А.Ф. Долгов

**ОН**

**Драма**

**Действующие лица:**

Понтий Пилат

Иисус

Первосвященник Каифа

Иуда

Петр

Мария

Магдалина

Помощники Каифы

Член синедриона-1

Член синедриона-2

Иоанн

Андрей

Варфоломей

Иаков

Легионеры

Ангел

Толпа

**ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ**

Иерусалим. Ранее утро. Здание, в котором располагалась резиденция римского префекта Иудеи Понтия Пилата. Перед зданием располагается каменный помост. Слышен нарастающий шум толпы. Караульные, что стоят у дверей в тревоге переглядываются. Начальник караула, центурион, выходит вперед, всматриваясь в глубь улицы со стороны которой нарастает шум.

**Центурион.** Опять эти иудеи шумят. Что за мерзкий народец, ни днем ни ночью от них покоя нет.

**Легионер-1** *(обращаясь к начальнику караула).* Чего доброго, разбудят префекта. Он всю ночь пил вино с какими-то важными людьми, заснул недавно. Если они его разбудят своими криками, ох несдобровать нам. Весь день будет ходит злой и станет искать на каком из легионеров сорвать злость.

**Центурион.** Проклятие. Сюда идут. Боги, да почему же в мою смену?!

В конце улицы появляются люди, которые двигаются к резиденции Понтия Пилата. Люди периодически что-то импульсивно выкрикивают и воздевают кулики вверх. Не доходя некое расстояние толпа остановилась, от них отделились трое во главе с представительным Первосвященником и направились к начальнику караула. Центурион сделал несколько шагов им на встречу

 **Каифа.** Центурион, я первосвященник Каифа, знаешь ли ты меня?

**Центурион.** Я знаю тебя Каифа.

**Каифа.** Призови к нам Понтия Пилата.

**Центурион.** Префект отдыхает. Приходите позже, сейчас слишком рано.

**Каифа** *(грозно сдвинув брови).* Со мной народ израилев, центурион. Подумай, правильно ли ты поступаешь, отказывая мне.

**Центурион.** *(подойдя к легионерам, недовольным тоном).* Ты. Позови префекта.

**Легионер-2.** Центурион, префект будет недоволен. Нам достанется за то, что его потревожили.

**Центурион.** *(глядя исподлобья на Каифу, который с надменным взором смотрит поверх центуриона)* Этот варвар недвусмысленно дал понять, что они не уйдут. Буди! Не хватало, чтоб они подняли бунт прямо здесь.

Легионер-2 вошел в здание. Народ стал полукругом у каменного помоста. В центре стояла группа первосвященников и вооруженных людей, которые держали за руки несколько человек, явно удерживая их силой. Через некоторое время дверь в здание раскрылась из дверного проема вышел римский префект Понтий Пилат. Лицо Пилата было помятым, глаза полуприкрыты. Префект нетвердой походкой вышел вперед и не доходя до Каифы нескольких шагов остановился. Слуга, следовавший за ним, тут же поставил за префектом раскладывающийся походный стул. Легионер-2 занял свое место у дверей, центурион остался по правую сторону от префекта, расположившись чуть сзади.

**Понтий Пилат** *(бесцветным, слабым голосом, едва заметно кивнув головой).* Каифа.

**Каифа** *(оскорбленный таким приветствием, но постарался не подать вида).* Уважаемый префект. Народ Иудеи взывает к тебе в надежде на твой праведный суд.

 **Понтий Пилат.** А не мог бы народ Иудеи взывать ко мне не так рано утром?

**Каифа.** Боюсь это невозможно. Мне с трудом удается удерживать людей от самосуда. Только имя Понтия Пилата удерживает народ израилев. Люди с большим уважением и почтением относятся к римскому префекту и согласились дождаться и принять твой праведный суд.

**Понтий Пилат** *(намек на ироническую улыбку отразился на лице Пилата).* С таким почтением, что пришли к моему дому с оружием в руках? И видимо из-за их уважения ко мне, я должен передвигаться по Иерусалиму, только с вооруженной охраной?

**Каифа** *(разведя руки в стороны)* Оружие нужно, чтоб не дать сбежать преступнику и его последователям.

**Понтий Пилат.** Что он совершил такого, что вы не могли дождаться дня и что хотите от меня?

**Каифа.** Он попирает веру, данную нам предками. Смущает своими речами народ. Называет себя Сыном Божьим!

**Понтий Пилат** *(скривившись словно от кислого винограда, поворачиваясь спиной к Каифе).* Это ваши дела. Решайте промеж собой. Народу Рима не интересны ваши распри.

**Каифа** *(повысив голос).* Он развращает народ, запрещает давать подать кесарю и называет Себя Царем!

**Понтий Пилат** *(остановившись, сказав тихо).* Это интересно. *(Повернувшись к Каифе.)* Только император Рима решает, кого утвердить царем Иудеи.

Каифа подтверждая слова Понтия Пилата согласно склоняет голову. Префект с кряхтением садится на стул. Легионер-3 и Легионер-4 тут же становятся позади префекта.

**Понтий Пилат** *(слуге).* Вина. *(К Каифе.)* Есть те, кто был при нем, когда он делом ли, словом ли говорил о том, что он царь?

**Каифа.** Как же не быть. Его поганые речи слышали многие. У него даже ученики есть, которые везде шли за ним.

**Понтий Пилат.** Ученики? Это интересно. Приведите кого-нибудь из них.

Каифа махнул рукой и вооруженные люди отделившись от остальных направились к Пилату, ведя одного из удерживаемых ими. Навстречу им тут же двинулся центурион и Легионер-1 и Легионер-2. Начальник караула жестом остановил вооруженных людей. Легионеры подошли, забрали у них удерживаемого и повели его к префекту. Слуга принес вино. Понтий с облегчением выдохнул и с нескрываемым удовольствием припал к кубку.

**Каифа.** Это его ученик, Петр.

**Понтий Пилат** *(продолжая медленно пить вино и глядя поверх кубка).* Каифа говорит, ты служил человеку, который называл себя новым царем. Так это?

**Петр** *(затравленно глядя то на солдат, то на префекта, заикаясь).* Я не служил никакому новому царю. Не знаю, п-почему меня схватили, я простой рыбак.

**Каифа.** Это Петр, ученик того безбожника. Его видели, как он ходил везде вместе со своим самозваным царем.

**Петр** *(энергично закачал головой, отрицая сказанное).* Это не так. Я рыбак, мы с братом вместе ловим рыбу. Человека, о котором говорит, уважаемый Каифа, я не знаю.

**Понтий Пилат.** Однако же тебя видели там, где был ваш самозваный царь или ты хочешь сказать, что уважаемый первосвященник Каифа лжет мне, лжет посланнику Рима?

**Петр** *(падая на колени).* Я простой рыбак. Ни одного меня видели там, где проповедовал тот, о ком говорит первосвященник. О, великий, да мало ли людей проходили там, где он проповедовал и вольно или невольно слышали его слова. Но что бы он ни говорил, я знаю, что власть Рима сильна и непоколебима. Я рыбак. Простой рыбак.

**Каифа.** Рыбак? Ты опасный бунтовщик! *(Делает жест рукой, и помощник подает Каифе свиток.)* Тут записаны свидетельства людей, которые описали его хорошо и указали день и место, где видели Петра вместе с его учителем…

**Понтий Пилат** *(подняв руку в останавливающем жесте).* Хватит. Этот человек признает власть Вечного Рима, большего и не надо. Отпустите его.

**Каифа.** Но…

**Понтий Пилат.** Иди человек. Никто не смеет его задерживать. Рим не видит за ним вины. Есть у вас еще кто-то, кто был при том человеке?

Легионеры отошли от Петра. Тот, постоянно кланяясь префекту и оглядываясь, пятится с площадки. Затем протискивается между людей, люди неохотно его пропускают, но никто не посмел задержать. В это время Каифа махнул рукой и люди подвели к Пилату женщину. Пилат, подняв бровь, вопрошающе посмотрел на Каифу. Слуга долил вина в кубок. Другой слуга поставил рядом с префектом небольшой столик с фруктами и сосуд для омовения рук.

**Каифа.** Это, Мария, мать Иисуса, так зовут этого самозваного царя.

**Понтий Пилат.** Раз он царь, значит он должен быть из царского рода. Женщина, ты царица или может твой муж из царского рода?

**Мария.** Я…

**Каифа.** *(возвышая голос).* Она колдунья. А сына своего понесла от сатаны. Есть свидетельства, что Иисус, плод противоестественной связи этой женщины с сатаной, и этот отпрыск сатаны во всеуслышание заявил, что может разрушить храм Божий и в три дня создать его. Только тот, чьим отцом является сам сатана может заявлять подобное!

Толпа возмущенно зашумела. Послышались выкрики: «Казнить его!», «Безбожник! Казни его префект! Казни!»

**Понтий Пилат** *(начальнику караула, стоящему рядом с ним).* Все интересней и интересней. *(Начальник караула презрительно хмыкнул, показав таким образом свое отношение к Первосвященнику.)* Что ты скажешь, женщина? Кто твой сын?

**Мария** *(говорит тихо, от пролитых слез и волнения она почти потеряла голос).* Для меня он тот, кем я живу, дышу, на кого молюсь и днем, и ночью. Он мое спасение. Он вся моя жизнь.

**Понтий Пилат** *(медленно поставив кубок с вином на стол).* Иди. Тебя никто не задержит. Это говорю я – Понтий Пилат!

**Мария.** Мой сын... Он никому не сделал зла. В нем вся моя жизнь. Не отдавай его им…

Понтий Пилат отвел взгляд, опустил глаза. Повернув голову к центуриону, посмотрел на него. Центурион понимающе, едва заметно для посторонних, кивнул головой, подошел к Марии, взяв ее за локоть, повел ее в сторону от каменного помоста. Толпа расступилась пропустив их.

**Понтий Пилат.** Первосвященник, мое терпение не безгранично. Что вы от меня хотите?

**Каифа.** Предай его смерти.

**Понтий Пилат.** Почему вы хотите сделать это моими руками? Он из вашего народа, вот и решайте сами.

**Каифа.** Мы решили. Синедрион приговорил его к смерти. Но наш суд не может выносить смертный приговор, поэтому его привели сюда. Народ требует его смерти.

**Понтий Пилат.** То есть вы хотите убить своего царя моими руками?

**Каифа.** Он не царь!.. Иисус должен умереть. Иначе… Если в одной из провинций Великого Рима вспыхнет восстание, будут ли довольны в Риме наместником этой провинции?..

Каифа и Понтий Пилат смотрят неотрывно друг другу в глаза. В толпе почувствовали, что происходит что-то важное и шум стих. Площадь погрузилась в тишину.

**Каифа.** Синедрион сможет остановить людей, направить их на путь истинный, который приведет к процветанию Иудеи и наместника Вечного Рима, славного Понтия Пилата.

**Понтий Пилат** *(через паузу).*Есть у вас еще кто-то?

Центурион вновь появился рядом с префектом. Каифа кивнул помощнику, тот побежал к отдельно стоящей группе людей и привел к префекту женщину, которую вел за руку периодически рывком заставляя ее идти быстрее. Префект непроизвольно выпрямился и заинтересовано посмотрел на приведенную молодую женщину. По знаку центуриона легионеры оттеснили помощника Первосвященника от молодой женщины. Каифа недовольно посмотрел на них, но промолчал. Второй помощник протянул ему свиток, который тот раскрыл и зачитал текст.

**Каифа.** Это Мария, прозванная Магдалиной. Везде следовала за самозванцем и согревала его постель. *(Повернувшись к толпе.)* А может ли тогда Иисус быть сыном божьим, если он спаривается с женщиной? *(В толпе слышны возмущенные выкрики и оскорбления в адрес Марии Магдалины. Каифа вновь оборачивается к Пилату.)* Эта блудница повинна в разврате, не будучи женой Иисуса ублажала его в постели.

**Понтий Пилат.** Правда ли то, что говорит первосвященник Каифа?

**Магдалина.** Нет в его словах слов правды. Тут звучат слова тех, кто искал моего расположения и не нашел его. В словах Первосвященника зависть и желчь человека, не получившего взаимности от женщины.

**Каифа.** Да как ты смеешь низшая?! Это не мои слова! Все это записано со слов свидетелей.

**Магдалина.** Свидетелей чего? Они видели, как я совершала блуд? Или все же они видели, как я следовала за тем, кого почитаю и люблю, того в ком вся моя жизнь. Так этого я и не отрицаю.

**Понтий Пилат** *(иронично улыбнувшись уголком рта).*Право, Каифа, я бы и сам не отказался, чтоб мою постель согревала такая женщина, но мне не так повезло, как этому Иисусу. Пожалуй, я ему даже завидую. *(Каифа всем видом показывает крайнюю степень возмущения словами префекта. В толпе слышен ропот. Пилат обращается на латыни к центуриону.)* Центурион, ты слышишь этих дикарей? Они совершенно не умеют ценить женскую красоту.

**Центурион** *(так же на латыни).* Она действительно хороша. Не пойму, к чему их женщины носят эти хламиды, скрывающие их красоту.

**Понтий Пилат.** *(так же на латыни).* Дикари. Если бы они побывали в Вечном Риме и увидели его свободные нравы…

Префект и центурион понимающе смотрят друг на друга и улыбаются. Каифа в гневе отбрасывает свиток, один помощник кидается его поднимать, а второй подает Каифе следующий свиток. Понтий в останавливающем жесте поднимает руку.

**Понтий Пилат.** Хватит твоих свитков, Первосвященник. Не римский префект должен следить за нравственностью ваших женщин. Сами разберетесь.

Пилат слегка махнул рукой, и легионеры отошли от Магдалины*.* Магдалина склонила голову, благодаря Пилата, с презрением посмотрела на Первосвященника и покинула помост, пробираясь через толпу. Люди выкрикивали оскорбления проходящей меж ними Магдолине.

**Понтий Пилат.** Есть у тебя что-то серьезное по этому делу?

Каифа посмотрел на помощника и тот призывно замахал рукой. Из толпы приблизился человек, подошел и замер. Пилат призывно щелкнул пальцами. К нему тут же подбежал слуга и склонился к префекту, который что-то негромко сказал слуге. Слуга умчался в здание. Префект, не скрывая зевнул и руками стал растирать себе виски. Видно, что он стал испытывать дискомфорт.

**Понтий Пилат** *(обращаясь к Первосвященнику).* Чем на этот раз порадуешь Каифа. Он тоже спал с Иисусом?

Легионеры рассмеялись в голос. Лицо Каифы покраснело от гнева. Подошедший испуганно вздрогнул от смеха.

**Каифа** *(с усилием сдерживая злость).* Его зовут Иуда. Он ученик этого лже Сына Божьего. И знает все про Иисуса.

**Понтий Пилат.** Это правда, ты был его учеником?

**Иуда.** Да, наместник.

**Понтий Пилат.** И ты звал его учителем?

**Иуда** *(не понимая к чему эти вопросы).*Да, наместник.

**Понтий Пилат***(поманив Иуду к себе и когда тот подошел, понизил голос).* Я знаю их. *(Кивок в сторону Первосвященника и его помощников.)* Сколькоони тебе заплатили. И не смей мне лгать иудей.

**Иуда** *(так же понизив голос).* 30 сиклей.

**Понтий Пилат** *(удивленно).* И за такую ничтожную плату ты предал его? Если уж предавать, надо делать это за большую, гораздо, гораздо большую сумму. Ты прогадал.

**Иуда** *(говорит путанно, постепенно его голос приобретает твердость и уверенность).* Деньги тут ни при чем. Я взял деньги только для того, чтоб Первосвященник поверил мне. Я заблуждался. Он не Мессия. Он слаб, он только затуманивает людям разум, смущает их, уводит в сторону. Иисус – лжепророк, лжемессия. Я поверил ему, а он обманул меня. Я был лучшим, лучшим его учеником, а он говорил, что мы все равны, но как как может этот тупой Петр или этот никчемный Фома быть равен мне или Иоанну?! Я виновен, что он увлек меня своими словами, своими посулами, я предал из-за него свой народ, но я прозрел. Он сорняк, который надо вырвать из тела народа Иудеи, чтобы он не заманивал души слабых в свои сети и не отвлекал их от истинной цели.

**Понтий Пилат** *(прищурив глаза).* А какова же истинная цель народа Иудеи?

**Иуда** *(на миг смешался от вопроса).* Эта цель… Жить в радости, почитая родителей и священные писания.

**Понтий Пилат.** А еще в том, чтоб сбросить власть Рима над вами. Так?

**Иуда.** Я не говорил этого.

**Понтий Пилат.** Презренный, к чему мне твои слова. Ты забылся с кем разговариваешь? Взять его.

**Иуда** *(вскрикнул с удивлением, переходящим в испуг).* Меня?!

Двое легионеров подбежали к Иуде и схватили его за руки. Каифа кинулся к префекту и Иуде. Толпа зашумела и прихлынула к каменной площадке.

**Каифа.** Стойте! Что это значит?!

**Понтий Пилат** *(встав со стула и повернувшись к Каифе).* Этот человек предал своего учителя. Да, я много совершил в своей жизни такого, что недостойно памяти моих предков. Такого в чем мне стоит повиниться перед моей супругой Клавдией. Но я никогда не предавал своего учителя и более мерзкого поступка для меня нет.

**Каифа.** Нет такого закона, префект, за это не можешь судить даже ты. Только народ может осудить этого человека, выказав ему свое осуждение. Но этого не будет, он честный человек, который предупредил нас о лжепророке и о его намерениях объявить себя царем Иудеи.

Пауза. Напряжение на площади ощутимы возросло, воздух уплотнился. Легионеры выставили пилумы перед собой, центурион достал гладиус и вопрошающе смотрит на Пилата.

**Понтий Пилат** *(к солдатам, глянув на Иуду).*Отпустите. Довольно, Каифа, приведите Иисуса и покончим с этим, я уже порядком проголодался.

Легионеры отпускают Иуду, который быстрым шагом, переходящим в бег, удаляется от них, скрываясь в толпе. Центурион убирает меч в ножны. Пилат садится на стул. Слуга приносит ему курящуюся чащу, дым из которой префект несколько раз втягивает в себя. Тем временем Каифа дает знак и к префекту подводят Иисуса. Легионеры вновь оттесняют сопровождавших Иисуса. Каифа так же вынужден отойти назад. Пилат, не отрываясь от курильной чаши, обращается к Иисусу.

**Понтий Пилат.** Твой народ и первосвященники предали тебя на мой суд. Скажи мне, ты царь Иудейский?

**Иисус.** Так тебе сказали обо мне.

Префект поднял голову, выпрямился на стуле и оценивающе посмотрел на Иисуса, затем бросил короткий взгляд на Каифу.

**Понтий Пилат.** Итак, ты Царь?

**Иисус.** Царство мое не от мира сего. Если бы от мира сего было Царство мое, то служители мои не допустили бы, чтобы я был предан иудеям.

**Понтий Пилат** *(соглашаясь, покачал головой).* Это верно. Так почему они хотят твоей смерти?

**Иисус.** Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать о истине, всякий, кто от истины, слушает гласа моего. *(Пожав плечами.)* А те, кто далек от истины хотят, чтоб голос мой замолк.

**Понтий Пилат** *(тяжело встав со стула и поманив Каифу).* Он не покушается на власть Рима. Я никакой вины за ним не вижу.

Пилат развернулся, чтоб уйти. Каифа быстро догнав его, заступил ему дорогу.

**Каифа** *(понизив голос).* Синедрион постановил предать его смерти. Он преступник, этого не изменить. Город запылает… Первосвященники всегда были верны императору Рима. Мы просим ответную услугу. Что тебе Иисус, префект?

**Понтий Пилат.** А ведь вы боитесь его.

**Каифа** *(твердо с безумным огнем в глубине зрачков).* Предай его смерти, и мы не забудем твоей услуги. Ты не любишь нашу страну и при первой возможности постараешься уехать в Рим. Мы же всегда здесь. Тебя ждет большая карьера, если ты ее не похоронишь в Иудеи. Сейчас, здесь. Первосвященники нужны Риму.

Пилат отвернулся от Каифы и в задумчивости сделал несколько шагов в сторону людей, заполнивших площадь и примыкающие улицы. Поднял голову и осмотрел нервно переговаривающуюся толпу. Поднял руку, почти сразу установилась тишина.

**Понтий Пилат.** На праздник Пасхи согласно своему обычаю принято мною отпускать одного узника, кого выберете вы – народ Иудеи. В тюрьме сидит разбойник по имени Варавва, убийца и мятежник известный вам всем своими преступлениями и вот перед вами стоит Иисус, которого синедрион объявил лжепророком и лжецарем. Вины за ним, кроме наивности и заблуждения я не вижу. Но согласно заведенному обычаю решать вам, народ Иудеи. Кого хотите, чтобы я отпустил вам: Варавву или Иисуса?

Молниеносно толпа ожила. Люди стали потрясать кулаками в воздухе и со всех концов неслось: «Отпусти Варавву!», «Варавву! Отпусти Варавву!», «Свободу Варавве!» Помощники Первосвященника кричали громче всех и переходили от человека к человеку, побуждая людей кричать за Варавву. Пилат удивленно и растерянно обернулся и посмотрел на Иисуса. Иисус стоял, недвижно чуть склонив голову вниз, полуприкрыв глаза.

**Понтий Пилат.** А что же вы хотите, чтобы я сделал с тем, которого вы называете лже Царем Иудейским?

Толпа взревела в едином порыве: «Распни его! Распни!» У Каифы слегка подрагивали уголки губ от с трудом сдерживаемой улыбки. Пилат разворачивается и идет к столу, проходя мимо Иисуса он не смотрит на него, но на краткий миг задержался, затем прошел мимо.

**Понтий Пилат.** Центурион поручаю вам. Пусть будет так, как выбрали иудеи. Первосвященник Каифа, полагаю более нет надобности нам с вами тут задерживаться.

Каифа соглашаясь почтительно склоняет голову. Пилат подошел к столу и стал умывать руки в чаше с водой. До этого не перестававшая бесноваться и кричать: «Распни его!» толпа постепенно затихла, с удивлением глядя на то, что делал префект.

**Понтий Пилат** *(когда наступила тишина он выпрямился, глядя поверх толпы).* Не повинен я в крови этого человека. Смотрите сами!

Пилат развернулся и сопровождаемый слугами вошел в здание. По знаку центуриона легионеры схватили Иисуса и практически поволокли его во внутренний двор. Каифа вышел вперед, перед народом и торжествующе воздел обе руки к небу. Толпа радостно и громогласно приветствовала его.

**ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ**

Утро. Площадь перед преторией. Толпа народа заполнил всю площадь, только перед воротами сохранилось пустое пространство. Напротив ворот стоит синедрион в полном составе, храня величественное молчание на фоне нетерпеливо шумевшей толпы. Римские стражники, стоящие у входных дверей в здание, тревожно посматривают на толпу. Наконец ворота отворяются и из них верхом на коне выезжает центурион бывший при суде Понтия Пилата. За ним вслед со двора выходят трое мужчин несущие на своих плечах крест. Одним из несущих крест является Иисус. На голове его терновый венок, который острыми шипами впился в кожу, отчего по лицу Иисуса мелкими дорожками стекает кровь. Он с трудом держит крест, на лице и теле его видны следы ударов, на голове рассеченные раны, в которых запеклась кровь и прилипли волосы. По бокам от этой троицы идут римские легионеры. При виде выходящих толпа буквально взревела, выкрикивая яростные проклятия в сторону Иисуса.

**Центурион** *(остановив коня напротив синедриона, преградившего путь).* Пропустите. Мы ведем осужденных на Голгофу, чтоб выполнить постановления суда.

**Каифа** *(с полуулыбкой).* Уважаемый центурион, мы не намерены препятствовать. Эти добрые люди собрались, чтобы проследить, как будет исполнено решение суда, и они готовы всегда помочь вам.

**Центурион** *(со с трудом скрываемым призрением).* Солдатам Великого Рима не нужна помощь.

Каифа развел руки в стороны. Затем весь состав синедриона отошел в сторону. В след за ними и толпа отхлынула в стороны, открывая проход для процессии вышедшей из претории. Процессия двинулась к Судным воротам. Вслед за ними шел синедрион и многие другие, также часть толпы шла по бокам от процессии. На какое-то время неожиданно установилась тишина. Слышно было только цоканье копыт лошади центуриона и шарканье тысячи ног по мостовой. И вот из толпы вылетел камень и попал в Иисуса. Этот камень словно спустил с цепи толпу. В Иисуса полетели камни со всех сторон, некоторые пытались подойти поближе и доплюнуть до него, слышались проклятия в его адрес. Римские легионеры с испугом смотрели на беснующую толпу, боясь, что летящие камни попадут в них. Двое преступников, которые так же несли кресты отпрянули в сторону и назад от Иисуса, чтоб их не задели летящие камни. Первосвященники с серьезными лицами поощрительно кивали головами. В какой-то момент Иисус, который страдал от ран, нанесенных ему римскими солдатами накануне и получивший новые раны от камней, не устоял на ногах, споткнулся и упал. Крест упал поверх тела Иисуса. Стало очевидно, что вновь поднять крест сил у него не будет.

 **Помощник Каифы** *(негромко, чтоб слышал только Первосвященник).* Великий, что, если сей человек, не дойдя до Голгофы, умрет? Ведь он тогда избегнет позорной казни!

 **Каифа** *(негромко).* Ты прав, это нам не на руку *(Громко.)* Центурион! Вы хорошо наказали его вчера, но очевидно, что твои воины несколько переусердствовали. *(Видя недовольное лицо центуриона, готового разразиться тирадой, говорит примирительным тоном.)* Впрочем, этот человек точно заслужил каждый полученный удар. Пусть кто-то поможет донести его крест. Возьми любого. Да вот хотя бы того, что идет на встречу.

Центурион обернулся, увидел идущего и дал знак легионерам. Двое кинулись к идущему, чтобы взять его. В то время толпа словно протрезвев от минутного опьянения замолкла и многие с ужасом смотрели на поверженного Иисуса, на теле которого не было живого места. Послышался женский плач.

 **Иисус** *(медленно, с трудом поднимаясь на ноги, взглянул на окружающих, остановив свой взор на плачущих женщинах).* Дочери Иерусалимские! Не плачьте обо мне… но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие! Тогда начнут говорить горам, падите на нас! И холмам покройте нас! Ибо если с зеленеющим деревом это делают, то с сухим что будет?

Люди услышавшие его пророческие слова замерли на своих местах с ужасом смотря на Иисуса. Лицо Каифы, услышавшего эти слова, передернулось, он кивнул помощнику. Помощник, быстро подойдя к одному из сопровождавших процессию легионеру, сунул ему в руки монеты и что-то быстро сказал на ухо. Легионер, зажав деньги в кулаке, тут же сделал шаг к Иисусу и тупым концом пилума ударил его в спину.

 **Легионер.** Не разговаривать. Пошел вперед.

Иисус, тяжело переставляя ноги, пошел вперед, в этот момент мимо него прошел остановленный легионерами человек, чтобы взять крест Иисуса и донести его до Голгофы. Их взгляды встретились на несколько секунд. Иисус полу прикрыл веки в знак благодарности. Человек с ужасом глядевший на плачевное состояние Иисуса непроизвольно кивнул головой в ответ. Вся процессия двинулась дальше. Придя на Голгофу, легионеры принялись исполнять обычное для себя дело – распятие на кресте. Когда стали прибивать руки Иисуса гвоздями он не кричал и не стонал, только прикусил губы. Затем поднял голову к небу.

 **Иисус.** Отче! Прости им, ибо не ведают, что делают.

В отдалении, скрытый от глаз присутствующих, на возвышении находился Понтий Пилат верхом на коне и смотрел на происходящее. В это время помощник Каифы рассмотрел табличку что была прибита на кресте и указал на нее Первосвященнику. Каифа едва не зарычал от злости и махнул головой в сторону центуриона. Помощник подбежал к центуриону что-то тараторя. Центурион развернул лошадь и подъехал к Каифе.

 **Центурион.** Что еще?

 **Каифа** *(зло).* Как смели вы написать подобную скверну?!

 **Центурион** *(тихо, про себя).*Как змея шипит, разве только ядом не брызжет. *(Громко.)* Объясни, что опят не так?

**Каифа.** Зачем вы написали – «Это есть Царь Иудейский»?

**Центурион.** Мы написали то, что велел префект.

**Каифа.** Сейчас каждый, кто приедет на праздник Пасхи в Иерусалим и прочтет это подумает, что мы казнили нашего царя!Уберите это! Напишите, что он сам говорил, напиши так: «Я Царь Иудейский» и тогда всякий поймет, что он самозванец, что он так сам называл себя, но что мы не признавали его своим царем.

**Центурион.** Я спрошу у Понтия Пилата.

**Каифа.** Что? Сейчас же исправьте надпись! Сейчас же…

Он не договорил, так как центурион развернул лошадь и поскакал прочь.

**Помощник Каифы.** Великий, народ молчит.

Каифа обернулся к крестам, на которых был распят Иисус и двое преступников. Вокруг крестов стоял народ, все взоры были устремлены на Иисуса, который не просил пить, не стонал, а лишь полу прикрыв веки смотрел на стоящих вокруг.

 **Каифа.** Когда народ молчит, он думает. И не известно, до чего они додумаются. Их надо вразумить. Пусть все наши люди говорят.

**Помощник Каифы.** Исполню.

Помощник отошёл в сторону подозвав к себе группу людей. Он что-то тихо им объяснил и те отошли от него войдя в толпу с разных сторон. Помощник утвердительно кивнул смотрящему на нему Каифе.

 **Каифа** *(выйдя вперёд и обращаясь к другим членам синедриона, говорит так громко, что его слышат люди, стоящие невдалеке).* Других спасал, а себя самого не может спасти. *(Каифа театрально развел руки в стороны.)* Вот и вышло по-нашему. Мы всегда говорили народу, что нарушитель закона о субботе, друг мытарей и грешников, и не может быть Мессией, Царем Израилевым. Мы предупреждали не увлекаться его чудесами, которые он творил силой вельзевула! Но нам тогда многие не верили, и что же вышло? Именующий себя Сыном Божиим распят среди злодеев!

 **Член синедриона-1.** Некоторые думали, что мы из личных видов преследуем его, но разве мы сами не ждем с нетерпением Мессию, истинного Царя Израилева?

**Член синедриона-2.** Разве мы не пойдем вслед за истинным Мессией? Но признать Мессию в висящем на кресте мы не можем, ибо закон Моисея гласит: проклят всяк висящий на древе. Если Он действительно Царь Израилев, пусть сейчас же сойдет с креста, и мы первые уверуем в Него!

**Каифа.** Пусть сойдет! *(Указующе протянул руку в сторону креста с Иисусом.)* Но отчего же он не сходит с креста? Он, который уповал на Бога и называл Его Отцом Своим? Если сам не может сойти с Креста и если он действительно был угоден Богу, то пусть же Бог избавит его от такой позорной казни! *(Обвел взглядом всех смотрящих на него.)* Но и Бог не избавляет...

Тут же из разных концов толпы понеслись выкрики: «Пусть сойдет!», «Он обещал разрушить Храм и в три дня создать, а на самом деле не может даже избавить себя от пытки!», «Он покусился на нашу веру! Бесы в нем!». И вскоре уже вся толпа сыпала словесные оскорбления в сторону Иисуса. К укрытию, из которого Понтий Пилат смотрел за происходящим подъехал центурион.

 **Центурион.** Каифа требует сменить табличку на кресте. Требует написать «Я Царь Иудейский».

**Понтий Пилат.** Требует? Довольно с него того, что сделано. Что я велел написать, то так и останется написанным!

 **Центурион** *(глядя на Голгофу, презрительно).* Дикари.

**Понтий Пилат.** Нет. Хуже. Смотри, что они сделали с одним из их народа только за то, что он неугоден им. Если они такое делают с одним из своих, представляешь, что они сделают с нами?

Центурион презрительно сплюнул под ноги лошади. Понтий Пилат развернул коня и поскакал прочь. Вслед за ним поскакал и центурион. Толпа немного успокоилась и многие сели на землю, ждать смерти распятых. Через толпу к подножию креста Иисуса протиснулась небольшая группа людей: Мария, Мария Магдалина, Мария Клеопова и Иоанн. Глаза женщин были заплаканы. Мария едва стояла на ногах, ее поддерживала Мария Магдалина. В лице Иоанна не было ни кровинки, оно было бледным, как у покойника, губы его слегка подрагивали. Иисус словно почувствовав их приближение нашел в себе силы приподнять голову и посмотреть на пришедших. Некоторое время пришедшие и Иисус молча смотрели друг на друга. Женщины никак не могли унять слез.

**Иисус** *(к Марии Магдалине.)* Не надо. *(К Марии указывая взглядом на Иоанна.)* Мать, это твой сын. *(К Иоанну указывая взглядом на Марию.)* Это мать твоя...

Услышав эти слова Мария зарыдала более не сдерживая себя, ноги ее подогнулись Мария Магдалина и Мария Клеопова подхватили ее с двух сторон. Иисус взглядом указал Иоанну, чтоб они уходи. После этого силы его оставили, и голова его упала на грудь. Иоанн распростёр руки вкруг женщин словно охраняя их от недобрых взглядов и увлек прочь от креста. Из далека за этой сценой наблюдал Иуда. Когда пришедшие отошли от Иисуса, он словно в каком-то лихорадке бросился сквозь толпу в сторону Каифы.

 **Иуда** *(приблизившись к членам синедриона и обращаясь к Каифе).* Вот деньги, которые вы мне дали.

 **Каифа** *(глядя на протянутые деньги).* Они твои. Ты заслужил их.

 **Иуда.** Согрешил я, предав кровь невинную.

**Член синедриона-1.** Не тебе решать виновен он или нет. Суд решил!

**Иуда.** Я ошибся.

Каифа показательно повернулся спиной к Иуде.

**Член синедриона-2.** А нам что до того?

**Иуда** *(деньги выпали из его рук).* Я согрешил. Он невинен. *(Все члены синедриона отвернулись от него, словно и нет его вовсе. Слабым голосом, говоря сам с собой.)* Теперь уже ничем этого не исправить. *(Пятясь спиной от стоящих, продолжает говорить с лихорадочным блеском в глазах.)* Гордыня... Моя гордыня всему виной. Как я мог?! Отдать Его им в руки.

Иуда бросил взгляд в сторону креста. В этот момент легкий ветер откинул волосы Иисуса с его лица и Иуде показалось, что тот смотрит на него. С криком Иуда споткнулся и упал на спину. Люди, стоящие вокруг, чуть поддались в стороны. Весь в пыли Иуда на четвереньках отполз в сторону, затем встал и не отряхиваясь, расталкивая попадавшихся перед ним людей направился прочь от креста. В тот момент, когда Иуда пробирался прочь, тьма обрушилась на землю, люди не увидели солнца на небе. Гнетущая мертвая тишина воцарилась над Голгофой, люди в страхе всматривались в небо. И среди этой тишины, как громкий крик, прозвучал едва слышный, вырвавшийся из уст Иисуса шепот.

 **Иисус.** Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил? *(Через паузу, мутными глазами глядя на стоящего рядом легионера).* Жажду.

Легионер напоил его уксусом, подав наполненную им губку на трости иссопа.

**Иисус.** *(глядя на людей, которые в наступившей темноте всматривались в его сторону)* Свершилось… *(Из последних сил откинув голову назад и глядя в небо.)* Отче! В руки Твои предаю дух мой.

В тот момент, как Иисус испустил дух началось сильное землетрясение, такое, что камни пришли в движение. Люди не в силах стоять, падали на землю.

**ЭПИЛОГ**

Сад Иосифа. Склеп, в который положили тело Иисуса. Из склепа выходят Первосвященники, легионеры тут же закрывают вход в склеп тяжелым камнем.

 **Каифа.** Теперь мы все сделали правильно. Ты точно помнишь его слова?

 **Помощник Каифы.** Да, О Великий! Иисус проповедовал, что на третий день после своей смерти он воскреснет.

 **Член синедриона-1** *(с усмешкой)****.*** Интересно, как он это сделает. Мы все сейчас видели, что он мертв и его тело лежит в склепе.

 **Член синедриона-2.** Конечно, никуда он не воскреснет. Но мудрый Каифа прав, его ученики могут выкрасть тело, спрятать его, а сами станут говорить, что он воскрес и вновь проповедовал им.

**Член синедриона-1** *(задумавшись).* Неужели наш народ настолько тупой, что может поверить в эти сказки?

**Каифа.** Хочешь проверить насколько умен наш народа? *(Член синедриона-1 быстро, отрицательно закачал головой.)* Вот и отлично.

**Помощник Каифы** *(прикладывая печать синедриона к входному камню).* Охране велено никого постороннего не подпускать к склепу.

Первосвященники покинули сад.

Утро следующего дня. К склепу подходят Мария и Мария Магдалина. В руках у них сосуды с ароматическим маслом.

**Магдалина.** У меня есть деньги. Мы дадим их римским солдатам, и они впустят нас в склеп, чтоб мы могли омыть тело Иисуса.

**Мария.** Ты уверена?

**Магдалина.** Римские солдаты всегда берут деньги.

Они подходят к склепу и невольно застывают на месте. Солдат охранявших склеп нет, а вход в пещеру открыт, огромный камень, закрывавший его, лежит в стороне. С участившимся сердцебиением обе женщины подходят к склепу и затаив дыхание входят в него. В центре склепа постамент с лежащей на нем плащаницей, тела Иисуса нет. Бросив сосуды с маслом, обе женщины бросаются к постаменту.

**Мария** *(глядя на постамент).*Сын. Где мой сын?

**Магдалина** *(глядя на Марию).*Он был здесь. Я сама видела, как его вносили сюда.

**Мария.**  Куда они дели его тело?

**Ангел.** Иисуса ищете Назарянина, распятого?

Обе женщины оборачиваются ко входу. Им видна фигура в белом, но из-за света, что проникает в пещеру с улицы, лица говорящего они не видят.

 **Ангел.** Он воскрес, его нет здесь. Вот место, где он был положен. *(Ангел делает жест в сторону постамента.)* Идите, скажите ученикам его, что он будет ожидать их в Галилее, там его увидят.

Казалось, говоривший просто сделал шаг назад и растворился в свете. Мария и Магдалина, переглянувшись бросились к выходу. Они вышли наружу, но сколько не оглядывались никого вокруг не увидели. Вокруг все было также спокойно, как и в тот момент, когда они подошли к склепу.

Вечер. Дом в Иерусалиме. Ученики Иисуса находятся в столовой. Они возбуждены видно, что спор их идет давно.

 **Иоанн** *(с раскрасневшимся лицом).* Истинно говорю вам, Иисус воскрес!

 **Иаков.** Как ты можешь это так уверено утверждать? Ты же сам не видел его?

 **Иоанн.** Чтобы верить не обязательно видеть.

 **Андрей.** Однако Мария Магдалина видела же Учителя.

 **Варфоломей.** Что только не покажется женщине, убитой горем. Тем более если ты очень хочешь в это поверить.

 **Андрей** *(стукнув кулаком по столу).*Ты говоришь, что она лжет нам?

 **Варфоломей** *(грустно вздохнув).* Не лжет. Она хочет верить, что Учитель воскрес.

 **Иаков.** Нам надо решить, идти или нет в Галилею, как было нам сказано.

**Иоанн** *(с горечью).* Кабы вы, ученики его, имели бы в него столько веры, сколь имел тот несчастный преступник, который будучи сам на кресте молил Иисуса о спасении души его, не было бы сейчас этих неправедных разговоров!

Пристыженные ученики опустили головы вниз отводя друг от друга глаза и не заметили, что за столом среди них уже сидит Иисус.

 **Иисус.** Мир вам!

Ученики вздрогнули, узнав голос его, подняли головы. Узрев среди них Иисуса некоторые отшатнулись от него в страхе, другие застыли в немом молчание, а иные потянулись к нему всем телом.

 **Иисус** *(беря печеную рыбу и преломляя ее пополам).* Нет, я не дух.

Ученики разом кинулись к Иисусу, каждый хотел прикоснуться к нему. Они говорили перебивая друг друга, постепенно все успокоились, сели по своим местам, и Иисус повел с ними разговор. Когда же пришло время закончить разговор Иисус вывел их из Иерусалима до Вифании.

 **Иисус.** *(отойдя от учеников, повернулся к ним и говоря благословляет каждого).* Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать следующие знамения: именем моим будут изгонять бесов; будут говорить новыми языками; будут брать змей; и, если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы.

По мере того, как Иисус говорил и благословлял учеников тело его оторвалось от земли и медленно, плавно стало подниматься вверх и чуть назад удаляясь от учеников. Ученики, озаряя себя крестным знаменем шли за Иисусом, ноги сами несли их вперед и вот они уже бегут, кто-то быстрее, кто-то отстаёт, кто-то падает, но встает и вновь бежит. Иисус продолжает удаляться от них, наконец он совершенно исчезает в небе. Ученики, обессиленные падают там, где они находились. Кто лежит, ловя воздух ртом, кто стоит на коленях, глядя в небеса, иные лежат ничком, раскинув руки в стороны.

**К О Н Е Ц**

**13.02.2022 г.**