённого ведения твоим, матушка, именным указом и передали Демидовым. Избавиться ты от меня хотела, оттого и поставила во главе Оренбургской экспедиции.

**Анна Иоанновна.** Хотела. *(Обнимает Татищева словно ребёнка.)* Неуёмный ты был, несговорчивый. Надоел ты мне.

*Траурный удар колокола.*

**Татищев.** Миновали петровские времена.

***15. Мимолётные мечты.***

*Под звуки свирели танцует в ярком солнечном свете Анна.*

**Анна** *(напевает).*

По весне снежок растает, зацветут кругом цветы.

Ненадолго наше счастье, мимолётные мечты…

*Татищев заворожено идёт к Анне.*

**Татищев.** Отчего я забыть тебя не могу, почему?

*Видение Анны исчезает. Тьма.*

***16. Перстень Рюрика.***

*Анна Иоанновна сидит на высоком стуле, рядом с ней Остерман, чуть в стороне – Татищев.*

**Анна Иоанновна**. Умела красавица подольститься! Глянешь на неё – чисто ангел с небес спустился!

**Остерман** *(Татищеву).* Супруга ваша добилась аудиенции у императрицы. Просит отказать вам в прошении о разводе.

**Анна Иоанновна**. Бракоразводными процессами ведает святейший Синод. Он и рассудит.

**Остерман.** Государыня-императрица выше Синода.

**Анна Иоанновна.** И выше закона?

*Из тьмы выходит Анна.*

**Анна.** Матушка императрица, Анна Иоанновна! Всё наветы, оговоры! И не знаю, чем супругу своему я не угодила! Государыня, помоги! Брак наш заключён был по взаимному увлечению, по любви!

**Анна Иоанновна**. Однако, изменяла ты мужу. Глазоньки не отводи! Изменяла?

**Анна.** Супружеский долг свой…

**Анна Иоанновна**. Я тебя не про долг спрашиваю! Есть на свете любовь? Молчишь? Вот и я не знаю, может, где и есть она, любовь. Ты который раз замужем?

*Анна молчит, потупив взор.*

**Остерман**. Смею напомнить, она третий раз замужем. Первый супруг был соседом родителей её, в приятелях у отца её состоял.

**Анна Иоанновна**. Любила ты его?

**Анна.** Как водится.

**Анна Иоанновна**. А как оно водится?

**Остерман.** Супруг её, подполковник Реткин, отродясь ничем не болел, а вдруг взял да и помер в одночасье.

**Анна Иоанновна.** Горевала, небось, долго?

**Остерман.** Вышла за Василия Ботвиньева, помещика московской губернии.

**Анна Иоанновна.** По любви вышла?

**Анна.** По любви, государыня.

**Остерман.** И вскорости овдовела.

**Анна Иоанновна**. Чем супруга со свету сжила?

**Анна.** И в мыслях не имела!

**Анна Иоанновна**. Ой, ли? А вот люди про тебя говорят…

**Анна.** Так люди что свиньи – хрюкалы одни!

**Анна Иоанновна**. Тебе виднее. Отчего третий супруг твой, Василий Татищев, прожив с тобой три года, просит святейший Синод о расторжении брака, в коем родила ты ему детей – дочь и сына?

**Анна.** Мы в законном браке четырнадцать лет душа в душу!

**Остерман.** Однако, вместе не живут больше десяти лет!

**Анна Иоанновна** *(Остерману).* Знаю, всё знаю. *(Анне.)* Слушаю тебя.

**Анна.** Матушка-императрица! Заступничества твоего прошу! В чём вина моя? В том, что супруг мой службе предан больше, чем мне? Первые три года, когда жили мы вместе, чуть ли не половину пробыл он в Европе по приказу сенатора Брюса, вот и охладел ко мне!

**Остерман** *(Анне Иоанновне).*Это ж какая стерва! Настаивает на своём! С мужем не жила! Детей не воспитывала! Замутила с игуменом Иосифом так, что, забыв про своё монашество, противу всякого закона, жил игумен с ней в оргиях!

**Анна Иоанновна.** Это который игумен, тот самый?

**Остерман.** Потаскун, каких мало! Бросив его, с утра до ночи развлекалась она со всякой швалью! Вызывали её в святейший Синод для решения о разводе, так не являлась, больной прикидывалась. Не Татищев ей нужен, а права на совместное с ним имущество!

**Анна Иоанновна.** А бабы – они все стервы, не замечал?

**Остерман.** Верить ей нельзя ни в чём!

**Анна Иоанновна** *(Анне).* Говори, милая, рассказывай.

**Анна.** Книгу писал – планиметрию! Книга эта ему дороже меня была!

**Анна Иоанновна** *(Остерману).* Опять врёт?

**Остерман.** На свой лад выворачивает! Недоборы в податях исходят от того, что земли межуют, как хотят. Планиметрия нужна! На это нам ещё государь Пётр Алексеевич указывал, я Татищеву поручил.

**Анна Иоанновна.** Написал он книгу?

**Остерман.** И весьма толково! Этой ведьме с ликом ангельским веры нет ни в чём! Мне доподлинно известно: ходила к ворожеям, желала свести ненавистного ей мужа в могилу!

**Анна Иоанновна.** Ведьма, говоришь?

**Остерман.** Ведьма, да ещё какая!

**Анна Иоанновна** *(Татищеву).* За что вы, мужики, таких паскудниц любите?

**Анна.** Матушка-императрица, сил нет жить так! Слёзы все выплакала! Помоги! Защити от произвола! Не дай пропасть!

**Анна Иоанновна.** Ты вот что…

**Анна.** Дуня я. Анна. Отец с матерью Дуней звали, Авдотьей, а крестили меня Анной, в вашу честь, государыня! Авдотья в переводе с греческого означает благоволение. Анна – благоволение Божие**.**

**Анна Иоанновна.** Выходит, имя у нас одно?

**Анна.** И святые покровители одни! *(Встав перед Анной Иоанновной на колени, целует ей ноги, плачет.)* Государыня, помоги, защити!

**Остерман** *(хватает Анну за руку).* Перстенёк у тебя откель? А-ну, дай сюда!

**Анна** *(кричит).* Государыня! Матушка, спаси!

**Остерман** *(сорвав с руки Анны перстень, рассматривает его).* Редкой красоты камушек! Откель такой?

**Анна** *(кричит).* Матушка-императрица, не дай пропасть!

**Остерман** *(кричит).* Заткни хавало! *(Анне Иоанновне.)* Государыня, я перстень сей знаю! Василия Татищева перстень!

**Анна.** Мужа моего! Он мне его и подарил!

**Остерман.** Рода Рюриков перстень. Говорил мне Татищев, понять не мог, как потерял его, где!

**Анна Иоанновна.** Дай-ка поглядеть!

*Остерман передаёт перстень Анне Иоанновне. Анна в страхе пятится во тьму.*

**Анна Иоанновна** *(рассматривает, примеряет перстень).* Говоришь, Рюрика перстень?

**Остерман.** Сила у него тайная! А под камушком смерть быстрая!

**Анна Иоанновна** *(повернув камень, открывает перстень).* А ведь правда, Остерман! *(Смотрит на Анну.)* Ты ко мне иди! Ближе! Ближе!

*Остерман хватает Анну, бросает ее к Анне Иоанновне, запрокидывает Анне голову, открывает ей рот.*

**Анна Иоанновна.** Подарок, говоришь, мужний? А, может, потеря? *(Дует на открытый перстень.)* Нет в перстне яда! Знала ты об этом? По глазам вижу, знала! Был яд? По глазам вижу, был! Скажешь, как дело было?

**Анна** *(задыхаясь от страха).* Ма-туш-ка…

**Анна Иоанновна.** Знала про яд?

**Анна.** Зна-ла…

**Анна Иоанновна.** Украла у мужа перстень?

**Анна.** Ук-ра-ла…

**Анна Иоанновна.** Отравить его думала?

**Анна.** Не умер он!

**Анна Иоанновна.** Отчего же не умер?

**Анна.** Не знаю!

**Остерман.** Оттого, что яд этот я давно подменил.

**Анна.** Бес меня попутал, матушка! Прости Христа ради!

**Остерман.** А как иначе! Принял я муженька твоего в каземате, ну и оприходовал по мелочи. Рассказал мне Василий Никитич про перстень.

**Анна.** Государыня, прости! Днём и ночью Господа буду молить о здравии твоём!

**Анна Иоанновна** *(Анне).*Ступай.

**Анна.** Ага. Чего?

**Анна Иоанновна.** Пошла вон, стерва!

**Анна.** А как же?..

**Анна Иоанновна.** Вон пошла!

*Анна уходит во тьму.*

**Анна Иоанновна.** Перстень вернуть Татищеву.

**Остерман.** А с этой что?

**Анна Иоанновна.** Удавить. Хотя, нет… Передай святейшему Синоду моё мнение. Размышление моё… Живут они врозь?

**Остерман.** Годами не видятся. Детей он воспитывает.

**Анна Иоанновна.** Стерва. Однако, жаль мне её, дуру. Не пойму, с чего жаль!.. Отложить дело о разводе!

**Остерман.** Отложить? Надолго?

**Анна Иоанновна.** Навсегда!

*Остерман уходит во тьму. Анна Иоанновна слезает с высокого стула, идёт к Татищеву.*

**Анна Иоанновна.** Так всё и было.Любил ты её?

**Татищев.** Всю жизнь любил. Верёвки из меня вила. Разъехались, порознь жили, не виделись более никогда, а легче мне на душе не стало. Так и не развелись.

**Анна Иоанновна.** Померла она.

**Татищев.** Где? Когда?

**Анна Иоанновна.** Сказано в Писании: «Каждый муж да возлюбит жену свою, как самого себя, а жена почитает мужа своего». А супруга твоя – в прекрасном яблоке червей немало! Не верила я ей, но по-женски растаяла… Дурак ты, Василий Никитич! Все, которые любят, дураки!

*Тьма.*

***17. 1728 год. Московская тюрьма.***

*Скрежет засовов. Тюремная решётка. Татищев и Остерман.*

**Остерман.** Молчишь, Василий Никитич? Ну, молчи, молчи. Доносят на тебя. Такое пишут – плаха по тебе плачет!.. Скучно тебе в Москве при Монетном дворе советником сидеть? Дескать, птицей летел и налетел на стену? Ну, так здесь посиди!

**Татищев.** Порученный мне Петром Великим прожект учреждения на Урале медной компании…

**Остерман.** Читал я сей прожект! Размахнулся ты! Новые земли, новые рудники, заводы! *(Достаёт бумаги, листает.)* Предлагаешь провести границу меж Европой и Азией по хребту Уральских гор, водными каналами соединить Белое море и Балтику с Волгой и Каспием, строить новые дороги: одну из Москвы через Владимир, Вятку, аж до Тобольска, другую дорогу – через Казань, Уфу до Томска и дальше! Каждые двадцать вёрст постоялые дворы, каждые сто вёрст новые поселения!.. Кем ты себя возомнил? Хозяином земли русской?

**Татищев.** Нет на земле русской хозяина.

**Остерман.** А за это можно и жизнью ответить! Не ты ли говорил при Ягужинском, дескать, армия нищает, а флот гниёт в гаванях? Не ты ли возмущение высказывал двенадцатилетним императором Петром Вторым, дитём несмышлёным? Охолонись, Василий Никитич, одумайся! Не те нынче времена! Сенатор Меншиков – и тот в ссылке! Другим людям служить надобно!

**Татищев.** Людям или Отечеству?

**Остерман.** Отечеству. И людям.

**Татищев.** Тебе, да князьям Долгоруким? За что за решёткой сижу? Генерал-аншеф Ягужинский из корысти меня оболгал.

**Остерман.** А ежели проверить на вверенном тебе Московском монетном дворе монеты, медные, серебряные, да червонцы золотые – не слишком ли они лёгонькие?

**Татищев.** Вором меня выставляешь?

**Остерман.** Не я! Народ доносит! Татем тебя прозвали, вором!

*Из тьмы, где жизнь встречается со смертью, выходит видение фон Гёрца.*

**Гёрц.** Тот, кто деньги делает, ходит по краю пропасти. Я за свои дела головой ответил. Ты, Василий, идёшь туда, откуда я возвращаюсь.

**Татищев.** Верю я…

**Гёрц.** Я тоже верил. Как же я верил в нашего короля! Швеция была в расцвете! Стоило столкнуться с Россией, как всё у нас пошатнулось. Одно поражение за другим. Денег в казне нет. Веры в будущее нет. Мой король растерялся. И тут я понял, я решил, я предложил вместо серебряных далеров отливать дешёвые, медные! Десять миллионов ничего не стоящих далеров! Двадцать миллионов! Тридцать миллионов! Сорок!.. Я, как мог, затягивал переговоры с вами, русскими. И, как мог, надувал этот мыльный пузырь из медных далеров. Короля Карла убили, и всё рухнуло!.. Ваша русская деньга, полушка, тоже медная, реверсом с нашим далером схожа. Монеты на Москве кто отливает?

**Татищев.** Карл Густав Гартман, швед.

**Гёрц** *(посмеиваясь).* Ну, и?.. Когда точных весов нет, вор найдётся!.. Я за свои дела головой ответил. И ты ответишь!..

*Видение фон Гёрца уходит во тьму.*

**Татищев.** Нет, говоришь, весов точных нет. Нет, но будут в России, будут!

**Остерман.** А пока что мы на тех, что есть, взвесим монеты, проверим.

**Татищев.** Проверяй. Ежели украл я чего, суди меня. А ежели не украл?

*Тьма.*

Часть вторая.

***18. Видение зимнее.***

*Под звуки свирели танцует в ярком солнечном свете видение Анны.*

**Анна** *(напевает).*

У душеньки, у девицы не дождинка ль на лице?

У душеньки, у девицы тоска о милом молодце…

*Идёт ослепительно белый снег.*

***19. Июль 1750 года. Боль сердечная.***

*Близ усадьбы в имении Татищева летит тополиный пух. Опираясь на Егора и Пояркова, стоит, пошатываясь, Татищев.*

**Поярков.** Лекаря вам надо, Василий Никитич.

**Татищев.** Не отпускает!

**Поярков.** Сердце?

**Татищев.** Жизнь. То отпустит, то заново возьмёт.

**Егор.** Боже, даруй исцеление рабу твоему Василию…

**Татищев.** Не тревожь Господа, отжил я своё. В плотницкую зайти надо бы.

**Егор.** С чего вдруг?

**Татищев.** С того! На той неделе мерку снял, доски выбрал, выстругал, сколотил домовину. Жара, гляди, какая стоит. Глянуть бы, не рассохлась домовина?

**Поярков.** Вы себе самому гроб сделали?

**Татищев.** Не впопыхах же помирать, обстоятельно, по-людски, не абы как.

*Сделав несколько шагов, они присаживаются на лавку.*

**Поярков.** У отца моего имение было: пригорок, лес, речушка – точно как здесь!

**Татищев.** В детстве об армии и не думал?

**Поярков.** Геометрию любил, историю. Вырос я без матери. Отец посчитал нужным сделать меня военным. Стал я военным и очень этому рад.

**Татищев.** Отец, небось, в молодости служил?

**Поярков.** И этим счастлив был.

**Татищев.** Рука побаливает?

**Поярков.** Заметно? Нынче уже не так. Служил я с вашим сыном. Недолго служил. Если бы не Евграф Васильевич… Можно сказать, спас меня. Иной раз легко на манёврах пулю поймать… Еду сюда, а сам думаю – к Татищеву еду, к старшему, авось, с сыном его повидаюсь. Характер у него!

**Татищев.** Перегнул я с ним палку. Видел в сыне своё отражение. Семейная жизнь у нас не сложилась, жили мы с супругой врозь. Отдал я сына кадетом в корпус. В калмыцкой экспедиции служил он под моим командованием. Я, говорит, желаю быть самим собой, а не твоею тенью! Характером в меня пошёл! Слава Богу, не в матушку!

**Егор.** Неправда ваша, Василий Никитич. Евграф Васильевич говорил, дескать, таких, как он, тысячи, а таких, как вы, он других таких не знает!

**Татищев.** Морда твоя хитроумная! Без лести предан мне?

**Егор.** Ей богу, так и было, ни слова я не приврал!

**Поярков.** А ведь я про вас много чего слышал!

**Татищев.** В пример, небось, не ставили, проклинали? *(Всматривается в Пояркова.)* Историю, говоришь, любишь?.. В поучении какого князя сказано: «Приимут люди русские веру христову сердцем, и придаст вера силу им. На успение Богородицы пошли мы к Белой Веже, и помог нам Господь: побили мы половцев»?

**Поярков.** В поучении? Князь Владимир Мономах. Лаврентьевская летопись!

**Татищев** *(обнимает Пояркова).* Тебя как звать, поручик?

**Поярков.** Иван.

**Татищев.** Ты, вот что, Ваня… Я всю жизнь летописи русские собирал, по всей Европе книги по истории скупал, читал, вникал, воедино сводил, размышлял, откуда есть пошла земля русская…

**Поярков.** Читал я ваше «Сказание о звере мамонте», о скелете, найденном в Сибири.

**Татищев.** Одну книгу только и успел я издать. Громаден зверь, да неведом. Выйти бы ему на свет, явить себя!.. Читал, говоришь?.. Жили в Сибири в древние времена звери мамонты, ходили, бурелом счищая. Им бы жить да жить! Вот и я нынче будто мамонт вымираю. Написал я четыре книги истории российской, в каждой тетрадей десятка по два. В Петербурге ещё при Анне Иоанновне надеялся первую книгу издать. Ходил к герцогу Бирону, отказ получил. Глупость, дескать, это, а не история. И ведь ни строчки не читая, Бирон отмахнулся!.. С тех пор писал я да вычёркивал, да заново писал. Слепнуть начал. Раньше я крепок был, нынче еле на ногах стою. *(Егору.)* Ты, Егорка, ступай на кухню, передай повару, хочу морсу клюквенного. И вот ещё что, неси сюда бумаги мои, историю российскую. Чего встал, оглох?

**Егор.** Да как же это, барин!

**Татищев.** Неси сюда бумаги! И чтоб не видел никто!

*Егор уходит.*

**Татищев.** Есть у нас история великая, а записи честной нет. Неужто жили во тьме, и жить во тьме будем?.. Отчаялся я было, думал, помирать буду, сожгу написанное, и поминай, как звали! *(Не сдержав слёз.)* И не решился сжечь!

**Поярков.**Василий Никитич!

**Татищев.** Ты, вот что, Ваня… Жить надо разумом и сердцем. Мне сердце подсказывает, человек ты верный. Нынче всякий выгоду свою ищет. Ты, я вижу, не из таких. Помоги мне, Ваня, сохрани бумаги мои. Сыну моему до книги моей дела нет. История, говорит, нужна не ради правды, а ради пользы, а правда – она у каждого своя, ежели есть она где, правда. Рассвирепел я. С тех пор о чём угодно меж собой речь ведём, о книге молчим, словно нет её. Вот и кончилась жизнь моя, Ваня.

***20. Видение мамонта.***

*Там, где жизнь встречается со смертью, то ли плачет кто, то ли поёт. То здесь, то там то гаснет, то снова возникает огонёк. Огромная тень зверя мамонта всё ближе, вот она уже накрывает Анну Иоанновну, Остермана, Брюса, Татищева. Страшный рёв сотрясает землю. В тишине звякает колокольчик. В луче света – видение царевны Церен-янжи.*

**Церен-янжи** *(позвякивая колокольчиком, напевает).*

У самарских трёх курганов я нашла себе приют.

Я не знала, не гадала, что всем сердцем полюблю…

*Тьма.*

***21. Декабрь 1739 года. Петропавловская крепость.***

*Вой вьюги. Скрежет засовов. Тюремная решётка. Татищев и склонившийся над бумагами Остерман.*

**Остерман** *(читает).* «Главнейшее для русского человека есть вера. Надлежит нам от самой юности и до старости закону божьему учиться, дабы познать волю творца нашего и мудростью наполниться…» Вижу, понапрасну ты время не теряешь. Пишешь, философствуешь... Обвинения все упорно отвергаешь.

**Татищев.** Исполнял я дело по совести.

**Остерман.** Выбрал место для новой крепости, а как построили, прозрел, дескать, место гнилое, низкое, по весне затопляемое, яман-кала, дрянь-город, прозвал Оренбург Орском, а новый Оренбург за двести с лишним вёрст в стороне велел заново строить!

**Татищев.** Мастеров искусных в строительстве крепостей нет.

**Остерман.** Орск, Оренбург, Ставрополь-на-Волге. Выходит, всюду кое-как строили? При тебе Оренбургская комиссия с башкирами не справлялась, то там, то там волнения. А пришёл с войсками князь Урусов, казнил сотни три башкир, с десяток деревень спалил, и наступила тишь да гладь!

**Татищев.** Спалил он сотни деревень, людей погубил тысячи!

**Остерман.** Жалоб на тебя ворох! Капитана Житкова, майора Бронского за что казнил? Протопопа Антипу под арест за что посадил? Да не просто под арест, а на цепь, словно зверя какого!

**Татищев.** Он и есть зверь похотливый. Зальёт глаза самогоном и к бабам лезет!

**Остерман.** Духовное лицо без согласия святейшего Синода неприкосновенно!

**Татищев.** У него-то лицо духовное?

**Остерман.** Ежели невиновен ты ни в чём, отчего, уезжая из Екатеринбурга, оставил городу всю свою библиотеку, собранную за четверть века? Знал, что в каземате не до книг тебе будет?

**Татищев.** Слабину дал, разуверился в себе.

**Остерман.** Двадцать восемь пунктов обвинения против тебя, семнадцать – во взятках, одиннадцать – в непорядках служебных. Младшего брата своего, Никифора, продвинул по службе, в Оренбургской комиссии дела хозяйственные и денежные ему доверил. Другого брата, Ивана, назначил воеводой Исетским. Оба брата твои под арестом, на тебя показывают.

**Татищев.** В то, что братья мои под арестом, верю. А то, что наговаривают на меня, такого быть не может!

**Остерман.** Званий, наград, привилегий тебя лишили. И это лишь начало! Двенадцать книг следственного дела против тебя! Сгниёшь в Петропавловке!

**Татищев.** И Сократ, и Эпикур проклинаемы были.

**Остерман.** Геродота ещё вспомни, Плутарха!

**Татищев.** О такой ли России мечтал Пётр Великий? Тирания и мракобесие! Святейший Синод и Тайная канцелярия всю страну в страхе держат!

*Дикий рёв сотрясает землю. Огромная тень зверя мамонта становится тьмой бескрайней.*

***22. Колокольчик Церен-янжи.***

*Там, где жизнь встречается со смертью, то гаснет, то снова возникает огонёк. Анна Иоанновна сидит на высоком стуле. Татищев лежит на полу.*

**Анна Иоанновна.** Не мог ты жить, как люди живут, и помереть по-людски не можешь. Тирания, стало быть, мракобесие? Кем меня в истории своей российской выставляешь? Дура я безмозглая, стерва суеверная? *(Татищев приподнимается.)* Послала бы тебя, как Кантемира, в Европу посланником, с глаз долой, и тебе легче, и мне спокойнее!

**Татищев** *(идёт к Анне Иоанновне).* Чего ж не послала?

**Анна Иоанновна.** А нечего им там в европах горлопанов наших лелеять!

**Татищев** *(прислонившись к её стулу).* Антиох Кантемир, выходит, горлопан?

**Анна Иоанновна.** Дура я, по-твоему?

*Рассмеялись, каждый своему.*

**Анна Иоанновна.** Вот и примирила нас смертушка!

**Татищев.** Примирила?

**Анна Иоанновна.** Не любил ты меня. А я на тебя, бывало, поглядывала.

**Татищев.** Ой, ли?

**Анна Иоанновна.** Ай, ли!

*Рассмеялись.*

**Анна Иоанновна.** Не боись помирать! Весело тут!

*Звякает колокольчик.*

**Анна Иоанновна.** Слыхал?

*Ещё раз звякает колокольчик. Татищев оглядывается.*

**Анна Иоанновна.** Она! Царевна твоя! Ждёт тебя! Все уши мне прозвенела!

*Колокольчик звенит нежно, протяжно, словно манит к себе. Из тьмы выходит видение Церен-янжи и, словно не замечая Татищева, звякнув колокольчиком, слушает тишину.*

**Татищев.** Здравствуй, птица моя, птаха!

*Церен-янжи звякает колокольчиком, слушает тишину.*

**Татищев.** Ты прости меня!

*Церен-янжи звякает колокольчиком, слушает тишину.*

**Татищев.** Ежели б не я, жила бы ты!

**Церен-янжи** *(звякает колокольчиком, слушает тишину).* Подарочек!

**Татищев** *(кричит Анне Иоанновне).* Не могу я так! Не могу! Видеть её не могу!

*Церен-янжи звякает колокольчиком, слушает тишину.*

**Анна Иоанновна.** А я могу? А кто может?

**Татищев.** Погубил я её! Не со зла погубил!

**Анна Иоанновна.** Тронутая она. Светлая. За это и люблю её.

*Из тьмы появляется Остерман.*

**Остерман.** Осмелюсь напомнить…

**Анна Иоанновна** *(кричит).* Не с тобой говорю, Остерман!

*Церен-янжи звякает колокольчиком, слушает тишину. Грохнуло взрывом, полыхнуло. Со склянками в руках из тьмы выходит видение Брюса.*

**Брюс.** Ойраты, торгоуты, хошеуты в шаманизм верят. Они калмыки и есть.

**Остерман.** Беглый народ, подлый. Одно их богатство – скот, да и сами они что скоты.

**Брюс.** Калмыки народ крещённый. Петром Великим крещены.

**Остерман.** Из-под палки крещены, да и не все. Царевну эту взять. Внучка Церен-хана, последняя из древнего рода калмыцких тайшей. В четырнадцать лет отдали её замуж за внука Аюки-хана. Нищий был хан, владел тремя сотнями кибиток. Не сказать, что умный, но хитрый! Прибыл в Петербург, кинулся в ноги к Петру Алексеевичу, во Христа, мол, верую и желаю, чтобы весь народ мой верил! Крестил его Пётр Алексеевич Петром. Ханский титул его тайша стал фамилией Тайшин.

*Церен-янжи звякает колокольчиком, слушает тишину.*

**Анна Иоанновна.** Помню я Петра Тайшина, помню злодея! Привёз царевну в Петербург. Гляжу я на неё, сердце моё тает, душа поёт! Не устояла я, воспреемницей ей стала, крестила её Анной. Даровала Тайшиным княжеский титул. А через год этот князь, поднявшись на денежках наших, предал нас, объявил себя вольным ханом калмыцким! Пленили его, в Петропавловскую крепость бросили. Ходила я к нему, смотрела в глаза. На коленях умолял простить его!

*Церен-янжи звякает колокольчиком, слушает тишину.*

**Анна Иоанновна.** Собаке собачья смерть! *(Слезает со стула, идёт к Церен-янжи.)* Царевну жаль. Тронулась умом. Как могла она любить такую тварь?

*Анна Иоанновна протягивает ладонь, Церен-янжи кладёт на неё колокольчик. Анна Иоанновна дует на колокольчик, царевна звенит голоском. Так они и забавляются.*

**Анна Иоанновна.** Вот что я тебе скажу, девонька… Золото любишь, серебро. Платье носишь богатое... *(Снимает с головы Церен-янжи шапочку из красного бархата.)* У тебя шапочка, у меня корона… *(Гладит волосы Церен-янжи.)* Хочешь императрицей российской быть? Да? Нет? Все хотят, одна ты не хочешь, потому как не от мира сего… Что же мне с тобой делать, как быть?.. *(Надевает на голову Церен-янжи шапочку.)* Кочевой у тебя народ, а будет землепашец, православный, далёкий от греха. Будет?.. Хочешь, город тебе построим, столицу калмыкам крещённым?

*Анна Иоанновна подходит к Татищеву, отдаёт ему колокольчик.*

**Анна Иоанновна.** Береги Церен-янжи, княгиню Тайшину. Для пребывания её с людьми служивыми выше Самары, близ Волги, построишь крепость для крещённых калмыков и народа русского. Для того позволяю купцам и прочим людям торговать, позволяю в урочищах зверя ловить, лес рубить, скот разводить, сено косить, хлеб сеять, в озёрах и реках рыбу ловить. Город сей именовать…

**Татищев.** Дозволь, государыня, город Епифанией именовать. С греческого означает просвещение.

**Анна Иоанновна.** Мудро уж больно, чересчур. Будет град креста на Волге. Ставрополь-на-Волге будет... Глянь, царевна с тебя глаз не сводит! С чего бы это? Косы у неё чёрные, а кожа белая. А глаза – с ума сойти, какие глаза!..

*Анна Иоанновна берёт у Татищева колокольчиком, звонит им. Церен-янжи счастливо смеётся.*

***23. Июль 1750 года. Молитва о новопреставленном.***

*Скорбные удары колокола. Близ усадьбы Татищева – Егор и Поярков с завёрнутыми в тряпицу бумагами в руках.*

**Егор** *(молитвенно).* Господи, помяни новопреставленного раба твоего Василия. Яко благ и человеколюбец, прости ему согрешения, вольные и невольные, восставляя во святое второе пришествие твоё в причастие вечных благ твоих. Верую в тебя, истинного! Яко ты еси воскресение и живот, и покой рабу твоему, Василию, Христе Боже наш! Славу тебе воссылаем во имя Отца, Сына и Пресвятого Духа, ныне и присно, и вовеки веков, аминь.

**Поярков.** Аминь

*Крестятся. Егор плачет.*

**Поярков.** Поеду я, Егор. Евграфу Васильевичу передай моё соболезнование. Так и не принял барин твой от императрицы Елизаветы Петровны прощение. *(Обнимает Егора.)* Ни помилование не принял, ни орден. Бумаги его сохраню, слово дал. Придёт время для истории российской, не может не прийти. Ну, прощай.

**Егор** *(крестит Пояркова).* С богом!

***24. Эликсир бессмертия.***

*Там, где жизнь встречается со смертью, Татищев звенит колокольчиком, слушает тишину. Покачиваясь из стороны в сторону, движется в странном танце Церен-янжи. Колдует над склянками Брюс. Перебирает стопку бумаг Остерман. На высоком стуле, свесив ножки, сидит словно дитя малое Анна Иоанновна.*

**Анна Иоанновна.** Все воскреснем. Да не все в рай попадём.

*Татищев звенит колокольчиком, слушает тишину.*

**Анна Иоанновна.**Последует суд Божий. Обретут праведники жизнь вечную, а грешники – наказание вечное.

*Вспыхивает пламя в одной из склянок у Брюса. Татищев звенит колокольчиком, слушает тишину.*

**Анна Иоанновна.** Не встречались мне праведники. Да и не верила я в них. Может, оттого и не встречались, что не верила? Ты вот во что верил?

*Татищев не звенит колокольчиком, слушает тишину.*

**Анна Иоанновна.** Последние слова свои перед смертью помнишь? А я свои помню. «Никого не бойся», – сказала. А кому сказала, не помню! *(Обернувшись.)* А ты как умер, Брюс?

**Остерман.** Осмелюсь напомнить…

**Анна Иоанновна.** Не с тобой говорю, Остерман! *(Брюсу.)* Умер ты как?

**Брюс** *(не отвлекаясь от склянок).* Разве важно сие?

**Анна Иоанновна.** Говорили, убил ты себя. Говорили, мог вызывать бурю среди ясного неба, птицу железную соорудил, летал на ней по небу. Говорили, эликсир бессмертия нашёл. Опыт ставил, старика в имении своём убил, лакея своего. Разрубил его на части, полил эликсиром бессмертия – срослось тело, ожил старик, молодым стал.

*Брюс смеётся. Церен-янжи идёт на звук колокольчика.*

**Анна Иоанновна.** Говорили, приказал ты лакею с тобой то же самое сделать: он склянку со страху уронил и не воскресил тебя. Говорили, несколько капель живой воды на ладонь тебе попали. Хоронили, рука правая была, как у живого!

**Брюс.** Мракобесие!

**Анна Иоанновна.** Руку покажи!

**Брюс.** Кислоту я на себя опрокинул. Кислоту!

*Церен-янжи протягивает ладонь, Татищев ставит на неё колокольчик, Церен-янжи приникает к колокольчику ухом.*

**Анна Иоанновна.** Любила она тебя! Любила!

**Татищев.** Не помню я, как умер.

**Анна Иоанновна.** Придёт время, другие вспомнят, такого наговорят!

**Церен-янжи** *(звякнув колокольчиком, говорит нараспев).* За рекой – гора, за горой – леса…

**Татищев.** По-русски понимала, говорила редко. Смотрела на меня так, словно…

**Церен-янжи** *(звякнув колокольчиком).* За лесами – поля, за полями – леса…

**Остерман.** Апреля 1737-го прибыла царевна в Самару. Вскоре и Гедан её притащился, родственник, а с ним сто сорок кибиток калмыцких.

**Церен-янжи** *(звякнув колокольчиком).* За лесами – Москва, за Москвой – Петербург…

**Остерман.** Из-под Астрахани, из-под Царицына крещённые калмыки в Ставрополь сотнями шли.

**Татищев.** Смотрела она на меня!

**Анна Иоанновна.** Влюбил в себя девку!

**Церен-янжи** *(звякнув колокольчиком).* За Москвою – Петербург, а в Петербурге…

**Анна Иоанновна.** Доносили мне о твоём самоуправстве. О воровстве доносили.

**Татищев.** На меня всю жизнь доносили!

*Церен-янжи звенит колокольчиком, слушает тишину.*

***25. Декабрь 1739 года. Петропавловская крепость.***

*Вой вьюги. Скрежет засовов. Тюремная решётка. Татищев и склонившийся над бумагами Остерман.*

**Остерман.** По-твоему, строили город исправно?

**Татищев.** Её императорское величество пожаловало на постройку Ставрополя волжского десять тысяч рублей, а царевне Церен-янжи на временное обустройство в Самаре – девять тысяч.

**Остерман.** Спешно строили!

**Татищев.** Поначалу крепость, храм, дом для княгини.

**Остерман.** Для тебя дом.

**Татищев.** Для меня, для архимандрита Никодима, для коменданта, дома для калмыков, амбары, склады. Сброду всякому, ворам, убийцам злодеяния прощал, лишь бы строили, лишь бы жили там. Беглых было немало. Андрей Змеев, комендант крепости, самолично привёз из Казанской губернии полсотни купцов да торговцев.

**Остерман.** Крестьяне села Новодевичье подлежали по воле владельца их, князя Меншикова, переселению, но жить в Ставрополе не желали. Усмирял ты их, вешал!

**Татищев.** Голодные, остервенелые, вповалку пьяные люди жили на земле, в грязи! Болели и умирали! Трупы смердят, не продохнуть!Знаешь, граф, какой кровью города русские строились?

**Остерман.** Управление Оренбургским краем перенёс в Самару с каким умыслом?

**Татищев.** Оренбург ещё строился. Люди тамошние воровали открыто.

**Остерман.** А самарские, стало быть, ангелы?.. Питейную торговлю запрещал!

**Татищев.** Спивался народ! Не запрещал я торговлю, а передал в надёжные руки!

**Остерман.** В нужные руки? Купцы на тебя доносили, привык ты к подаркам! Царевна калмыцкая в нищете жила, а ты себе дом каменный строил!

**Татищев.** Ставрополь волжский строился? Хоть копейка оттуда пропала? Лекаря с лечебницей я на свои деньги содержал, школу для детей калмыцких.

**Остерман.** Землю-матушку только русских заставлял пахать?

**Татищев.** Непривычны калмыки к землепашеству! Охотники они знатные! Шкуры да меха выделывали на загляденье!

**Остерман.** Купцов русских в лихоимстве винил!

**Татищев.** Торговали с обманом! Народ голодал! Умирали – только успевай хоронить!

**Остерман.** На мятежных башкир на Волге и на Урале управы ты найти не мог, а уфимского воеводу Шемякина под суд отдал! А башкирам всем обещал прощение!

**Татищев.** Всем, кроме предводителей. А воевода приказа моего ослушался. Не тот народ башкиры, чтобы слабину дать. В православие от ислама переходить не желают, свободу на крепостное холопство не меняют.

**Остерман.** Выходит, принял ты их сторону! Воевода Шемякин донёс на тебя, на измену твою. В сговор вступил ты с башкирами!

**Татищев.** Не в сговор, а в переговоры!

**Остерман.** Иноземцев, Те́вкелев,Бардекевич свидетельствуют против тебя. Упрямиться будешь, в каземате сгниёшь. Свобода свою цену имеет. *(Шепчет Татищеву на ухо).*

**Татищев.** А ежели нет у меня таких денег?

**Остерман.** А ты поищи, авось, найдутся. В Москве дом построил, в Петербурге, на Васильевском острове строишь. Заложи или продай. Благосклонен я к тебе, будет и государыня-императрица благосклонна. В Астрахани нужен человек. Губерния астраханская разорена изрядно, доходы казённые утеряны, порядка нет. Выбирай: или здесь, или там губернатором!

**Татищев.** В болото меня загоняешь, в ссылку?

**Остерман.** А не желаешь в Астрахань – вот он, каземат твой на долгие годы!

*Вой вьюги. Тьма.*

***26. Вечная смерть.***

*Звенит колокольчик. Там, где жизнь встречается со смертью, движется в странном танце Церен-янжи, колдует над склянками Брюс, перебирает стопку бумаг Остерман.*

**Анна Иоанновна** *(сидя на высоком стуле, напевает).*

Надоели ночи тёмные, наскучили!

Эх, с милым дружком меня давно разлучили!..

**Брюс.** Акромегалиус.

**Анна Иоанновна.** Чего?

**Брюс.** Акромегалиус. Человека всё больше, а ума у него меньше.

**Анна Иоанновна.** Откуда знаешь?

**Брюс.** Мистика – залог постижения истины.

**Анна Иоанновна.** Померла я от этого, как его, акромегалиуса. Подагра опять же! Колики в почках! Страдали каменной болезной и Пётр Великий, и сестра моя Екатерина Иоанновна, и я страдала. А повара-злодеи блюда готовили жирные, обильные! Как себе в удовольствии откажешь! От удовольствия и скончалась! А за неделю до смерти моей… *(Обернувшись.)* Чего молчишь, Остерман?

*Остерман указывает дрожащей рукой на появившуюся из тьмы Даму в балахоне с капюшоном.*

**Анна Иоанновна.** Похожа на меня?

**Остерман.** И я, и лакеи видели её ночами её в тронном зале. Каждую ночь являлась! И пела, негромко так пела!

**Дама** *(напевает).*

Уж ты сад, ты сад ты мой зелёный…

**Анна Иоанновна.** Лежала я с приступом, не вставала ни днём, ни ночью. Слышала её!

**Дама** *(напевает).*

Ты зачем, зачем так рано осыпаешься?..

**Анна Иоанновна.** Герцог Бирон сидел неотступно у ложа моего. Подписала я завещание, выскочил Бирон в тронный зал, кричит часовым: «Стреляйте! Стреляйте в неё!»

**Брюс.** Стреляли?

**Анна Иоанновна.** От страха обделались.

**Дама** *(напевает).*

Уж ты сад, ты сад ты мой зелёный…

**Остерман.** В другую ночь часовые своими глазами видели её на троне при всех регалиях императрицы. Ходила она по тронной зале взад-вперёд, внимания на них не обращая. Герцог Бирон вбежал в спальню, поднял императрицу и с лакеями вынес на руках в зал.

*Дама в балахоне подходит к высокому стулу, трогает Анну Иоанновну.*

**Анна Иоанновна.** Встретились мы – я и она, я и я!.. *(Брюсу.)* Скажи мне, мистик Яков Брюс, ежели б в неё тогда стреляли, убили бы?

**Брюс.** Смерть убить нельзя. Смерть – она вечная!

*Анна Иоанновна заглядывает Даме в балахоне под капюшон. Вдали звенит колокольчик.*

**Анна Иоанновна.** Встретились мы.

*С колокольчиком в руках из тьмы выходит Татищев.*

**Анна Иоанновна.** Не узнала я в ней себя… *(Татищеву.)* Супругу твою узнала!

*Дама в балахоне снимает капюшон – это Анна.*

**Анна.** За каждым свой грех. Мелкие грешки не в счёт.

**Анна Иоанновна.** С чего вдруг, зачем вдруг она?.. Знак был! А к чему знак?

*Анна в балахоне уходит во тьму.*

**Анна Иоанновна.** А ты как помер, Остерман?

**Остерман.** После воцарения Елизаветы Петровны арестовали меня, обвинили, дескать, изменив присяге, устранить желал Елизавету Петровну от престола, делал ей оскорбления разные, раздавал места государственные чужестранцам, преследовал русских. Болел я тогда, нога от гангрены почернела… Из тюрьмы императрица Елизавета Петровна велела доставить меня в Зимний дворец, вышла ко мне, заботливо посмотрела и говорит: «В ночь восшествия на престол, пред иконою Спасителя, клялась я никого смертью не казнить. Жаль поступать так со знаменитым старцем, но того требует справедливость». *(Горестно смеётся.)* Приговорили меня к колесованию! Январь был. Ни мороза не помню, ни ветра. Вывели в колпаке смертном на эшафот.

*Анна Иоанновна тяжело слезает с высокого стула, идёт к Остерману.*

**Остерман** *(опускается на колени).* Помню, гвардейцы вокруг, толпа народа. Поставили на колени на помост, положили голову на плаху. Палач поднял топор. Слёзы свои помню. Что потом было, не помню.

*Стоя за спиной у плачущего Остермана, Анна Иоанновна гладит его по голове словно ребёнка.*

**Остерман.** Объявили мне прощение, пожизненную ссылку.

*Из тьмы выходит видение Церен-янжи. Татищев протягивает ей на ладони колокольчик, Церен-янжи прислушивается к нему.*

**Остерман.** Лет пять прожил я в заточении в Берёзове. Там и умер.

*Выхватив у Татищева колокольчик, Церен-янжи звонит в него и убегает во тьму.*

***27. 1745 год. Петропавловская крепость.***

*Скрежет засовов. Тюремная решётка. Татищев и Остерман.*

**Остерман.** Не тесно губернатору в камере, не прохладно? Привык в Астрахани летом к жаре?.. Умеешь ты, Василий Никитич, недоброжелателей плодить! Сидел бы в Астрахани и сидел бы, так нет!.. Императрица Елизавета Петровна тобой недовольна! Следствие обвиняет тебя во взятках, в непорядках служебных.

**Татищев.** Это как водится!

**Остерман.** Шутить изволишь? Ну, шути… *(Листает бумаги.)* Читал я твои показания. Астраханская губерния, дескать, огромна, от южных и юго-восточных границ империи и аж до Саратова, оттого и плохо управляема! Людей толковых нет, одно ворьё кругом. Зато грязи и запустения вдоволь!

**Татищев.** В Астрахани из камня сложены крепость, собор, да церкви, город весь деревянный, гнилой. Для защиты от наводнений начал я строительство канала. Крестьяне ленивы, и оттого в великую нищету приходят. На Волге рыбы немало, осетра, севрюги, а рыбацких артелей мало, да и враждуют они, топят друг друга, лодки сжигают.

**Остерман.** И об этом читал.

**Татищев.** Велел я выращивать хлопок, ремёсла и торговлю поднимать. Сода астраханская хороша для делания стекла.

**Остерман.** Читал я об этом. И о том, что от набегов персов сотни тысяч туркменов бегут к нам.

**Татищев.** На Кавказе Надир-шах зверствует! Имею сведения, намерен он воевать с Россией, а у нас астраханская флотилия в упадке, крепости новые строить нужно.

**Остерман.** Читал я, читал. Войска наши обучены слабо, вооружены плохо. Генерал Бакар жалованье получает, делать ничего не желает, а уволить его от дел ты не можешь. А обер-прокурор Брылкин интриги против тебя плетёт.

**Татищев.** По его навету я здесь?

**Остерман.** Разослал Сенат по губерниям прожект землеустройства государства российского. Один ты недоволен! Пишешь в Сенат, дескать, ландкарт толковых нет, глупо города из одной провинции в другую переписывать, Ярославль – к Петербургской губернии, а Вятку – к Сибири. Сенаторы, стало быть, дураки? Им заняться более нечем?.. Будучи губернатором астраханским, без согласования с Сенатом составил ты карты Кавказа, земель, прилегающих к Волге и Каспийскому морю. Кем себя возомнил?

**Татищев.** За Россию болеть…

**Остерман.** Поболеешь, сударь мой, ещё успеешь! Предложение твоё о написании истории и географии российской несвоевременно! Или тебе Сенат не указ?

**Татищев.** География российская, мною составленная, состоит из местной, физической, математической. История российская мною написана…

**Остерман.** Ты в своём уме, Василий Никитич? Взятки на тебе висят, преступления служебные! В тюрьме сидишь, а всё о книгах, об истории, географии!

**Татищев.** Изъяли у меня рукопись о пользе наук. Требую, чтоб вернули!

**Остерман.** Требуешь? Читал я, смело пишешь, отчаянно! Церковники, мол, видят в знаниях источник ереси, а между тем ересь в народе от невежества, от темноты.

**Татищев.** Порядок и только порядок создаёт свободу, беспорядок приводит к рабству. Всякого звания людям полезны науки. Неполезны суеверия. Во тьме живём!

**Остерман.** Государыня-императрица велела указом своим сжигать ведьм за промысел их. Ты, стало быть, против указа?

**Татищев.** Бесов из людей изгонять надобно не смертью, а светом учения. Воля и разум человеку свойственны.

**Остерман.** Проповедник из тебя знатный вышел бы! Сколько лет я тебя знаю, не меняешься ты! Ничему тебя жизнь не учит!

**Татищев.** Где она жизнь, в чём? Я тебя, Остерман, другим помню. Служил ты Отчизне! А ныне чему служишь?

*Пауза. Смотрят друг на друга.*

**Остерман.** В память о заслугах твоих Сенат просит императрицу Елизавету Петровну освободить тебя от тюрьмы, лишить чинов и званий, и сослать в имение твоё под конвой, с запретом выезда до конца дней твоих. Господа благодари, Василий Никитич, любит он тебя, оберегает… И вот ещё что: калмыцкая царевна, княгиня Анна Тайшина не по твоей ли воле в Ставрополе померла?

*Дальний звон колокольчика. Тьма.*

***28. Сизая голубка.***

*Там, где жизнь встречается со смертью, из тьмы к Татищеву выходит Церен-янжи, звонит в колокольчик, слушает тишину.*

**Татищев.** Кибиток калмыцких в Ставрополе было сотен семь, а ныне под тысячу. Нищенствуют, милостыней побираются.

*Церен-янжи звонит в колокольчик, слушает тишину.*

**Татищев.** Не умеют твои люди работать, не хотят жить по-христиански.

**Церен-янжи.** Не любишь ты ветра степного…

**Татищев.** Службу по образу казачьему нести не хотят, а денег требуют!

**Церен-янжи.** Не поёшь ты песен наших…

**Татищев.** Земельные наделы пустые стоят, не сеет никто!

*Церен-янжи не справляется с кашлем.*

**Татищев.** Безлошадным лошадей даём – не берут, а которые берут – тут же норовят продать!

**Церен-янжи.** Как полынь цветёт, не знаешь…

**Татищев.** Кочевой народ! Не нужен калмыкам город сей!

**Церен-янжи.** Не видишь ты слёз моих! Голоса моего не слышишь!

*Смотрят друг на друга.*

**Татищев** *(трогает брови Церен-янжи, её губы).* Разве это любовь?

**Церен-янжи.** Разве не любовь? Не любовь, а что тогда?

**Татищев.** Кабы знал я!

*Церен-янжи сгибается в приступе кашля.*

**Татищев.** Лекаря опять прогнала?

**Церен-янжи**. Было сладким молоко верблюда, стало кислым.

**Татищев.** Осень промозглая, зима морозная. Не живётся тебе в доме, всё по кибиткам ходишь.

**Церен-янжи.** Народу моему степь нужна, простор нужен!

**Татищев.** По правде сказать, я так загнан жизнью, что ничего не чувствую.

**Церен-янжи.** Русские могут миром править, да не хотят.

**Татищев.** В Петербург еду, к императрице. Вернусь скоро.

**Церен-янжи.** Не вернёшься.

**Татищев.** Не просила бы ты в дар Самарскую Луку вместе с народом русским, глядишь, не осерчала бы императрица. Верю, сменит гнев на милость. Любит Анна Иоанновна пёстрые наряды, локоны дозволяет носить только фрейлинам.

**Церен-янжи.** Локоны? Что такое локоны?

**Татищев.** Волосы, причёска. Крутил я когда-то дочери-малышке завиток за завитком.

**Церен-янжи.** Так и не был ты со мной ни разу!

**Татищев.** Не могу я так. Не любовь это.

**Церен-янжи.** Не вернёшься ты. *(Сгибается от кашля, звенит колокольчик.)* Не любовь это, а что?..

*Во тьме то возникает, то гаснет, то снова возникает огонёк. В луче света сидит на высоком стуле Анна Иоанновна. Церен-янжи лежит у ног Татищева.*

**Анна Иоанновна.** А ведь ты забыл про неё!

**Татищев.** Хотел забыть, да не смог. Боялся той любви, не верил. Разные мы.

**Анна Иоанновна.** Дураки вы, мужики! Недотёпы! *(Слезает со стула, идёт к Татищеву).*

**Крики вдали.** Виват императрица! Виват!

**Анна Иоанновна.** Шут мой придворный Тимошка радовался твоим визитам чуть не до слёз. Уйдёшь ты, сядет Тимошка у ног моих и молчит. Толкну его в бок, молчит. Ущипну, молчит. За волосы схвачу… И всё спрашивал меня, скоро ли ты вернёшься. Он, говорит, куда поехал? Руду копать? Он руды много накопает, да и самого его закопают… Слышишь, Василий Никитич?.. Двое вас было таких, кто руку мою не целовал никогда, кто в глаза смотрел искренно – Тимошка да ты. Слышишь ты меня? Слышишь?

*Занавес.*

---------------------------------------------------------

Игнашов Александр Викторович

443117, г. Самара, ул. Аэродромная, 91 – 16

Тел.: 8 927 209 02 53

E-mail: drama-ignashov@yandex.ru