**Щедрость не изъян**
Пьеса в трех действиях

 Действующие лица

**Флетчер Джайлс**, английский посол, странствующий писатель.

**Елизавета I**, королева Англии.

**Филипп II**, правитель королевства Испанского.

**Юхан III**, король Швеции.

**Иоанн Васильевич IV**, Царь и Великий Князь Всея Руси.

**Вяземский Афанасий Иванович**, государев опричник — инакомыслящий.

**Федор Алексеевич Басманов** — опричник, инакомыслящий.

 Действие происходит в государстве Английском,
в совещательной палате Елизаветы I.

Действие первое

Входит Флетчер и несколько королевских подданных.

**Флетчер** (великодушно кланяется). Имею честь быть здесь, моя королева. Чего изволите?

**Елизавета**. Имеется у меня одно поручение к тебе, друг мой. Направляйся ты в государство Московское, да возвратись поскорее. Ожидаю от тебя рукописей занимательных и баснословных, какими ты имеешь счастье располагать.

**Флетчер** (сознательно прослушав). Будет исполнено, Ваше Превосходительство. (Незамедлительно откланялся.)

Пауза.

Действие происходит в государстве Московском,
по приезду Флетчера к царю Иоанну.

Вновь странник Флетчер открывает разительные красоты славной Азии. В России английский посол был встречен по-праздничному: с блинами да пьяняще сладостными напитками. На дворе стояла ранняя весна, канун праздника Масленицы.

Вскоре было громогласно объявлено, что грядет очередное, невиданной красоты пиршество, о прелести коего непременно позаботятся лучшие стольники и стряпчие Иоанна Васильевича. На кушанье был приглашен Флетчер, где он имел честь, по повелению царя, занять дорогостоящее место: подле самого государя.

Когда вкусных яств не осталось, а на дворе уже совсем смеркалось, царь Иоанн распорядился, чтобы разжалованные гости расходились по своим поместьям и вотчинам; Флетчер же должен был остаться и составить государю компанию.

**Иоанн** (со свойственной ему любезностью к иноземцам). Ну что же, друг заморский, возрадуйся: царь желает тебя слушать. Дивно ли тебе у нас, русских?

**Флетчер** (одухотворённо). Дивно, батюшка. Благодарствую за обильные трапезы и гостеприимство, не слыханное мною доселе. Попрощавшись ныне с Его Величеством, глядит Бог, зарекусь о Его щедрости в рукописях.

**Иоанн** (сладкоречиво). Уж больно люб ты мне своими откровениями да словами благолепными, друг заморский. (Скоропостижно увидал задумчивый взор иноземца.) Не желаешь ли царю чего в довесок поведать? Ипостась твоя невесела, дух помазанника Божиего в заблуждение не введешь.

**Флетчер** (прискорбно вздохнув). Правду сказываете Вы, государь, печаль обременяет сердце мое.

**Иоанн**. Этак отчего же?

**Флетчер**. Полюбился мне пир Ваш, батюшка, чего уж Бога гневить. Да только гусей Ваших позолоченных и сластей невообразимо вкусных доедать некому — так велико изобилие Ваших пиршеств дивных.

**Иоанн** (задумчиво). Истинно верно: велики наши щедрые застолья. Не вразумлю, чего же ты желаешь?

**Флетчер**. Бывал я, батюшка, доныне в странах обездоленных. Они поистине несчастны и бедны, уверуйте в это. Они нуждаются в питье и в кушаньях паче нас с Вами. Этак, быть может, мы...

**Иоанн** (восторженно и громогласно). Устроим пир, коего свет не видывал! (Поднялся во мгновение ока и принялся невоздержанно расхаживать по царским хоромам.) Он выдастся баснословным, всякий обыватель владений заморских не останется без угощения!
А вы...(Остановился, окинул взором Флетчера.) Идите потчевать, благосклонный друже. Поутру поручаю вам исполнить приказанное: объехать дивный Новгород, Ростов и Ярославль да окликать народ, дабы к праздненству великому готовы с кушаньем были.

**Флетчер**. Будет исполнено, Ваше Сиятельство. (Незамедлительно откланялся.)

Действие Второе

Поутру, по повелению русского государя, Флетчер отправился в добрый путь. Царь Иоанн, тем временем, с оттенком решительности в глазах и с благими устремлениями в сердце был теперь уж глубокомысленно намерен разрешить «вопрос голодающих», о коем минувшим днем известил его Флетчер. Для этого русским царем был созван совет братьев-государей из состоятельных стран, ближайших к государству Московскому. Из присутствующих на аудиенции у царя были: король Филипп II Испанский, королева Елизавета I Английская и король Юхан III Шведский. Впоследствии государи и государыни заключили, что разрешение вопроса будет проводиться постепенным образом.

**Иоанн**. Сперва будет выполнена перепись населения в голодающих странах.

**Юхан**. Затем, в качестве временного содержания этих государств, последует отправление материальных благ для поднятия уровня жизни обездоленных.

**Филипп**. В третьем и заключительном этапе будут предприниматься попытки поднятия экономики стран оных и ее стабилизации на мировом плоту.

**Елизавета**. Политические неурядицы голодны и ненасытны, но и они могут встать в очередь, когда в помощи нуждается ни в чем не повинный народ.

**Иоанн, Юхан, Филипп** (одобрительно кивают).

Пауза.

Правителями обдумывались планы с искренно миролюбивым умыслом: оказать помощь голодающим государствам и учредить с ними мир.

Оставалось осветить единственно одно неясное окончательно положение.

**Юхан** (с немалой долей озабоченности). Но что же поделать с голодающим людом, покамест мы делам государственным предаемся?

**Иоанн**. Застолье праздное сотворим. Друже мой ныне над сим хлопочет: огнь доброты и великодушия в русских сердцах возрождает. И вы, братья и сестры мои, уж потрудитесь не оплошать, своих собирайте — дела великие свершать!

**Юхан, Филипп, Елизавета** (дружно). В добрый путь, во благо народам!

Действие происходит подле славных земель Ярославля, в коих накануне пребывал Флетчер по поручению русского царя.

Действие Третье

**Флетчер** (одухотворенный местными пейзажами, с нетерпением слез с коня, разместился подле ручья и стал увлеченно записывать). «Почва в России большей частью песчана, но весьма разнообразна для земных произведений. Вся страна повсюду обильно орошается ключами, реками и озерами. В изобилии вод виден промысел Божий, ибо...» (Услыхал позади себя гулкий топот копыт и, подстрекаемый чрезвычайным любопытством, оглянулся.)

Пауза.

Позади увлеченного писанием Флетчера был Вяземский. Видно, опричник ехал верхом на крупном, златогривом скакуне, — видно, что тот оказался в тех же окрестностях, что и Флетчер, неспроста, умышленно.

**Вяземский** (с наигранным добродушием). Здравия желаю, иноземец. Нынче дивная на дворе пора, не истину ль вещаю?

**Флетчер** (дружелюбно). А то, друг мой. Недурен русский климат, вторичен буду, недурен.

**Вяземский** (с самодовольной ухмылкой). А русское оружие вам по душе, случаем, не приходилось? (Резво достал точеный клинок, демонстративно водя им из стороны в сторону.)

**Флетчер** (поднялся, с растерянностью во взгляде глядит на безрассудного опричника). Доныне нет, друг мой. Так что же это?

**Вяземский** (грозно). Садись на скакуна своего да поезжай восвояси. Ты боле здесь немил.

**Флетчер** (недоумевающе приближается к коню, не отводя притом взора от опричника). Но отчего же? Намедни к народу являлся, сознаю, пришелся тому по душе и по сердцу, даже сластями меня, заморского, одарить изволили! Стало быть,
я царю опротивел?

**Вяземский**. Вскружил ты батюшке нашему рассудок. Да, благо, мы у него имеемся, дабы преданностью и любовью ему служить, его умом вторым быть. (С выделанной свирепостью во взгляде уставился на иноземца.) Затраты невиданные на страну наложить решились? Чужакам помогать удумали?
Не бывать такому!

**Флетчер**. Так боле быть не может. Вразумите, об чем вы говорите. На кону сотни человеческих судеб, что бедны и несчастны поболее нашего!

**Вяземский**. Нам, верным государевым псам, казна нужна не менее.

**Флетчер**. Гляжу я на ваши одеяния нескромные, орудия ваши, серебром деланные да кожей обрамленные, и знайте же...Истины в ваших неблагопристойных словах не нахожу!

**Вяземский** (несдержанно). Надоела ты мне, чернь заморская. Одначе же, побуду с тобою милостив. (Отбросил опасное оружие на землю.) Полезай на лошадь — скачки будут. Кто победы не одержит, тот со своим челом высокомудрым вмиг и распрощается.

**Флетчер** (оседлал лошадь). Моя судьба в руках Господа. Коли вы столь неблагоразумны, так пускай.

**Вяземский**. До той речушки (показал пальцем на виднеющийся вдалеке источник) и обратно. Еще свидимся! (Дал ногой по лошади и резво умчал вперед.)

**Флетчер** (Умчал следом).

Пауза.

С неумолимой быстротой скакали верные своим наездникам кони. Оба они были хорошо слажены и не по силам выносливы. Невозможно было запросто предрешить судьбу их наездников. Однако же, не оставалось и пяти верст до реки, как у скакуна Вяземского скоропостижно отказали силы — конь иссяк и замедлился в движении. Скотина Флетчера же неслась с непомерной силой, и вскоре, устремленная бежать до самого конца, она наградила своего наездника званием победителя.

**Флетчер** (не останавливая лошади). Скатертью дорожка и счастливого вам пути! (Взял курс на юг.)

Пауза.

Действие происходит в солнечном городке Ростов,
ранее званным княжеством Ростовским.

Ввечеру, погостив у местных господ, Флетчер вновь отправился в путь, на сей раз прямиком к царю — в Александрову Слободу. Весь минувший день он отчаянно подавлял в себе встревоженность, вызванную недавними событиями. Он много работал над своими рукописями (поручением государыни Английской) и лишь изредка заглядывал на огонек к местным жителям; но его основное постановление от Иоанна Васильевича было исполнено: народ Новгорода, Ярославля и Ростова готовился к большому пиршеству, напекая блины да лепешки и отлавливая речных карпов да судаков.

**Флетчер** (обращаясь к народу). Да благословит вас Бог за ваши дары и небывалую щедрость! Я отправляюсь в путь к вашему государю. Спасибо вам за гостеприимство и до новых встреч!

**Местные жители Ростова** (ласково и дружелюбно). Здоров будь, иноземец! Доброго тебе пути.

**Флетчер** (оседлал коня и, озаряясь мягкой улыбкой, поехал дальше).

Пауза.

Действие происходит за пару верст от Александровой Слободы, в лесу, в сумраке весенней ночи.

**Флетчер** (устало слезает с коня). День был долог и полон разных впечатлений. Спасибо тебе, друг, ты можешь отдохнуть. (Обратился к своему верному четырёхногому спутнику и, облокотившись на ближайшее дерево, прилег вздремнуть.)

Пауза.

**Флетчер** (скоропостижно проснулся от громкого ржания коней и шелеста подле себя). Is anybody here? (Спросонья вымолвил по-английски.)

**Вяземский**. Чего молвишь, сын бесий? (Продолжил бесцеремонно привязывать иноземного посла к дереву.) А я ведь говаривал, что вскоре свидимся.

**Флетчер** (окончательно пробудившись). Какое же вы благочестие держите, ежели вы вновь горазды на такие подлости! Пустите же, нечестные люди! Об ваших злодеяниях узнает царь непременно! (Старательно пытается выбраться, но тщетно.)

**Басманов** (усмехнувшись). Да как же ж? Коли ты теперь с дубом так дружен!

**Вяземский** (обращаясь к Басманову). Лучше не душу задорным смехом услаждай, а лошадь его уводи. Нашей теперь будет, слишком уж хороша.

**Флетчер** (каясь собственной беспомощностью, отчаянно вздохнул).

Вяземский (насмешливо). А теперь уж прощай, навряд ли теперь твоего лика увидаю!

**Басманов, Вяземский** (оседлали по лошади и уехали, заливаясь гулким смехом.)

Пауза.

**Флетчер** (с тоскливым и надрывающим сердце чувством). Такова она, моя участь? Здесь, в России? Вдалеке от родных окраин и близкого мне люда? (Поднял глаза на небо.) О как горестно мне сознавать, что моя жизнь не принесла решительно никакого проку! Я обещался верно служить своей государыне, я искренно желал помочь русскому царю...Так что же это? Грандиозные наши планы падут? Да быть того не может! (Оглянулся вокруг.) Нет, не бывать такому! Покамест мой долг перед царем исполнен не будет, не имею я чести погибать! (Активно шевелясь, сумел высвободить из плена веревки одну из рук). Ежели я не ошибаюсь, мне слышалось, что у тех гадких людей что-то упало, когда они покидали сию местность. (Вновь огляделся кругом.) Perfectly! (Секундой погодя нашел острие, по всей видимости, упавшее у одного из опричников. Сиюминутно, движением ноги, достал его и свободной рукой распрощался с веревками.) Я боле не намерен оставаться здесь. К царю и только лишь к царю!

Пауза.

Сгоняя прочь излишние сомнения, Флетчер стремительно побежал прочь из лесу. До Александровой слободы оставались считанные мгновения, так что англичанин, не жалея сил, устремился единственно вперед.

В скором времени странник уже пребывал в царских покоях и с особой расторопностью рассказывал русскому государю о своих впечатлениях: о красоте местных пейзажей, об удивительности народного быта и о славных русских людях (говорить об учиненном его подданными зле Флетчер не решился, да и не желалось ему вновь ощущать на себе тяготу собственных соображений); но главное — путешественник известил Иоанна об исполненном им поручении, на что царь в свою очередь ответил, что и ему за долгое это время удалось сделать немалое, в отношении обездоленных народов.

За время пребывания Флетчера в городах оных русский царь как никогда прежде сплотился с монархами из соседних государств, занимаясь общей благодетельностью. Поставленные ими вопросы были с торжеством разрешены: голодающие народы получили хлеб, а их правительство — временное содержание на развитие экономики своей страны.

Впоследствии, уровень жизни тех стран в значительной степени возрос — ранее нуждающиеся народы одаривали несметной благодарностью государства, беспрекословно вызвавшиеся им посодействовать.

Что же касается сказочного пира, простирающегося на десятки верст, то тот был успешно организован Иоанном, но не без помощи Флетчера. Несколько тысяч гостей из-за границы стали свидетелями великого застолья в их честь;
а их близкие, не оказавшиеся на пиршестве, были одарены богатым изобилием яств, что были благополучно доставлены им из государств: Московского, Английского, Шведского и Испанского.

Все остались довольны, сыты и дружны; а с благодеяниями царя Иоанна примирились даже его опричники, со здравомыслием таки признав, что щедрость не изъян!