Гасан Санчинский

+7 9634155143

Иерофант

Драма

Действующие лица:

Иешуа – Иерофант

Матерь – мать Иешуа

Старец – глава ордена Ессеев

Мария Магдалина

Иоанн Креститель

Симон Петр,Андрей Первозванный*,* Иаков Заведеев, Иоанн Заведеев, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Кананит, Иуда Искариот – апостолы Иешуа

Варавва

Заведуй

Саломея

Дина

Нират

Самаритянка

Никодим

Каиаф – Первосвященник

Аннан – тест Каиафа

Мордехай – священнослужитель, преданный Каиафу

Малах

Понтий Пилат

Александр

Рахиль

Авдей

Харон

Сатана

*Иешуа был похож на мать, потому все и говорили «сын Марии». Такое же прекрасное лицо, как у матери, добрые, цвета синего неба и пронзительно сияющие глаза вызывали симпатию и доверие, белокурые волосы, спадая на плечи, развевались на ветру. Среднего, невысокого роста он был краток и милостив, но, если серчал, мог и голос свой повышать.*

Акт первый

Сцена первая

*Собрание Ордена Ессеев – пещера, ещё не рассвело. Алтарь и сидения из камня. Старейшина и сам глава Ордена. В углу, с зажжёнными факелами в руках, стоят посвящённые в пророчицы. Все они облачены в белые льняные одежды. Процесс посвящения близится к концу. Глава Ордена, старец возраста около ста лет, взяв с алтаря золотую чашу (символ высшего посвящения и божественного вдохновения) с вином из виноградника Ордена, подносит чашу Иешуа.*

**Старец.** Во имя Отца Господа Духа Жизни, избранника Его Сына и Силы Его Святого Духа. Эта чаша до Сына Божьего Иешуа была преподнесена и другим Посвященным, в том числе и праотцам нашим Аврааму и Моисею. И ни одному из людей, не владеющих ясными признаками пророческой миссии, не вручалась сия чаша… «Ничего извне, всё изнутри». Объявляю всем, что теперь Иешуа сам стал Иерофантом.

**Иешуа** (*приняв из его рук чашу и отпив из неё вина, взяв этим всю ответственность на себя*). Во имя Отца Господа Духа Жизни, клянусь, посвятить себя целиком любви, братству и свободе души человеческой. Аминь!

*Брезжит рассвет. Бледный луч зари, проникнув в пещеру, скользит по белым одеждам присутствующих и замирает на светло-бледном лице Иешуа. Этот луч света проникает в пещеру так резко и внезапно, что вздрагивают все присутствующие, будто им явился сам Ангел Жизни.*

**Старец.** Смотрите, как озарил этот луч света всё, чего он коснулся даже на один миг! Вот так же, Словом своим, мы должны доносить до людей свет Истины. Так, чтобы после вашего Слова прозрели слепые, глухие начали слышать, а несведущие – осознавать; чтобы просветились сердца их и прояснилось сознание.

**Иешуа**. Да будет так! Аминь!

Сцена вторая

*Заведуй сидит на скамье во дворе, опрокинув голову вверх. Во двор входит Саломея, смотрит на него и, не сдержавшись, смеётся.*

**Саломея**. Что ищешь ты в лазури небесной?

**Заведуй** *(вздрогнув, оборачивается к ней).* Все только о Мессии и говорят, о скором пришествии его, и вот, смотрю, нет ли на небе знака какого.

**Саломея**. О Адонай! И ты туда же!

**Заведуй.** А как же, как же… Сегодня молодые сердца одной этой надеждой и живут, верят и ждут. Не стали исключением и наши дети.

**Саломея**. Молодо – зелено...

**Заведуй.** Это огонь страсти бушует в их крови, всё неймётся им.

**Саломея** *(продолжая смеяться).* Вспомни, каким сам был в молодости...

**Заведуй** *(улыбнувшись).*Да, тоже, верно. Я также страдал и взывал к Господу, пока не встретил тебя. Женить… *(вздыхает)* женить бы их надо – тогда они и успокоятся, когда народят себе детей.

**Саломея**. И это верно: в детях и есть жизнь наша.

**Заведуй**. А в жёнах – наше упоение. Жена – это нам дар от Господа.

**Саломея**. Утро вечера мудренее, идём спать.

**Заведуй**. Так тому и быть, идём. (*Уходят*.)

*Входят Иешуа и Мария.*

**Мария.** А есть ли у Бога своя обитель?

**Иешуа.** Обитель Бога везде, где мир и покой. Но мир и покой могут быть только там, где есть Любовь.

**Мария.** Вот, все говорят: Бог, Отец Небесный, Господь наш, а ты скажи мне: можно ли Его увидеть?

**Иешуа.** Только если сердцем своим, душой почувствовать… Понимаешь?

**Мария.** Нет…

**Иешуа.** Ты же видела море?

**Мария.** Да.

**Иешуа**. Сколько капель в нём?

**Мария.** Ой, и не счесть!..

**Иешуа.** Так вот, человек и есть эта капелька, а Бог – всё. Ну, как тебе объяснить… *(Подняв взор к небу.)* Посмотри на небо, видишь – оно бесконечно, и звёзд на небе не счесть.

**Мария.** Это да…

**Иешуа.** А теперь, представь и ответ мне: что есть жизнь – всё то, что мы видим, или то, что приводит всё это в движение, оживляя и одухотворяя?

**Мария.** Ой, сразу и не ответишь – это так сложно…

**Иешуа.** Да нет, всё очень просто. То, что мы называем жизнью и есть Бог. Дух Божий царит над всем этим и дарит всему жизнь. Этот Дух Божий и есть Вечность, а всё остальное тленно и смертно.

**Мария.** А душа наша тленна или…

**Иешуа.** Пока душа жива духом Божиим и верна Ему – она бессмертна, если мы сознанием своим постигнем уровень божественного духа, то можно обрести для души бессмертие.

**Мария.** Значит, в этом и есть Истина?

**Иешуа.** Всё это и есть Бог – Отец Небесный. Теперь, скажи мне, можно ли объять всё это и представить чем-то отдельно?

**Мария.** Нет, наверное…

**Иешуа.** Так вот, Бог настолько Велик, что Его нельзя увидеть воочию или представить. Он вроде бы и видим, и невидим. Но даже всё это ничто, включая и человека, если не будет Духа Божьего, что, по сути, и есть жизнь, ибо духом Божиим и жив человек. Бог дал нам разум, чтобы мы могли размышлять и, духовно обогащаясь, задумываться о своём предназначении.

**Мария.** И что, у каждого человека есть своё предназначение?

**Иешуа.** Конечно! Жить, любить и верить!

**Мария** (*повторяет за ним*). Жить, любить и верить! Красиво ты сказал. *(Улыбается.)* Я с самого детства знала своё предназначение.

**Иешуа.** Да-а?.. И в чём же?

**Мария.** Любить тебя! (*Радостно и волнительно*.) И я люблю!.. С самого детства люблю!.. С того дня, как увидела!..

**Иешуа.** Да, Мария, я тоже полюбил тебя – с самого детства, но… *(Задумывается.)*

**Мария.** Что?.. У тебя что, другое предназначение?.. Ты… Что тебя заботит?.. Могу ли я помочь? Я за тебя жизнь готова отдать, поверь мне.

**Иешуа.** Я верю, Мария. Вопрос в другом: моё предназначение, дать миру новое слово – Новый Завет, взамен отмирающего Ветхого Завета. Я иду в народ, хочу начать своё служение ему, лечить и проповедовать, учить истине, любви и прощению. Знаешь, что сказано в книге Исаии?

**Мария.** Нет.

**Иешуа.** Слушай писание, «Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу»[[1]](#footnote-2). Ныне исполнилось писание сие.

**Мария.** Ой, Иисус, это… это же опасно так… Тебя могут не понять и объявить врагом всего Израиля.

**Иешуа.** Знаю. Поэтому…

**Мария** *(перебивая).* Нет-нет, я поняла тебя, поняла. Обещаю быть послушной во всём и стать тебе верной спутницей.

**Иешуа.** И даже…

**Мария.** И даже! *(Обнимает его.)*

Сцена третья

*Симон и Андрей плетут сети – шум моря. К ним подходит Иешуа.*

**Иешуа.** Идите за мною, и я сделаю вас ловцами человеков. (*Бросив сети, они присоединяются к нему. Подходят сыновья Заведеева – Иаков и Иоанн*.) Иаков, Иоанн, следуйте и вы с нами, если хотите узреть истину. *(Вскоре вокруг них собирается много народу, среди них и служитель синагоги. Иешуа берёт у служителя синагоги свиток и обращается ко всем.*) «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам – открытые темницы»[[2]](#footnote-3).

*Иешуа возвращает свиток служителю и снова обращается к собравшимся.*

**Иешуа.** Я доведу истину до вас, и всё тайное станет явным…

*Все собравшиеся смотрят на него разинув рты, крайне изумляясь ему.* *И был среди них Авдей в духе нечистом. Услышав Иешуа, он задёргался и завопил.*

**Авдей.** Что тебе до нас, Иисус Назарянин?! Знаю Тебя, кто Ты, Святой Божий!

**Иешуа (***грозно и строго глянув на Авдея*). Молчи и выйди из него!

*Бесноватый, закричав пуще прежнего, падает на землю и бьётся в судорогах. Все в ужасе смотрят на него. Но вдруг, тот, успокоившись, благодарно смотрит на Иешуа.*

**Авдей.** Господи, как долго я блуждал во тьме… *(Взмолившись к Иешуа, стонет.)* Я хочу домой.

**Иешуа.** Иди, брат мой!

*Авдей встаёт и уходит, все с удивлением смотрят ему вслед.*

**Фома**. Что это?.. Что за учение новое?..

**Филипп**. Ужели он и духом нечистым повелевает?

**Иешуа.** Служение Отцу Небесному состоит не в жертвах и приношениях, а в делах милосердия и справедливости, в смирении и любви.

*Шум, голоса – все оборачиваются. К Иешуа пробивается сквозь толпу его матерь Мария.*

**Симон**. Дорогу… дорогу матери…

*Симон и Андрей помогают матери Иешуа Марии пробиться к сыну.*

**Матерь.** Иешуа, сын мой, там братья твои, они зовут тебя домой.

**Иешуа.** Мать, как же они могут быть мне братьями, если не любят и не признают меня? *(Улыбнувшись матери Иешуа указывает рукой на учеников своих.)* Вот братья мне, кто поверил и полюбил меня. Они последовали за мной оставив всё мирское за спиной. Отец мой – Слово, Матерь моя – Дух Святой.

*К Марии с улыбкой подходит Иоанн и кланяется ей.*

**Иоанн.** Иисус нам брат и учитель, а вы для нас всех матерь наша.

*И все подходят и кланяются Марии.*

**Симон**. Вы родили пророка, матерь Мария, и святы этим для каждого из нас.

**Иешуа.** Мать, не по сердцу мне эти старые еврейские обряды. Зачем я должен страдать и подчиняться им? (*Вздохнув и держа мать за руку*.) А вдобавок они ещё и гордятся этим! Я разрушу этот их храм и вознесу свой! Мой храм будет светлым и чистым, и укрепится он в сердце человеческом. Храм надо воздвигать внутри нас – в душе. *(Иешуа помогает матери сесть на возвышенном месте и, садится рядом с ней, а ученики его рассаживаются кто-где – вокруг, лицом к учителю. Продолжает проповедь.)* Запомните! Грех никому и никогда не отмыть, поэтому могу пожелать только одно: никогда не грешить. И не спешите осуждать других, сначала посмотрите на себя со стороны, ибо мы в чужом глазу пылинку видим, а в своём камней не замечаем. Грехи ведут нас к моральному разложению, к очерствению души и вредят здоровью тела. А когда у человека праведная жизнь и чистое сердце, он не будет знать страха смерти, ибо жизнь такого человека всегда целенаправленна и полна смысла. Жизнь сурова и не терпит ошибок, но она справедлива и все наши ошибки и грехи возвращаются бумерангом по нам. Но, очистив душу – мы этим очистим и свой путь жизни. Поэтому, если в жизни что-то не так, надо менять разум и сознание, побеждая себя и свой характер. Конечно, это не просто, но оно того стоит.

**Иаков.** Всё-то ты верно говоришь, брат мой Иешуа, но что будет, если мы не станем соблюдать законы свои, законы, которые…

**Иешуа** (*прерывая его*). Иаков, брат мой, послушай меня… *(с улыбкой посмотрев на всех остальных)* запомните все, не человек для законов, а законы для человека. Да, братья мои, законы созданы для человека и должны служить ему. Ужели вы сомневаетесь, что дух человека и есть Дух Божий, что человек этим и жив – Духом Божиим. Или не помните вы, что «и беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делал, и творит суд и правду, - к жизни возвратит душу свою»[[3]](#footnote-4).

*Люди шушукаются между собой и кивают, радуясь новоявленному пророку.*

**Фома**. Говорят, что родился он от девы дуновением Божьим

**Филипп**. Да-да, Марии явился Архангел Гавриил и сообщил ей о том, что она родит Мессию от Святого Духа.

**Фома**. Чудеса!..

**Филипп**. Да-да, так и есть! И родился он в Вифлееме!

**Фома**. Что ты говоришь! Это ж надо, в её положении проделать такой путь!.. Это ли не чудо?!

**Филипп**. А как же! Так было угодно Господу нашему!..

**Фома.** Адонай!..

**Филипп**. Этот их путь был начертан в небесах и возвеличен звёздами.

**Фома.** А я слышал даже такое, что к Марии явились ангелы с неба и беседовали с ней.

**Филипп**. Пути Господни неисповедимы…

**Фома.** Думаю, он станет Царём Иудейским и, взяв меч в руки, поведёт народ Израиля против тирании Рима.

**Филипп**. Да будет так!

*Иешуа уходит. Все следуют за ним.*

Сцена четвёртая

*Дома у Симона. На циновке лежит больная тёща Симона. Рядом с ними жена Симона и другие. Иешуа сидит возле больной и держит её за руку до тех пор, пока на её измученном лице не появляется улыбка радости. Иешуа оборачивается к жене Симона и улыбается.*

**Иешуа.** Дина, твоя мать Нират здорова.

**Дина** (*растерянно озираясь, сквозь слёзы счастья*). Что… мать моя здорова?.. И она не умрёт?..

**Нират**. Типун тебе на язык, дочка! Благодарите сына Марии и ставьте кастрюлю, устроим пир на всю Галилею. (*Хочет встать*.)

**Дина** (*не разрешая ей сдвинуться*). Лежи, лежи, мать, я сама всё сделаю…

**Нират** (*встаёт*). Да что ты со мной так, будто я такая старая – я ещё хору станцую на свадьбе Иешуа. Да, Мария?

**Матерь**. Конечно, сестра Нират, конечно… (*Смотрит на сына, тот кивает и улыбается.*)

**Нират** (*смотрит на дочь*). Ну, что стоишь разинув рот, пошли стол накрывать. (*Уходят*.)

Сцена пятая

*Ночь, тёмно-синий свет, а за ним вслед – некий отблеск огня. Сквозь тьму просачивается святящийся вихрь. Возносится. Сотни голосов восклицают*: «Слава Царю Израилеву!» *и* «Аллилуйя». *Наступает тишина и раздаётся шипящий голос.*

**Сатана**. Поклонись мне и ты станешь не просто Царём Иудеи – ты станешь Властелином мира!

**Иешуа** (*обернувшись на голос*). Кто Ты?..

**Сатана** (*голос раздался теперь с обратной стороны*). Я – Князь мира и царь духов!

*Снова шумит вихрь и кружит вьюга.*

**Иешуа.** Дай мне лицо своё увидеть.

**Сатана.** Моё лицо не скажет ничего – у меня тысяча лиц и каждый раз оно другое…

**Иешуа.** Если так, тем более, не о чём нам говорить… Чему могу я у тебя учиться?..

**Сатана.** Поклонись! И я поставлю тебя царём над всеми! Я дам тебе все царства мира и славу их, если, падши, поклонишься мне.

**Иешуа.** Богу надо поклоняться душой, верой и преданностью, а ты предлагаешь мне власть… Не Сатана ли ты? Точно, Сатана и есть! Нет, страсть к власти и к гегемонии хуже и страшнее страсти телесной. Я – Сын Отца Небесного и поклоняюсь только Творцу своему. *(Яркий свет.)*

**Сатана.** Если ты Сын Божий, бросься вниз! Ангелы Господни на руках понесут тебя!

**Иешуа.** Сказано: не искушай Господа Бога твоего. Какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Изиды! Отойди от меня Сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи.

*Свет начинает меркнуть, с каждым мгновением всё более и более сгущая мрак тьмы. На смену дня снова наступает ночь, что вскоре мелодии вечернего сумрака сменяются ночным веянием.* *Со всех сторон взывает голос тьмы.*

**Сатана.** Отрекись от родителей и от Господа своего и я поставлю тебя Властелином этого мира…

**Иешуа.** Нет… нет!.. Изыди, проклятый!..

*Сверкает молния, яркая вспышка озаряет мир, прогоняя тьму. Грохочет гром. Шум дождя.*

Сцена шестая

*Иешуа и Мария.*

**Иешуа.** Так велико милосердие моего сердца и моё сострадание к человеку, что душа моя не выдерживает этого давления.

**Мария** (*грустно*). Как мне тебя понять, родной мой?

**Иешуа.** Ах, если б я знал! Я сам себя не понимаю ещё до конца и не осознаю. Моя любовь выше моих сил. Тело жаждет чувств, а душа – любви и сострадания. Я хочу, чтобы все были счастливы, но не знаю пока, как этого добиться, что мне сделать для этого. Я бы кровь свою отдал до капли, если б мог изменить этим жизнь нашу, сделать её лучше, чтобы каждый возлюбил другого как самого себя, чтобы…

**Мария** (*обнимая его*). Иисус, любимый, родной мой, не терзай себя так – не надо… Ты же знаешь, как я люблю тебя…

**Иешуа**. Да, знаю, я тоже люблю тебя. Но я не могу довольствоваться только счастьем одних наших сердец – я хочу, чтобы были счастливы все и любили друг друга.

**Мария.** Разве это возможно?

**Иешуа.** Почему нет, если все поймут, что истина…

**Мария** *(перебивая).* Как же ты объяснишь это людям, когда каждый о себе только и думает?

**Иешуа.** Вот я и хочу, чтобы люди научились любить друг друга, ценить жизнь каждого. Бог один и люди все должны быть едины. И когда наступит это единство людей, тогда мы станем едины и с Творцом своим.

**Мария.** Но как?.. Разве сердце человека вместит то, что не может осознать он умом своим?

**Иешуа.** Этого я и хочу, единения сердца и ума, души и тела. Разве может быть мир извне, если нет мира внутри – нет. Чтобы наступил мир в сердце человека, надо человеку взять вверх над чувствами, желаниями плоти и страстями, надо привести в порядок мысли человека.

**Мария.** Да, наверное, с этого и надо начинать, ты, как всегда, прав, милый.

**Иешуа.** Ты же со мной? Ты же понимаешь меня?

**Мария.** Я же люблю тебя! Кто же поймёт лучше любящего?

**Иешуа.** Выпив чашу Посвящения и дав слово служить человечеству, я не имею право отступать и обязан следовать этому пути до конца. Я не могу стать отступником. Главное, довести до человека истину. Ведь, всё в человеке и всё зависит от его воли и разума. Надо только найти правильный подход к нему, верную точку соприкосновения – и человек перевоплотится, а вслед за тем и сам мир изменится. Конечно, не ум и воля будут играть тут решающую роль, а любовь человека и душа его. Да, умом своим люди меня могут и не понять, но мне это и не надо. Мне надо, чтобы понимали меня сердцем, чтобы душой возвысились до этого, чтобы имели любовь друг к другу.

**Мария.** Ты прав, любовь способна горы свернуть…

**Иешуа.** Вот-вот, если каждый осознает, что человек не просто живая плоть, а живая душа. Плотская любовь должна быть под властью любви духовной. И тогда на первом месте будет не временное и видимое, а Вечное и Невидимое.

**Мария.** Но, к сожалению, люди живут, следуя желаниям плоти, и многим нет дела до души.

**Иешуа.** Мария, я люблю тебя – люблю всей страстью, всем чувством своим, но… *(Задумавшись и, вздохнув, продолжает.)* Есть во мне и другая страсть – страсть души моей. И диктует мне тут более ощутимая сила, нежели страсть плоти. И исходит эта сила извне – Свыше, от Отца Небесного. И не могу я не следовать этому Гласу, велению Его – в этом и смысл моей жизни, моего пребывания на земле. И я пройду… я обязан пройти этот путь до конца, чего бы мне это ни стоило. Знаю, ты любишь меня и берегла честь свою, чтобы стать женою мне. Да, это правда, и я люблю тебя – люблю с самого детства, с тех пор как мы ещё малыми детьми играли с тобой. Но, ты должна знать, что я могу дать тебе только плоть свою, ибо душа моя целиком в его власти – Творца нашего.

**Мария.** Да, любимый мной Иешуа, я внимаю слову твоему и понимаю, как никто другой. Я всем телом, всей душой люблю тебя, всеми уголками сердца своего.

**Иешуа.** Согласна ли ты стать женою мне на таких условиях? Ибо я не властен над жизнью своей. Я живу и буду жить по воле Господа, а не по своей.

**Мария.** На всю воля Господа. Да, я согласна пройти до конца этот путь рядом, вместе с тобой, любить и быть верной тебе.

**Иешуа.** Обещаешь ли ты покориться судьбе и не отчаиваться, чтобы ни пришлось претерпеть нам на этом пути?

**Мария.** Да, мой возлюбленный, обещаю.

**Иешуа.** Тогда, будем считать, что на этот брак помолвил нас сам Господь наш Любовью, что вселил в наши сердца. Аминь!

**Мария.** Аминь!

**Иешуа.** Коли так, я завтра же отправлю к твоему брату Лазарю свою мать и брата Иакова, чтобы просить благословения его на наш брак. Приятно, когда тебя любят, но вдвойне приятно, когда любишь ты, и приятно втройне, когда взаимны чувства.

**Мария.** Я готова умереть за тебя…

**Иешуа.** Я буду молить Всевышнего беречь тебя, чтобы ты могла воспитывать детей наших.

Сцена седьмая

*Иешуа и Симон.*

**Иешуа.** Симон, это правда, что в Иордании объявился сын Божий?

**Симон.** Да, многие называют его сыном Божьим, но в основном его считают Иоанном Крестителем.

**Иешуа.** Креститель?

**Симон.** Его Крещение – это очищение души человека обмыванием его плоти водой Иордана.

**Иешуа.** «Не является ли он членом нашей общины?» Мне бы встретиться с ним.

**Симон.** Это можно. Он там и живёт, в пустыне, носит белые одежды, вино не пьёт, питается лишь ягодами, мёдом и саранчой всякой.

**Иешуа.** Он что, отшельник?

**Симон.** Ирод Антипа объявил его своим врагом, за то, что Иоанн публично назвал того безбожником, обвинил в распутстве и призвал к покаянию. Антипа начал преследовать его, что Иоанн был вынужден оставить семью и удалиться в пустыню. Но люди ещё более потянулись за ним, принимая крещение из его рук. Эта вражда с Антипом возвысила Иоанна.

**Иешуа.** Я хочу, чтобы он совершил мою помолвку с Марией из Магдалы, крещением водой Иордана.

**Симон.** Да, это хорошая идея. *(Радуется.)*

Сцена восьмая

*Шум реки. Иоанн Креститель в окружении народной толпы. С другого угла наблюдают за ними Иешуа с учениками его.*

**Иоанн Креститель**. Народ Израилев, готовься встречать Мессию раскаянием и очищением своим. В Писании пророка Исаии сказано: «глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».

**Народ**. Что же нам делать?

**Иоанн Креститель**. У кого две одежды, тот дай неимущему; и у кого есть пища, делай то же самое.

**Мытари.** Учитель, а нам что делать?

**Иоанн Креститель**. Ничего не требуйте более определённого вам.

**Воины.** А мы… нам что делать?

**Иоанн Креститель**. Никого не обижайте, не клевещите, и довольствуйтесь своим жалованьем.

**Все** (*в недоумении расспрашивая друг друга*). Уж, не есть ли он сам Мессия?

**Иоанн Креститель**. Я крещу вас водою, Он будет крестить вас Духом Святым и огнём. Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Израиль жив в ожидании грядущего гнева: чувства людей окаменели и ожесточились сердца. Обличение греха – это пламя, которое сжигает, а прощение – свет, который утешает. Кайтесь, откройте свои сердца навстречу Мессии. Сотворите же достойные плоды покаяния. Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь.

*После пророчества все люди, песнями и радостными возгласами, спешат к водам Иордана – на шум реки.*

*Входит Иешуа со своими учениками. Иоанн видит их, отличив Иешуа по льняной белой одежде, в которую одевались лишь члены общины ессеев.*

*Иоанн, поклонившись, жестом руки приглашает к себе Иешуа с его братьями по духу. Солнце, выглянув из плена верховья деревьев, ослепило всех именно в тот миг, когда все, вслед за Иоанном обернулись в сторону Иешуа в белом одеянии. И все расступились, давая дорогу Иисусу и его сподвижникам. А после, вслед за Иоанном, невольно опустились на колени. И, казалось, что Иисус, приближаясь, не шёл, а плыл в лучах солнца.*

**Иоанн Креститель**. Дорогу, дорогу Мессии! Да будут светлы пути Господни! Да прославят Небеса Свет Истины!

*Иешуа подходит к Иоанну.*

**Иоанн Креститель**. Мне ли очищать тебя, коли ты чист как сын Божий… Уж не Мессия ли ты?..

**Иешуа** (*улыбается*). Я буду благодарен очищению водой из рук твоих. Жду твоего Крещения, Иоанн Креститель. Да воссияет Свет Божий Крещением твоим!

**Симон** (*тихо восклицает*). Смотрите, смотрите! Они узнали друг друга – они сияют как два Ангела!

**Иуда** (*рядом с Иоанном Крестителем, вздрогнув*). Святые!.. Адонай!..

**Иешуа** (*улыбнувшись и, скрестив руки, смиренно склоняет свою голову*). Благослови меня, Иоанн…

**Иоанн Креститель** *(возносит ладони над головой Иешуа и рассуждает про себя, изучая лицо Иешуа).* Ты ли Тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Тьма висит над человечеством. Кто же рассеет эту тьму? Можно ли зло искоренить злом? Должен ли он объявить себя Царём Иудейским?

**Иешуа** (*тоже с улыбкой смотрит на Иоанна и рассуждает*). Наша вера и есть любовь к Богу и к лучшему творению Его – человеку. А храм веры и есть храм любви. И где же нам строить этот храм как не в душе своей – в душе человека, ибо свет веры исходит из души нашей. Душа и есть основа нового храма – храма веры, храма любви. Если храм – это сообщество братьев по вере, то люди и есть столбы этого храма, а Бог – купол храма.

**Иоанн Креститель** (*продолжая рассуждать*). А что на самом деле происходит? Материя взяла вверх над духовностью, да и религия превратилась в орудие господства. Император Тиберий считает, что он сам сын Бога.

**Иешуа**. Брат Иоанн, мне нужно обговорить наедине очень важный для меня вопрос, сугубо личный. И, если возможно, хотел бы обсудить это сегодня.

**Иоанн Креститель**. Да, конечно. И что же за тема?

**Иешуа**. Мне скоро тридцать лет, и если я к этому времени не женюсь[[4]](#footnote-5), люди Иудеи не то, что не последуют за мной, они меня не станут даже слушать. (*Улыбается*.) Евреи чтят свои законы и не понимают, что вера выше их законов и религии. Говоря о духовном, они, к сожалению, находятся в плену материального мира.

**Иоанн Креститель**. Да, религиозные ритуалы стали нормой жизни для них, оставив в тени духовный мир.

**Иешуа.** И вот, прежде чем вступить на свою стезю, я решил жениться, и хочу, чтобы ты благословил мой брак.

**Иоанн Креститель**. Сделаю это с радостью. И кто же избранница сердца твоего? Знает ли она кто ты?

**Иешуа.** Да, она знает всё и решение это обоюдное, но…

**Иоанн Креститель**. Какая-то проблема?

**Иешуа.** Моя избранница – Мария из Магдалы…

**Иоанн Креститель**. Что?.. Говорят, что она…

**Иешуа.** Слухи… Нам ли с тобой верить слухам, или человеку?

**Иоанн Креститель**. Я тоже любил её и жаждал жениться на ней, но она сказала, что не может выйти за меня, ибо принадлежит другому и сердце её занято. Я и подумал…

**Иешуа.** Я и Мария с детства любим друг друга и оставались верны своим чувствам: она ждала меня.

**Иоанн Креститель**. Вот оно как… Поэтому, поведение её и вводило в сомнение.

**Иешуа.** Что ходит без платка и не соблюдает субботы?

**Иоанн Креститель**. Это тоже.

**Иешуа.** И ты решил стать отшельником и вести аскетический образ жизни?

**Иоанн Креститель**. Да, я любил её, так любил, что других женщин для меня и не существовало.

**Иешуа.** Прости нас, брат Иоанн.

**Иоанн Креститель**. Я рад за вас, (*обняв Иешуа, тепло, с улыбкой радости за него, прижимает к груди*) и буду счастлив благословить ваш союз. Где и когда?

**Иешуа.** Мария с матерью моей здесь со мной, они остановились в тени, под большой смоковницей.

**Иоанн Креститель**. Я знаю где это. Ждите, когда солнце будет в зените, я приду.

**Иешуа.** Спасибо, брат Иоанн. С твоей стороны это будет благо для нас и большая честь.

Акт второй

Сцена первая

*Иешуа с учениками и народ, В стороне Каиаф со своими людьми.*

**Иешуа.** Бывает, случаются такие моменты, когда истину приходится приносит в жертву, если нет другого выхода.

**Симон**. Как это? Объясни, Учитель.

**Иешуа.** Есть люди, которых интересует лишь он сам, его точка зрения, а все прочие мнения для него чужды и ошибочны. Такие люди очень тщеславны и объяснять им, что есть истина – слова на ветер.

**Симон**. И надо с этим смириться?

**Иешуа.** Смирение в этом случае и есть наша свобода, и этого им у нас не отнять. Разве истина может зависеть от чьего-либо мнения? Нет. Поэтому истина и не нуждается в чьей-либо защите. Разве они в силах навредить истине и изменить её? (*С улыбкой смотрит на учеников*.)

**Симон**. Нет… (*Переглянувшись с остальными, повторяет*.) Нет, конечно.

**Иешуа.** Этим они могут навредить только себе. (*Заметив сомнение на лице Иакова, улыбается*.) Да, они могут наброситься на тебя, могут и убить, но навредить истине не могут, ибо истина одна, и где нет любви, там не может быть и истины.

**Иоанн**. Спаситель…

**Иешуа** (*громко,* *довольно жёстко прерывая*)**.** Не называйте меня Спасителем! Ибо любой благочестивый есть спаситель человечества! Страдание и боль заставляют человека задуматься о жизни, о причинах этих явлений, поэтому они и есть первый наш шаг к истине. И если вы хотите познать истину и узнать причину своих страданий и печали, не старайтесь винить что-то или кого-то – начните с себя: твоя жизнь – в твоих руках. Наше тело и есть царство тьмы и зла, а душа – царство света и любви. Но, без духовного начала не достичь нам царства света, без духовного очищения не знать нам озарения, и для этого надо думать о потребностях души, а не тела. Цель религии и законов одна – чистота человеческой души и свобода духа. «Пусть тот знает, кто обративший грешника от ложного пути его спасёт душу от смерти и покроет множество грехов»[[5]](#footnote-6).

**Иоанн** *(склонив голову)****.*** Простите, Учитель…

**Иешуа** *(улыбнувшись ему, продолжает).* Я руководствуюсь разумом, а не велениями звёзд. С ростом сознания – растёт и крепнет и дух человека. Я пришёл в мир свидетельствовать об Истине и явить её всем. Надо заниматься личным поиском просветления, а не искать способа обратить всех в свою веру. Моя теория – теория деления людей не по их религиозной принадлежности или направленности, а по их духовному развитию и пониманию. Я – гражданин мира, а не только одной Иудеи! Вы приучены видеть и наблюдать поверхностно, а я же хочу научить вас взирать на всё глубже – в душу. Я пришёл преобразить сознание ваше – в этом и есть моя благая весть. Бог есть Дух Творящий, ибо в Духе Божьем и заключена вся жизнь, а не во плоти нашей. Потому и говорю вам, что плоть без Духа Божьего – ничто, и человек без Духа животворного – никто. То и хочу сказать вам, что в душе и есть вся жизнь наша. Душа и есть храм жизни, в которой и жив Дух Божий. Сохраним и спасём душу свою – спасём себя, свою жизнь – Вечность! Ум, Разум наш – и темница, и свобода наша, всё зависит от воли нашей. Человек – существо разумное и свободное, и судьба его – в его же руках. Да-да, только от нас зависит, выродимся ли мы до низшего или вознесёмся до Высшего.

**Мордехай.** Что такое? Вижу, объявился ещё один пророк! Кто такой будет? Откуда он?

**Симон**. Сын Марии из Назарета.

**Варфоломей**. (*подняв голову и отрываясь от чтения Святого Писания*). Из Назарета? Надо же! Это когда же Галилея дарила миру пророков? Я не знаю такого предсказания и не слышал о том. Нет, никогда такого не было!

**Иешуа.** Богат не тот, кто много имеет, а тот, кто рад тому, что имеет.

**Варфоломей**. Он говорит так уверенно и внушительно, будто и не человек какой-то, а сам Бог, спустившийся с небес.

**Мордехай.** Да, да, он и называет себя Мессией, возвышаясь над всеми.

**Иешуа.** Не надо ссылаться на Бога и Дьявола, обвиняя их во всех несчастиях мира, ибо никто другой тут не виноват, как сам человек, так как и всё хорошее и всё плохое – дело рук человеческих.

**Каиаф**. Богохульник!

**Иешуа** (*обернувшись в сторону голоса*). Лицемеры! Вы служите Богу словами, в которых нет сердца живого! (*Продолжает, обращаясь ко всем*.) Следите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались заботами житейскими. Только сознательная душа способна преодолеть эгоистические страсти и выйти из этой битвы души и тела победителем.

**Мордехай.** О каком отце ты говоришь, сын Марии?

**Иешуа.** О Боге Едином – о Творце нашем. Он и есть Тот, Кто сотворил нас и зову я Его: Отец Небесный, ибо Он один и есть Отец всему. Ваши Боги подобны вам и также непостоянны, мой же Бог есть Святой Дух, и Он Невидим и Необъятен.

**Каиаф**. Что он говорит?.. Он кощунствует на наших богов!..

**Мордехай.** Пусть идёт и продолжает работать на своих римлян!.. Гоните его прочь!.. Сын плотника не смеет судить о наших богах и пророках!..

Сцена вторая

*Под смоковницей у колодца самаритянка с полным ведром воды. Набирая из ведра свой кувшин. В это время к колодцу подходит Иешуа и просит у неё воды напиться.* *Самаритянка смеётся.*

**Самаритянка.** Как же ты, еврей, просишь воды у неверной, зная, что я самаритянка?

**Иешуа.** Если б ты понимала, что дал Бог людям и кто просит у тебя пить – я бы дал тебе воды жизни.

**Самаритянка.** Как же ты дашь мне воды, когда у тебя и ведра-то нет, воды набрать из колодца?

**Иешуа.** Пьющий из этого колодца вскоре возжаждет вновь, а пьющий из моего колодца насытится во веки веков. Я дам пить из родника – из которого никто ещё не пил.

**Самаритянка (***вздрогнув, с удивлением*). Кто ты?..

**Иешуа.** Придёт день, когда Господу будут поклоняться ни на горе, ни в городе, ни в храме – ни перед чем-либо другим, как в душе человека Духу Святому. Ибо Отец Небесный и есть Дух Святой – Невидимый и Вездесущий.

**Самаритянка.** Неужели ты и есть тот, кого все ждут не дождутся?

*Иешуа молча, со светлой, доброй улыбкой смотрит на неё и молчит. В это время с радостными возгласами возвращаются к нему ученики и, рассказывая наперебой и показывая продукты, которыми их угостили, обступают Учителя. Иисус кивает и указывает на женщину.*

**Иешуа**. Вот эту добрую самаритянку Господь послал угостить нас водой.

*Самаритянка, протянув им кувшин, даёт всем воды напиться, после чего вновь набрав воды из ведра и, наполнив кувшин, водрузив его на плечо, посмотрев ещё раз на Иешуа (тот смотрит на неё с улыбкой и кивает) и, не сказав больше ни слова, уходит домой.*

**Симон** (*смотрит ей вслед с вожделением*). Какая красивая женщина...

**Иешуа.** Если в старом законе сказано «не прелюбодействуй», то я говорю вам, что, посмотрев на женщину с дурными мыслями, вы уже грешны перед Богом. (*Вздохнув, и воссев вместе с учениками в круг, Иешуа преломляет хлеб, собираясь вкушать с ними еду – хлеб с сыром – чем угостили его последователей*.) В моём сердце живёт дух Единого Творца, как осколок Его Величия, оно переполняет меня светом любви ко всему живому. Порой, в порыве счастья, мне хочется обнять каждого встречного, будь я даже врагом ему, ибо для Отца нашего все мы равны – все мы дети Его. И потому, не поминайте злом даже тех, кто навредил вам, носите в сердце такой свет любви, чтобы и переступившие черту имели возможность покаяться и получить прощение, если не сейчас, то хоть в ином воплощении. Я хочу бескорыстием искоренить зависть в ваших сердцах, очистить и осветлить ваши мысли. Ибо, не очистив мысли нельзя очистить душу. Учитесь противостоять любому раздражению, не допускать гнев в свои сердца и сохранять хладнокровие в любых ситуациях, побеждая ненависть не враждой, а любовью. Самое великое и самое ценное сокровище – душа человека, и нет ничего ценнее души. Если хотите быть учениками моими, вы должны отрешиться… ежедневно отрекаться от себя.

**Симон**. Учитель, как нам понять слова твои? (*Смотрит вначале на Иешуа, а после и на друзей своих. Те согласно кивают*.)

**Иешуа.** Братья мои, Бог говорил и говорит с человеком притчами, также с вами говорю и я. Если вы готовы отречься от себя, от своих предрассудков и своего мнения, только тогда откроется вам истина. Но, если вас будут тяготить дела мирские – вам лучше отойти от меня.

**Симон**. Ты что, Учитель, я готов умереть за тебя!

**Иешуа.** Истина и есть внутренняя гармония и высшая справедливость.

**Иоанн** (*задумался*). Значит, Бог и есть Истина…

**Иешуа.** Посмотрите на саддукеев и фарисеев, охваченные гордыней и своей самоуверенностью, они считаются только со своими личными убеждениями. А я говорю вам, что они уж мертвы, как и их убеждения и законы, и нет спасения им. Лучше верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели попасть богатому в Царство Божие. Иоанн был более чем пророк. Закон и древние пророки имели значение лишь до него. Иоанн же отменил их, дабы открыть дорогу новому завету. Он стал связующим звеном Царства Ветхого Завета с Царством Небесным. Новое Царство – Новый Завет.

**Иаков** **Алфеев.** Кто это? Так и хочется верить ему. *(Оглядывается на других.)*

**Варфоломей**. Это Иисус, сын Марии, Назарянин.

**Иаков Алфеев**. Никогда человек не говорил так, как этот человек.

**Фома**. Говорят, что он и есть Мессия…

**Иаков Алфеев**. А разве прежде не должен был воскреснуть Илия, и явиться, чтобы утвердить и провозгласить Мессию?

**Варфоломей**. А он и явился! Иоанн и был воскресший Илия! Все о том и твердят.

**Фома**. Да-а?..

**Варфоломей**. Да, так и есть!

**Иаков Алфеев**. Я тоже слышал, что Иоанн крестил Иисуса и объявил его Мессией, провозгласив его выше себя.

**Фома.** А может он и есть воскресший Иеремия?

**Филипп** (*грубо, заметив подходящего к ним Иешуа*). Пойди и посмотри!

**Фома.** Господь Всемогущий!

**Иаков Алфеев**. Вот оно как… Адонай!..

**Иешуа** *(улыбнувшись всем).* Иоанн был великим пророком, но, к сожалению, фарисеи и книжники не приняли его крещения и не обратились. Истина проще чем нам кажется, но она глубже, чем мы себе это представляем и думаем... Идеи бывают разные и, чем они сложнее, тем и труднее познать их и освоить. А чтобы освоить идею, мысль, надо сродниться с ней. Только те знания укрепятся в нас, которые мы прочувствуем. И тут, разумеется, одной интуиции будет мало, нужны глубокие знания и умение рассуждать.

**Матфей**. Смотри, Симон, сколько язычников собрал вокруг себя этот назарянин – это же верный признак знамения пришествия Мессии.

**Симон**. Да-да, Матфей, так и есть.

**Иешуа.** Вы приучены видеть и наблюдать поверхностно, а я же хочу научить вас взирать на всё глубже. Если хотите следовать моему пути, учитесь преодолевать чувства гнева и ненависти, заполняя себя мыслями о любви, доброте и всепрощении. Живите тем, чему я учил вас: жить не ради себя – ради других. Тогда вы и поймёте, что есть Истина; когда сердца ваши будут наполнены любовью и свет Истины озарит ваши души. И я говорю вам не о плотском воскрешении из мёртвых, речь о пробуждении жизни в Боге – о душе. Бог Он внутри человека, в душе его, и если Бога нет в душе, то такой человек теряет вдвойне – и душу, и Бога.

**Иаков Алфеев.** Но человек не есть Бог и он не может всегда быть и оставаться святым.

**Иешуа.** Победить силу чистотой сердца можно только объединив эти чистые сердца воедино. И тогда им не устоять против нас.

**Симон**. Учитель, ты всё ещё уверен, что не надо на зло отвечать злом?

**Иешуа.** Да, я верю, что мир спасёт любовь. Любовь и есть красота жизни, красота мира, что и спасёт его. И, если придётся, я сто раз отдам жизнь плоти своей ради этого. Любовь во имя жизни. «Любовь не делает ближнему зла; итак, любовь есть исполнение закона. Так поступайте, зная время, что наступил уже час пробудиться нам от сна. Ибо ныне ближе к нам спасение, нежели, когда мы уверовали»[[6]](#footnote-7).

**Матфей** (*оторвавшись от своих бумаг*). Слушай, Иисус, как тебе всё это удаётся: лечить, убеждать – что помогает тебе?

**Иешуа.** Вера.

**Матфей** (*пожав плечи*). Но… мы ж тоже веруем.

**Иешуа.** Во что вы веруете? Кому поклоняетесь?

**Матфей.** Яхве, богу нашему…

**Иешуа.** И где он, бог ваш?

**Матфей.** Как это где – на небесах, наверное…

**Иешуа.** В том-то и разница.

**Симон**. Не поняли мы тебя… *(Смотрит на Иешуа, а после переглядывается с остальными последователями, те кивают в согласии с ним.)*

**Иешуа** *(сначала подняв взор к небу, а после,* *приложив ладонь к груди*). Ваш бог где-то там, а мой – он здесь, со мной. В этом и вся разница. Верить надо всем сердцем и душой – верить и любить. И вера эта должна быть искренней, без никакой фальши. Добро и зло оно внутри нас - что мы взрастим в себе, то и вырастает: посеете добро – вырастет добро, посеете зло – злом и аукнется. Я поступаю по закону природы, давая каждому возможность быть самым собой, вселяя в его сердце веру и надежду. Не я, а своя вера помогает им и спасает. Но, увы, человек без знаний слаб и низок. Зло зарождается не где-то вне, а в сердце человека. Именно человек и есть источник и зла, и добра. Каждый, кто, очистив душу, научится любить всем сердцем своим, становится спасателем мира и человечества.

**Симон**. Но, нас никто не учил этому, Учитель. Откуда ж нам знать где и в чём истина?

**Иешуа.** Учитесь у природы, она мудрее нас. (*Раскинув руки в обе стороны, улыбается*.) Природа не знает покоя и находится в вечном движении, она меняет сама себя – меняет своё лицо, меняет мир. Представьте себе, что человек – это сосуд, а знания – вино. И, как бы хорошим не было вино, вкусным, прозрачным и приятным, всё будет зависеть от сосуда, в которую нальём и будем держать вино. Если сосуд чистый и добротный – вино не только не испортится, оно станет ещё лучше и ароматнее. Но, вино, налитое в грязный или треснутый сосуд – испортится или вытечет. Это то же самое, что читать вслух глухим, или показывать рисунки слепым.

**Симон**. Ясно, Учитель, мы это знаем.

**Иешуа.** Знаете, но не можете понять.

**Симон**. Чего, Учитель?..

**Иешуа.** Слов моих, смысла учения моего. Не нарушить пришёл я закон, а восполнить. Человек находится в кабале чувств и ума, но обогащённое знаниями разум в силах осознать истину и направить наш ум в нужное русло, освободив от этой кабалы, внося духовное развитие души и освобождения её от материального мира.

Сцена третья

*В храме книжники и фарисеи: Каиаф, Мордехай и другие, входит Харон с просьбой помочь ему излечиться: его правая рука безжизненно висит плетью, которую он то и дело озабоченно протирает левой рукой.*

**Харон**. Я боюсь, что со временем рука вовсе иссохнет, а я не смогу ловить рыбу и кормить семью. Как мне кормить семью и подать платить? (*В слезах падает перед ними ниц*.) Умоляю, помогите мне!

**Мордехай**. Мы тут не помощники тебе.

**Каиаф** (*разводит руками в сторону*). Значит, был грех за тобой, раз Господь наказал, то только Он и сможет тебя исцелить.

**Мордехай** (*кивая головой*). Постись и молись. (*Каиаф и его люди отходят в сторону*.)

*Харон остаётся в храме и молится, усердно, со слезами.*

**Харон**. Господи, прошу прощения грехов да исцеления руки моей, ибо дети мои взирают с надеждой на меня. А без руки, как мне прокормить их да в люди вывести? Помоги мне, Господи…

*В храм входят Иешуа с Марией Магдалиной и с учениками. Харон спешит к ним, он припадает к ногам Иешуа, и, левой рукой схватив руку Учителя, целуя, поднимает на него глаза свои.*

**Харон.** Господь… Господь тебя послал, помоги мне…

**Симон**. Что ж ты, Харон, просишь о помощи и тянешь левую руку?

**Харон**. Прости меня, Симон, но правая рука моя иссохла и стала неподвластна мне. *(Плачет.)* Я теряю правую руку, как мне жить?

**Иешуа.** Ну что ты, Харон, ужели так слаба вера твоя, что так отчаялся? Господь всемогущ, дай я посмотрю. (*Наклонившись к нему Иешуа рассматривает руку Харона*.)

**Мордехай** *(обращаясь к Каиафу).* Что он делает?.. Он нарушает субботу…

**Иешуа.** Не человек для субботы, а суббота для человека. Что должно делать в субботу? добро или зло? спасти душу или погубить?

*Мордехай растерянно смотрит на Каиафа, который и сам озадачен не меньше его. И они отступают, не зная, что ответить.*

**Иешуа** (*потрогав, потянув и пошевелив руку Харона, улыбается*.) Ты здоров Харон, с рукой твоей всё хорошо. Сделай на ночь солевую повязку и отдыхай. Ну, встань же, брат мой, иди домой, обрадуй семью свою.

**Харон**. Спасибо… Верую, Господи!.. *(Кланяется ему и уходит.)*

**Иешуа.** Блаженны нищие духом, ибо ваше есть Царствие Божие, блаженны алчущие ныне, ибо насытитесь. Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеетесь…

*Иешуа проходят дальше, где в постели лежит расслабленный Хаим. Иешуа подходит к Хаиму и с улыбкой наклоняется к нему.*

**Иешуа.** Ты уже здоров, что лежишь. Встань, возьми постель свою и ходи.

*Хаим встаёт и, взяв свою постель, уходит. Книжники же и фарисеи, собравшись в стороне от всех, косо смотрят на Иешуа и учеников его, ожидая момент, чтобы вставить своё слово. Они в гневе набрасываются на уходящего из храма Хаима.*

**Мордехай**. Сегодня суббота; не должно тебе носить постели![[7]](#footnote-8)

**Иешуа.** Человек милосердный благотворит душе своей, а жестокосердный разрушает плоть свою.[[8]](#footnote-9) Запомните, «для глупого преступное деяние как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость»[[9]](#footnote-10). *(Хаим крадучись уходит.)* У глупого гнев на лице, а умный не покажет его. Тот душу бережёт, у кого язык под контролем. За постоянными заботами о хлебе насущном, о жизни плоти, вы забыли о главном – о душе. А я скажу вам, не хлебом единым жив человек.

**Мордехай** (*в гневе, указывая на Иешуа*). Он богохульствует!..

**Иешуа.** Для чего вы мыслите худое в сердцах ваших? Должно ли в субботу душу спасти или погубить? Сердце своим биением отстукивает нам время жизни. И кому сколько жить знает только Он один – Господь наш Всевышний.

*Каиаф и его люди в гневе покидают храм, и тотчас храм заполняют люди из народа, тесным кольцом обступая Иешуа с учениками.*

**Иешуа.** Посмотрите вокруг, на жизнь, что цветёт и благоухает рядом с вами, посмотрите на близких и любимых вами. И подумайте: могла ли быть эта жизнь создана без Любви Творца? Нет же. Вот поэтому на первом месте должна быть любовь – любовь ко всем и ко всему, любовь к жизни. И вот, когда всё это почувствуете, когда ощутите озарение этой любви и лучи её тепла обогреют сердце – только тогда вы узнаете свет Истины и можно будет говорить о любви к Творцу. Ибо Закон Любви и есть первый Закон Вселенной.

**Мария** **Магдалина** (*улыбаясь смотрит на Матфея, вечно чего-то пишущего*). Вот тебе, Матфей, и притча первая.

**Матфей** (*посветлев лицом и радостно вздохнув всей грудью*). Слова из его уст сыпятся на моё сердце слаще любого нектара, будто мёд из сот диких пчёл.

**Иешуа** *(приобняв жену и поцеловав её).* Братья мои, смысл слов моих может быть дойдёт до сознания вашего не сразу, ибо говорить я буду притчами, как говорил и Сам Господь с народами своими.

**Мордехай** (*прячась за толпой*). Разве Господь не есть Бог избранного народа Израилева, о чём это он?

**Андрей**. Ну, а теперь, сын Марии, объясни нам, что это за зерно такое, что ты хочешь посеять в сердца наши?

**Иешуа** (*радостно вскинув на толпу свои светлые глаза, сияющие счастьем*). Любите друг друга… (*Пауза. Оборачивается к ученикам своим*.) Кто-то за столбом прячется, вы не заметили?

**Симон**. Да, я тоже видел, и, кажется, он сжимал в руке нож…

**Андрей**. Да-да, в его руке что-то блеснуло…

**Иешуа.** Подойду к нему, может ему нужна моя помощь.

**Симон** (*тревожно*). Не ходил бы, Учитель, это опасно.

**Иешуа.** Ах, брат мой Симон, как слаб ты ещё в вере своей. (*Идёт к краю сцены.*) Что ж ты прячешься тут, брат Иуда? Выходи к нам.

**Иуда** (*выходя,* *громко*). Я не пойду за тобой, пока ты не возьмёшь меч в руки, и не поведёшь народ Израиля за собой!

**Иешуа (***твёрдо глянув на Иуду*). Я не возьмусь за меч, пока в душе моей не раздастся Глас Господа и призыв Его.

**Иуда.** А если…

**Иешуа** *(прерывая).*Человек часто ошибается. (*Смотрит ему в глаза*.)

**Иуда** (*потупив взор*). Да, наверное…

**Филипп.** Учитель, ты же говорил, что человек сам вправе выбирать, что ему дана свобода.

**Иешуа.** Верно. Но Бог дал человеку разум, чтобы он учился рассуждать и определять истину.

**Иуда.** А может Господь ждёт, что мы сами проявим инициативу и, обнажив мечи, поднимем народ Израиля против ига Рима?

**Филипп** (*радостно*). Да-да, а после увидим и одобрение, что и Господь радуется за нас и поддерживает.

**Иешуа.** А если Господь не хочет ничьей крови и желает достижения мира и порядка малой кровью? *(Пауза.)* Я надеюсь, что Он нас не оставит и укажет верный путь. Кто понял жизнь, тот не спешит и спокойно внемлет Гласу Свыше. Поймите, я не погибели ищу, а спасения. Человек порой ошибается, выдавая силу за слабость, а слабость – за силу.

**Иуда**. И ты считаешь, что можно победить любовью, а не силой?

**Иешуа** (*повышая голос, но всё ещё продолжая улыбаться, излучая добро и любовь*). Какая другая сила может сравниться с силой любви?

**Иуда** (*тихо*). Надо быть глупым верить всему.

**Иешуа.** Без толку осуждать незнающих – их надо вразумлять примером своим, добротой своего сердца, любовью и заботой.

**Филипп**. Как так, Учитель, мы к ним с любовью и добротой, а они на нас огнём и мечом?

**Иешуа.** Любовь и доброе слово могут и меч переломить, да с огнём поладить. Огонь раздражения порой страшнее пылающего огня. Главное не наружный храм, а внутренний. Ревность – это тьма, затеняющая свет любви. Быть в чём-то уверенным или сомневаться – это не есть грех. Грех действовать в ущерб другим, даже в ущерб кого-то одного, будь этот один даже ты сам.

**Иуда.** Скажи-ка, сын Марии, кто твой Бог – Яхве, Элохим или Дьявол?

**Иешуа.** Ни тот, ни другой.

**Иуда.** «Нет, он не сумасшедший, однозначно…Кто Ты, Иешуа…».

**Иешуа.** Да, рыжебородый брат мой, ни тот, ни другой – мой Бог выше…

**Иуда.** Кто может быть выше Яхве!?

**Иешуа.** Творец – Отец наш Небесный. Мой Бог тот, кто сотворил всё живое и неживое. Но мой Бог не есть видимое. Он так Велик и Могуч, что это невозможно и представить. А наши дух и душа – Его образ и подобие. Тело же наше всего лишь временное обиталище души.

**Иуда.** Странные вещи ты говоришь, сын Марии. Я не могу тебя понять.

**Иешуа.** Да, Иуда, всё сразу и не понять, верно, но со временем, я верю, ты всё поймешь и уразумеешь. И все остальные в том числе. Есть люди, над которыми правят ум и чувства, но есть и те, которые сами правят умом, руководствуясь сознательным разумом и управляя своим телом и чувствами.

**Иуда**. Я к тебе с ножом, а ты…

**Иешуа.** Да, Иуда, да! Любовь и слово – вот моё оружие, что должно стать и вашим. В этом и цель моя. Наши светлые мысли и есть Глас Божий. Любовь и вера – вот наш путь к жизни и к Господу.

**Иуда.** Тебя бьют по одной щеке, а ты подставь и другую?..

**Иешуа.** Разве зло можно искоренить злом, если только не любовью?

**Иуда**. И что, мы должны любить всех и каждого, если даже они хотят и собираются убить тебя?

**Иешуа.** Запомни, брат мой Иуда, убийца страдает вдвойне – и за себя, и за убиенного. И вдвойне, даже втройне – за себя, ибо этим он погубил душу свою. А что есть наше тело, коли душа мертва? Вот именно, тлен и прах один.

**Иуда** (*дрожит, будто озноб колотит*). Но… *(Рассуждает – голос Иуды.)* «Кто ты, сын Марии? Что за тайна у тебя? В чём она?»

**Иешуа.** В чём моя тайна? В любви к человеку и в жалости, в сострадании ко всем и ко всему. Да, брат мой Иуда, в любви. Любовь и прощение – вот моя проповедь.

**Иуда**. Что, любить всех и всё, даже змей ползучих? И врагов наших?!

**Иешуа.** Да, ибо всё есть Творение Божье. Если не потревожит, то и змея не укусит. Раз Господь их создал, значит, так было необходимо. Разве не потому Он низверг и оттолкнул от Себя близкого Себе Сатану, что тот не поклонился человеку, любимому Творению Господа? И не отвергнет ли Он и ту душу, что не покорится любви?

**Иуда.** Прости меня, сын Марии, я пока не готов ответить, мне нужно время, чтобы всё обдумать и осознать. Всё это так непонятно…

**Иешуа.** Надо только одно понять: любить… И тогда всё образуется.

**Иуда.** «Вот этого я и не могу понять… Как можно любить нелюбящих тебя?» (*Пауза, смотрят друг на друга*.) А ты боишься смерти, Иисус?

**Иешуа.** Я боюсь одного, быть не готовым к смерти. Смерть – это же путь к Господу нашему Всевышнему, в Вечную обитель Его. Обычный страх – это любовь к жизни, и это естественно. Смерть – это начало нового духовного существования.

**Иуда** *(голос, рассуждает).* «Господи, что же мне делать?.. Поддержит ли, возглавит ли он народ Израиля на пути к свободе своему? Возьмёт ли меч в руки? О, Господи!.. Нет, не буду пока спрашивать. Посмотрим, как всё сложится, там и решим. Мне ли решать жить ему или нет? Не твоя ли воля, Господи?»

**Иешуа.** Я готов… готов ко всякому исходу. Не мне решать: жить или умереть, на всё Его Воля. Мы не знаем, когда Он призовёт нас к себе, поэтому мы должны быть готовыми к этому в любое время.

**Иуда** *(голос, рассуждает).* «Может ты и прав, сын Марии. На всё воля Божья. Но, если Он подаст знак…»

**Иешуа.** Эх, Иуда, замысли Господа бездонны, и нам ли их понять.

**Иуда.** Ты как никто другой оказался способным привлечь других и повести их за собой, но, в то же время, ты оказался не способным возглавить народ и, взяв меч в свои руки, объявить себя царём Иудейским. Я вижу на твоём лице самодовольный взгляд, но – нам этого мало.

**Иешуа.** Кому это – нам?

**Иуда**. Народу Иудеи.

**Иешуа.** Я жду от людей лишь одного, чтобы уподоблялись моей душе и моему духу. Ты взываешь меня к восстанию и, взяв меч в руки, отвечать злом на зло. Но я знаю, что зло множит зло, а любовь приводит к любви. Поэтому, своим оружием я выбрал любовь и добро, а не зло. Разве вы забыли, мы всегда пожинаем то, что посеем. Посеем зло – пожинаем зло, посеем любовь – пожнём любовь. Поэтому и говорю: любите врагов ваших.

**Иуда.** Хорошо, так и быть, я последую за тобой. А надо будет, положу и свою жизнь – лишь бы народ наш освободить от ига Рима. Так тому и быть… (*Пауза*.) Вот, скажи мне, сын Марии, в чём вина моя, что я рыжим родился? Не Господь ли захотел того? Даже в монастыре, в Братстве, вначале все смотрели на меня с подозрением. Будто и не человек я вовсе, а бес какой-то. Почему-то рыжие волосы считают признаком Сатаны – и это меня бесит.

**Иешуа.** Так, гони прочь всех бесов от себя! (*Смеётся*.)

**Иуда** (*стонет*). Да нет во мне никаких бесов!

**Иешуа.** И что ж тогда ты бесишься так?

**Иуда**. Обидно мне… Зачем Господь создал меня таким рыжим, да ещё и косым?

**Иешуа** *(серьёзно и задумчиво).* Тела наши – от родителей наших, но живы мы Духом Господним и Душой Его Святой. Что в нас и свято – это душа.

**Иуда** (*вздохнув,* *грустно*). Душа… душа – она-то и не даёт нам покоя, она-то нас и тревожит…

*Иисус садится, опустив глаза и глубоко задумавшись. Иуда отходит в сторону. И вдруг, вскочив, охваченный радостью осознанного им, восклицает.*

**Иешуа**. Я понял!

**Иоанн**. Что, Учитель?

**Иешуа.** Я и Отец мой одно целое! Молитва без души, без размышлений подобна телу без души и также мертва, как и тело. В такой молитве нет пользы ни уму, ни сердцу. Всё, чему нас учили, всё стало догмой, пустотой. Всё оно есть мёртвое. *(Пауза, размышляет.)* Когда хозяин недоволен своими виноградарями, он отдаёт виноградник тем, которые приносят добрые плоды. Тот, кто хочет следовать за мной, должен скорее быть готовым к смерти, нежели жить прежней жизнью. Ветхий Завет устарел, я дам вам Новый Завет – Завет Любви, Завет Единства и Всепрощения. Праведность есть бескорыстие! Лучше совершенствоваться и служить душе, чем быть рабом своей плоти.

**Варфоломей**. Иешуа, говоря о храме, что ты имел в виду?

**Иешуа.** Неужели никто из вас так и не понял этого? Разумеется, о храме души, о храме своего разума – о храме мысли. Наш человеческий разум и есть то самое ценное сокровище этого храма. Это его внутреннее убранство.

**Варфоломей**. А наружное?

**Иешуа.** Слово. А если в широком смысле, то Храм – тело человека, а Разум – Вселенная. Вы уже и не помните, мы всегда пожинаем то, что посеем. Поэтому и говорю вам, любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам награда великая, и будете вы сынами Всевышнего; ибо Он благ и к неблагодарным, и к злым. Не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете… Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам.

**Варфоломей**. Учитель, как можно любить того, кто гнетёт и вредит тебе?

**Иешуа.** Искренне говорю вам, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят.

*Иуда и Варавва стоят в другом углу и наблюдают за ними со стороны.*

**Иуда** (*радостно, обнимая Варавву*). За ним уже столько народу, где бы ни проповедовал он собирает вокруг себя тысячи и тысячи. Это же какая сила, Варавва, если получится объединить всех воедино! Нам такое и не снилось!

**Варавва**. Да, Иуда, за ним пошла бы вся Иудея.

**Иуда.** Несомненно! Но, беда в том, что все его речи о мире и любви. Он признаёт лишь одно оружие – слово.

Сцена четвёртая

*Понтий Пилат жалуется своим приближённым, наслаждаясь чудесным вином из Иудеи. Александр расположился по правую руку от него, с улыбкой поддакивая ему.*

**Понтий Пилат.** Ах, как мне надоели эти многочисленные секты иудеев и их бесконечные религиозные споры! Какое мне дело до их богов! Что мне нравится – так это их вино…

**Александр.** А женщины?..

**Понтий Пилат.** Что?..

**Александр**. Не хочешь ли воспользоваться интимными услугами иудейки. Тем более до возвращения Клавдии из Рима более недели ещё. Знал бы ты, как страстно умеют любить эти еврейки…

**Понтий Пилат.** А почему бы нет?! (*Пауза, думает.)* Но, они же воняют эти их женщины, как и сами евреи – разве нет?

**Александр**. Смотря, на какую нарвёшься… *(Хохочет*.) Вы только прикажите, и лучшая иудейка предстанет перед вами.

**Понтий Пилат.** Так что же вы всё ещё тут сидите? Ищите!.. Идите!.. Чтобы к вечеру лучшая красавица вошла в мои покои!.. Я уже схожу с ума без женского тепла. (*Смеются, обнимая друг друга, пьют*.)

*Александр уходит и вскоре возвращается с цветочницей Рахиль с орхидеей в руках. Пилат подходит к ней, обнюхивая, рассматривает её. Радостно смеётся и, взяв у неё цветок и передав Александру, подхватив её на руки, прижимая к груди, уносит и уходит. Остальные продолжают петь, пить и танцевать. Вскоре к ним снова присоединяется Понтий Пилат – он счастлив и доволен.*

**Александр**. Ну, друг мой Прокуратор, как тебе иудейка?

**Понтий Пилат** *(приложив пальцы к губам, чмокает).*Прелесть!Не предполагал даже и не ожидал такого… (*Улыбается*.) Думаю, до возвращения Клавдии, оставлю её у себя.

**Александр**. Вот и отлично! Не будешь нервничать по пустякам…

**Понтий Пилат.** Ах, Александр, к чему слова, наливай – выпьем, и вернёмся к любовным утехам. Моя иудейка, наверное, пообедала уже, и ждёт меня…

**Александр** (*наполняет бокалы*). Да, друг мой, выпьем! *(Подаёт ему бокал и поднимает свой.)* За любовь!

**Понтий Пилат.** За страсть! *(Пьют.)* Я на часок… *(С улыбкой возвращает бокал и уходит.)*

*Через минуту из покоев прокуратора доносятся крики. Оттуда с криками и с рыданиями выбегает Рахиль, запутавшись в своей одежде, падает, вскочив и оглянувшись в страхе убегает. В гневе вбегает Прокуратор.*

**Понтий Пилат.** Сука иудейская!.. Чтобы с сегодняшнего дня ноги её здесь не было!.. Гоните прочь её!.. Вонючка!.. *(В ярости смотрит на своих*.) Повара – распять! Как он посмел преподнести ей на обед рыбу и жасминовый чай?.. Кто позволил?.. Всех выгнать – вон из дворца!..

Сцена пятая

*Слух побежал впереди Рахиль и народ иудейский уже был готов закидать её камнями за блудство. Теперь ей пришлось бежать и от своих. Только один человек мог помочь ей – это был Иешуа, и Рахиль искала защиты у него. Увидев Иешуа, она припала к его ногам и поклонилась ему, прося у него защиты от преследователей, которых набралось уже несколько десяток людей. И тут вперёд выходит Иуда.*

**Иуда** (*обращается к Иешуа*). Равви, женщина эта взята в прелюбодеянии. Моисей заповедал нам побивать таких камнями.

*Иисус, наклонившись к земле, пишет перстом на песке, не обращая внимания на их голоса. Послушав Иуду, он поднял голову и ответил.*

**Иешуа.** Кто из вас без греха, первый брось в неё камень. (*И продолжает писать. Но, кольцо толпы становится всё плотней и плотней*).

**Варавва**. Бей!.. Бей её, бей!..

**Иуда.** Подстилка римская!..

**Иешуа** *(поднявшись во весь рост).* Люди, братья и сёстры! Судить других легко, но, я хочу сказать вам, не судите и не судимы будете! Вглядитесь в себя, спросите своё сердце. Неужели вы никогда не лгали, не прелюбодействовали, не крали, не убивали, не зарились на имущество чужое? Кто свят из вас и чист душой и телом? *(Пауза.)* Так пусть же тот, кто не видит за собой греха, первым и кинет в неё камень, (*Рахиль прижимается к его ногам, трепеща от страха*.) А вы, сёстры мои, (*смотрит на женщин*) неужели все вы такие святые и нет за вами никакого греха? (*Подняв с земли камень, походит к Варавве*.) Может, ты, Варавва? (*Варавва нервно отворачивается. Смотрит на остальных*.) Или ты, Иуда?.. Андрей?.. Симон?..

*И вдруг Иуда, выхватив у Иешуа камень, вкладывает в руку Вараввы.*

**Иуда.** Исполни закон наш, убей её, Варавва! Не ты ли обещал восстановить справедливость и освободить народ Иудейский? Убей! Брось камень первым!

**Варавва**. Да, (*шумно задышав, крепко сжимает камень*) да!.. (*Но какая-то неведомая сила удерживает его руку.*)

**Иешуа** *(в упор посмотрев на Иуду).* А может, всё-таки, брат наш Иуда, ты первым бросишь камень?

**Андрей.** Уж ты ли безгрешен, Иуда? (*Всеобщий вздох*.) Не ты ли хвастался на днях любвеобилием своим, что девушки сходили с ума от рыжей бороды твоей? (*Все смеются*.)

**Иешуа.** А ты, Варавва, (*переводит взгляд на Варавву*) скольких людей убил ты за жизнь свою? Скольких казнили по твоей вине?

**Варавва** (*растерянно*). Что?..

*Дрогнув и выронив камень, Варавва разворачивается и стремительно покидает площадь. Все с облегчением сердца провожают его, что никто и не замечает, как уходит Иуда. Никто не смел поднять лицо своё и посмотреть Иешуа в глаза. Все, склонив головы и, отвернувшись, начинают друг за другом покидать площадь, что вскоре на ней остаются лишь двое: Иешуа и блудница. Иешуа опускает свою ладонь на голову Рахиль.*

**Иешуа.** На всё воля Божья. Иди, сестра моя, и впредь не греши.

Сцена шестая

*Иешуа в окружении учеников и толпы.*

**Симон.** Скажи нам, Учитель, душа она всегда одна или ей свойственно меняться, как и всему в мире?

**Иешуа.** Конечно меняется, брат мой, конечно. Но изменения эти мы видим только в деяниях души, которой доступны миры Видимый и Невидимый. Душа и есть начало и конец, и зависит от нас и наших деяний, будет ли душа вечно живой или нет. Дать миру эту Благую весть и есть судьба моя. «Что пользы, братия мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его?»[[10]](#footnote-11)

**Толпа**. Да-да, верно… (*Кивают все, переглядываясь друг с другом*.)

**Иешуа.** Запомните, «как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва»[[11]](#footnote-12). Не идите за тем, кто утверждает, что Бог здесь или Бог там – Царство Божие внутри вас. Никто к ветхой одежде не приставляет новых заплат, не вливает также новое вино в ветхие меха.

**Иуда (***хмуро глянув на Матфея, который вечно что-то записывает на листках бумаги*). «Один глаголет, другой всё пишет и пишет. Одни мечтатели кругом, а Израиль под гнётом Рима издыхает. Разве слова принесут свободу народу нашему, разве избавят они нас от оков Рима? Земля под ногами стонет, а они всё в небесах витают.» (*Вздыхает*.)

**Иешуа** (*продолжая учить***)**. Бог есть Высший Дух. Страх Божий в ваших сердцах, а я говорю вам, что страх и любовь несовместимы, как холод и жар. Когда преодолеете страх свой, тогда и любовь узнаете и сможете узреть истину – Глас Божий. Страх – мучение, любовь – радость. Чтобы видеть – надо слушать, чтобы слышать – надо видеть.

**Иуда.** А в чём путь Спасения?

**Иешуа.** В знании… в знании и в любви, в умении прощать и в милосердии. И только знания ведут нас к этому. Человек без знаний подобен слепому, а знания делают его зрячим, и он начинает видеть и ценить всё по-новому: иначе смотреть на жизнь, иначе сознавать и оценивать. Да, братия мои, знания меняют человека и его жизнь – судьбу его. «Таков славный конец того, кто следует мудрости: стать Богом» - писал Гермес. Ум – это и темница, и свобода наша. Всё зависит от нашей воли: будем уповать на себя или на Бога. Как свет солнца освещает и пробуждает день, так и знания пробуждают и освещают наше сознание, приближая нас к Высшей Мудрости – к Обители Всевышнего.

*Ученики растирают ладонями спелые колоски пшеницы и едят их. Входят фарисеи и книжники, тайно наблюдавшие за ними, и обращаются к Иешуа.*

**Мордехай**. Вот, ученики твои делают, чего не должны делать в субботу.

**Иешуа.** Разве вы не читали, что сделал Давид, когда был голоден сам и бывшие с ним? Говорил же я вам, что суббота для человека, а не человек для субботы.

*С другого угла со стоном, охая и ахая, входит Шаммай, он идёт подслеповато, спотыкаясь кое-где, палкой ощупывая дорогу. Первым замечает его Матфей. Фарисеи во главе с Мордехаем недовольно отходят.*

**Матфей**. Шаммай, что это с тобой? Ужели постарел так за несколько месяцев, что видеть перестал?

**Шаммай** (*тяжко вздохнув*). Да, вот, ослеп я, что люди, что деревья, не различу. Иешуа ищу, поможет вдруг… Слышал, что он всех лечит и в любой день.

*Иешуа с учениками подходят к нему.*

**Иешуа.** Считай, что вера твоя уже помогла тебе.

*Иешуа начинает осматривать его. Оборачивается к ученикам и, заметив, что Андрей всё ещё жуёт пшеницу, протягивает к нему ладонь.*

**Иешуа.** Андрей, подойди, выплюнь на ладонь мне пшеницу, что жуёшь.

*Андрей в недоумении подходит ближе к нему и выплёвывает на поставленную ладонь Учителя сгусток прожёванной пшеницы. Иисус растирает руками этот сгусток и тщательно намазывает им глаза Шаммая. А между тем, все, рассевшись вокруг них кто-где, решили передохнуть с пути и перекусить. Когда же снова выдвинулись в путь, увидели, что Шаммай прозрел и удивились. На радостях Шаммай пляшет, кое-кто присоединяется к нему. На их шумные, радостно-восхищённые голоса к ним снова сбежались фарисеи.*

**Мордехай**. Что… что случилось?..

**Шаммай** (*танцует от радости*). Я был слеп, но благодаря Иисусу, я прозрел – я снова вижу… Ви-и-жу!..

*Фарисеи в бешенстве.*

**Мордехай**. Что вы себе позволяете?! Вы нарушаете субботу, нарушаете Закон!..

**Иешуа.** Нельзя человеку быть рабом закона. Закон, делающий нас рабами, не имеет права быть! (*Улыбается*.) Можно ли есть яйцо, снесённое курицей в субботу?

**Мордехай** *(дрожит от злости и гнева)*. Кто осквернит субботу, да будет предан смерти... Так гласит закон!..

**Иешуа *(****перебивая)****.*** Сохранение жизни отменяет субботу. Нам дана суббота, а не мы субботе. Милость больше закона.

**Мордехай** *(дрожа от злости).*Это есть грех!.. Все деяния ваши грех!..

**Иешуа.** Грех есть дьявольский соблазн и нет ему никакого оправдания. Не оставляйте места греху и не давайте ему повода в сердце своём. Не то оскверняет, что входит в уста человека, но то, что исходит из сердца его.

**Мордехай.** Не слушайте его, он оскверняет нас и нашу веру. Он и его люди ели, не умыв руки свои!

**Иешуа** *(кричит).* Омовение! Можете ли вы также омыть и души свои? (*Спокойнее*.) Своими действиями и словами вы даёте людям повод к греху. Слепые вожди слепцов, берегитесь, чтобы не упасть в яму! Вы говорите о благе, а сердца ваши очерствели от зла…

*Под общий хохот фарисеи покидают сцену.*

**Симон.** Учитель, клянусь, если позволите нам, мы накажем их, что смеют…

**Иешуа** (*перебивая его*)**.** Ах, Симон, Симон, сколько раз говорил я вам всем, что не клятвы жду от всех вас, а любви и доверия. Блаженны чистые сердцем, ибо они узрят Бога! Поймите же, Царство Небесное не где-то, а внутри вас! В который раз уже я повторяю о том. Ужели вы ничего так и не поняли? Убейте в себе даже самое малое желание зла, забудьте обиды и прощайте друг друга. Любите каждого, даже врага своего, ибо путь к Господу лежит через любовь и милосердие. Невидимое выше видимого. У человека два выбора – Бог и Мамона. Уверяю вас, Царство Небесное выше всех благ земных. Богач, лишённый добродетели, беднее самого бедного. Постигнув духовного сознания, человек вознесётся над смертью и обретёт бессмертие. У Бога нет ни прошлого, ни будущего, а только одно настоящее. Это настоящее и есть Вечность...

**Матфей** (*откладывая в сторону свои бумаги*). Учитель, поздно уже, люди устали и проголодались.

**Иешуа.** Если не емши отпустим людей, дойдут ли они до дому своего, не ослабеют ли они в дороге?

**Матфей** (*почесав затылок*). Но, как же мы их накормим? Нет у нас столько еды…

**Иешуа.** Если будем едины, пищи хватит на всех. Не вышли же они все на дорогу с пустыми руками…

**Иуда.** Что будем делать, Учитель?

**Иешуа.** Любите друг друга, если у вас два хлеба, отдайте один другу, соседу. За одну ягоду Господь воздаст вам цветущим садом. За любовь воздастся вам любовью, а за злом следует зло. Не делайте другим того, чего не желаете себе, любите каждого как самого себя. Когда ваше сердце озарится любовью, тогда вы и узреете Бога – иначе никак, ибо Бог и есть Любовь. И только глубоко любящая душа может узреть Бога. Пусть расстелют на земле у кого что есть и сложат в одну кучу всю еду. Думаю, еды хватит всем и даже на завтра останется.

**Матфей** *(обращаясь ко всем).* Стелите мешки и соберите всю еду в одну кучу.

*Услышав их, вперёд выходит мальчик двенадцати лет и выкладывает на мешки всё, что он имел: пять ячменных хлебов и две копчённые рыбы. За ним подтягиваются и остальные, выкладывая, кто что имеет.*

**Иешуа** (*радуясь этому единству*)**.** Ныне вашим избытком восполнится их недостаток, а после избытком их – недостаток ваш, да будет равенство.

**Матфей** *(пишет, размышляя вслух).* «Кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало – не имел недостатка. И всё было общее, и принимали пищу все в радости. Разделив пищу между всеми, Иешуа уравнял сытых с голодными, бедных с богатыми. Открылись мешки всех, а вслед – и сердца».

**Иешуа** *(радостно взирая на происходящее со стороны).* Всё готово, приходите на брачный пир, сердце одно, одна душа у всех. «Как Ты Отче, во Мне, и Я в Тебе так и они все да будут в Нас едины все. Да будет воля Твоя, как на небе, так и на земле! Да придёт Царствие Твоё!»

**Матфей**. Я ещё никогда не был так счастлив… (*Плачет от радости*.)

**Иешуа** *(обняв Матфея).*Я тоже, Матфей, я тоже… «Мир не узнал меня – вы узнали, свои не приняли меня – вы приняли». Как Моисей собрал двенадцать племён Израилев, как Господь определил двенадцать знаков Зодиака, так и я выбираю в апостолы себе двенадцать из вас. Да будет так!

Сцена седьмая

*Лавки и тележки, мясники и торговцы, менялы и надсмотрщики, парикмахеры и священники, оглушающий шум многочисленных голосов. Входят Иешуа с апостолами.* *Люди так и стараются перекричать друг друга, споря и ругаясь, расталкивая и отторгая. Голоса людей смешались с блеянием овец и мычанием быков, готовящих к закланию. Увидев происходящее в храме, Иешуа начинает нервничать и злиться. Схватив бич, свитый из пеньковых верёвок, он начинает выгонять всех из храма. Иуда, радуясь, как никогда, усердствует больше всех, переворачивая столы и лавки.*

**Иешуа.** Прекратите! Неужели вы не понимаете, что Господь не есть телесное, а – Дух Святой? И не нужны Ему эти ваши жертвы и подношения! И не крови он жаждет, а чистоты ваших сердец, мыслей и деяний. Как вы смете Дом Господень превращать в жертвенник и в дом спора и ругани?!

*Вслед за Иешуа возмущаются и все остальные шедшие за ним. Они начинают выгонять продающих и покупающих, переворачивая столы менял и выгоняя всех из храма, рассыпалось по полу серебро менял и торговцев. Из-за колонн тайно наблюдают за происходящим напуганные блюстители храма.*

**Мордехай** *(Каиафу).* Как бы народ не побил и нас камнями...

*Они тихо уходят, скрипя зубами. Угомонившись, Иисус устало опускается на скамью, рядом с ним присаживается и Андрей, он в тревоге смотрит на Учителя*.

**Андрей**. Что с тобой, Учитель, тебе плохо?

**Иешуа.** Да, Андрей, да, мне очень плохо. Бог не хочет этого, поверь мне. (*Стонет со слезами на глазах*.) Меня тошнот – от грязи, от крови, от всего… (*Хватается за грудь*.)

**Андрей.** Что, Учитель?.. Тебя ранили?.. Когда?.. Где?.. Кто?.. Я не вижу крови…

**Иешуа.** Эх, Андрей, что есть телесная рана – я о другом: душа болит, сердце кровью обливается… Вспомнил Екклесиаста: «Наблюдай за ногою твоею, когда идёшь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают...» (*Резко вскочив на ноги.*) Всё! Собирай наших братьев, уходим отсюда!

**Андрей.**Как так – и не помолившись?..

**Иешуа.** Да, Андрей, да, брат мой. (*Успокаиваясь.)* Храм – он в душе каждого из нас. На просторе, где воздух чист и свят, мы и помолимся. Не тот храм свят, что строят люди, а тот, что дал нам Господь – Душа человека.

*Подходят все ученики.*

**Иуда.** «Поднял меч – прими и царство»... *[[12]](#footnote-13)(Смотрит на Иешуа.)* Царство берётся приступом и силой.

*Иешуа, разжав пальцы, с грохотом роняет бич на землю с таким ужасом, будто сжимал в руке мерзкую, ядовитую змею.*

**Иешуа.** Злому не противься насильем. Ни один из насильников не войдёт в царство Божие. Но, мёртвые не поймут меня, а только живые. *(Отвернувшись, собирается уйти.)*

**Иуда.** «Нет!.. Стой! Куда ты?.. Ужели уйдёшь ты, и оставишь взятую приступом победу и вернёшь Дом Божий врагу и предашь нас, народ свой…

**Иешуа** *(посмотрев на Иуду).* Ах, Иуда, как ты упрям – ты не слышишь и не понимаешь меня! Божественное Царство есть царство духа, а не материи. Потому и говорю вам, что дух и есть начало и конец. Дух и есть Вечность. Чего вы боитесь? Почему не хотите внимать учениям моим? Причина нашей материальной зависимости в нашем невежестве, в нашем нежелании развиваться, умножая кругозор своих знаний, своего развития. Только через совершенные знания человек может достичь своего освобождения от материальных страданий.

Акт третий

Сцена первая

*Иешуа, Никодим и ученики.*

**Никодим**. Уходи Иешуа! Оставь проповеди, Ирод Антипа, Аннан и Каиаф ищут твоей смерти!

**Иешуа (***улыбается*)**.** Знаю. Скажите этой лисе, что ни один пророк не умирал вне Иерусалима.

**Никодим**. Есть вести из крепости Махерон: Ирод велел отрубить голову Иоанна Крестителя.

**Симон**. Они не признали его и убили!..

**Иоанн**. Что будет с нами, Учитель?

**Иешуа.** Когда ты живёшь и ощущаешь в себе других, это приведёт тебя к правильному выбору и к победе над своим негативным мышлением. Крепитесь! Будьте твёрдыми как камень в вере своей.

**Филипп**. Народ боится Ирода и хочет свержения его.

**Иуда.** И ждёт царя своего – нового царя: Мессию – Царя Иудейского.

**Иешуа.** Нет, одной проповедью сознание народа не изменить, ещё слишком мало света истины в их сердцах. Да, братья мои, мало ещё того света, которым удалось нам рассеять тьму их сердец, ещё слишком слаба их вера. Ещё не окрепла любовь их сердец, ещё слишком довлеет над ними видимое. (*Пауза*.) А вы… достаточно ли вы сами осознали истину? Вы за кого меня принимаете?

**Филипп**. За Иоанна Крестителя…

**Иоанн**. За Илию…

**Фома.** За Иеремию…

**Иуда**. Пророк Божий.

**Иешуа.** А ты, Симон, что скажешь?

**Симон.** Ты – Христос, посланник Бога, чтобы проявить на землю Его Волю и саму Истину.

**Иешуа.** Блажен ты, Симон, ибо Отец Небесный Сам открыл тебе Истину, ты твёрд как камень и имя тебе отныне Петр. (*Улыбнувшись Петру и, окинув взглядом всех учеников своих, продолжает*.) Запомните, у всех людей в мире один Бог и другого Бога нет – Он Один и Един. И Он завещал и завещает любить и прощать друг друга. Любовь и молитва, идущая от сердца, ближе Богу, нежели всё остальное. И знайте: «путь к победе проходит через врата скорби».

**Все.** Да, Учитель.

**Иешуа.** Петр, Иоанн и Иаков, следуйте за мной, остальные располагайтесь здесь на ночлег.

**Симон.** Далеко ли, Учитель?

**Иешуа.** К вершине горы Фавор. Помолимся, проведём там ночь, а к утру возвратимся обратно. Лучшее, что в силах человек сделать – не жертвоприношение, а добрые дела и добрые слова, любовь сердца и сочувствие. А самое благое жертвоприношение – это отказ от чрезмерного удовольствия, от ублажения себя и плоти своей. Поэтому, надо учиться регулировать и контролировать себя и свои чувства. Считаю, что добродетель и есть высшее совершенство жизни.

Сцена вторая

*Иешуа и ученики*

**Иуда.** Иисус, почему ты, творя такие чудеса, не хочешь явить себя миру и повести за собой народ Израилев, взяв меч в руки?

**Иешуа.** Быть спасённым хочу и спасать. Ах, Иуда, бродячие маги ещё не такие творили чудеса. Поэтому, скажу тебе, блаженны не видевшие и уверовавшие, блаженны те, кто не соблазнится о мне.

**Симон**. А как нам молиться, Учитель?

**Иешуа.** Кто как может, так и молись. Или можете повторять вслед за мной: «Отче наш…»

**Иуда** (*твёрдо*). Учитель, если хотите, чтобы я следовал за вами, возьмите в руки меч и ведите народ Израиля против Рима. Ибо сказано; «Око за око, зуб за зуб». И тогда… тогда все пойдут за вами – и Варавва с его людьми. Подумайте, Учитель, другого шанса не будет.

**Иешуа.** Ах, брат Иуда, как в тебе, так и в Варавве слишком много сатанинской гордости, и это ослепляет вас, отравляя ваши души. Эта гордость рождает в ваших сердцах желчь гнева, пропитывая им все клетки тела. (*Иуда уходит.)* Ну что ж, кто хочет погубить душу свою, следуйте за Вараввой и слушайте Иуду. А я же скажу вам: Господь не может взывать к ненависти, ибо Он есть Любовь и Добро. Поэтому Господь может взывать только к милосердию и к прощению…

**Симон**. Иуда – друг Вараввы, а Варавва по своей природе разбойник. В нём сидит бес и понукает им.

**Матфей** (*кивает, продолжая записывать*). Да-да…

**Иоанн** (*почесав затылок*). А я думаю, что Иудой тоже бес правит. Может и не всегда, но временами – точно.

**Симон** (*в волнении потирая руки*). Да-да, и взгляд у него, я заметил, бесовский, что иногда бывает страшно смотреть на него. Один глаз на тебя смотрит, а другой – в сторону, и не знаешь – куда, что у него в мыслях.

**Матфей.** Лукавый он – это точно.

*Иуда возвращается.*

**Иуда** (*посмотрен на всех, а после на Учителя*). Ну-у, вы подумали?..

**Иешуа** (*посмотрев на Иуду твёрдо и прямо*). Нет, Иуда, я не смею призывать людей к тому, к чему не способен сам.

**Иуда**. Вам всё подвластно!..

**Иешуа.** Нет!..

*Шум голосов толпы*.

**Варфоломей**. Мы верим в вас!..

**Филипп**. Вы – наш кумир!..

**Матфей** (*подняв руку).* Тихо!.. Тихо!.. (*Пауза*.) Объясните нам, Учитель, что вы имели в виду – к чему вы не способны? Разве вы не владеете всеми тайнами и не всё ли вам подвластно? Стоит вам только захотеть…

**Иешуа.** Убивать… Я не могу убивать и призывать к этому – это грех. Жизнь и смерть подвластны Ему одному и только у Него одного есть право на наши жизни – это Его и только Его прерогатива.

**Матфей** (*с недоумением*)**.** Кого же, Учитель?..

**Иешуа.** Отца Небесного – Творца нашего.

**Матфей.** Вы…

**Иешуа**(*прерывая)***.** Да, Матфей, я могу только любить и прощать, да взывать людей к этому – к любви и к милосердию.

**Иуда**. Но… в учении сказано: «око за око» …

**Иешуа** (*посмотрев на Иуду, перебив его*). А я говорю вам, если вас ударили в правую щеку – поставьте левую.

**Иуда.** Но – это трусость!..

**Иешуа** (*прерывая, с возмущением).* Вы взываете народ на битву, где многие сложат свои головы, а сами вы – предводители! – всегда остаётесь в стороне. Недавно Варавва убил двух римских легионеров, а в ответ они убили десятки иудеев. Вы этого хотите? Истребить свой народ? Злом зло не исчерпать – зло порождает зло! Только добрая и чистая душа познаёт Бога, а в злой и в грязной душе Богу места нет.

**Иуда**. Но, если мы восстанем во главе с вами – за нами пойдут все, и они не устоят и оставят наши земли. Мы победим!

**Иешуа** *(сурово глянув на него)****.*** Нет! Можно ли насилие побеждать насилием? Может ли меч положить конец царству меча? История человечества показала нам – нет. Наша надежда – вера и любовь. Блаженны чистые сердцем. Царство Небесное внутри вас – в отражении божественного совершенства в совершенстве вашей души. Идёмте, нас ждут. *(Все, кроме Иуды, уходят.)*

**Иуда** (*дрожа от злости*). Ничего, мы вас проучим, вы ещё пожалеете… Посмотрим, когда окажетесь на грани смерти – покоритесь нам и уступите, посмотрим… (*Думает*.) Посмотрим!.. Если друзья не могут – враги помогут. (*Уходит, размашисто и уверенно*.)

*Входят Каиаф, Аннан и Мордехай.*

**Мордехай.** Кто он такой, чтобы глаголить от лица Господа?

**Каиаф.** Шарлатан он, не пророк! Гоните его прочь, где ни встретите!

**Аннан**. Много мы знаем таких лжепророков, и все лезут в Иерусалим со своими учениями. Наша с вами обязанность защищать свои устои. Не дадим осквернить законы Моисея и Авраама.

**Каиаф.** Не позволим! Только одному Богу и будем кланяться, защитнику и покровителю нашему – Богу Израиля, Богу Моисея и Авраама.

**Аннан**. Этот назарянин просто самоуверенный выскочка и докучливый спорщик, горделиво вознёсший себя до небес. Это ли не кощунство?!

**Мордехай.** Верно! Он кощунствует! Он хуже разбойника!

**Никодим.** Согласен, этот молодой галилеянин ведёт себя вызывающи упрямо. Но стоит ли обращать на него столько внимания? Не возвеличиваем ли его мы этим? Главное, что он не призывает народ к бунту, и все призывы его о мире и любви, он…*(Пауза.)*«Не бойтесь, верьте – и спасены будете. Господь милостив и милосерден; любите и прощайте, как любит и прощает вам Отец Небесный», — вот его учение и призыв.

**Мордехай.** Нет, уважаемый Никодим, этот назарей хуже разбойника. Он прилюдно обещал разрушить наш храм и за три дня построить свой.

**Каиаф.** Что это, если не бунт? Иешуа – разбойник, и должен быть приговорён к смерти подобно разбойнику.

**Никодим.** Что?.. (*Слова его глохнут в гвалте неугомонной толпы*.)

**Каиаф** *(призвав к тишине).* Значит, нам надо быть хитрее и умнее, дабы этот выскочка не смел и дальше будоражить народ Израилев! (*Шум и гвалт.* *Жестко перебив всех и, выдержав паузу, гордо ухмыляясь, продолжает.*) Мы схватим его, когда он останется один. И у меня уже есть план, как это осуществить. Есть много недовольных бездействием Иешуа и среди последователей его – в этом и есть наш козырь.

**Мордехай.** Распятие!.. Распять его!..

*И все друг за другом повторяют за ним.*

- Распять!..

- Распять!..

- Распять!..

**Каиаф** (*требуя тишины*). И взываю я не к ненависти, а к презрению. Этот Назарей опасен хотя бы тем, что отвергает Бога Иудейского народа.

- Неужели?!

- Не может быть!..

**Аннан**. Разве не то же самое значил его призыв поклоняться Богу единому для всех народов, а не Богу Израилева?

**Мордехай.** Адонай!..

**Каиаф.** Поэтому и говорю, лучше смерть одного человека, нежели гибель целого народа Иудеи. Смерть Иешуа – спасение нашего народа и нашего Бога!

**Аннан**. Да спасёт нас Господь – Бог Израиля! Не позволим посеять смуту в народе нашем! Да благословит Господь Израиль!

**Никодим.** Но возле него тысячами толпятся люди, народ может восстать и встать на его защиту.

**Каиаф (***с улыбкой вскинув на Никодима взгляд своих хитрых и коварных глаз)*. Да, ты прав. Народ – это мощное орудие, но без надёжной, твёрдой идейной подпитки народ просто серая, колеблющаяся масса, которую сможет повести за собой любой другой лидер.

**Аннан**. Религия и есть тут та идея, которая и даёт нам в руки этот козырь.

*Никодим уходит.*

**Мордехай.** Увы, народ уже толпой следует за ним и поклоняются ему чуть ли не как Богу…

**Аннан.** Мы потому и не можем схватить его – мы боимся людского гнева.

**Каиаф**. Надо сделать так, чтобы народ отвернулся от него! *(Хитро сощурив глаза и льстиво улыбаясь.)* Запомните, иногда слово становится самым страшным и опасным оружием: одно подходящее к месту слово стоит тысячи мечей.

**Аннан**. Да-да, «чем кто согрешает, тем и наказывается» - учил Соломон. Надо ловить этого назарянина на его же слове!

*Шум в глубине. Мордехай уходит разобраться и возвращается с Иудой.*

**Аннан.** А ты, Иуда, что здесь потерял? Если ты пришёл просить за Варавву – это не нам решать.

**Иуда.** Нет, я… я хочу сдать вам Иешуа…

**Каиаф**. Что?..

**Мордехай.** Иуда, не шути с нами!.. (*Хочет схватить его*.)

**Аннан.** Рака! Человек с добрыми намерениями пришёл, а ты…

**Каиаф (***недоверчиво глянул на Иуду*). За что ж ты предаёшь его нам?

**Иуда.** Это не я, это он предал меня – надежду мою. В грязь втоптал самое святое, что было в Израиле – Закон Моисеев.

**Каиаф** *(кивнув)*. Да, главное – спасение Израиля. Лучше, чтобы один человек умер за всех, нежели чтобы весь народ погиб.

**Аннан.** Народ Израиля будет тебе благодарен за твоё усердие.

**Каиаф.** Это да… это правильно… И мы отблагодарим, непременно. Где? Когда? И – как?

**Иуда.** В саду, в ночь с четверга на пятницу, поцелуем. Обниму и поцелую.

**Каиаф**. Не ожидал, Иуда, ты – спаситель народа иудеи.

**Аннан.** Да отплатит тебе Господь милостью за все деяния твои.

**Каиаф** *(пожимая руку Иуды и передавая ему тридцать три серебряника за договор этот).* А от лица Синедриона прими эти тридцать три серебряника.

*Договорившись и взяв деньги, Иуда уходит.*

**Каиаф**. Вот и Господь уже обрадовал нас, подослав к нам одного из его последователей.

**Аннан**. Вы ему верите? Думаете, он нам поможет?

**Каиаф (***радостно потирая руки и ухмыляясь*). Я уверен в том: он недоволен Учителем своим.

**Аннан.** А почему тридцать три гривенника?

**Каиаф** *(смеётся).*Гривенник – за год жизни… *(Хохочет.)* Иешуа – тридцать три года от роду.

Сцена третья

*Под восторженные возгласы толпы: «Осанна сыну Давыдову!» - с правой стороны сцены входит Иешуа. С левой стороны за тем, как народ приветствует Иешуа, смотрят люди Каиафа во главе с ним и с Аннан.*

**Каиаф** *(злостно).* Что нам делать? Весь мир идёт за ним – допустимо ли это?

**Аннан** (*хмуря глаза*). Ему не жить!

**Мордехай**. Может, умнём его в тёмном углу, втайне от всех зарежем или удавим, чтоб никто не узнал и не возмущался?

**Каиаф**. Нет, его надо наказать и сделать это прямо здесь, перед всеми…

**Аннан**. Да, зять мой, мы так и сделаем: лучшее оружие – нападение. И сделаем мы это с улыбкой на лице…

**Каиаф** (*улыбается*). Да, понял. Устроим ему западню.

*С улыбками на лице они со своими людьми подходят к Иешуа.*

**Мордехай**. Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божию учишь и не заботишься об угождении кому-либо. Итак, скажи нам, как тебе кажется: позволительно ли давать подать Кесарю или нет?

**Иешуа.** Покажите мне монету вашу, коим положено давать подать. *(Посмотрев на изображенного на монете Кесаря, с улыбкой возвращает им монету.)* Отдайте Кесарево Кесарю, а Божие – Богу. *(Возмущаясь.)* Безумные и слепые! Вы даёте десятину с мяты, аниса и тмина и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие… (*Его лицо светлеет и сияет радостью, а лица книжников и фарисеев мрачнеют и тускнеют от злобы.*) Не за горами то время, когда за моим учением последует весь мир. А если кого и запомнят рядом со мной, то – или как сторонников и друзей, или как противников и врагов моих.

**Аннан** *(обращаясь к Иешуа)*. Какую властью ты это делаешь? Кто дал тебе такую власть?

**Иешуа.** Спрошу и я вас об одном, отвечайте мне, тогда и я скажу вам, какую властью это делаю. Крещение Иоанна откуда было: с небес или от человека?

**Аннан** *(растерянно переглянувшись с Каиаф).* Не знаем...

**Иешуа.** И я не скажу вам, какою властью я это делаю. Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперёд вас идут в Царство Божие! (*Он с учениками победно уходят.*)

**Аннан.** Если восстанет среди тебя, Израиль, пророк и явит пред тобою чудо и знамение, не слушай и не жалей его, не покрывай его, но убей.

**Каиаф**. Надо распять его, как разбойника, как бунтаря, чтобы видели все, как Закон исполняется.

**Никодим**. Но, разве это в нашей власти? Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?

**Аннан** *(улыбнувшись).* Пилат распнёт Иисуса, как врага.

**Каиаф.** Кто въезжает в городские ворота на осле? Царь! Значит, он считает себя царём Иудейским. Он исцеляет многих, он делает явными все тайны, исцеляя и проповедуя на пути своём. Подумайте, какие могут быть последствия!.. А это… (*пауза*) это опасно для всей Иудеи, для всего народа Израилева.

**Никодим**. И что же делать? Что вы предлагаете?

**Аннан**. Он должен умереть!

**Каиаф.** Своими учениями и исцелениями этот галилеянин с каждым днём становится популярным, за ним следуют все больше и больше народу. Мы должны, мы обязаны его остановить! И чем раньше мы это сделаем, тем лучше для нас.

**Аннан**. Верно! Верно!

**Каиаф.** Этот выскочка из Галилеи становится опасным врагом, я бы сказал даже врагом номер один. (*Одобрительный гул голосов*.) За ним уже не одно нарушение наших учений и законов.

**Аннан.** Они не признают субботы – едят в субботний день, исцеляют больных, а этот Иешуа считает себя посланником самого Бога.

**Мордехай**. Да, да, и мы это слышали – так он и сказал, что он пророк Божий.

**Аннан.** Он изгоняет бесов!

**Каиаф.** А не помогает ли ему в этом сам Сатана? И не ему ли он служит?

**Аннан.** Так и есть! Он – от Сатаны, а не от Бога! Надо покарать его!

Сцена четвёртая

*Ночь. Никодим тайно встречается с Иешуа, явившись к нему в дом, где тот и остановился со своими учениками в Иерусалиме. Тусклая лампа едва освещает их лица. Но с каждым словом Христа душа Никодима обретает свет истины, взволновав сердце и потрясая его внутренний мир.*

**Иешуа.** Я с малых лет рассуждал о смысле жизни, о душе и плоти, о Высшей Силе, и своими размышлениями о Боге докучал всех. Братья мои невзлюбили меня, обзывали слюнтяем и болтуном. И эта их нелюбовь ко мне так и не прошла.

**Никодим**. А ты… ты в ответ злился на них?

**Иешуа.** Нет, конечно, они же были братья мои – дети отца моего. Эти рассуждения и привели меня к мысли, что все люди братья и сёстры, ибо все мы обязаны жизнью одному Отцу Небесному.

**Никодим** (*кивнув головой*). Адонай… Так оно и есть.

**Иешуа.** Я отвечал братьям любовью и покорно сносил все обиды. Они же, по незнанию своему, смеялись мне в ответ и обзывали меня сумасшедшим. А вслед за ними, конечно же, начали смеяться и другие. И так случилось, что в Назарете за мной закрепилась кличка «дуралей» — это случилось не без старания моих братьев. Да простит им Бог, они не ведали, что творили.

**Никодим**. А в чём смысл очищения водой и огнём, как это понять?

**Иешуа.** Вода – это Истина, познаваемая разумом, а крещение огнём и означает освоение этой Истины волею человека.

**Никодим**. Сложно всё это.

**Иешуа.** Хорошо, представьте себе пылающий огонь…

**Никодим**. Ну…

**Иешуа.** И чем можно его потушить?

**Никодим**. Водой.

**Иешуа** *(радостно).* Ну, вот ты и понял. Разум и есть то средство, что очищает и развивает душу, обогащая человека духовно. Крещение – это победа духа над материей. Душа – это невидимый двойник видимого тела. И от того, чему склоняется человек – голосу духа или желаниям плоти – и зависит жизнь души.

**Никодим**. Равви, мы знаем, что ты пророк, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие мы увидели, не может творить человек, если с ним не будет Бог.

**Иешуа.** Истинно говорю тебе, если кто не родится свыше – не может узреть Царство Божие. Добро можно перепутать со злом, как и ложь с истиной; более того, добро может обернуться злом, а зло – добром, но ложь никогда не может быть истиной, ибо истина – одна.

**Никодим**. А теперь скажи мне, сын Марии, как тебе удаётся исцелять людей? Взывая к Богу, или это есть сила знания каких-то тайн?

**Иешуа.** Они исцеляют себя сами, силой своей веры, а я всего лишь помогаю им. Я оказываю действие на душу больного, пробуждая в душе человека высшее сознание, о котором он сам, скорее, даже не догадывается. А нравственное исцеление и оказывает влияние на физическое тело. Эмоции человека имеют огромное влияние на организм. Какие эмоции человек испытывает, от этого будет зависеть и состояние его тела. От резко негативной эмоции человек может даже заболеть и слечь, более того, если влияние это будет продолжительным, человек может и умереть. Поэтому, если хотите помочь человеку – ищите причину его недомогания, того, что привело его к такому состоянию. Ибо подобное лечится подобным.

**Никодим**. Но для такого подхода тоже нужны знания, или дар свыше?

**Иешуа.** Да, непременно – и дар, разумеется, и знания.

**Никодим**. И надо быть посвящённым в тайны мира?

**Иешуа.** Это тоже имеет свой стимул.

**Никодим**. Магия?..

**Иешуа.** Любовь – вот основа основ. Духовная сила и есть та таинственная сила, которая исцеляет. Как паук создаёт из себя паутину, а потом живёт в этой паутине, так и Господь наш сотворив мир и человека, после в них и живёт. Так что человек и есть лицо Бога.

**Никодим**. Говорят, что ты Сын Божий…

**Иешуа.** Не надо понимать «Сын Божий» дословно, а как достижение душой божественной Истины, духовного совершенства. Наблюдая видимое и следуя за видимым, служа этому видимому, ощущаемому, человек не видит и не замечает главное – Бога в себе, свой живой дух и живую душу. Он даже не задаётся вопросом, что есть это видимое и тело его без живой души, без живого духа. Если душа оставляет тело – оно умирает, становится тленью, прахом, чем оно на самом деле и есть без святого, живого духа. Отождествляя себя с телом человек не осознаёт своей истинной сущности, что жизнь его и есть божественный дух.

**Никодим**. И в чём же эта сущность?

**Иешуа.** В сознании! В осознании Бога в себе. И вот, когда мы осознаем своё единство с Богом, тогда и познаем Истину в полноте своей. Мой Бог не имеет облика, но может принимать любое обличие. Он не носит одежду, у Него нет плоти такой, как у нас с вами – Он есть Дух, властвующий над всем и всеми. Ему не нужны Святые Писания, ибо Он сам есть Разум Вселенной. Он есть Сознание и сама Жизнь. Он не нуждается ни в чём, кроме блага и Ему не нужны жертвы и награды.

Сцена пятая

*Иешуа, народ и ученики.*

**Иешуа.** Притчи мои, что глубина моря, чтобы понять их надо вытянуть сети на поверхность и раскрыть. Потому и говорю притчами, что они, (*и, глянув в сторону окружавших его людей, продолжает*) видя, не видят, и слыша, не слышат, и не разумеют. А вам дано знать тайны царства небесного. Но, пришло время говорить прямо. Наступает час, и настал уже, что вы расстаётесь, каждый в свою сторону, и меня оставите одного.

**Матфей**. Я не оставлю тебя, Учитель!..

**Симон**. Ты что, Учитель? Я жизнь отдам за тебя!

**Иешуа.** О мой Бог! Те, кто со мной, меня не поняли. Кто имеет уши слышать, да слышит! Вы – соль земли! Если соль потеряет силу, её придётся выбросить, ибо всякая жертва солью осолится. *(Пауза.)* И снова говорю вам: «Любите!», ибо отсутствие любви и есть Ад. Если при жизни на земле не научитесь любить, то времени больше не будет. Кто пренебрегал любовью при жизни на земле, в другой жизни любовь невозможна. Не познав земное небесное не понять. Я же завещаю вам «проповедуйте, что приблизилось царство небесное и уже при жизни мы одной ногой в мире ином. Вот потому и важно подумать, и осознать путь свой, прежде чем сделать этот шаг, ибо царство Божие, как на небе, так и на земле. Идите! Я посылаю вас как агнцев среди волков! Знайте и живите, пока есть время, а когда время сойдётся с вечностью будет поздно, и времени уже не будет. Царство Небесное — это не только сущее на небе, но и сходящее с неба на землю.

**Матфей** (*в недоумении переглядываясь с остальными*). Как это?.. Объясни, Учитель.

**Иешуа.** Человек и есть царство Божие на земле. (*Стонет.*) Ужели вы это так и не поняли до сих пор?.. Вы живёте одним временем этой жизни, а я – временем и вечностью. Но время моё земное исполнилось, и оно уже стоит при дверях. Две пути сошлись в одно – время и вечность. Но человеку не дано всё знать, он может только чувствовать и…

**Матфей.** И лаже вам, Учитель?..

**Иешуа.** И даже мне, ибо все знания только у Него одного – у Отца Небесного. Он и есть Высшая Мудрость и Вечность. Конечно же я имею сказать вам намного больше, но, боюсь, что вы не готовы и не сможете вместить всё это. Я говорил с вами притчами, а теперь пришло время говорить прямо: моё время предрешено. Книжники и фарисеи ищут смерти моей, и они не остановятся…

**Матфей.** Мы этого не допустим, Учитель!

**Варфоломей**. Мы отдадим жизнь за тебя!

**Андрей**. Бог не допустит…

**Иешуа.** Не надо… Пусть на всё будет Воля Всевышнего, а не наша – это главное.

**Симон**. Учитель, мы встанем горою за тебя, мы…

**Иешуа** (*перебивая*)**.** Нельзя зло победить злом! Зло можно преодолеть только любовью. Учитесь любить и прощать даже врагам своим.

**Симон**. Да, Учитель, мы за тебя – в огонь и воду.

**Иешуа.** А что, Симон, душу за меня положишь? Истинно? (*Улыбается*.) Ещё петух не пропоёт, как ты трижды от меня отречёшься.

**Иуда.** У меня есть два меча, но я могу достать ещё несколько.

**Симон**. Где же ты их взял? Украл?

**Иуда**. Меня никто не видел…

**Иешуа.** Нет, я запрещаю браться за оружие! Этим мы только усугубим своё положение. Неужели вы так ничего и не поняли?

**Иуда.** Но…

**Иешуа** (*перебивая*)**.** Нет, я сказал. Да что вы говорите мне: «Господи! Господи!» и не делаете того, что я говорю? Хотите узреть Истину – услышьте меня, ибо, не слыша меня Истину вы не познаете. «Истинно говорю вам: если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в царство небесное».

Сцена шестая

*Лунная ночь, поют сверчки всякие. Иешуа с учениками. Иешуа молится, ученики спят. Иешуа оборачивается на шум и, поняв, что его окружают стражники Каиафа, выходит вперёд.*

**Иешуа.** Кого вы ищете во тьме ночной, будто бесы сатанинские?

**Малха.** Иешуа из Назарея.

**Иешуа.** Это я.

*Люди Каиафа невольно отходят назад, овеянные страхом, но это был всего лишь миг. Страх перед первосвященником берёт верх. Переглядываясь между собой в недоумении, они вновь обступают Иешуа:* ты ли это, кто нам нужен? *Во тьме ночи они не могли его распознать. И тогда вперёд выходит Иуда. Он подходит к Учителю и целует его. Ученики просыпаются и в недоумении приближаются к ним.*

**Иуда**. Мир тебе, Равви!

**Иешуа.** Для чего ты тут, Иуда? Целованием ли предаёшь Сына Человеческого?

**Иуда** *(обнимая, шепчет ему).* У нас есть два меча. Восстанем и убьём их.

**Иешуа.** Отойди от меня, Сатана!

*Стражники Каиафа, вооружённые мечами и пиками, окружают Иешуа тесным кольцом. Они хватают его за руки и пленят. Симон, выхватив меч, бросается на них и ранит Малху в ухо.*

**Иешуа.** Хватит! Довольно! (*Симону*.) Возврати меч твой в место его, ибо все взявшие меч от меча погибнут.

*Стражники хватают и вяжут Иешуа. Апостолы растерянно отходят назад.*

**Иешуа.** Точно на разбойника вышли вы с мечами, чтобы схватить меня. Я каждый день учил вас в храме, и вы не брали меня. Видать, пришёл ваш час и держава тьмы.

*Страх сеет панику среди учеников, и они убегают, оставив в их руках Учителя своего*. *Стражники хотят их преследовать, но Иешуа останавливает их.*

**Иешуа.** Оставьте их, пусть идут. Вы же пришли за мной, вот и ведите меня к хозяину.

Сцена седьмая

*Суд Аннана. Иешуа в окружении судей во главе с Аннан.*

**Аннан**. Зачем ты сеял смуту и сбивал народ с пути истины, отвергая закон Моисеев?

**Иешуа.** Я говорил миру явно, тайно же не говорил ничего. Закон обветшалый надо менять новым: в старые меха нельзя вливать свежее вино.

**Аннан**. Если ты Христос, скажи нам прямо.

*Иисус молчит.*

**Мордехай**. Так-то ты отвечаешь первосвященнику! (*Поднимает руку, чтобы ударить его.*)

**Аннан** *(схватив его за руку и оттолкнув от Иешуа*). Рака! Свяжите и отведите его к Каиафу, пусть судят. И передайте ему, что чем раньше покончим с ним, тем лучше: «Голгофа ждёт его креста и всё уже готово для казни». *(Поют петухи.)*

*Суд Каиафа. Первосвященники в ярко окрашенных туниках с тюрбанами на голове торжественно разместились полукругом; на возвышении, как и положено великому первосвященнику и верховному судье, восседает Каиаф. Иисус в своей белой одежде стоит в центре. Со всех сторон его окружают служители с верёвками и плетьми. Суд начинает Каиаф.*

**Каиаф**. Сын Марии, Иешуа из Назареи, признаёте ли вы свою вину?

**Иешуа.** В чём обвиняете меня? Я не знаю никакой вины за собой.

**Каиаф**. Я знаю, что ты своими учениями и всякими дьявольскими исцелениями соблазняешь народ Израиля и подстрекая, настраиваешь их против наших устоев и законов.

**Иешуа.** Не человек для закона, а законы для человека. Я отвергаю вашу религию обрядностей и догматов, а взамен даю народам религию души и сердца, которая возлюбит смиренных и отверженных.

**Каиаф**. Мы не позволим расшатывать свои устои всяким самозванцам! *(Указав на десятки преданных ему людей, стоявших в стороне в ожидании своей роли в этом представлении.)* Здесь немало свидетелей твоих нарушений и преступлений законов Израиля.

**Мордехай**. Да, я лично сам слышал, как он угрожал разрушить храм в Иерусалиме, а через три дня воздвигнуть другой.

*Иешуа молчит.*

**Каиаф**. Ты не отвечаешь? Ну, хорошо, если ты действительно Мессия, скажи нам.

**Иешуа.** Если скажу вам, вы не поверите; если же я спрошу вас, вы не будете отвечать мне и не отпустите меня.

**Каиаф**. Заклинаю тебя Богом, скажи нам, ты ли Христос, сын Божий?

**Иешуа.** Ты сказал. Зачем напрасные слова, если приговор уже вынесен. Разве это не так?

**Мордехай**. А! Значит, ты признаёшь свою вину!..

**Иешуа.** Разве говорить правду – это считать себя виновным?

**Каиаф**. Правду?! Значит, всё, что ты говоришь, есть правда?

*Иешуа молчит.*

**Мордехай**. Отвечай!

**Иешуа.** Зачем? Ведь, всё, что я скажу, вы же мне виной и предъявите. Вы схватили меня как чародея, а казните словно разбойника.

**Мордехай** *(ехидно улыбаясь и посмотрев на Каиафа).* Он восстаёт против законов Моисея! Он не признаёт субботы! Он диктует свои законы и учит им народ Израиля! Виновен!

**Каиаф.** Повинен смерти!.. Он говорит о единении и равенстве всех людей!

**Мордехай**. Этот галилеянин – римский прихвостень!..

**Каиаф.** Он – разбойник, и должен быть наказан соответственно!

**Иешуа.** Знаю, вы уже до этого приговорили меня к смерти. Но знайте, после окончания моей Миссии и моей смерти, будет навсегда покончено со слепым преклонением перед религиозными законами и в идее, и в действительности. Поклонение мёртвой букве Библии – это одна из форм идолопоклонства. Все законы должны служить человечеству, поэтому, если они несут вред, а не пользу, надо смело отвергать их, не превращая в догмы.

**Каиаф**. Он Богохульствует!..

**Иешуа.** Вы требуете от народа слепой, безусловной веры, запрещая исследования и тягу к знаниям как непростительный грех. Но, уверяю вас, с вашей стороны это уже есть тяжкий грех, ибо всё, что ведёт к Истине – есть святость и божественная мудрость.

**Каиаф** (*кричит*). Хватит!.. (*Пауза*.) На что нам ещё свидетели? Что скажете?

**Голос из толпы**. Виновен!

**Мордехай**. Распять его!..

**Голоса из толпы.** Смерть!.. Распятие!..

**Иешуа.** А вы не боитесь, что и вас и детей ваших настигнет кара за смерть мою?

**Мордехай**. Мы боимся, что кара нас настигнет, если позволим вам жить.

**Иешуа.** Вы не меня, вы себя судите. Но, увы, вы не ведаете что творите. Закон, что я принёс, и есть Царство Божие. Но, пока ещё вы не можете это понять. Чтобы зерно дало росток, оно должно погибнуть.

**Мордехай**. Бесом он одержим и безумствует, что слушаете его?

**Каиаф**. Если мы признаём его разбойником – он и должен умереть как разбойник – распятие! Решение Синедриона вынесено, теперь дело за Римом. Отведите его к прокуратору Понтию Пилату, пусть он утвердит наше решение.

**Иешуа.** Да, вы можете убить меня, но и мёртвым я останусь победителем, ибо вы убьёте мою плоть, а не душу мою. Мой дух, моё слово переживёт прах ваш и всех поколений ваших: я буду жив, а вы – мертвы. И Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине[[13]](#footnote-14).

*Суд удаляется, оставив* *Иешуа наедине со служителями. Они, получив власть над осуждённым, начинают надругаться и подшучивать над Иешуа, плевать на него и бить со всех сторон, вопрошая со смехом*: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?»

Сцена восьмая

*Суд Рима: Понтий Пилат и Иешуа.*

**Понтий Пилат** (*прямо глянув на Иешуа*). Говорят, что ты объявил себя Мессией и поучаешь всех именем Бога. А кто твой Бог?

**Иешуа** (*так же прямо посмотрев на Прокуратора*)**.** Бог один и един для всех. Есть Закон, стоящий над всеми Законами, как и Бог над всем мирозданием.

**Понтий Пилат.** И что же это за Закон такой?

**Иешуа.** Закон Любви – любви бескорыстной и всепрощающей. Меняются религии, меняются правители и даже пророки, но вечен Закон Любви, как вечен Бог и Его Дух Жизни. Это делает человека выше смерти. Тело можно убить, можно распять, можно закидать камнями, но душу чистую вам не запятнать – она не в вашей компетенции, не в вашей власти. Лишь один Бог властен над душой.

**Понтий Пилат.** И всё же, ты есть Царь или сам Бог?

**Иешуа.** Я несу миру Истину и считаю себя не господином, а слугой человечества. Я несу людям Слово Отца Небесного…

**Понтий Пилат.** Знаю, знаю, наслышан. А ещё говорят, что ты отрицаешь закон иудеев – это так?

**Иешуа.** Это Ветхий Закон и час его пришёл, в обмен я дал людям Новый Завет. И не только иудеям, а всему миру, всему человечеству.

**Понтий Пилат.** Новый Завет?..

**Иешуа.** Закон Любви был всегда и будет вечно – этот закон ставит человека выше смерти. Этот Закон пропитан духом Любви. Я учу любви и миру… Я – гражданин мира, а не одной Иудеи.

**Понтий Пилат.** Кто всё время твердит о мире и кричит о том на весь мир, нападает первым. Такие люди и бывают зачинщиками. На устах у них одно, а на сердце иное совсем.

**Иешуа.** У меня, что на сердце, то и на устах. Радость, что я обладаю Истиной и могу поделиться ею со всеми, выше смерти, выше…

**Понтий Пилат** *(прерывая).* Что есть Истина?

**Иешуа.** Истина – это внутренняя гармония с самым собой и со всем миром. Чтобы понять Истину, нужно иметь непорочное сердце и чистые помысли. Только тогда и поймёшь, что Бог и есть Истина, и это всё – в твоей душе, в твоём сердце. Но, если ты этого не ощущаешь, объяснять о том бесполезно. Истину человек должен постичь сам. Я могу лишь указать путь к Истине, а распознать Истину каждый должен сам, пропустив через себя.

**Понтий Пилат.** Почему?..

**Иешуа.** Не мне же очищать вашу душу от тех сорняков, что вы наплодили там за свою жизнь, ибо, не очистив душу, Истину не распознать. Для этого надо перебороть все свои слабости и, отрекшись от себя прошлого, пройдя сквозь горнило страданий, посеяв в душе семя бескорыстной и всепрощающей любви, создать себя нового. По силам ли это вам? Готовы ли вы к этому?

**Понтий Пилат.** Это сложно и скучно… (*Пауза*. *Добродушно улыбнувшись.)* Я готов подарить вам жизнь.

**Иешуа.** И это уже ваш первый шаг от тьмы к свету, от смерти к жизни…

**Понтий Пилат.** Простите, но мне трудно вас понять.

**Иешуа.** Об этом я и говорил. Поэтому и не могу я объяснить вам, что есть Истина. Ибо вы не готовы страдать и пролить море слёз своих, а не чужих. Но, увы, другого пути распознать Истину нет и быть не может. В познании Истины, определяющим является избранный путь, а не цель, ибо цель есть желание, но не путь к Истине. Да и что говорить, разве слова могут изменить уже вынесенный мне приговор?

**Понтий Пилат.** Но… своего приговора я ещё не вынес.

**Иешуа.** Увы! Вам кажется, что всё в ваших руках, но это далеко не так. Каиаф коварен и хитёр, как и его тест Аннан. Он своего добывался и добьётся. Это всё наследие Ирода и его…

**Понтий Пилат.** Ирода?..

**Иешуа.** Да, именно.

**Понтий Пилат.** Но… Я не вижу разбойника в вашем лице!

**Иешуа.** К сожалению, это ничего уже не изменит… (*Пауза.)* Устал я, и хочу только одного…

**Понтий Пилат.** И чего же?

**Иешуа.** Чтобы этот цирк завершился поскорее. Ведь, вы ж тоже хотите этого, не правда ли?

**Понтий Пилат.** Нет, я хочу, чтобы восторжествовала справедливость.

**Иешуа.** Справедливость? А разве там, где правят несправедливо, могут быть даже речи о справедливости? Они хотят и требуют, чтобы я отрекся от Истины, но я не сделаю этого.

**Понтий Пилат.** Даже ценой жизни?

**Иешуа.** У нас разные понятия о жизни.

*Пауза.*

**Понтий Пилат.** А снятся ли праведникам греховные сны?

**Иешуа.** Праведники устроены также, как все остальные люди, и ничто человеческое им не чуждо. Но есть одно отличие, праведники владеют своим разумом и управляют своей плотью.

**Понтий Пилат.** Вот как… *(Переходит на «ты».)* У тебя есть семья?

**Иешуа.** Да, братья, мать, жена и сын.

**Понтий Пилат.** Любишь их?

**Иешуа.** Конечно, люблю и тоскую по ним. И…

**Понтий Пилат.** Что?..

**Иешуа.** Приговор мне уже вынесен, и они своего добьются. У меня только одна просьба…

**Понтий Пилат.** Говорите, постараюсь… обещаю сделать всё, что в моих силах.

**Иешуа.** Обещайте защитить семью мою от них, стать гарантом для них…

**Понтий Пилат.** Обещаю! *(Пауза.)* Но, ты так спокоен, будто… *(Вздохнув, задумывается. Небольшая пауза.)*

**Иешуа.** А мудрость жизни в том и состоит, чтобы одинаково быть спокойным как в радости, так и в горе.

**Понтий Пилат.** И ты готовь…

**Иешуа.** Да. Все эти обвинения ваши атрибуты материального мира, а я же говорю вам о мире духовном. Жизнь души не подвластна ни времени, ни смерти.

**Понтий Пилат.** Я не понимаю…

**Иешуа.** Тело, материальное, не есть Я – это всего лишь временная оболочка, как и одежда наша, тело – временное обиталище нашего духа, в которое и заключена наша душа, на время её земного странствования.

**Понтий Пилат.** Что?.. (*Хмурится*.) Мы – не есть наше тело?..

**Иешуа.** Жизнь на земле – это подготовка к следующей жизни, которая может оказаться вечной и светлой. Мы живы духом своим и, если хотим приблизиться к Высшей Обители…

**Понтий Пилат** (*замахав руками*)**.** Нет-нет-нет!.. С меня довольно!.. Хватит!..

Сцена девятая

*Понтий Пилат с женой Клавдией, обняв и лаская её. Прокуратор слышит голос Иешуа*.

**Голос Иешуа.** Любите Бога, а не удовольствия…

**Понтий Пилат** *(прикрывая голову и отмахиваясь).* Нет!.. Оставь меня!.. Я не хочу знать вашего Бога!.. У нас один бог – Тиберий!..

**Клавдия** (*обнимая мужа*). Что случилось?.. Что с тобой?..

**Понтий Пилат.** Прости… Я не могу… Он всё ещё со мной…

**Клавдия**. Кто?.. О чём ты?..

**Понтий Пилат** *(пряча лицо на груди Клавдии)****.*** Он – Пророк Божий…

**Клавдия**. Да, он и мне по душе пришёлся…

**Понтий Пилат.** У меня ломит тело и гудит голова, словно вулкан раскалённый.

**Клавдия**. Да, я заметила, этот вчерашний допрос утомил тебя.

**Понтий Пилат.** И не хочу я вовсе судить невинного, но знаю, что эти иудеи не отстанут от меня и добьются своего. Ах уж эти евреи! Зацепятся словно вши, сутками простоят у ворот, но своего добьются.

**Клавдия**. А ты и не видишь, что там за народ-то стоит – это же ряженные, не настоящие.

**Понтий Пилат.** Как это? Что ты этим хочешь сказать?

**Клавдия**. Ясно же: они – слуги и рабы первосвященников, их стражи и родственники.

**Понтий Пилат.** Клянусь, я сделаю всё, чтобы пойти им наперекор! Если они распнут его, не знаю, как мне жить… *(Обняв Клавдию, радостно.)* У меня есть право отпускать народу одного к празднику, и я обязательно воспользуюсь этим правом.

**Клавдия**. Завтра можно помиловать его, в честь Пасхи…

**Понтий Пилат.** Да, любимая, да, я так и сделаю.

Сцена десятая

*Утро. 6 апреля 33 года нашей эры. Понтий Пилат, священники Синедриона во главе с Каиаф и Аннан, народ и осуждённые. Со стороны наблюдает Иуда. Престол Прокуратора. Понтий Пилат берёт слово.*

**Понтий Пилат.** Я прокуратор Рима, а не судья Иудейский! Сей Иешуа из Назареи, как мне доложили, обманул и всполошил народ Израиля, потому и надобно по закону Иудеи побить его камнями, а если… *(проходя глазами поверх толпы иудеев)* если кто знает, чем оправдать оного, то пусть придёт и свидетельствует.

**Мордехай**. Виновен!..

*Его подхватывают и другие голоса.*

-Виновен!

- Он нам не царь – он разбойник!

- Распять его!.. Распять, как разбойника!..

- Распять!.. Распять!.. Распять!..

**Каиаф.** Он назвал себя сыном Божьим! И тому есть не один свидетель!

**Аннан** (*Понтию Пилату*). Если ты отпустишь этого человека, ты не друг Кесарю; ибо каждый делающий себя царём, противник Кесаря.

*Понтий Пилат ждёт реакции народа. Толпа гудит.*

**Понтий Пилат.** Что вы хотите, чтобы я сделал с тем, кого вы называете Царём Иудейским?

**Мордехай**. Распни его! Распни!

**Понтий Пилат.** Какое же зло сделал он? Я ничего достойного смерти не нашёл в нём.

**Мордехай**. Нет у нас царя, кроме кесаря!

**Каиаф**. Всякий, делающий себя царём, враг кесарю!

**Понтий Пилат.** В честь Пасхи я обещал помилование. Кого же отпустить мне? (*Обращается к народу Иудеи*.) Вам выбирать…

**Мордехай**. Варавву!..

- Варавву!

- Варавву!

**Понтий Пилат.** Вы решили – я умываю руки…

*Пилат склоняет голову и в печали опускается на своё судейское место. Это был не его сценарий и в этом театре главную роль играл не он. Всё было продумано заранее, и он оказался в западне у первосвященников. Это был их бал – бал Сатаны. Здесь царствовал Ирод.*

*Конечно, были среди толпы и те, кто плакал, бия себя в грудь от ярости и беспомощности своей. Многие (в том числе жена и мать Иешуа , да ученики его) в слезах покидали этот театр Ирода, отчаявшись и разуверившись во всём. Пилат поднял руку, все притихли в ожидании.*

**Понтий Пилат.** Осуждён…

*С опущенной головой покинул он судилище. Будто не он, а его судили. Теперь же он сам оказался в роли ряженного шута*. *И предал Пилат Иешуа в руки врагов его. Кто-то ударял его по голове, кто-то плевался на него, а кто – веселились по-всякому: кланялись, становясь на колени, улыбались и смеялись.*

*Когда Понтий Пилат объявил о помиловании в честь Пасхи, Иуда был уверен, что помилуют Иешуа, но, услышав, что толпа назвала Варавву, он не мог в это поверить и тотчас кинулся к Варавве, которого только что и помиловали. Все остальные расходятся.*

**Иуда.** Нет, Варавва, нет, Иешуа должен жить!.. Умоляю, откажись от этой свободы в пользу Иешуа.

**Варавва** (*побледнев*). Что?.. Разве не ты сам предал его им в руки? Не ты ли проклинал его?

**Иуда.** Я ошибался… Я же хотел, как лучше… (*Нервно кричит*.) Думал проучить его!.. Ты же знаешь!..

**Варавва.** Он никогда не возьмётся за меч!

**Иуда**. Я знаю, знаю…

**Варавва.** Что изменилось?

**Иуда**. Мы ошибались, Варавва, я только теперь это понял…

**Варавва.** И что, ты предлагаешь мне… мне, своему другу и единомышленнику, снова добровольно пойти на смерть вместо него – на крест?!

**Иуда**. Да, брат мой, да!

**Варавва.** Что?.. Как… как ты мог подумать о том и… предложить мне такое, как?!

**Иуда**. Так надо, надо… Иешуа должен жить! Он – свет Иудеи и только он сможет освободить народ наш от гнёта Рима. Сделай это, Варавва! Он – пророк наш! Он – спасение мира!

**Варавва** (*зажав ладонями свои уши*). Нет, Иуда, нет! Я не могу, Иуда, не могу!..

**Иуда** (*в отчаянии колотит Варавву*). А я-то думал, что ради Израиля ты готов на всё!..

**Варавва** (*пятится от него*). Прости, Иуда, нет… (*Сорвавшись с места, убегает*.)

*Иуда, побледнев и поникнув головой, бессильно рушится на колени и плачет.*

**Голос Иешуа**. Если не покаетесь, все также погибнете. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

**Иуда**. Он знал, что я предам его и всё же, посадил меня по правую руку от себя на пасхальном вечере. Боже, нет прощения греху моему. Учитель верил в меня до последнего, а я – я предал невинную кровь. Но, могу ли я теперь воскресить мёртвого – себя самого?.. (*Колотит себя по груди. Переставь рыдать и вытирая слёзы, светлеет лицом, радостно.)* Каиаф!.. Вот кто может помочь! Я верну, верну его деньги и взмолю о пощаде, а если надо будет, сослужу им любую службу, в обмен на прощение и помилование. Я объясню – они поймут, должны понять…

*Входят Каиаф и его свита. Иуда бросается к ним и, пав на колени перед Каиафом, склоняет голову.*

**Иуда.** Первосвященник Каиаф, правитель наш, не откажите в моей просьбе, помилуйте Иешуа и я стану рабом вашим, я буду служить вам верой и правдой…

**Каиаф** (*прерывая*). Ты что, Иуда, с ума сошёл? Что ты несёшь?..

**Иуда**. Вы же знаете, он невиновен, он…

**Каиаф** *(снова* *прерывая и мрачнея*). Пошёл прочь! Иначе, придётся и тебя объявить предателем.

**Иуда** (*ползая на коленях перед ним*). Да, я и есть предатель! Судите меня, а его отпустите… Вот... (*Протягивает к нему руку, возвращая в раскрытой ладони деньги за предательство, все тридцать три гривенника*).

**Каиаф** *(багровея от злости).* Вон!.. (*Бьёт палкой по руке Иуды, и гривенники, рассыпавшись, катятся по всему полу*. *Иуда хватает его руку и целует.)*

**Иуда**. Отдайте на плаху Варавву и меня с ним вместе, только его… Спасителя Израиля Иешуа – помилуйте, прошу вас… Разве вы забыли, мы всегда пожинаем то, что посеем.

**Каиаф**. Помиловать?.. Иешуа?.. Пророка вашего?..

**Иуда**. Да, Каиаф Великий, прошу… «Не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены будете… Какою мерою мерите, такою же отмерится и вам».

**Каиаф** (*бьёт его ещё более ожесточённо*). Вот тебе моя мера, вот!.. (*Устав колотить Иуду и бросив рядом верёвку, пнёт Иуду ногой.*) Предатели мне не нужны – хоть вешайся, иди!.. Иуда!

*Оставив распростёртого на земле Иуду, уходят.*

**Голос Иешуа**. «Любите друг друга, как я возлюбил вас! По тому узнают, что вы ученики мои, если будете иметь любовь…»[[14]](#footnote-15)

**Иуда** (*садится. Поднимает взор к небесам.)* Господи, он пасху со мною вкушал, он ноги мне омыл и целовал, к груди, как брата, прижимал и, улыбаясь, всё прощал… А я… я предал брата своего, которого как никого люблю… *(Плачет. Пауза, вздохнув, задумчиво смотрит на верёвку.)* Люблю! Люблю тебя, Учитель, более жизни, более всего… крепче смерти моей… Приношу себя в жертву во имя Ваше… (*Берёт верёвку, изготавливает петлю и накидывает себе на шею*.) Прими мою душу скверную, Отче… (*Уходит*.)

Конец

1. Исаия, 61 – 1 [↑](#footnote-ref-2)
2. Исаия, 61 – 1 [↑](#footnote-ref-3)
3. Иезекиль, 18-27 [↑](#footnote-ref-4)
4. Если к 30 годам еврей не женился, его принимали за дуралея [↑](#footnote-ref-5)
5. Иакова, 5-20 [↑](#footnote-ref-6)
6. Библия, к римлянам, гл. 13, ст. 10-11 [↑](#footnote-ref-7)
7. Иеремия, 17 – 21 [↑](#footnote-ref-8)
8. Притчи, 11-17 [↑](#footnote-ref-9)
9. Притчи 9-23 [↑](#footnote-ref-10)
10. Иакова, 2-14 [↑](#footnote-ref-11)
11. Иакова, 2-26 [↑](#footnote-ref-12)
12. «Иисус Неизвестный» Д. Мережковский [↑](#footnote-ref-13)
13. Иоанна, 4 – 24 [↑](#footnote-ref-14)
14. Иоанна, 13 – 34-35, [↑](#footnote-ref-15)