**«...НРАВОМ ТИХ, НО ДУХОМ — ВЕЛИК...»**

***( Историческая драма в трех действиях с прологом и эпилогом)***

***Действующие лица:***

**Федор Иванович — Государь всея Руси**

**Ирина Федоровна — жена Федора Ивановича, Государыня всея Руси (сестра Бориса Годунова)**

**Борис Федорович Годунов — конюший, боярин, советник Федора Ивановича**

**Патриарх Иереми́я II Трано́с — Вселенский Патриарх**

**Василий Иванович Шуйский — князь, боярин**

**Дмитрий Иванович Годунов — боярин, дядя Бориса Годунова**

**Арсений Элассонский — архиепископ Димоника и Элассона, с 1597 года — архиепископ Архангельского собора в Московском Кремле**

**Федор Иванович Мстиславский — боярин, князь, русский военачальник**

**Никита Романович Трубецкой** — **боярин, князь, русский военачальник**

**Иван Михайлович Воротынский — глава приказа Казанского дворца, князь, воевода**

**Дми́трий Ива́нович Шу́йский — князь, брат Василия Шуйского русский военный деятель**

**Ива́н Ива́нович Шу́йский-Пу́говка** — **князь,** **русский государственный и военный деятель, младший брат Василия Шуйского.**

**Михаил Петрович Котырев-Ростовский** — **князь, Смоленский воевода**

**Иерофей — митрополит Монемвасийский, друг и сподвижник Патриарха Иеремии**

**Семен Борисович Колтовский** —  **начальник отряда разведки**

**Семен Пушечников — почетный пристав, сподвижник Бориса Годунова**

**Андрей Яковлевич Щелкалов — думный дьяк, дипломат, сподвижник Бориса Годунова**

**Иван Семенович Тимофеев — дьяк, государственный деятель, писатель, религиозно-философский мыслитель**

**Стольники**

**Служки, сопровождающие Вселенского Патриархами**

**Священнослужители, сопровождающие Иова**

**Голос за сценой**

**Пролог**

***Занавес закрыт***

**Голос за сценой**: Исключительно важным является свидетельство неофициального, иными словами, частного исторического памятника — «Пискаревского летописца». О царе Фёдоре сказано столько доброго, сколько не досталось никому из русских правителей. Его называют *«благочестивым», «милостивым», «благоверным»,* на страницах летописи приводится длинный список его трудов на благо Церкви. Кончина его воспринимается как настоящая катастрофа, как предвестие худших бед России: *«Солнце померче и преста от течения своего, и луна не даст света своего, и звезды с небеси спадоша: за многи грехи християнския преставися последнее светило, собратель и облагодатель всея Руския земли государь царь и великий князь Фёдор Иванович…»*

Обращаясь к прежнему царствованию, летописец вещает с необыкновенной нежностью: *«А царьствовал благоверный и христолюбивый царь и великий князь Феодор Иванович… тихо и праведно, и милостивно, безметежно. И все люди в покое и в любви, и в тишине, и во благоденстве пребыша в та лета. Ни в которые лета, ни при котором царе в Руской земли, кроме великого князя Ивана Даниловича Калиты, такие тишины и благоденства не бысть, что при нём, благоверном царе и великом князе Феодоре Ивановиче всеа Русии»*

***Занавес открывается***

**Первое действие**

***Тронный зал Грановитой палаты Московского кремля. Царский трон, к которому ведет несколько ступеней, обитых бархатом, под иконами в драгоценных окладах, стоит в переднем углу. Царицин трон справа, рядом, но чуть пониже На специальных подушечках, рядом с царским троном, лежат: скипетр, держава, шапка Мономаха и царский венец. На полу постелены дорогие восточные ковры, стоящие у стен лавки покрыты цветными суконными полавочниками. В палате стоят поставцы, или буфеты, один из которых, так называемый «государев», сооружен вокруг центральной колонны. Полки поставцов заполнены разнообразными сосудами – блюдами, кувшинами, кружками, кубками самых диковинных форм и размеров, выполненные из золота, серебра, хрусталя, яшмы и сердолика, перламутра и кости, из яиц страуса и кокосовых орехов.*** ***Слева, впереди трона, стоит небольшое кресло, приготовленное для Вселенского Патриарха Иеремии.***

***Входит царь Федор Иванович, в сопровождении Бориса Годунова. Позади Годунова идет дьяк Андрей Щелкалов. Все в парадном одеянии. Медленно идут по направлению к трону.***

**Федор**: Так говоришь, Борис Федорович, Патриарх Иеремия просит встретиться и решить окончательно вопрос о Русском Патриархате?

**Борис** (*с улыбкой*): Да он не просит, а настаивает. Не по чину, вишь ты, ему просить. Константинопольская-то Патриархия в разорении. Пока он в ссылке был, турки отобрали у православных кафедральный патриарший храм Всеблаженной для мечети и все патриаршие дома. (*с иронией*) Бедному Патриарху Иеремии, аж пришлось искать приют на подворье валашских господарей. А спесь-то осталась!

**Федор** (*с деланным сочувствием, покачав головой*): Ай-яй-яй — горе-то какое. Привык к роскоши, а тут сиротствовать приходится!

***Садится на трон.***

**Борис** (*вздохнув*): Вот и пришлось, правда с дозволения султана, выехать на Русь. Да свиту с собой захватил. В 27 человек!

**Федор** (*с усмешкой*): Видать не один изголодался на турецких-то харчах! Присаживайся, Борис Федорович. (*Щелкалову, делая знак присесть*) Что же он так заторопился, Андрей Яковлевич?

**Щелкалов** (*слегка кланяясь и вставая рядом с Годуновым*): Да, видно допекло! (*иронично помахивая руками*) А то все ездил взад и вперед по Руси для сбора денег. (Присаживается *на приступки, рядом с троном*) Надеялся купить на них благосклонность Оттоманской Порты, да и согнать с Патриаршества униата Митрофана, пока, наконец, (*сочувственно качая головой*) в презренной бедности своей, стеная под турецким игом, не догадался, что московский народ, славный в мире завоеванием Татарских царств: Казанского, Астраханского, да Сибирского, и поражением, нанесенным Селиму, султану турецкому, будет когда-нибудь освободителем Востока и самым могущественным защитником греческой веры! Потому-то легко сдался на просьбы народа русского, чтобы, из снисхождения к его тщеславию, благоволил народу этому иметь собственного Патриарха, совсем независимого от Константинопольского.

**Федор** (*Годунову*): Ты прав, Борис. Так сей прием ты в полдень назначил?

**Борис**: В полдень прием назначен, Государь. В приемном покое духовенство и верхние собираются. Всех я не стал оповещать, а только тех, кого сие касается. Не за чем, раньше времени, по Москве новости, да слухи распускать. Как тронется Иеремия с Рязанского подворья, пристав Семен Пушечников о том нас сразу оповестит, так всех в Тронный зал пригласим.

**Федор**: Правильно поступаешь, боярин. Значит ещё время есть, все окончательно обсудить с тобой. (*с улыбкой погрозил Годунову пальцем и шутливым голосом*) Что же это ты — конюший царский, так Вселенского Патриарха обижаешь? Тот милость изъявил — на Русь приехал. А ты его, чуть не под замок посадил!

**Борис** (*делано испугавшись*): Да что ты, Государь великий! То навет! Я же к нему и с почетом и с уважением. Приставил к нему почетного пристава — Семена Пушечникова, да детей боярских в охрану, да сопровождение. И в Смоленске и здесь — в Москве. Да на дорогу из Смоленска и корм предоставил и подводы. На Рязанском подворье поселил. А что запретил сопровождавшим пускать их по Москве гулять, так это для пущей безопасности. Воровские людишки шалят, бывает, на Москве. Как бы чего не вышло. (*делано возмущенно*) Да и нечего священнослужителям по городу шататься. Поважнее дела есть. Пусть, во здравие твое, Государь, молятся.

**Федор** (*засмеявшись*): Не сержусь, не сержусь на тебя, Борис Федорович! Вижу радение твоё, государству на пользу. Зато смирился Патриарх Вселенский. Приема просит. Верю, что исполнит он все то, что мы задумали. (*спохватившись*) А ежели сам на Патриаршество к нам проситься будет?

**Борис** (*делая успокаивающий жест*): Не беспокойся Государь. Я ему, в этом случае, такое предложение приготовил, что он, без оглядки в Царьград побежит, на все наши задумки согласившись.

**Щелкалов** (*с огорчением*): Прости, Государь, что вмешиваюсь. Беспокоит сильно, что его сопровождает митрополит Иерофей Мономвасийский. А он — друг и советчик Патриарха, противник учреждения Патриархии Московской. Как бы козни строить не начал.

**Борис** (*задумчиво*): Да, сей митрополит умен… И с другими Патриархами дружен... (*твердо*) Но, да и мы не лыком шиты. Уверен я — все по нашему будет!

**Федор** (*уверенно*): Да и поздно козни строить — коль все уже согласовано и подготовлено! (*засмеявшись*) Да и что с меня — царя сумасшедшего взять?

**Борис**: Государь! Разве можно так про себя говорить? Какой же ты сумасшедший?

**Федор** (*грозя пальцем Борису*): А ты будто не знаешь, как обо мне при европейских дворах говорят? Английский посол Флетчер, например, прямо указывал в своих донесениях в Лондон, что наследник «прост и слабоумен, мало способен к делам политическим и суеверен». А Папский нунций при нашем дворе — Антонио Поссевино, в Рим сообщил, что «поведение наследника граничит с идиотизмом, почти безумием».

**Борис** (*смутившись*): Да знаю я, Государь про все это.

**Щелкалов**: Прости, Государь, но этот Джайлс Флетчер, по отпискам наших соглядатаев в Англии, еще и так говорил про тебя:«Теперешний царь, по имени Феодор Иванович, относительно своей наружности: росту малого, приземист и толстоват, телосложения слабого и склонен к водяной; нос у него ястребиный, поступь нетвердая от некоторой расслабленности в членах; он тяжел и недеятелен, но всегда улыбается, так что почти смеется. Что касается до других свойств его, то он прост и слабоумен, но весьма любезен и хорош в обращении, тих, милостив, не имеет склонности к войне, мало способен к делам политическим и до крайности суеверен. Кроме того, что он молится дома, ходит он обыкновенно каждую неделю на богомолье в какой-нибудь из ближних монастырей».

**Федор** (*равнодушно*): Собака лает — ветер носит. Ну что я могу сделать, коли они не понимают, что я монастыри не только ради богомолья посещаю. Они лишь молитвы замечают, а то что монастыри, как крепости укрепляются, этого не видят. (*с усмешкой*) Видно умишка не хватает.

**Борис**: Злятся они, что ты Англию привилегий торговых лишил, вот Флетчер и старается тебя выставить в черном свете. А Поссевино про тебя так говорит, гнева Папы Римского страшась, за то, что никак не хотят русские люди веру католическую принимать. Что, дескать он все делает, чтобы Русь в лоно католичества перетащить, а вот безумный их правитель, по недомыслию своему, сам не хочет под Европу ложиться и подданным своим запрещает!

**Федор**: Вот и хорошо, что они так думают. Ну какой с убогого спрос? А мы, за этой завесой, свободнее свои замыслы будем воплощать.

**Борис**: Ну, так обидно же, Государь, что так тебя хают, да бранят!

**Федор**: А, ничего! Брань — не репей, на вороту не виснет. Король Шведский Карл вообще меня дураком считает. (*весело*) Конечно — дурак! Кто же, кроме дурака на такую сильную армию попрет. А мы — дураки, не знали, что они сильны. Взяли да и разбили их. Теперь, умники эти, все побережье моря Свейского, скоро нам отдадут.

**Борис**: Прав ты, государь. Вон, голландцев приблизил, так Исаак Масса — голландский купец и торговый агент в Москве пишет королевскому двору, что царь русский: «...очень добр, набожен и весьма кроток… Он был столь благочестив, что часто желал променять своё царство на монастырь, ежели бы только это было возможно...»

**Федор**: Вот видишь — кому это выгодно, тот нас и хвалит. И наоборот. Что еще все скажут, когда на Руси свой Патриарх будет поставлен. Шум по всей Европе пойдет. (*с усмешкой*) Увидеть бы лицо Римского Папы, когда он эту весть получит.

**Борис** (*сдерживая смех*): Да, Государь, для него — это горе, горькое.

***Входит царица Ирина Федоровна. Она в красивом расшитом наряде, украшенном драгоценными камнями. Федор, Борис и Щелкалов встают. Борис и Щелкалов, поясно, кланяются а Федор подходит к жене, обнимает её и проводит до царицина трона .***

**Федор** (*с нежностью*): Иринушка, ты что пришла? (*с восхищением*) А наряд-то, наряд! Ты посмотри, Борис Федорович — какая красавица!

**Борис**: Да, что и говорить — как будто солнышко ясное к нам заглянуло. (*царице*) А и вправду, что привело тебя, сестра-царица?

**Ирина** (*лукаво, Борису*): А может пригожусь я чем сегодня? (*серьезно*) Как будто ты, боярин-братец, не знаешь, что Вселенский Патриарх Иеремия к Государю вскорости прибудет. Вот и хочу под благословение подойти. (*вздыхает грустно*) Пусть помолится, чтобы дал Господь мне с Государем детушек.

**Федор** (*растрогано*): Да, да, попроси, Иринушка. Пусть помолится за нас грешных. Может смилуется Господь наш и пошлет нам наследника. (*крестится*)

**Ирина**: Да и в разговоре с ним, поверьте, я лишней не буду. Ведя переписку с Патриархом Александрийским, много я усилий предприняла для признания Русской православной церкви и введения нашего — Русского Патриархата. Да и с Патриархом Антиохийским Иоакимом встречалась, когда он в Москву приезжал. (*с гордостью*) Надоумила его, чтобы он сказал Патриарху Вселенскому, что желает царство Московское своего Патриарха иметь. А это послужит усилению веры православной, да и помощь Москва может оказать всем Патриархиям, католиками, да мусульманами теснимым.

**Федор** (*Борису*): А ведь права Иринушка. Хоть и посылали мы с тобой, Борис Федорович, 1000 рублей на помин души батюшки моего покойного, да дары богатые и в Иерусалим и в Александрию и в Антиохию, и дело вроде пошло, а обиделся Иоаким Антиохийский, когда его, по прибытии в Москву, митрополит Дионисий оскорбил.

**Борис** (*усмехаясь*): Да уж, додумался Дионисий — благословил Патриарха! Показать что он — митрополит, по положению выше Патриарха! Да это все равно что, прости Государь за сравнение, если бы я — боярин, своему царю приказы отдавал!

**Федор**: Правильное сравнение, правильное. Я не сержусь… Спасибо Ирине, ведь успокоила Иоакима. Уговорила о нашем деле потолковать со Вселенским Патриархом. (*с воодушевлением*) Вот ведь, что брата, что сестру наградил Бог разумом, Руси на пользу.

**Ирина** (*с раздражением*): Не хочу я даже вспоминать Дионисия! Да и епископа Арсения тоже! Заговорщики! Выдумали — меня, при живом-то муже, в монахини постричь! Вот ежели решит Господь, что я своего Феденьку переживу, (*ласково смотрит на Федора*) тогда сама постриг приму, в горе своем. (*Борису*) Да и не против Государя они замышляли, а против тебя, Борис. Меня от царя убрав и другой заменив, они тебя сдвинуть хотели. Воронье! Свою они выгоду искали, а не о Руси пеклись! Один был среди них человек чести — Иван Петрович Шуйский, царство ему небесное. (*царица и царь крестятся*)

**Борис**: Но и ты, Государь твердость проявив, правильно поступил, что всех возгордившихся опалой своей наказал. Новый-то митрополит — Иов, не чета прежнему, о благе Руси сильно радеет.

**Федор** (*твердо*): Да, Иову, и только ему, надлежит быть Патриархом в государстве русском!

***Входит стольник и, низко поклонившись, докладывает.***

**Стольник**: Великий Государь, с Рязанского подворья, пристав Семен Пушечников прибыл. Просит дозволения войти.

**Федор** (*нетерпеливо*): Да, да, пусть скорее войдет.

***Стольник, с поклоном, уходит. Быстро входит Пушечников и кланяется.***

**Борис** (*требовательно*): Говори!

**Пушечников** (*запыхавшись*): Великий Государь, исполняя приказание конюшего — Бориса Федоровича Годунова, прискакал уведомить, что Вселенский Патриарх Иеремия покидает Рязанское подворье, чтобы ехать в Кремль на встречу с тобой Великий Государь.

**Борис**: Когда прибудет?

**Пушечников**: Когда я поскакал доложить, уже в возки садились. В один возок Иеремия, в другой митрополит Иерофей и епископ Арсений, в третий несколько служек. Значит вот-вот прибудет. Хотя я приказал ехать неспешно, как и подобает Патриарху.

**Федор**: Охрана есть ли?

**Пушечников**: Как и наказывали — дюжина детей боярских, да дюжина конных стрельцов. Больше-то — тесновато ехать будет.

**Борис**: Все правильно сделал. Молодец, Семен. Царь службу не забудет.

**Федор**: Служи и дальше честно. А скажи мне, кто там в приемном покое ожидает?

**Пушечников**: Митрополит Иов, еще священники, да несколько бояр. Прости Государь, торопился службу справить, кроме Иова никого и не разглядел.

**Федор**: Хорошо. Ступай и позови всех сюда, пусть войдут.

***Пушечников земно кланяется и выходит. В тронный зал входит Митрополит Иов. За ним бояре и священнослужители. Федор, Ирина и Борис подходят под благословение Иова. После благословения все рассаживаются по своим местам. Щелкалов отходит от Годунова и встает позади его кресла. Входят рынды и встают по сторонам, чуть позади трона. Бояре негромко шепчутся. Входит стольник.***

**Стольник**: Вселенский Патриарх Иеремия (*придерживает раскрытую дверь и поясно кланяется*)

***Все встают, слегка склонив головы. Входит Иеремия с сопровождающими и идет к трону. В правой руке у него патриарший посох. Останавливается в нескольких шагах от трона.******Один из сопровождающих принимает у Патриарха посох. Иеремия благословляет всех собравшихся. Неожиданно, Царица Ирина встала, и подошла к Иеремии.***

**Ирина** (*склонившись для благословения*): Святейший Владыко, печалясь о своем неплодии, прошу тебя благословить рабу Божию Ирину и помолился о даровании ей царского наследия плода.

**Иеремия** (*осенив её большим крестом*): Радуйся благоверная и любезная в царицах Ирина, востока и запада и всея Руси, украшение северных стран и утверждение веры православной! Господь услышит наши молитвы и пошлет тебе дитя.

***Ирина, поцеловав руку Иеремии села на свое место, провожаемая любящем взглядом царя Федора. Иеремея садится на свое место, в кресло. Борис переглядывается с Иовом и тот выходит вперед.***

**Иов** (*торжественно*): Многие народы хотели принять Русь в веру свою. В 986 году от Рождества Христова пришли к князю Владимиру послы от волжских булгар и предложили ему перейти в ислам. Узнав об обрядах, которые нужно соблюдать и о том, что вино пить запрещено, Владимир ответил им: «...на Руси есть веселие пити...», после чего отверг предложение булгар.

После булгар пришли немцы из Рима, посланные Римским Папой. Те заявляли, что у них был пост по силе: «если кто пьёт или ест, то всё во славу божию». Однако Владимир отослал их, сказав им: «Идите, откуда пришли, ибо и отцы наши не приняли этого».

Пришли хазарские иудеи, предлагавшие Владимиру принять их веру. В ответ на это он, зная что Хазария была разгромлена его отцом Святославом, спросил, где их земля. Хазары были вынуждены признаться, что у них нет своей земли — Бог рассеял их по другим странам. Владимир отказался от их веры.

Затем на Русь прибыл византиец, за мудрость названный Философом. Он рассказал русскому князю о православной христианской вере. Однако Владимир, посоветовавшись со своими ближайшими боярами, решил дополнительно испытать веру, побывав на богослужениях у мусульман, у немцев и у греков.

Когда, после посещения Царьграда, посланники вернулись на Русь, они с восторгом сообщили князю: «Не ведали, где мы есть — на небе или на земле».

Тогда, в 988 году от Рождества Христова помолился князь, сказав: «Боже великий, сотворивший небо и землю! При́зри на новыя люди сия и даждь им, Господи, увидети Тебе, истиннаго Бога, якаже увидеша Тя страны христианския, и утверди в них веру праву и несовратну, и мне помози, Господи, на супротивнаго врага, да надеяся на Тя и Твою державу, побежю козни его!Благословен Господь Иисус Христос, который возлюбил новых людей — Русскую землю и просветил её крещением святым».

И крестил, после этого, Владимир Русь по греческому обряду.

***Иов, поклонившись Федору и Иеремии сел на свое место. Вперед вышел Борис.***

**Борис**: С той поры Государи русские крепко держались веры православной, защищая её от врагов, на нашу веру и отчину покушавшихся. Все Государи русские возводили храмы и монастыри во славу Господа. Преуспел в этом и боголюбивый Государь наш — Федор Иванович. Множество монастырей построено по его повелению на всех четырех сторонах государства русского. Строя храмы и монастыри среди народов не ведающих света Христова, несут русские священнослужители Слово Божие народам, погрязшим в идолопоклонничестве, чтобы, просветить их разум и принести спасение их душам бессмертным. (*садится и смотрит на царя*)

**Федор** (*переведя взгляд на Иеремию*): Многие годы, с грустью, узнаем мы, что по воле Божьей, и в наказание наше, восточные Патриархи и прочие святители только имя святителей носят, власти же едва ли не всякой лишены. Наша же страна, благодатию Божию во многосширение приходит, и потому я хочу, если Богу угодно и писания божественные не запрещают, устроить в Москве высочайший престол Патриарший. По-моему, тут нет повреждения благочестию, но ещё большее преуспеяние вере Христовой.

**Иеремия** (*согласно кивнув головой*): Я одобряю царское решение: во-первых, престол Патриарший находится под властью турок, врагов веры, почему и давно следовало его перевести в какое-нибудь другое государство, исповедующее веру христианскую; во-вторых, потому что Русская Церковь остается в наше время единственной законной дщерью Церкви Греческой, следуя одному с ней учению и одинаковым обрядам, между тем как прочие единоверцы подчинились туркам и отступились от истинной религии. Но одного моего согласия недостаточно. Для этого необходимо ещё согласие Патриархов: Иерусалимского, Антиохийского и Александрийского.

**Федор** (*удовлетворенно*): Ещё за 2 года прежде Иоаким Антиохийский и всего Востока посетил за милостынею землю Русскую, через пределы Астраханские и Казанские, и высоким саном своим внушил мне, набожному царю, услаждавшему душу благолепием обрядов церковных, желание возвеличить достоинство митрополитов русских: ибо давно уже они превосходили могуществом и обширностью своей паствы Патриархов Вселенских, хотя и числились сами в области Цареградской.

**Ирина** (*с выражением кротости*): Доказательством сего могут служить подарки, присланные Патриархом Александрийским: часть мощей святой Марии Магдалины — от руки перст и венец царский золотой, с каменьями и с жемчугами.

**Иеремия** (*довольным тоно*м): Царица Ирина своими деяниями походит на императрицу византийскую Феодору — супругу Юстиниана Великого, которая и в управлении империей большую помощь своему мужу оказывала, и в делах богоугодных. Недаром её называли — царицей, которая чтит Христа. Такова же есть и царица Ирина.

**Борис** (*уважительно*): Царица наша — Ирина, живя в любви к Богу многократно делала щедрые пожертвования в монастыри. И Патриархи прочие не раз принимали пожертвования на святое дело от царя и царицы. Примите же, в знак уважения, и вы наши подарки скромные: по серебряному кубку и бархату чёрному, по две камки, по две объяри и по два атласа, по сороку соболей и по 100 рублей денег. (*кланяется Иеремии*) Боярин Дмитрий Иванович, внеси подарки.

***Боярин Дмитрий Иванович Годунов встает и открывает дверь. Входят стольники, занося подарки. Складывают их рядом с креслом Патриарха и, поклонившись уходят.***

**Дмитрий** (*с поклоно*м): Великий господин, Святейший Иеремия Цареградский и Вселенский! Се тебе милостивое жалованье царское, да молишь усердно Господа за Великую Государыню царицу и великую княгиню Ирину и за многолетие Великого Государя и о их чадородии.

***Дмитрий Годунов садится на свое место. Иеремия встает с кресла. Его сопровождающие тоже встают.***

**Иеремия**: Спасибо царю и царице за подарки. Принимаем их с благодарностью. В ответ хочу принести святые дары царству Русскому.

***Делает знак сопровождающим. Вперед выходит епископ Арсений Элассонский.***

**Арсений** (*почтительно*): Мы преклоняемся перед царем русским, его мудростью и силой его царства. И все это видели мы собственными глазами, проезжая по русским землям. Малейшей части этого величия и великолепия достаточно было бы для украшения десяти государств. А в знак признания заслуги царства Русского в праведном деле защиты православия, вручаем дары святые, дабы возвысилась Церковь Русская. Примите: шуйцу Апостола Иакова, перст святого Иоанна Златоуста, да частицу мощей равноапостольного императора Константина.

***Русские священнослужители, находящиеся в зале подходят к сопровождающим Патриарха и принимают, с поклоном раки со святынями и, поцеловав их ставят подле царского трона. Затем Арсений встает позади кресла Патриарха все остальные садятся на свои места. Встает митрополит Иов.***

**Иов** (*несколько раздраженно*): Святейший Патриарх, по-видимому, не совсем понял Государя всея Руси. Мы хотим учредить на землях наших отдельный Патриархат, а не перенести в Москву престол Константинопольского Патриарха. Вера православная должна расширять свое влияние в мире, а то что предлагает святейший Иеремия — есть отступление перед гонениями. Как первохристиане, православные должны отстаивать нашу веру в окружении иноверцев, мечтающих возвысится пред нами. (*успокаиваясь, продолжает*)

В 1439 году от рождества Христова была принята Флорентийская уния, утверждавшая главенство католической церкви над православной, на которой Константинопольский Патриарх признал главенство Римского Папы и согласился исповедовать в Православной Церкви католические догматы. А через тринадцать лет первая униатская служба прошла в святыне веры православной — царьградском соборе святой Софии. (*с грустью*) За грехи эти, наказал Господь империю Царьградскую, отдав в ней власть мусульманам. Мир православный воспринял это, как Божье наказание за предательство веры.

Русь не приняла католические догматы. (*усиливая голос*) Стоя твердо за веру православную, правивший на Руси в это время, Великий князь Василий велел прогнать с земель наших, приехавшего с Флорентийского собора грека-митрополита, как вероотступника!

Все, кто согласился подписать унию, наказаны были у нас на основании 15-го правила Двукратного собора 861 года, которое гласит: «Отделяющегося от общения с предстоятелем ради некия ереси, осуждённой святыми соборами или отцами, когда он проповедуют ересь всенародно и учит оной открыто в церкви, таковые аще оградят себя от общения с глаголемым епископом прежде соборного рассмотрения, не только не подлежат положенной правилами епитимии, но и достойны чести, подобающей православным. Ибо они осудили не епископов, а лжеепископов и лжеучителей, и не расколом пресекли единство Церкви, но потщились охранить Церковь от расколов и разделений».

Вот почему Вселенский Патриарх должен согласиться об учреждении отдельной Московской Патриархии!

**Иеремия** (*вставая и,* *с важностью*): Великое Русское царствование — есть Третий Рим, благочестием всех предвзыде! Русский Государь объявляется «...во всей поднебесной единым христианским царем и броздодержателем святых Божьих престолов Вселенской Апостольской Церкви». Посему, я согласен с тем, что в царстве Русском должен быть Патриарх и, все глубоко обдумав, хочу сообщить царю Московскому, что... решил сам здесь остаться. (*оглядывает всех, чтобы увидеть реакцию собравшихся*)

**Иов** (*вставая и, раздраженно*): Весь народ Руси святой желает, чтобы Патриархом избран был русский человек! Ведь турки, собрав новый Собор, могут силой заставить его принять решение об отстранении Святейшего Патриарха Иеремии, заменив его другим — послушным воли своей. И, после возвеличивания Русской Церкви, Константинопольский Патриарх сможет вновь лишить её автокефалии, поглотив ее в лоне Вселенского Патриархата.

***Садится на место, вытирая пот, оглядывает собравшихся и смотрит на Бориса. Встает Арсений.***

**Арсений** (*несколько растерянно*): Но вдумайтесь, предложение об управлении Константинопольской Церковью из Москвы очень, для вас, привлекательно. Пребывая в Москве и оставаясь одновременно Патриархом Константинопольским, Святейший Иеремия мог бы содействовать укреплению мира между Россией и Турцией, и перевести много средств на благоустройство греческих приходов.

**Федор** (*Щелкалову*): Андрей Яковлевич, зачитай грамоту.

**Щелкалов** (*читает спокойным голосом*): Мы собрались здесь, чтобы в нашем государстве, в Российском царстве учинить Патриарха, кого Господь Бог благоволит: будет похочет быти в нашем государстве Цареградский Патриарх Иеремия. (*громкий, возмущенный шепот в тронном зале*) И ему бы быти Патриархом в начальном месте, в Володимере, а на Москве быти митрополиту по-прежнему; а не похочет Цареградский Патриарх быти на Володимере, ино б на Москве учинити Патриарха из московского собору, кого Господь Бог благоволит. (*встречается взглядом с улыбнувшимся Иовом*)

***В зале вновь громкий шепот. Иеремея переговаривается со своими сопровождающими, затем встает.***

**Иеремия** (*сдерживая гнев*): Мне в Володимире быти невозможно, занеже Патриархи бывают при Государе всегда. (*с возмущением садится*)

**Борис** (*как бы упрашивая*): Государь, Федор Иванович, из уважения, предложил быть Патриарху в Володимере, как в городе старейшем, много лет стольным градом бывшем, откуда государственность русская пошла.

***Встает митрополит Иерофей Монемвасийский***

**Иерофей** (*сначала спокойно, затем горячась*): На дороге из Киликии в Кесарию есть Кукуз – древняя римская станция. Святой Павел Исповедник был сюда сослан императором Констанцием и умерщвлен в 350 году арианами. Кукуз – место ссылки Иоанна Здатоуста, сосланного сюда императором Аркадием. Святой Иоанн прожил здесь 3 года. Это очень пустынная местность, принадлежавшая сперва Киликии, а потом Армении. Место святое, почитаемое. На ныне здесь деревня заброшенная, называемое турками «Кукуз». (*гневно*) Так вот — Патриарх должен быть при царе! А Володимер — не стольный град! Да он хуже Кукуза!

***Раздался возмущенный гул голосов. Борис встал, жестом всех успокаивая.***

**Борис**:На Первом Вселенском Соборе было сказано: «...да не будет двух епископов в граде...» А в Москве уже есть свой митрополит — Иов. Церковные каноны мы нарушит не можем! (*Щелкалов подает Борису грамоту и тот разворачивает её*) Тем паче, что по грамоте 1587 года, с наказом, подписанной всеми другими восточными Патриархами, «как соборовать и учинить Патриарха» на Руси, согласовано рукоположение одного из русских архиереев.

***Борис подходит к Иеремее и, с поклоном, передает ему грамоту. Иеремия и его сопровождающие читают грамоту. Затем переглядываются и перешептываются. При этом Иерофей явно протестовал против принятого решения.***

**Иерофей** (*Иеремии*): Нельзя этого допустить, дабы не разделилась Церковь Божия и не произошла великая схизма!

**Иеремия** (*вставая*): Будет на то воля Великого Государя, чтоб мне быть в его государстве — я не отрекаюсь. Только мне в Володимере невозможно, потому что Патриархи бывают всегда при Государе: а что за Патриаршество, если жить не при Государе? Невмочно Вселенскому Патриарху, приняв сан Патриарха Русского, не быть подле Государя! Потому, делая это во благо веры православной, решил я совершить Патриаршию интронизацию по специальному чину и поставить Патриархом Московским того, кого сейчас мне укажет Государь всея Руси.

**Борис** (*торжественно*): Божею милостию царь и Великий Государь всея Руссии, самодержец владимирский, московский, новгородский, царь астраханский, государь псковский, великий князь смоленский, земель тверской, югорской, пермской, вятской, болгарской, государь и великий князь низовых земель, черниговской, рязанской, полоцкой, ростовской, ярославской, белозерской, удорской, обдорской, кондинской, всей сибирской и самоедской земли и ногайцев, верховый повелитель северской земли и государь Ливонии Федор Иванович, с согласия Боярской Думы и Собора русских иерархов, избрал митрополита Московского Иова Патриархом Московским и Всея Руси.

***Иов встает и подходит к, вставшему ему навстречу Иеремее.***

**Иеремия** (*величественно*): Во имя Господа нашего Иисуса Христа, данной мне властью переименовываю митрополита Московского Иова в Патриархи Московского Патриархата Греческой Церкви с той же властью какая принадлежит Патриарху Константинопольскому и, в знак этого складываю с себя Патриаршее достоинство в Русском царстве и ему свой посох — символ власти духовной, вручаю.

***Иов подходит к Иеремии под благословение. Иеремия благословляет Иова, передает ему посох Патриарха и они меж собой творят Христовое целование*** (***трижды целуются). Иов встает рядом с Иеремией, как равный Патриарх. Иерофей в это время что-то пишет.***

**Иов** (*с чувством*): Благодарю Святейшего Иеремию за честь оказанную. Благодарю Государя всея Руси Федора Ивановича за доверие мне оказанное.

***Кланяется, по очереди обоим, поклоном головы, приложив к груди руку. Затем отходит и садится на свое место. Иеремия садится. Выходит Иерофей и, развернув грамоту, читает.***

**Иерофей** (*торжественно, но с некоторой иронией*): Объявляем через сию грамоту, первое исповедаем и совершаем в царствующем граде Москве поставленье и Патриаршеское именование поставленного господина Иова по сем совершаем и для того пишем о всем явственно и соизволили да поставленный Московский наперед сего господин Иов Патриарх, именуется Патриархи и будет чин на нем в молитвах после Патриарха Иерусалимского должно его поминати, как и после иных Патриархов и почитаться будет, как и иные Патриархи. И то дарованная патриаршеская честь и имя Патриарху Московскому господину Иову дано и ныне утверждается непоколебимо. Но и по нем поставляти Московским собором начальных властей в Патриархи, да именуется сыскав по правилам зачато от Патриарха сего Московского господина Иова о Святом Духе возлюбленному брату и сослужебнику нашего смирения.

**Борис** (*задумавшись*): Постой, отче… Это значит, что Патриарх Московский занимает в диптихе пятое место? Но ведь договор шел о третьем, по значению, месте!

**Иеремия** (*с деланным сожалением*): Увы, но сие не в моей единоличной власти. Утвердить, Соборной грамотой, Московский Патриархат на третьем месте в диптихе может только Собор восточных иерархов, который будет собран по приезду моему в Константинополь. Я думаю, что к этому времени народ русского государства докажет всему миру православному, что он достоин более высокого места в диптихе ибо сей народ велик и Богобоязнен.

**Федор** (*прерывая Иеремию и сдерживая гнев*): В том, что наш народ велик, святейший Иеремия совершенно прав. Но говорить, что мы Богобоязненны!? (*твердо*) Наш народ Боголюбив — да! Но не Богобоязнен! Как можно, любя своего Бога, бояться его!?

**Иов** (*поддерживая Федора*); Государь всея Руси прав! Бояться своего Бога, могут только идолопоклонники! Поэтому, из страха перед своими кумирами они и приносят им жертвы. Именно из страха! Наш народ приносит свои дары в благодарность, как и подобает. Поблагодарить своего защитника и покровителя — это не то, чтобы из страха за свою жизнь, приносить жертву, зачастую человеческую! Вы понимаете — приносить в жертву Богу существо, созданное Богом по своему образу и подобию! Вот это и есть — Богобоязнь! И допускать то, что православные могут бояться Господа нашего, отдавшего за них жизнь и указавшего путь к спасению, граничит с ересью!

**Арсений** (*испуганно*): Государь всея Руси и Святейший Иов неправильно поняли Святейшего Иеремию и не дали развить ему свою мысль до конца. Виной тому не совсем точный перевод, к которому Вселенский Патриарх не имеет отношения. (*садится, вытирая пот*)

**Федор** (*сухо*): Хорошо. Борис Федорович, прими грамоту. Будем надеяться, что Святейший Иеремия исполнит наше желание и добьется утверждения Собором восточных иерархов достойного места для Московского Патриархата.

***Борис, с поклоном, принимает грамоту у растеряно улыбающегося Иерофея и отходит к царскому трону.***

**Иеремия** (*несколько расстроенным голосом*): Прошу Государя всея Руси, после того, как я завтра, в Успенском соборе, совершу Патриаршью интронизацию, отпустить меня в Константинополь для подготовки Соборных грамот, подтверждающих учреждение Патриархии Московской, которые, по готовности, будут присланы на Русь. Прошу так же дозволить остаться в Государстве Московском, в помощь Патриарху Иову, епископу Арсению Элассонскому.

**Федор** (*согласно кивая головой*): Дозволяю. (*поворачиваясь к Борису*) Борис Федорович.

**Борис** (*торжественно*): По повелению Государя всея Руси Федора Ивановича, Святейшему Патриарху Иеремии, перед его отъездом будут вручены подарки достойные его сана. Кроме того, Государь просит передать подарки турецкому султану Мурату и письмо с пожеланием здоровья султану и сохранения добрых отношений с царством Русским. А так же, Великий государь просит (*зачитывает из письма*): «Ты б, брат наш Мурат султан, Патриарха Иеремию держал в своей области и беречь велел пашам своим так же, как Ваши прародители Патриархов держали в береженьи, по старине во всем, ты б это сделал для нас».

***Борис сворачивает письмо и, по знаку Иеремии, передает его Иерофею. Тот принимает, с поклоном, письмо.***

**Иеремия** (*приложив руку к груди и слегка поклонившись*): Благодарю Государя русского за заступничество перед султаном и добрые слова. (*кивает Иерофею*)

**Иерофей** (*вкрадчиво*): Но, может быть, было бы лучше, если русский царь, объединившись с Императором Священной Римской империи, силой воинской освободил бы священный град Константинополь от владычества турок. Этим Государь постоит за веру православную и прославит имя своё.

**Федор** (*спокойным, но твердым голосом*): На войне многие герои завоевывают себе славу. Гораздо труднее, но почетнее завоевать славу на прекращении войны. Воевать за веру с оружием в руках, это значит идти против веры. (*мягко*) Так нас учит Христос. Я уверен, что Господь не даст в обиду детей своих и вразумит заблудших.

**Иеремия** (*несколько расстроенно*): Русский Государь мудр и является настоящим христианином, соблюдающим Ьожьи заповеди. А сейчас, Государь, я удалюсь, чтобы подготовиться к завтрашней интронизации.

***Иеремия встает и шепчется с сопровождающими.***

**Щелкалов** (*на ухо Борису*): Иеремии щедрые дары выгоднее получать и благословить на Патриаршество того, на кого Государь указал, чем жить в захудалом Володимере, вдали от двора царского или уехать ни с чем.

**Борис** (*улыбаясь, кивает головой*): Ты прав. Не глупее нас с тобой Иеремия. Но главное — дело великое сделано. (*весело*) Не получилось нашими руками себе жар загрести, а ведь и вида не подает.

***Федор и Ирина встают и подходят к Иеремии. Патриарх, вместе с сопровождающими священнослужителями величественно идет к выходу, провожаемый Федором и Ириной. Иеремия еще раз благословляет Федора и Ирину и выходит.***

**Конец первого действия**

**Второе действие**

***Начало июля 1591 года. Золотая Царицина палата. У центральной стены три окна, среднее из которых значительно больше по размеру. Стены и своды богато украшены растительными узорами, птицами и животными, а так же многочисленными мозаиками с изображением событий и лиц священной истории. Они покрыты золотой краской, изящными золотыми окладами, венцами и украшены драгоценными камнями. Посреди свода находится лев, держащий в зубах змею, с середины которой спускаются многочисленные светильники, сплетенные наподобие корзин, украшенные драгоценными камнями и жемчугом. На некотором расстоянии от стены с окнами, на возвышении, три кресла. По боковым стенам, укрытые бархатом, скамьи, предназначенные для участников приемов и советов. Ниже возвышения стоит столик, на нем Священное писание, бумага, чернильница, перья и сигнальный колокольчик. Рядом со столиком мягкий табурет.***

***В одном из кресел сидит царица Ирина и, вышивая на пяльцах, негромко поет. Входит Федор. Ирина встает ему навстречу, радостно улыбаясь. Федор подходит, целует в щеку жену, садится рядом с её креслом на приступки и берет руку Ирины в свои ладони.***

**Федор** (*несколько виновато*):Прости, Иринушка, что сегодня долго не приходил. Все дела, да дела.

**Ирина** (*с грустью*): Все дела, да дела. Конечно, это забота государева — дела вершить, но себя-то и пожалеть надо. Сколь у тебя помощников? А все сам стараешься. Все знать! Во все вникнуть! Нельзя же так.

**Федор** (*растеряно*): Да я, Иринушка, и так стараюсь многое перепоручить ближним своим. Вон братец твой — Борис Федорович, сколько дел на свои плечи взвалил, не чета мне. И как все успевает? А я давно говорил, что нет у меня сил Русью правит. (*мечтательно*) В монастырь бы, Господу служить — оно бы поспособней было.

**Ирина** (*обиженно*): А как же я? Легких путей в жизни ищешь?

**Федор** (*протестующе*): Что ты Иринушка. Нести веру людям — тяжелый крест. Если бы все люди верили искренне, от души, от сердца. Сразу бы и добрее и чище стали. Вера — это же неиссякаемый родник тепла душевного!

**Ирина** (*назидательно*): Это так, но пока ты на троне — держись. Да и зачем самому весь воз тащить? Для того и царь, чтобы дела поручать другим, да за исполнением следить. Ты же помощников правильных выбираешь. Вот и смотри, кто как службу государеву правит. Нерадивых — накажи, да в опалу. А прилежные-то награды достойны. И разобраться — кто и чего стоит, дело трудное. (*сделав паузу*) Только не наказывай не разобравшись — кто прав, кто виноват, как батюшка твой. Сколь он крови невинной пролил! Об этом вся Европа говорит.

**Федор** (*возмущенно*): Да Европа всегда Русь ненавидела, вот и клеветала на нас. И до сих пор клевещет. (*обиженно*) И батюшку покойного оговаривают. Он, конечно, казнил, но казнил виновных — тех, чья вина доказана была. А то что опричники людей грабили, да убивали — за то им и наказание от царя пришло. По листам судебным казнено по всей Руси около пяти тысяч изменников. Да в основном тех, кто заговор против Государя готовил! Тех, кто Русь продать хотел иноземцам! (*нервно проходит по палате*) Европа! В чужом глазу соринку видят, а в своем и бревна не замечают! Сколь по всей Европе в войнах религиозных убито? (*останавливаясь и подняв палец*) Сотни тысяч. Причем не бояр-изменников. А людей простых. И детей и женщин не жалели — в костры бросали. Да приговаривали: «Убивайте всех, а Господь разберется, где честные христиане, а где еретики!». В одну Варфоломеевскую ночь французы тридцать тысяч гугенотов вырезали. А герцог Альба испанский, что делал в Голландии?! С детей живых кожу сдирал, на глазах у матерей. Кстати, напиши письмо Елизавете Тюдор, спроси у «сестры» своей, сколь тысяч англичан они по «закону о бедных» казнили, да за море в рабство отправили? (*вновь проходит по палате, чтобы успокоиться*) А ты говоришь — батюшка жестоким был. (*подходит к Ирине и улыбается*) Не верь чужим разговорам — верь глазам своим.

**Ирина** (*виновато*): Прости, Феденька, за слова неразумные. Я ведь про батюшку твоего, с детства, одни страшилки слышала. Когда за тебя шла, знаешь, как боялась. Да и в правду, он хоть и строгий всегда был, а меня ведь не обидел ни разу. А что поверила, так ведь многие говорили. Да и иноземные владыки всё про то же писали. Как тут не поверить! (*берет Федора за руку*) Я ведь для того говорила, чтобы ты, Феденька, по правде судил, да по совести решал.

**Федор**: Я ведь так и делаю. (*ласково*) Да и ты у меня, Иринушка, помощница, хоть куда! (*с гордость*ю) Ты, на нашей доске шахматной, фигура весьма значимая. Ты ведь, у меня, в отличие от предшествовавших цариц, не сидишь большей частью в тереме. Ты же и иностранных послов принимаешь, и в боярской Думе заседаешь. Вон, свела знакомство и с английской королевой и кахетинской царицей. В переписке состоишь с европейскими королями, да и церковные вопросы тебе не чужды.

**Ирина** (*с гордостью*): Да! И с Елизаветой английской, которая, как ты сказал, меня «сестрой» величает и с Тинатин кахетинской, да и с другими. (*как бы вспомнив*) Кстати, Феденька, Елизавета написала, что присылает нам своего лекаря Якоби. Чтобы при твоем дворе служил, да за нашим здоровьем присматривал.

**Федор** (*обрадованно*): Это хорошо. Пусть Патриархи о нашем здравии Господа попросят, а Якоби, здесь у нас волю Божью выполняет. Глядишь, оно и ладно будет. И дитё у нас с тобой народится. (*деловито*) Ну, что еще Елизавета пишет?

**Ирина**: А она, Феденька, на Щелкалова Андрея Яковлевича все жалуется. Дескать торговле Руси с Англией сильно мешает.

**Федор** (*рассудительно*): Конечно жалуется. Андрей-то Яковлевич просит торговые привилегии иноземцам отменить, да русским купцам всю торговлю передать. А это им, иноземным королям, особенно англицким, как кость в горле. Сколь они у нас выгоды получают! (*с сожалением*) Эх, нет у нас кораблей больших, чтоб за моря ходить. Прав был батюшка — Иван Васильевич, что хотел свой флот завести. (*гордо*) Нет, Иринушка, в мире страны богаче, чем наша Русь православная. Вот Европа и старается нас прижать, да наши богатства себе, за бесценок получить.

**Ирина**: Ты знаешь, мне намедни братец Борис сказывал, что зачастили купцы бухарские в Казань ездить. А с ними еще и персидские, да индийские купцы приезжают торговать. (*восторженно*) Такие товары привозят! А наши-то купцы у них все скупают и в Европу продают. Барыши огромные имеют с той торговли.

**Федор**: Он и мне про то говорил. Вот видишь! Недаром Англия в ту сторону все смотрит. Знает королева, что богатства там несметные. Если Индию покорят, а флот у них сильнейший в мире, то будут англичане самыми богатыми в мире. (*делая жест рукой*) Надо, надо нам Сибирь обживать! А для этого дороги необходимы... (*с интересом*) Что еще «сестра названная» написала?

**Ирина** (*подходит к столику*): А извещает она, что посол её, Еремей Баус, пишет, (*достает бумагу и читает*) «...что Андрей Щелкалов, себя царем считая, потому, как назывался так многими людьми, даже многими умнейшими и главнейшими советниками. Федор же, и те советники, которые были бы достойны господствовать и управлять по всей верности своему Государю и по любви к своей стране, не имеют никакой власти, да и не смеют пытаться властвовать...» (*кладет бумагу*) Вот так Феденька они считают.

**Федор** (*с усмешкой*): Значит правильно Андрей Яковлевич поступает, раз иноземцы так осердились. Недаром его Борис Федорович ценит, да расположен к нему так, что «отцом родным» нарицает. (*подходит к столику и берет бумагу*) Мне доносили, что Баус, сразу после кончины батюшки моего, писал королеве англицкой так: «Кончина Иоаннова изменила обстоятельства и предала меня в руки главным врагам Англии — боярину Юрьеву и дьяку Андрею Щелкалову, - которые в первые дни нового царствования овладели верховной думой… Меня не выпускали из дому, стращали… А Щелкалов велел мне сказать в насмешку: Царь английский умер (разумея Иоанна)...» Вот так. (*кладет бумагу*) А то, что Баус свой интерес торговый имеет, при батюшке-то англичане всю торговлю на Руси в свои руки взяли, да неприязнь огромную к Щелкалову, то всем известно. Вот и злокозничает! (*деловито*) Ну, а что нам Тинатин пишет? Как у царя Александра дела?

**Ирина**: Да пишет, что тяжело ему приходится. То персы, то турки грозят. Вот и задумал он к Руси за помощью обратиться.

**Федор** (*мечтательно*): Если бы он ещё и в наше подданство попросился! Вот это хорошо было бы. И на Кавказе свое влияние мы бы усилили, да и границу на юге укрепили. Надо, надо подумать, да с Борисом Федоровичем посоветоваться.

**Ирина** (*с иронией*): Ну, вот! А то придумал тоже — в монастырь! (*с горячностью*) Я тебе покажу — в монастырь! А я, как же? Обо мне совсем не подумал?! Это при живом-то муже, да в черницы идти!

**Федор** (*успокаивая Ирину*): Ну, что ты Иринушка разгорячилась. Вон, аж щечки пунцовыми стали. (*с улыбкой*) А и красива же ты, когда сердишься. И румянец ярче яблочка спелого и глазки горят. Красота, да и только.

**Ирина** (*смущаясь*): Ну, свет-государь, что ты все, как отрок молоденький. Чай уж у нас с тобой давно года зрелые подошли.

**Федор** (*с чувством*): А и люблю я тебя по прежнему, как в младые годы. И никакие козни нас не разлучат. Попытались было Шуйские с Мстиславскими, так не вышло. И не выйдет! Я — царь! И не боярам мне указывать — кому царицей быть! В этом один лишь Господь волен.

**Ирина** (*лукаво грозя пальчиком*): А кто Натальей Мстиславской восторгался? Да и бела, да и красива! Кто, Феденька, её мне тут расписывал?

**Федор** (*растеряно*): Да я ж… То шутейно говорил. (*укоризненно*) А ты и поверила? Нет, Иринушка, ни на кого я тебя не променяю. (*обнимает жену*) Приобретаем мы любовь, которую Господь посылает каждому смертному. Эта любовь — от Бога. А другой любви у человека не должно быть. При живой жене другая любовь — от дьявола! (*целует нежно Ирину*)

**Ирина** (*смущенно*): Что ты, Феденька. Как первый раз встретил. (*легонько отстраняется*)

**Федор** (*нежно*): А любимых, Иринушка, всегда, как впервые обнимают. Хоть и постарел я, а сердечко-то стучит.

**Ирина** (*ласково*): А любимые, Феденька не стареют. Любовь, она как негасимая лампадка — горит не только благодаря, но и вопреки. Любовь она, как свеча — освещает и, как крест святой — освящает. Вот сердечко твоё и стучит.

**Федор**: Меня ведь и батюшка покойный, бывало корил, что наследника у нас с тобой нет. Так я ему твердо ответил, что мы венчались, и кого Бог соединил, того люди да не разъединят.

**Ирина** (*с уважением*): Вот видишь., как ты стойко выдержал натиск родителя, которого люди, вроде бы и потвёрже духом, чем ты, боялись до содрогания. Любовь делает человека сильным, да смелым. Вот и спасибо тебе за это. Я верю, что будет у нас дитя. Дети — это светлые ангелы, которые посылаются людям свыше. Не может на нас Господь так прогневаться, что не пришлет и нам ангелочков.

***Подходит к Федору, обнимает его. Так некоторое время и стоят. Затем вновь садятся в кресла. Федор вновь берет руку Ирины.***

**Федор** (*озабочено*): Беда большая, Иринушка, грядет на Русь.

**Ирина** (*встревожено*): Что за беда Феденька?

**Федор** (*тяжело вздыхая выпускает руку царицы*): Вновь крымчаки на Русь походом выступили. Сколь лет не было… и вот опять. Неймется Казы-Гирею! Богатства царства русского покоя не дают.

**Ирина** (*возмущенно*): Да как же он осмелился! Ведь все в дружбу набивался, братом тебя называл! Неужели не понимает, что Русь уже не та, чтобы спокойно, как в свою кладовую, на Москву ходить.

**Федор** (*решительно*): Воспользовались, что новгородская рать на войне со шведами занята! Не бойся, не дадим Москву пожечь, да люд русский в полон забрать. Русь сейчас сильнее — и людьми воинскими и пушками. Захлебнутся поганые своей кровушкой! Людей только жалко. Многие головы сложат, свою отчину защищая. Да и пока татары до Москвы дойдут — много бед понаделают.

***Ирина горестно качает головой. Без доклада торопливо входит Борис. Подходит к царю и царицы и отвешивает легкий поклон.***

**Борис**: Прости, Государь, что без доклада. По твоему повелению, в связи с бедой военной, пригласил я сюда, в Золотую палату, тех, кто способен совет мудрый дать — как нам Русь-матушку защитить от поганых. Прости государыня-сестрица, что без твоего согласия, на твою половину всех пригласил.

**Ирина**: Правильно сделал, братец. Не важно где собрал — важно зачем собрал. И я послушаю, да худым своим умишком может что-то и присоветую.

**Федор**: Кого же ты пригласил, Борис Федорович?

**Борис**: Патриарха Иова, в первую очередь. Воевод: князя Федора Мстиславского, князя Никиту Трубецкого, да князя Ивана Котырева-Ростовского, бояр: Василия Шуйского, да Дмитрия Годунова, дьяков: Андрея Щелкалова, да Ивана Тимофеева.

**Федор** (*согласно кивая*): Да, это люди в военном деле, да в политике знающие. Что ж, зови, совет держать будем.

**Борис** (*извиняющимся тоном*): Прости Государь, многих-то звать поостерегся — как бы до чужих ушей наши задумки не дошли.

***Борис берет со столика колокольчик и звонит. Входит стольник.***

**Стольник** (*поясно поклонившись*): Что угодно Великому Государю.

**Федор**: Там, в приемном покое есть кто?

**Стольник**: Князья, бояре, да дьяки дожидаются.

**Федор** (*несколько обеспокоено*): А Патриарх?

**Стольни**к (*растеряно разводя руками*): Покуда нет.

**Федор**: Пусть все войдут.

**Стольник**: Слушаюсь, Великий Государь.

***Стольник, с поклоном, выходит. Входят приглашенные. Поясно кланяются царю и царице, затем усаживаются на скамьи, по чину. Дьяк Тимофеев садится за столик, чтобы вести запись. Входит стольник.***

**Стольник** (*торжественно*): Патриарх всея Руси.

***Входит Патриарх Иов. Все встают. Царь и царица подходят по благословение. Иов их благословляет, затем благословляет всех присутствующих и садится в кресло слева и чуть сбоку от царского. Все садятся по своим местам.***

**Борис** (*вставая*): По воле Великого Государя, я пригласил вас, чтобы, в тяжелый для Отечества нашего час, выслушать ваши советы и решить, как отвести угрозу нашествия татарских орд. Воспользовавшись отвлечением наших сил на войну со шведами, хан Казы-Гирей предпринял очередной набег на Москву. Государь уверен, что хан не решился бы на подобное, если бы его не подбивали к этому шведы, обещая щедрое вознаграждение. Да и турецкий султан, в нарушение всех договоров, дал на это свое согласие. Государь наш — Федор Иванович, хочет знать, что посоветуете делать.

***Все приглашенные переглядываются. Встает Дмитрий Годунов.***

**Дмитрий**: Правду Борис Федорович говорит. Шведы, да турки сему набегу потатчики. Шведы боятся, что наши рати, славные победы одерживая, их окончательно разобьют. (*оглядывает присутствующих*) Ну, а султан турецкий Мурад, поставив новым ханом Казы-Гирея, решил чужими руками все сделать. Два года назад хан совершил набег на Польшу, разорив окрестности Львова да Тарнополя, после чего, с ногайским мурзой и начал готовить поход на Москву. Боится, что завязав добрые отношения с Александром — царем Кахетии, мы отвернем весь Кавказ от Турции. Да еще и слух пошел, что Кахетия к Руси присоединиться хочет. А это султану, как нож острый. (*садится*)

**Борис** (*Щелкалову*): Ну, а ты, что скажешь, Андрей Яковлевич.

**Щелкалов** (*поклонившись присутствующим*): Простите, что не по чину мне говорить одному из первых, но, раз Государь требует… Я скажу так — прав Дмитрий Иванович, насчет турок и шведов. Но не они первопричина! Великий Государь англичан Гарсея, да Марша, за воровство их великое приказал из пределов наших выслать, да и остальных купцов и посланников англицких предостерег от воровства строго, заявив королеве Елизавете, чтобы впредь она подобных воров и плутов к нам не присылала. Обиделась Елизавета, но стерпела — в своем доме — мы хозяева. Да не по нраву ей пришлось, что государь наш, Федор Иванович, Рагона своим посланником в Париж отправил, да де Карля, как посла французского принял. А вслед за посольством и купцы французские и голландские свой торговый дом в Москве построили. А это по торговле англицкой удар сильный. Вот и строит козни королева, доходов от русской торговли лишившись.

**Федор** (*с сомнением*): А ты в этом уверен, Андрей Яковлевич?

**Щелкалов** (*твердо*): Уверен, Государь. Да и то, что ты с Речью Посполитой мирный договор заключил, войну закончив, это Англии тоже не по нутру. Пока Русь воюет — она слабнет. Значит ей — слабой, можно свои условия диктовать. (*садится*)

**Ирина** (*улыбаясь*): Вот из-за этого, Андрей Яковлевич, на тебя и сердится Елизавета, да мне всё жалится.

***Присутствующие пересмеиваются. Патриарх улыбается. Встает дьяк Тимофеев***

**Тимофеев** (*кланяясь*): Разреши, Государь и мне слово молвить.

**Федор**: Говори, Иван Семенович.

**Тимофеев**: Хочу добавить, что ты — Государь, приблизил царя Кахетинского и тем самым все замыслы английские спутал. Давно Англия на Кавказ зубы точит. Вот и стравливает Турцию с Персией, чтобы им свою волю навязывать. Как говорили римляне - divide et impera, разделяй и властвуй! Вроде, все налаживаться стало, ан тут Русь вмешивается! Руку поддержки Кахетии протянула. Так и весь Кавказ к ней потянется! Разве могут англичане сие стерпеть? Тем более, что Григорий Полтев и 1200, стрельцов, два года назад, всю Кабардинскую землю под твою, Государь, руку привели. (*садится*)

**Борис**: Послы наши — Родион Биркин и Петр Пивов все государевы наказы выполнили. Александр — царь Кахетинский подтвердил желание свое к Руси Великой присоединиться. Да и другие правители кавказские, которых послы наши посетили, тоже тягу к царству нашему проявили.

**Шуйский** (*резко вскочи*в): Вот из-за них-то и взъярился султан турецкий. Вот из-за них и натравил на нас орды татарские. Предупреждали мы — Шуйские, что нечего нам на Кавказ лезть. Что нам своих просторов не хватает?! А все ты, Борис Федорович! То с персами заигрываешь, то с турками договориться пытаешься. Ну, и к чему это привело?

**Борис** (*нравоучительно*): А к тому, князь Василий, что теперь турки к нам через Кавказские царства не сунутся, поостерегутся. Да и нагойцы с крымчаками без турок на Астрахань не пойдут.

**Шуйский** (*ворчливо*): Конечно не пойдут! Зачем им Астрахань. Они, вон, на Москву ополчились. А эта беда пострашнее будет, чем налеты на Астрахань.

**Федор** (*сердито*): Глупости говоришь, Василий Иванович! Глупости! Батюшка мой, Астраханское ханство покорив, Русь со стороны Волги, да Кавказа обезопасил. (*успокаиваясь*) Даст Бог, разгромим Казы-Гирея, тогда ещё войско пошлем на юг. Да побольше! С огневым боем — пушками, да пищалями. И Александру поможем и себя от налетов воровских оградим.

**Шуйский** (*вкрадчиво*): Вот и я о том же сказать пытаюсь. Римская империя войну с турками начав, предлагала и нам присоединиться. Ты же, Государь, по совету боярина Годунова, отказал Императору в борьбе с султаном. Вместе-то полегче было бы турок одолеть!

**Борис** (с*покойно*): Прав Государь, снова глупость говоришь, князь Василий. Имперцы, пока мы султана воюем, да войско его на себя оттягиваем, побережье морское себе бы отвоевали, чтобы всю торговлю в Европе захватить, да обогатиться.

**Мстиславский** (*сердито*): Князь Василий, торговать-то ты горазд, недаром Шубником прозвали, (*легкий смех собравшихся*) а в дела военные лучше не лезь. Как мы берега Черного моря воевать сможем? Турки, в своих крепостях, годами сидеть смогут, осаду выдерживая. Им и войско и припасы воинские и людей и еду по морю подвозить будут. А мы на юге ещё слабы, и без припасов, да воды хорошей все там костьми ляжем. Прав был Иван Васильевич, царство ему небесное, (*крестится*) что без флота доброго, даже речного, моря воевать невозможно. (*садится*) Только с суши морских крепостей не взять!

**Федор** (*оглядев собравшихся*): Прекратите споры! Мы здесь собрались не лаяться, а решение принять — как нам от Казы-Гирея отбиться, да так его проучить, чтобы крымчаки навек забыли на Москву дорогу! Борис Федорович, ты — конюший, выше тебя, среди бояр, нет. Что скажешь, если тебя набольшим воеводой назначить?

**Борис** (*поклонившись*): Спасибо, Государь за честь великую, только здесь и поопытней в военном деле воеводы есть. Вот — Федор Иванович Мстиславский, (*Мстиславский встает*) вот — Никита Романович Трубецкой. (*Трубецкой встает*) Воеводы славные, не раз врагов Святой Руси побеждавшие. Среди них и выбор свой делай. А я, может дельным советом, пригожусь при случае. (*садится)*

**Трубецкой**: Прости, Государь, но, по моему разумению, набольшим воеводой надлежит быть князю Мстиславскому Федору Ивановичу. Он, изо всех воевод твоих, самый искусный. Ему и войском руководить. Не подумай, что ответственности боюсь в случае поражения. Я в победу верю.

**Мстиславский** (*тепло*): Спасибо, Никита Романович, за доброе слово. Не каждый через гордость свою перешагнет и другого выше себя поставит. Но и ты — воевода мудрый и храбрый, не раз ратоборствовавший, поэтому прошу, Государь, отдать Никите Романовичу передовой полк. Ему, хоть и трудней придется, первым удар принять. Но опытом своим и стойкостью он сумеет первый натиск сдержать. А крымчаки, они ведь только первым натиском сильны, а как не получится супротивника сломить, так и теряются. Да и всему войску, с таким заслоном спокойней будет.

**Федор**: Хорошо, будь по вашему. Набольшим воеводой назначается Федор Иванович Мстиславский, а вторым воеводой — Никита Романович Трубецкой. Ежели Федор Иванович в сече голову сложит, то первому быть Никите Романовичу.

***Воеводы подходят к царю и, коленопреклоненно, целуют, по очереди, руку. Поворачиваются, для благословения к Патриарху. Затем, после благословения, крестно целуются между собой, как бы подтверждая клятву верности общему делу и возвращаются на свои места.***

**Шуйский** (*обиженно*): Иван Петрович Шуйский всегда в набольших воеводах ходил. Наш род — первый после Государя и по Государеву родословцу Шуйский должен во главе войска стоять.

**Ирина** (*со сдержанным гневом*): Ты же знаешь, князь Василий, по какой причине Шуйские от трона отодвинуты. Измена Государю долго вашему роду не простится. Да, Иван Петрович был великий воин, а и он свое личное выше интересов Руси поставил, за что и поплатился.

**Федор** (*примирительно*): Подожди, Ирина. Не к месту старые грехи вспоминать. (*Шуйскому*)Что-ты, князь, предложить можешь.

**Шуйский** (*бодро*): Великую рать Казы-Гирей на Москву ведет, а мы еще не готовы. Войска не все собраны — большая-то часть против шведов стоит! Я предлагаю поступить так же, как Великий Государь Иван Васильевич поступил, когда Давлет-Гирей к Москве подошел. Нужно покинуть стольный град царской семье, всем родовитым и знатным. Войска увести тоже. Пусть простолюдины крымчаков со стен воюют. Казы-Гирей под Кремлевскими стенами много своих воинов положит. А как ослабнет он, тут же и надо на него всей ратью навалиться.

**Ирина** (*гневно*): А коль не сдюжат московские жители и ворвутся татары в город. А жены, а дети? Их что же, отдать в руки жестокие. Пусть глумятся над ними, пусть убивают. А что с городом будет?

**Иов** (*сдерживая гнев*): Нельзя допустить, чтобы безбожный ворог христианскую безвинную кровь проливал и храмы святые разрушил. В Библии сказано: «Когда ты выйдешь на войну против врага твоего и увидишь коней и колесницы и народа более, нежели у тебя, то не бойся их, ибо с тобою Господь, Бог твой».

**Мстиславский** (*строго*): Не дело предлагает князь Василий. Нельзя врага в город пускать. Нельзя людей отдавать на растерзание. Да и к новгородскому войску, что против шведов стоит, гонцы посланы, чтобы часть рати на Москву двигалась. Благо, что шведы пока замирились с нами на время.

**Шуйский** (*зло*): Так предложи дело, князь Федор, раз я, по своему худому умишку, ничего не могу придумать!

**Мстиславский**: Казы-Гирей идет с большой силой. Весной было донесение, что крымский хан собирает большой поход на Москву. Еще 10 июня из Путивля пришли сведения о движении его войск. (*вынимает и разворачивает бумагу*) «… крымской царь Казы-Гирей идет на государевы украины Муравским шляхом, а с ним по смете людей с полтораста тысяч и больше...» Пятнадцать туменов! В чистом поле их встречать — неразумно. Сметут и не заметят.

**Шуйский** (*возмущенно*): Что ты говоришь, Федор Иванович?! А пушки на что? Пушки коннице татарской и подойти к нам не дадут!

**Мстиславский** (*нравоучительно*): Пушки, князь Василий, сила большая. Только ведь их заряжать надо. А на это нужно время. А дадут ли крымчаки нам это время? Обойдут, с тыла ударят так, что и пушки развернуть не успеем. Огневым боем надо их в узком месте встретить, чтобы для коней разбега не было.

**Федор** (*с интересом*): Что же предложишь, воевода?

**Мстиславский**: Судя по движению, ударит Казы-Гирей со стороны деревни Котлы по направлению Калужских и Серпуховских ворот. Москва-река здесь подковой течет. Вот и надо эту подкову запереть, чтобы обойти татары наше войско не смогли.

**Борис**: А если, навалясь всей силой, прорвется Казы-Гирей к воротам, что тогда?

**Мстиславский** (у*спокаивающе*): Не прорвется. Мы ведь сложа руки не сидели. С воеводами судили, да рядили — что, да как. (*Трубецкому*) Никита Романович, тебе первый удар принимать, объясни задумку нашу.

**Трубецкой**: Государь, князь Федор Иванович истину говорит — более удобного места мы подобрать бы не могли. Слева стоит Свято-Данилов монастырь. Стены его высоки и ежели на них пушки поставить, то тяжко коннице крымской придется, если задумают здесь сунуться. Поэтому просим у Святейшего Патриарха дозволения на это.

**Иов**: Дозволение даю. Ставьте пушки. Размещайте воинов с огневым боем — мушкетами, да пищалями. Отпишу настоятелю, чтобы иноков, да служек монастырских в помощь воинским людям дал. Среди них ведь тоже бывшие воины есть, так что к огневому бою они привычны.

**Трубецкой** (*приложив руку к груди*): Спасибо, Святейший Владыко. А остальное поле, до реки, мы гуляй-городом перекроем — пушкарям, да стрелкам в защиту. Щиты-то деревянные стрелами не пробить, а наши, сквозь бойницы, свинцом их угощать знатно будут.

**Борис**: Надо бы и на Кремлевские стены пушек понаставить. Чохов Андрей, с учениками, таких пушек отлил, каких нигде в иных землях нет. А «Царь-пушку», да стоствольную пушку, да другие, которые на стены не втащить, напротив обеих ворот поставить, на всякий случай. Ежели враг прорвется к воротам, то одним залпом можно новую преграду перед конницей татарской сделать — из их же коней с всадниками. Всех мужчин старше двадцати лет, что в Москве находятся записать в ополчение и установить дежурство на стенах.

**Мстиславский** (*одобряюще*): Дельное предложение, Борис Федорович сделал. (*Трубецкому*) Продолжай, Никита Романович.

**Трубецкой**: Перед гуляй-городом кольев набьем, рогаток наставим, а перед щитами вал небольшой. За валом стрельцы с пищалями укроются, а как конники подскачут, так они на валу залягут, да одни стрелять начнут, а другие, тем временем, будут пищали заряжать. А коли опасность прорыва возникнет, то все за щитами укроются и огневой бой продолжат.

**Шуйский** (*язвительно*): А остальные что же, стоять будут, да на битву любоваться.

**Мстиславский** (*сердито*): Будут стоять, покуда в них нужда не появиться. Битвы не в одночасье выигрывают. Светлой памяти князь Дмитрий Донской засадный полк до поры держал, чтобы потом, свежими силами, добить ворога.

**Борис**: Прав князь Федор — чтобы врага добить окончательно, так, что он и в мыслях больше не держал на Москву ходить, надо свежую силу иметь, которая своим ударом войско вражье опрокинет, да и погонит восвояси.

**Федор** (*твердо*): Истину говоришь, Борис Федорович. Надо Казы-Гирея так побить, чтобы он, как Мамай, все растеряв, бежал без оглядки. (*после паузы, озабочено*) Вот одно странно — Казы-Гирей не торопится почему-то. Идет не спеша, с обозами. И южные города не трогает. Может, уверенный в победе, на обратном пути решил ими поживиться?

**Мстиславский** (*озадачено*): Да, воеводы доносят, что орда скученно на Москву идет, на другие города не отвлекается. Это, конечно, на крымчаков не похоже. Они обычно чистое поле после себя оставляют.

**Трубецкой** (*вставая*): Дозволь, Государь. (*оглядев присутствующих*) Узнав о готовящемся нашествии, отправил я в разведку к нашим южным рубежам, с небольшим отрядом, о двуконь для скорости, Семена Борисовича Колтовского. Он вернулся, хотел мне доложить , да я решил, что пусть лучше всех уведомит разом. Он в приемном покое дожидается.

***Федор звонит в колокольчик. Входит стольник.***

**Стольник** (*поклонившись*): Слушаю, Государь.

**Федор**: Позови Семена Колтовского.

***Стольник, снова поклонившись, выходит. Входит Семен Колтовский. Одежда его запылена, лицо усталое.***

**Колтовский**: Ты звал, Государь?

**Федор**: Поведай, Семен Борисович, куда ходил, что разузнал? Велика ли рать Казы-Гирея, куда движется?

**Колтовский**: Государь, по приказу воеводы Никиты Романовича, я с небольшим отрядом, ходил до засечной полосы и далее в Дикое Поле. Идет на нас Казы-Гирей большой силой, рассылая вперед малые отряды для разведки. Мы несколько таких отрядов порубили, да языков захваченных распросили. От них узнали многое.

**Шуйский** (*язвительно*): Как же вы татарским воинам языки развязали? Огнем пытали или ещё как?

**Колтовский**: Нет, князь Василий, не огнем. Огнем воина татарского не испугаешь. Ордынцы зачем к нам пошли? (*оглядывает собравшихся*) За добычей они идут. Да ведь добычу еще получит надо. А что простому воину при дележе достанется? Если голову не сложит, что вернее всего, то доля малая, после мурз, да ханов. Вот мы и предложили им немного золота, да каменьев. А, как все расскажут, отпустить обещали.

**Дмитрий Годунов** (*возмущенно*): Да вы что наделали! Татары ваше золото получив, наврали в три короба, да потом к хану побежали докладывать, как вас провели ловко!

**Колтовский** (*улыбаясь*): Нет, не побежали. Зачем им к хану? Чтобы добычу свою отдать, да головы лишиться? Нет, как их отпускали, они сразу окольным путем, войско обходя, в родные места ушли.

**Мстиславский** (*нетерпеливо*): Не отвлекайся, Семен Борисович. Давай о деле.

**Колтовский**: Прости воевода. (*откашлявшись*) Так вот, ведет на нас Казы-Гирей поболе пятнадцати туменов. Разгуляться не дает, идут всем скопом. Отправил только три тумена татар, да янычар турецких на казачью крепость Раздоры. Там Войска Донского изрядно собралось, так что побоялся хан у себя в тылу такую силу оставлять. Янычары, по Дону под крепость пушек султанских привезли. Дальше-то, по суше, их тяжко везти, так под Раздорами и оставили.

**Борис**: Значит хан на Москву вовсе без пушек идет?

**Колтовский**: Без пушек, Борис Федорович.

**Борис** (*озадачено*): А ну, как казаки удара не выдержат. Падет крепость — тогда что? (*Колтовскому*) Присядь Семен Борисович.

**Мстиславский**: Должны казаки сдюжить. У них ведь тоже пушек изрядно, да и самопалов, пищалей да пистолей, почитай у каждого. А коль падет крепость, так дорого она ворогу достанется. Не смогут они своим на помощь придти.

**Трубецкой**: Я думаю, что при любом исходе те три тумена, да и янычары, под Москвой уже не появятся. Коли верх возьмут, то зачем им с добычей дальше идти? А вернее, там и полягут под саблями казацкими!

**Борис** (*огорченно*): Зелья огневого у казачков маловато. (*вздохнув*) Признаю — моя вина. Чтобы казаки в разбойные набеги не ходили, предложила старшина казачья присылать пороху и свинцу помене, чем требуется. Я прислушался к их совету, да повелел огневого зелья для казаков ужать малость. Ан, вон чем оно обернулось!

**Федор** (*успокаивающе*): Не кори себя, Борис Федорович. Все ты правильно сделал. Там помене, зато на Москве и пороху и свинцу больше осталось. Главный-то бой здесь будет, так что наши пушкари, да стрельцы тебе спасибо должны сказать.

**Ирина**: А я вот, что подумала — ежели орда татарская в поле нашу рать одолеет, да Москву в осаду возьмет, не случился бы голод. Людей-то в городе поприбавится изрядно! Хватит ли припасов съестных на долгую осаду. То, что в конце-концов орду прогоним, я не сомневаюсь. Но ежели женщины да детишки помирать начнут с голоду, то и победа нам не в радость будет.

**Федор** (*тепло взглянув на жену*): Правильный вопрос. Борис Федорович, хватит ли припасов?

**Борис**: На государевых хлебных дворах припасов много. Узнав про поход хана, запасы сделали. Но, если осада длительной будет, то тяжко придется. А голодный люд и на бунт пойти может.

**Иов** (*вставая*): В случае чего, повелю монастырские житницы открыть. Хоть недолго, но ещё продержимся. (с*делав паузу*) Я ещё вот что предложу, Государь. Для ободрения защитников города, повели вынести к ним чудотворную икону Донской Божьей Матери, с которой предок твой — Дмитрий Иванович Донской безбожного Мамая одолел на Куликовом поле. (*оглядывает присутствующих*) Я уверен, что Пресвятая Богородица, своим чудотворным Омофором, вновь защитит воинство русское.

***Все одобряюще шепчутся. Довольный Иов садится.***

**Мстиславский** (*вставая*): Я думаю, что с Божьей помощью, побьем ворога! Надо навстречу крымскому войску немедленно послать еще один небольшой отряд дворянского ополчения во главе с воеводой князем Владимиром Ивановичем Бахтеяровым-Ростовским. Он должен будет двигаться по Серпуховской дороге к реке Пахре и проведать про приход крымского хана. Князь человек разумный, отважный и сможет с дворянскими сотнями задержать крымчаков. А мы, тем временем, сумеем и гуляй-город поставить и стены укрепить, пушки расставив.

**Шуйский** (*вставая*): А если, все-таки не сможем мы сразу хана отбросить от Москвы и в осаду сядем? Что еще можно сделать?

**Борис** (*с неудовольствием*): Ну ничем тебе, князь Василий не угодить. Хочешь что-то дельное предложить? Предлагай, послушаем.

**Шуйский**: Пока рать новгородская подойдет сколько времени пройдет — неизвестно. Казы-Гирей их ждать не будет — навалится всей силой на то, что есть у нас. Я предлагаю, выбрав время, когда отдых меж сражений будет, ночью начать палить из пушек, да кричать всем войском радостно. А к татарам подсылов заслать с вестью, что радуются воины тому, что новгородская рать подходит, вот-вот на Москве будет. Я думаю, что хитрость сия сработает, поверит в неё Казы-Гирей.

***Шуйский, довольный, садится. Все одобрительно перешептываются.***

**Федор** (*качая головой*): Ох, и горазд ты Василий Иванович до хитростей, да плутней. (*одобрительно*) А что? Должен хан в это поверить. А поверив — испугаться. А коли страх в сердцах вражьих поселится, так они в разы слабее станут. Как вы думаете?

**Мстиславский** (*одобрительно*): Я думаю, что прав князь Шуйский. Дельный совет дал. Только вот кого подсылами отправить. Это ведь почти верная гибель!

**Шуйский**: Есть у меня люди, на такое дело готовые. Время придет — пойдут, не сомневайтесь.

**Федор**: Ну так, что, господа Совет? Кажется все обсудили, все решили. (*оглядев всех, твердо*) Я с вами – я останусь в Москве! (*Тимофееву*) Иван Семенович, зачитай коротко, что порешили.

**Тимофеев** (*отложив перо и взяв бумагу*): Государь всея Руси, посоветовавшись с ближними своими, порешил. Для отражения войска крымского, вывести рати за стены крепостные. Обоз поставив за Москвою-рекою, за Деревянным городом, промеж Серпуховские и Калужские дороги, и наряд в обозе поставить, и запасы и пушкарей к наряду расписать, и устроить обоз и наряд совсем готово, как, прося у Всемилостивейшего Бога помощи, стоять и биться из обоза против крымского царя Казы-Гирея. На всех городских стенах устанавливать пушки и пищали, дополнительно укрепив дальние посады. Составить ведомость всех мужчин старше двадцати лет, которым предписывается быть в ополчении и поочередно дежурить на стенах и во всякое время быть готовыми к боевым действиям.

***Тимофеев, с поклоном, кладет бумагу и садится. Царь встает и все встают вслед за ним.***

**Федор** (*торжественно*): Быть по сему! (*присутствующим*) Ступайте, готовьтесь. (*Годунову*) Борис Федорович, останься.

**Иов** (*осенив всех крестным знамением*): Не бойтесь! Сильны татары, но с нами Бог. Вы увидите — как бы никем гонимы, уйдут татары. С Богом! Благослови вас Господь на дело ратное.

***Все, с поклоном удаляются, пропустив вперед Патриарха. После их ухода Федор садится в кресло, устало вытирая лицо платком.***

**Ирина** (*участливо*): Устал Феденька?

**Федор**: Не тело устает, Иринушка, а душа. Душа болит за всех. Что нас впереди ждет, одному Богу известно. Кому со щитом быть, а кому и на щите. Вот, чтобы поменьше павших было, о том и мои заботы.

**Борис** (*успокаивая*): Не печалься, Государь. Прав ты — кому и что на роду написано, то одному Богу известно. Но мы сделаем все, чтобы победу наше воинство христианское одержало малой кровью.

**Федор**: Будет тебе и ещё задача, Борис Федорович. Мы с тобой всё должны предусмотреть. Что победа наша будет, в том я не сомневаюсь. Но, всяк может быть, в том числе и пожар в Москве степняки учинить могут. А чтобы отстроить столицу — деньги понадобятся немалые. Поэтому поручаю тебе казну схоронить в таком тайном месте, чтобы она при любой беде целой осталась.

**Борис**: Я понял, Государь. Все исполнено будет. А людей, которые про это знать будут повелю, с караулом для охраны, в надежное место из Москвы отправить. Ведь все под Богом ходим. Вдруг и со мной беда случится — прилетит стрелка случайная и некому тебе будет сию тайну поведать. А так люди верные останутся — беда минует, все тебе расскажут.

**Федор** (*сердито*): Не пущу я тебя в сечу, Борис Федорович! Не твое это дело — мечом махать. Есть воины поискуссней тебя. Будешь со мной со стен смотреть за битвой, чтобы в нужное время мудрый совет дать.

**Ирина**: Феденька, и я с тобой буду со стен за битвой наблюдать. Тебя ободрять, если потребуется.

**Борис** (*сердито*): Не женское это дело — в дела мужские лезть! Прости царица-сестра, но ты должна в безопасном месте быть.

**Ирина** (*обиженно Федору*): В походе на шведов я все тяготы, с тобой вместе делила. Пока до Пскова шли, что мало было опасностей?! После княгини Ольги ведь никто из царствующих женщин в походы воинские не ходил, кроме меня! Думаешь, что силу татарскую увидев, перепугаюсь?

**Федор** (*твердо*): Нет, Ирина, не перепугаешься. Я в этом уверен. Но прав Борис, Федорович! На стенах и нас с ним достаточно. А почему я так решил, скажу тебе Иринушка, но попозже. (*Борису*) Ступай конюший-боярин, ступай слуга верный, исполняй долг свой перед Русью.

***Борис, поясно поклонившись, выходит, провожаемый царем и царицей.***

**Конец второго действия**

**Третье действие**

***Начало января 1598 года. Московский Кремль. Помещение между покоями царя и царицы. Вдоль стен стоят крытые бархатом лавки. У стены с окнами несколько кресел. В красном углу иконы. В сопровождении Ирины, поддерживаемый Борисом входит Федор. Он болен и очень слаб. Идет, с трудом передвигая ноги и садится в одно из кресел. Прислушивается к доносящемуся колокольному звону.***

**Федор** (*со слабой улыбкой*): Бом, бом, бом… Колокола звонят… Красиво…

**Борис**: Это по повелению Патриарха, все сорок сороков московских звонят. Во здравие твое, Государь..

**Ирина**: Все церкви открыты. Люди за твое здоровья свечи ставят и молятся.

**Федор** (*тихо*): Бом, бом, бом… А радости и нет в звоне этом. Гудят колокола. Не успокаивают, а рвут душу. (*прислушиваясь*) И воронье кричит… (*покачивая рукой*) Бом, бом, бом… Тревога одна в колоколах-то… Это они Господу весточку шлют — готовься царя русского встречать.

**Ирина** (*в отчаянии*): Да что ты такое говоришь?! Грех так и думать!

**Федор** (*Борису*): А помнишь, Борис Федорович, как ездили мы, все вместе, по монастырям? Каким благолепным звоном оглашалась округа (*с воодушевлением*) Да я и сам, на колокольни взобравшись, звонил, оглашая красотой малиновых звонов всю округу. И все знали, от мала до велика, что царь звонит… А сейчас? (*грустно*) Нет, не подняться мне к колоколам. Не заговорит их медь от моих рук.

**Борис** (*оживленно*): А помнишь, Государь, как народ, чтобы тебя порадовать, разные потехи устраивал? То бои кулачные, то потехи медвежьи. На медведя травлю устраивали, силой да ловкостью тебя радуя.

**Федор** (*грустно*): Все было, было… Только слаб я стал. Силы совсем покидают. (*вздохнув*) Видно, и вправду, Господь к себе призывает.

**Ирина** (*сдерживая слезы*): Да, что ты, Феденька. Ведь ты не старый — рано ещё.

**Федор** (*грустно*): Это верно, годами я не стар. Не стар я и духом, а вот телом… увы. (*с блеском в глазах*) И все же я счастлив, ибо счастлив человек, встретивший на земле подобного человека. Я встретил тебя, Иринушка. Я счастлив в любви и потому не ведал страха перед жизнью! Я счастлив в вере и потому не ведаю страха перед смертью!

**Борис** (*участливо*): Полно, Государь о смерти думать. Не первый раз, чай, хворь тебя одолевает. И раньше такое было. (*бодро*) Так преодолел ты всё. И сейчас Господь поможет. Дух твой тверд, а тело Бог укрепит. Выздоровеешь, непременно.

**Федор** (*задумчиво*): Нет, прошел я свою дорожку. (*слабо усмехнувшись*) Один только поворот в ней и остался, а там… (*мечтательно*) А на улице снег идет, наверное. Эх, сейчас бы, как в детстве — с горы на санках… (*смахнул слезу и, взяв себя в руки*) Но, покуда я — царь, то и думать надо не о себе. Борис Федорович… присядь поближе.

**Борис** (*участливо*): Здесь я, Государь. Слушаю тебя.

**Федор** (*царице*): Ирина, на тебя с Борисом вся надежда, что после моей смерти смута великая не случится. Да еще на Патриарха… Он должен подойти вскорости, а пока поговорим о том, что вас касаемо. (*садится поудобней*) Как помру, большая замятня может произойти. Наследника-то нет. (*вновь погрустнев, Ирине*) Родила ты мне дитятко, Иринушка, да видно прогневил я чем-то Господа — и два годика наша Феодосьюшка не прожила. (*Ирина закрывает ладонью лицо*) Ну будет, Иринушка, будет. Ждет она — ангел безгрешный, (*показывает пальцем вверх*) меня там… (*вздохнув, Борису*) Грызться будут бояре меж собой за власть. Жестоко будут грызться! На тебе, Борис Русь держится, так они с тобой, в первую очередь, захотят расправиться.

**Борис** (*тревожно*): Что же делать-то, Государь? Ты уйдешь, и моя власть уйдет.

**Ирина** (*растеряно*): Что делать-то нам, Феденька?

**Федор** (*нравоучительно*): Надо, чтобы после моей смерти, присягнули бояре, священники и весь люд московский тебе, Ирина.

**Ирина** (*удивленно*): Мне?! Да ты что, Феденька?! Не бывало на Руси великой, чтобы баба царствовала! Моя дорога известная, вдовья — в монастырь.

**Федор** (*слабым голосом, но с жаром*): Успеешь ещё в монастырь. Никуда он от тебя не уйдет. Сейчас не о своей душе, а обо всем царстве русском думать надо. (*твердо*) Слушайте мою царскую волю… Надо сделать так, чтобы ты, Борис Федорович, принял власть по закону, как продолжатель рода от Рюрика идущего. А для этого царицей Руси должна стать Ирина Федоровна! Ты же, как брат её примешь ношу тяжелую и продолжишь древо династическое новой ветвью.

**Ирина** (*с сомнением*): А законно ли это, Феденька?

**Федор** (*утвердительно*): Законно, Иринушка, не сомневайся. Княгиня Ольга, после смерти Игоря, мужа своего, правила на Руси. (*с улыбкой*) А ты говоришь — где видана, чтобы баба царствовала.

**Борис** (*неуверенно*): Но Ольга, своему сыну, Святославу, власть передала. А здесь совсем по другому... Не бывало так-то...

**Федор** (*с азартом*): Бывало! И совсем недавно. Генрих четвертый сейчас во Франции правит. А ведь он Бурбон, а не Валуа, как Генрих третий. Но жена-то его, Маргарита Наваррская — Валуа по рождению. И раз у Генриха, покойного, нет наследника, то через неё — сестру короля прежнего, муж власть получил в законном порядке. Так и ты, Борис Федорович, власть от сестры своей получишь, когда она возжелает в монастырь удалиться.

**Борис** (*обрадованно*): А ведь и правда, все законно получается. И ни Захарьины-Юрьевы, ни Шуйские, которые первородством кичатся, на трон глаз положившие, ничего против сказать не смогут.

**Федор**: Только надо вам заручиться поддержкой Патриарха. Да ещё с дьяком Тимофеевым потолковать. Иван Семенович — человек умный и знающий. Он сумеет, как надо все изложить.

**Ирина** (*с сомнением*): Боюсь я, Феденька, смогу ли я? Боязно. (*резко*) Да и что ты, раньше времени, о смерти думаешь. Выздоровеешь ещё. Непременно выздоровеешь!

**Федор** (*с грустной улыбкой*): Так это я так, на всякий случай. Только все в руках Божьих. Захочет он, чтобы я и дальше свой крест, власти высокой, нес — даст выздоровлению. Решит, что пришла моя пора, значит подготовиться вовремя надо. (*с сожалением*) Эх, не успел я доделать задумки многие .

**Борис**: Какие задумки, Государь?

**Федор**: Те, от которых государство наше силу бы приобрела, да такую, что вся Европа ей, со страхом в ножки поклонилась. (*с жаром*) Перво-наперво, флот надо было строить. Батюшка мой — Иван Васильевич, начал это дело, да не смог до конца довести.

**Борис** (*оживленно*): Помню, Государь. Батюшка твой, царствие ему небесное, (*крестится*) захватил в те годы Лифляндию. Вот тогда и стала Нарва первым русским портом на Свейском море. Туда стали переселять торговых, да мастеровых людей. Сделали верфи, стали корабли строить. Шведам с поляками сильно это не понравилось, начали они наших купчишек грабить и суда их топить. Досталось и немецким городам. Одних товаров с Любека пираты награбили на сто тысяч талеров!

**Федор** (*наставительно*): Вот видишь, что значит без охраны военной морем плавать! Одни убытки.

**Борис**: Вот и Иван Васильевич так подумал, да и, по рекомендации Фредерика датского, нанял капитана Карстена Роде, с кораблями и командами в каперство. Чтоб и наших купцов охраняли и супротивникам отпор знатный давали. Я сам каперскую грамоту писал. Как сейчас помню: «...корабельщику, немчину Карстену Роде со товарищи, преследовать огнем и мечом в портах и в открытом море, на воде и на суше не только поляков и литовцев, но и всех тех, кто станет приводить к ним либо выводить от них товары или припасы, или что бы то ни было …силой врагов взять, а корабли их огнём и мечом сыскать, зацеплять и истреблять согласно нашего величества грамоты…» (*с радостью в голосе*) Ох и порезвился Роде! Как огня его поляки да шведы боялись. Сколь кораблей военных да торговых потопил и захватил. Всю торговлю он им расстроил. И доходов Русь, с этого, немало получила.

**Федор** (*воодушевленно*): Вот, а я что говорю. (*грустно*) Жаль, не получилось у меня. Много других забот было… Да и в деньгах нехватка. Надо, надо было не только на востоке укрепляться. На Свейском море закрепившись, всю Европу своими товарами завалили бы. (*тяжело дыша*) А коли Крым у татарских ханов отбить, да города с портами там обустроить, так и весь мир под нашу торговлю бы подмяли. Был бы Крым нашим, то и угрозу бы с юга отвели и с турецким султаном по другому бы разговаривали. (*устало откидывается на спинку кресла*)

**Ирина** (*участливо*): Что с тобой, Феденька? Устал? Нехорошо стало? Может пойдешь отдохнуть? (*просяще*) Пожалей себя.

**Федор** (*грустно*): А что жалеть себя? Как в книге Екклесиаста сказано; «Видел я все дела, которые делаются под солнцем и вот — все суета».

**Борис** (*просяще*): Как можно так говорить, Государь? Отдохнуть тебе, Государь надо. Болеешь, а все дела, да дела тебя тревожат. Не беспокойся, что надобно я исполню. Порадею на благо Руси святой.

**Федор** (*тихо, но твердо*): Рано ещё отдыхать. Вот Патриарх придет, дела неотложные до конца доведу, там и отдохнуть можно. (*грустно*) Может и совсем… (*усмехнувшись*) Вечный покой — это ведь тоже отдых...

***Без доклада входит Патриарх Иов. Борис и Ирина встают ему навстречу. Федор попытался встать, но от слабости не смог и остался сидеть виновато улыбаясь. Иов благословляет Ирину и Бориса и подходит к Федору.***

**Федор** (*виновато*): Прости, Святейший Владыко, что не встаю под благословение. Ослаб, ног своих не чую.

**Иов** (*успокаивая*): Ничего, Государь, это не беда, что ты телом ослаб. Зато духом тверд и душою чист, а это важнее. Повелел я во всех приходах молиться за твое здоровье, Государь. Я думаю — услышит Господь молитвы народа Руси великой и даст исцеление от недуга.

**Федор** (*с усмешкой*): А коли не услышит Господь, да не даст исцеления? Коли грешен я?

**Иов** (*ударив посохом в пол*): Не смей таких слов говорить. Вот это и есть грех — сомневаться во всемогуществе Божьем! (*спокойно*) Да и кто из людей безгрешен? Нет таковых. А кто себя безгрешным считает, тот гордыней обуян! А ты, Государь, за свою жизнь много во славу Господа нашего потрудился. За то тебя на этом свете славят и на том, коль твой час пробьет, воздастся.

**Ирина**: Святейший Владыко рассуди нас. Дай мудрый совет, как быть дальше, если Господь Государя нашего — Федора Ивановича, к себе призовет.

**Борис**: Предлагает Государь, дабы смуты великой не возникло после его кончины, присягнуть всей Руси царице нашей — Ирине Федоровне. А коль через время небольшое захочет она обет свой исполнить и постриг принять, то возложить на меня тяжкое бремя царской власти. Так правопреемственность власти не нарушится и новая ветвь, на династическом древе, в рост пойдет. Помоги своей мудростью.

**Иов** (*задумавшись*): Трудную ты, Государь, задачу задал. Любим ты своими подданными. Русские люди считают тебя, Государь, чуть не святым, который своими праведными делами и молитвами спасает свое царство, которое при благочестивом и кротком царе успокоилось и расцвело. (*рассудительно*) Да, прав ты — может великая смута начаться после твоей кончины. Многие роды высокие за власть ухватиться попытаются, коль прямых наследников рода Рюрикова не остается... Но если порассуждать мудро, да честно, то тебе, Борис Федорович, шапку Мономаха брать надобно. Ты один сможешь Русь по правильному пути далее вести. Ты один не дашь князьям Русь растащить по уделам.

**Ирина** (*немного смущаясь*): А много ли женщин в мире властвовали над своими подданными?

**Иов** (*утвердительно*): Государыня, многие женщины оставили свой след, будучи правительницами. (*перечисляет*) Женщина-фараон Хатшенспут, царица Египта Клеопатра, наша великая княгиня Ольга, Аламасуна — королева вестготов. А в Англии и сейчас правит королева Елизавета. И если ты примешь верховную власть, даже на время — в этом не будет ничего необычного. (*пафосно*) И, если сердце твое и душа твоя тянутся к Богу, ты всегда можешь уйти в монастырь, передав власть царскую брату своему — Борису Федоровичу. Династия не прервется, она перейдет на другую веточку, которое, со временем, образует новое древо династическое.

**Федор** (*слабым голосом*): Вот видишь, Иринушка, правильно я рассудил. Вот и Владыко так же думает. (*ласково*) Не расстраивайся. Мы ведь за Русь в ответе перед Богом. Такая наша доля нелегкая. (*с сожалением*) Мало я для Руси сделал… Очень мало.

**Иов** (*удивленно*): Да, как мало, Государь? Татарам крымским такой страх внушил, что они на Москву ходить и думать не смеют. Даже поляков воевать и то у тебя разрешения просят. Со всеми ворогами замирился. Тишь да покой на Руси. Сколь монастырей, да храмов по твоему повелению возвели? В Сибири да в самоедских землях православие процветает. Ране у нас один митрополит был, а сейчас? Патриархат Московский, да четыре митрополии, да новые архиепископские и епископские кафедры. И, поверь Государь, со временем ещё поприбавится!

**Борис**: А книгопечатание? Ты, Государь, порадел о том, чтобы вновь заработал печатный двор, печатник Андроник Невежа, ученик Ивана Федорова отпечатал на нем новые книги. С тех пор сколь книг богоугодных свет увидело, чтобы дело просвещения народа нашего быстрее пошло.

**Иов** (*уважительно*): Да все твои благие дела перечислять — дня не хватит! А ты — мало сделал. Иному Государю и трех жизней не хватит, чтобы то свершить, что ты свершил!

**Федор** (*слабо улыбнувшись*): Спасибо, Святейший Владыко, за слова добрые. (*виновато*) Простите, устал я очень… Неможится сильно… (*Борису*) Борис Федорович, проводи в спальню…

***Борис помогает Федору встать, затем звонит в колокольчик. Входит стольник.***

**Борис** (*стольнику*): Помоги, Государя в спальню проводить.

***Стольник поддерживает Федора с другой стороны и, вдвоем с Годуновым они отводят царя в спальню. Иов горестно качает головой. Ирина, платочком, вытирает слезы.***

**Ирина** (*горестно*): Нет, не подняться Государю — Феденьке моему. Пришел видно его час…

**Иов** (*успокаивающе*): Да что ты, матушка-царица… Господь милостив — образуется всё.

**Ирина** (*грустно*): Нет… Уже не образуется… Сердце любящее не обманешь. Оно горе издалека чует.

**Иов** (*спокойным голосом*): Живые о живом думать должны. Слезинки-то вытри, да давай разговор, Государем начатый, продолжим. Государи уходят, а Русь остается. И как на ней все образуется — от нас зависит… Ну, успокоилась?

**Ирина** (*вытерев слезы*): Ты прав, Святейший Владыко, уйдет Федор Иванович, а Русь на нас оставит.

**Иов** (*тихим голосом*): Коли приберет Господь Государя нашего, надо сделать так, как он советует. А я, за дела твои благие, тебе помогу. За помощь твою в становлении Патриархата Московского. За жалованные грамоты монастырям многим. И Троице-Сергиеву и Чудову и Кирилло-Белозерскому, а особливо Ипатьевскому. Уважаема ты у Патриархов восточных. И письма от них получала и дары святые, чудотворные, даже венец царский. Ты ведь, Государыня, многие дела с царем вместе делала — даже подпись твоя на указах многих имеется.

**Ирина**: Правда твоя, только ведь это все Феденьки моего заслуги, а я так…

**Иов** (*наставительно*): Не прибедняйся матушка. Господь твои заслуги ведает. Да и все короли европейские, да правители азиатские про то знают. Признана ты ими всеми, как царица, а значит прав Государь — тебе надо царский венец надевать, тебе Русью править.

**Ирина** (*растеряно*): Но ведь ты, Святейший Владыко, знаешь, что, если Феденька скончается, то я в монастырь уйду. Так и все царицы делали, если мужей переживали, да и обет перед Господом я дала.

**Иов** (*сердито*): Простит тебя Господь, ты ведь не для себя, а для всей Руси святой это сделаешь. (*спокойно*) Ну, а потом, как все уляжется, устоится, тогда можешь и постриг принять, власть передав Борису Федоровичу. (*горячо*) Пойми ты, матушка-царица, не на кого больше сейчас положится людям русским, как на Бориса Федоровича. Он ведь и Государю помогал править и во всех делах государственных разбирается лучше всех. И не кичлив, не жаден — свой карман с казной государственной не спутает. Да и разгуляться князькам самовластным не даст.

**Ирина** (*рассуждая*): Это правда, Братец сребролюбием никогда не грешил. Да и управляться со всем государством лучше него, из теперешних бояр, да князей, никто не сможет. Да и помощников себе подберет умелых. (*подумав*) Хорошо, я согласна. Я приму венец царский, чтобы Борис Федорович успел подготовиться к царствованию своему.

**Иов** (*удовлетворенно*): Спасибо тебе Государыня, за ответ разумный. А я и тебя поддержу и, как время придет, за Бориса Федоровича свое слово молвлю.

***Из царской спальни выходят Борис и стольник. Стольник кланяется Ирине и Иову и выходит. Борис подходит к царице и Патриарху. Он встревожен и озабочен.***

**Ирина** (*с волнением*): Как там Феденька мой?

**Борис**: Государь уснул. Но он очень плох. Не знаю, в чем его жизнь держится — одни глаза горят. Но разумом светел. Стольник за лекарем послан. Вскорости приведет его к Государю.

**Иов**: Значит надо готовиться. Борис Федорович, все, о чем мы здесь судили, должно исполниться. Государыня-царица свое согласие дал. Твое дело — подготовить дьяков, да приказных, они ведь от тебя зависят. Подготовь, кого сможешь, из князей, бояр, да воевод. Ну а я с верховным духовенством поговорю, чтобы они всему духовенству все правильно объяснили. А священники уж пастве своей, я думаю, верный путь укажут.

**Борис** (*оглядевшись по сторонам*): Государыня, с твоего разрешения, пойдемте-ка обговорим все окончательно на твоей половине. Я думаю — в твоей спальне чужих ушей нет. (*Патриарху*) Святейший Владыко, дело сие тайное и, не дай Бог, кто подслушает, да все нам испортит. Боюсь я козней боярских, а особенно Шуйских опасаюсь.

**Иов**: Тогда, царица, проводи нас. Да поможет нам Господь свершить дело богоугодное.

***Осеняет крестным знамением Ирину и Бориса и они уходят на половину царицы. Свет снижается до полумрака.***

***Снова ярко загорается свет. 7 января 1598 года. Помещение между покоями царя и царицы. Входят бояре, князья, воеводы, дьяки и рассаживаются по лавкам, в соответствии с законом о местничестве.*** ***Ближе всех, и несколько отдельно, сидят братья Шуйские.***

**Дмитрий Шуйский** (*оглядывая собравшихся*): Что, высокородные, снова нас собрали в печальный час. Наша мудрость понадобилась, да наше слово, как затуга пришла.

**Иван Шуйский** (*ехидно*): Что-то мы собрались, а первого боярина-конюшего не видать. Прячется Годунов, как трудно стало.

**Мстиславский** (*сердито*): У Государя Борис Федорович. Что егозишь, князь Иван? Все тебе неймется, все крутишься-вертишься. Недаром «Пуговкой» прозываешься. (*все сдержано посмеиваются*)

**Иван Шуйский** (*негодующе*): Как ты смеешь, Федор Иванович! Я — Шуйский! Меня хая, ты весь род позоришь! А мы — Шуйские, первые после Государя! Мы род свой от Андрея Ярославовича, брата Александра Невского, ведем. Наша ветвь старшая среди князей русских!

**Трубецкой** (*с усмешкой*): Вот ваша ветвь старшая — Иван-то Дмитриевич, давно отломилась, да бросив малолетнего Ивана Васильевича, в Литву сбежала. (*все вновь сдержано посмеиваются*)

**Дмитрий Шуйский** (*вскакивая*): И ты туда же, Никита Романович?! Тоже Шуйских срамить?! Не я ли в Большом полку, не дрогнув, татар у Коломенского встречал. Иль мы с тобой мало вместе в походы ратные ходили?

**Трубецкой** (*извиняющимся тоном*): Прости Дмитрий Иванович, коль тебя обидел. Но не затем мы здесь собрались чтобы, как братец твой, родами, да заслугами кичиться. У всех, кто здесь собрался, заслуг перед Русью немало. Однако молчат же, не хвастают.

**Василий Шуйский** (*братьям*): Сядьте, Шуйские! Успокойтесь. Русь, и без напоминания, заслуги рода нашего знает. Прав князь Трубецкой — не затем нас здесь собрали, чтобы споры заводить да заслугами хвастаться.

***Из спальни царской половины выходит Годунов. Лицо его скорбно. Он, не глядя на собравшихся, подходит к одному из кресел и садится в него, задумавшись.***

**Василий Шуйский** (*с беспокойством*): Борис Федорович, как там Государь? Неужто хуже стало?!

***Годунов поднимает голову и оглядывает собравшихся. Все, с любопытством и тревогой смотрят на него.***

**Борис** (*удрученн*о): Государь очень плох. Лекарь от него не отходит, применяя все свое искусство врачевания, но Федору Ивановичу, с каждым часом, все хуже. Судя по-всему, надежды на выздоровление нет и вскоре Государь скончается.

**Иван Шуйский** (*резко*): Значит готовиться надо нового царя выкликать. Наследников-то у царя-молитвенника нет! А следующая ветвь в очереди на престол — это Шуйские! Мы старшая ветвь! Мы!

**Мстиславский** (*иронично*): Вы, конечно вы. То Шуйские от Андрея Ярославовича род ведут, то вдруг от Андрея Александровича Городецкого, то еще от кого. И все они, среди Рюриковичей, старшие!

**Иван Шуйский** (*зло*): А что? Разве не Шуйские всех старше родом?

**Мстиславский**: Это как считать. Только слухи ходят, что когда дьяк Циплятев, по приказу Ивана Васильевича, «Государев родословец» составлял, то и вас вписал в старшую Рюрикову ветвь. Да, говорят, за мзду хорошую.

**Иван Шуйский** (*с усмешкой*): Сам-то ты — Гедеминович, а значит худородней Шуйских! Куда ж ты поучать лезешь?

**Мстиславский** (*гордо*): Мы — Мстиславские от роду воины. Много славных имен род наш подарил. Да только люди мы служивые и за царским венцом не тянемся.

**Дмитрий Шуйский** (*жестко)*: Шуйские — тоже воины не из последних! Может главный вопрос решать станем? (*оглядывает собравшихся*) Кто Федора Ивановича на троне заменит? Кому Государем быть, когда смертельно больной царь отойдет к Господу?

**Дмитрий Годунов** (*в раздумье*): Батюшка его Иван Васильевич, тоже, бывалыча, сляжет — помирать соберется. Князья, да бояре съедутся власть делить. Чуть не подерутся, за бороды друг друга таскать начнут, да такого про царя наговорят, что слушать страшно. Кричат, Государя последними словами ругают, умирающего не стесняясь. А грозный царь полежит, полежит да и встанет. Ласковый такой. Тихий. Молитвы шепчет. Все притихнут и разойдутся. А потом Малюта Скуратов болтунов говорливых — кого на плаху, кого на кол, а то и в котел с маслом кипящим… Да… было и такое...

**Василий Шуйский** (*негодующе*): Ты что, Дмитрий Иванович, пугать всех вздумал!? Не встревай, пока и повыше тебя родом, не высказались. (*оглядывает всех*) Что и говорить — слаб царь нынешний. Не правит, а только царствует. Власти-то у него и нет! Вон — Борис Федорович всю власть себе забрал. Царь грамоту подпишет, а конюший печать государеву ставит… или не ставит. Как сам решит. Да и царице волю дал. (*возмущенно*) Где это видано, чтобы на Руси баба указы подписывала, да иноземцев принимала?! (*садится*) Даже наследника царь-то наш с царицей не народили. Давно надо было царицу заменить, а эту… в монастырь. Да и царя-молельщика туда же… В монастыре ему самое место было бы, а не с государством управляться.

**Борис** (*гневно*): Мало вас — Шуйских Государь в опалу отправлял. Все равно, повыползали, да шипите, а могли бы, так и ужалили. (*спокойнее*) Мудрость Государя в том, чтобы слуг верных, да мудрых на высокие места назначать. Чтобы они все задумки его исполняли прилежно. Для того и всех, кто от гнева Ивана Васильевича к иноземцам сбежал, простил и вернуться дозволил. (*собравшимся*) Или не прав я? Или Государь вас выбрал не за ум и храбрость? Не дело Государю мечом махать, врагов внешних и внутренних разить...

**Иван Шуйский** (*резко*): Многие повелители славные сами в поле выходили, чтобы врага поразить! (*со смешком*) А у нашего, что храбрости не хватало?

**Борис** (*иронично*): А у тебя, Иван Иванович, видно ума не хватает (*все смеются*) Одно слово — Пуговка… И где теперь твои герои? Полегли от стрел, да мечей супротивников, едва царства свои не погубив. Федор Иванович многократно с войсками на врагов выступал. А коли у него мудрые, да опытные воеводы есть, то мешать им в ходе сражения нечего. (*Милославскому*) Федор Иванович, скажи, сколь раз тебе Государь указывал, что на ратном поле делать?

**Мстиславский** (*уважительно*): Никогда царь Федор Иванович не вмешивался. Перед сражением свой совет даст, а коль его не примем, так и не настаивал. Битва началась — он на воевод надеялся, не мешал, не суетился, сумятицу в ход сражения не вносил. Ты же, князь Василий Иванович, перед нашествием Казы-Гирея был на совете ратном. Государь и сам дельные советы давал, но, в первую очередь, других слушал.

**Трубецкой** (*с жаром*): Велики заслуги в деле воинском Государя нашего. Татары на Москву боле не ходят! Со шведами мир у нас. Баторий с Речью Посполитой сколь с нами воевал? А замирились! Нагойцы в своих степях сидят! Турки и те на Русь не зарятся!

**Дмитрий Шуйский** (*язвительно*): Любимчиками себя царь окружил! Потому и стоите за него, что многие блага от него получали.

**Борис** (*сдерживая гнев*): Да как ты смеешь так говорить?! Государь по делам людей возвышал, коль заслуживали. А за то ему и любовь от народа нашего. Вон Андрей Чохов, за заслуги великие, парсуну государеву на Царь-пушке, навеки, изваял!

**Тимофеев** (*вставая*): Разреши, Борис Федорович, слово молвить. (*посмотрев по сторонам*) Не по чину мне среди вас думы свои высказывать, но, простите, скажу то, что на душе есть. Да, возвеличивал Государь и людей не из высших. По делам их судил. Но судил справедливо! И если человек, вверх поднявшись, начинал нос задирать, да мздоимствовать, то Федор Иванович, даже скрепя сердцем, таких людей опале предавал. (*вытерев лицо платком*) Вспомните Щелкалова Андрея Яковлевича. Ценил его Государь за ум его, за ловкость в делах с иноземцами. А за самовольство, за то, что Андрей Яковлевич и его брат Василий искажали росписи родословных людей и местнический распорядок переиначивали, составляя списки назначений, Государь, не жалея, опалой наказал. Ведь такого влияния в делах царства нашего, как Щелкаловы, дьяки не имели никогда...

**Борис** (*перебивая Тимофеева*): Да ещё открылось, что с Варкочем — послом австрийским, Щелкалов дела тайные вел, Руси во вред. Так Государь его не на плаху послал, а, по милости своей, в монастырь отправил. И служил Господу там Андрей Яковлевич, под именем Федосия, грехи свои искупая, до самой тихой своей кончины. (*с поклоном садится*)

**Котырев-Ростовский** (*вставая*): Сижу я здесь, слушаю, как Шуйские за обиды личные Государя хают. (*разводя руками*) На опалу царскую они обиделись! Так вернул вас Федор Иванович, да ещё больше возвысил! Или не так? (*усмехнувшись*) Я, вон сколь раз в опало попадал. То по наговору, то по своей дурости. Всяко было. И воеводой не раз назначался в города разные. Вот, до сего времени, в Смоленске воеводствовал. Смоленск он, сами знаете, щитом государству нашему всегда был. Так сейчас зодчий — Федор Конь, там самую большую крепость на Руси строит. А по чьему повелению? Федора Ивановича! Чтобы полчища поляков да литовцев об этот щит разбивались. А придут иные вороги, так и их от Смоленска на щите унесут. (*оглядываясь на Годунова*) Конюший — Борис Федорович не раз на строительстве был, видел, как повеление царское исполняется.

**Иван Шуйский** (*ехидно*): Что же в Смоленске не сиделось? Зачем на Москву прибежал?

**Котырев-Ростовский**: А то и не сиделось, что Государь призвал. Хотел мне новую службу поручить. Какую? Не знаю… У шведов, да поляков мы своих старинных городов много отвоевали: Ям, Копорье, Ивангород, Орешек, Корела... Может их укреплять пошлет, чтобы оборонительная полоса и у Свейского моря была? (*укоризненно*) А ты меня что, в своевольстве подозреваешь? Не нам волю Государя осуждать.

**Василий Шуйский** (*несколько презрительно*): Волю Государя… Какую волю? Есть она у него? (*Годунову*) Все по наущению твоему Борис Федорович, царь-то наш делал. Не его, а твоя это воля! Или своеволие. Что он сам-то делал — царь-постник, царь-монах! Встанет, ни свет ни заря, да сразу к кресту прикладываться, что ему духовник принесет. Потом молится перед иконой святого, которого в этот день празднуют. Священники иконы, да его окропят святой водой, а он сидит вот в том кресле (*указывает на кресло*) и ждет, когда царица выйдет. О здоровье её справится и идут оба в церковь к заутрене. (*подняв указательный палец*) А бояре ждут иной раз поболе часа. Потом к обедне идет, после обеда, да сна дневного, идет к вечерне… И каждую неделю на богомолье в монастырь какой-нибудь… (*иронично*) Когда же делами государственными заниматься. Молиться надо. Что я? Сам Иван Васильевич сокрушался, что сын его — и постник и молчальник, более для кельи, нежели для власти державной рождённый.

**Котырев-Ростовский** (*укоризненно*): Эх, князь Василий… Чуешь, что не встать Государю, вот и жалишь исподтишка, как змей подколодный. Государь боголюбив от чрева матери своей до дня сегодняшнего. И беспокоится только о душевном спасении, своем и подданных своих. Ты вот, князь, Государя монашеством попрекаешь, а монашество с царствием сплетено без раздвоения и одно служит украшением другому!

**Бори**с (*Котыреву-Ростовскому*): Спасибо, Михаил Петрович, за слова добрые о Государе. За слова праведные. (*Шуйскому*) Да, князь, Государь постоянно молится, да только не за себя, а за Русь православную, за народ её страданий много принявший. И доходит до Господа молитва царская! Процветать стало Отечество наше молитвами, да трудами Государя и слуг его верных. Ширится Русь во все стороны света. На севере Архангельск с портом да верфями морскими строится. На юге города-крепости дальше в степи продвинулись: Царицын, Воронеж, Самара, Кромы, Елец, Белгород. Стеной они перед нашествием врагов наших встали. Сибирские города на восток смотрят: Тюмень, Тобольск, Березов, Сургут, Тара и другие города теснят все далее хана сибирского. Вот — князь Воротынский Иван Михайлович, глава Приказа Казанского дворца, спроси-ка его, сколь выгоды от земель сибирских для царства нашего.

**Воротынский** (*степенно*): Скажу, Борис Федорович, как есть — всю правду. Ты, князь Василий, помнишь, какой ценой Сибирь нам досталась? Сколь голов казачьих, вместе с Ермаком там сгинуло? Да еще 500 стрельцов Семена Болховского, вместе с воеводой. Пытался Иван Васильевич сибиряков силой взять, да не получилось. Кучум был жесток и его власть в Сибири держалась на злобе и насилии, что и стало причиной, почему северные народы пришли к Ермаку с дарами. А как Кучум их поприжал, так они нашим нож в спину и воткнули. А Федор Иванович дело правильно поставил, не захватывать Кучумовы города и крепости, а строить свои. Построили, обжили, укрепились и дальше на восток продвинулись. Монастыри стали ставить, чтобы в веру православную людей северных, да сибирских обратить. А монастырь — это та же крепость! Только не тело, а душу побеждающий. Душа у сибиряков к Руси потянулась. Мы им радость в жизнь принесли. А они, в благодарность за защиту, да доброе отношение, богатства невиданные для Руси приносить стали. В ясачных окладных книгах все учтено! Так что умнее-то — головы без всякой пользы класть или править тихо, да справедливо, Отечество обогащая?

**Борис**: Давно ещё Федор Иванович говаривал, мол, чтобы Сибирь заселить да освоить, нужны дороги. Вот и послал дорогу строить Артемия Бабинова, людей ему дав. А сейчас она, аж до Туры протянулась. И товары по ней возят, да и силу воинскую, в случае надобности, быстрее доставить можно. И мудро он поступил, что решил татей не казнить, а в Сибирь отправлять. Пусть трудятся, да грехи искупают, как угличане, что в смерти царевича Дмитрия повинны.

**Воротынский** (*утвердительно*): Правда твоя, Борис Федорович. А сейчас по Бабиновской дороге доставляют царские указы, деньги государевы, да почту. По ней послы едут да рудознатцы. По ней же крестьяне, Прикамье населявшие, отправились на поиски свободных земель.

**Дмитрий Годунов** (*указывая вверх пальцем*): Не забудьте, что по обоюдному согласию царя Федора и казахского хана Тевкеля к Руси присоединилась многолюдная и обширная Казахская Орда. Причем казахи приняли русское подданство добровольно, без всякого насилия!

**Василий Шуйский** (*с ехидством*): Но, раз Федор Иванович о расширении и усилении Руси заботился, что же корону польскую не надел, когда возможность была? Претендентом ведь первым был на власть королевскую, на трон Речи Посполитой, да вот только занять его не смог.

**Борис** (*с достоинством*): Прав ты, князь Василий, много сторонников было у Федора Ивановича, особенно в Великом княжестве Литовском. Да и в Польше землевладельцы видные рассчитывали, что заняв польский трон, Федор Иванович станет защитником мира с соседними странами. Но и рассчитывала шляхта, ради корысти своей, что дела в Москве не позволят царю самому управлять Речью Посполитой, а значит они будут в Польше, да в Литве хозяевами. Да еще, чтобы королем стать, нужно православной вере изменить и в католичество перейти. Мог ли себе такое русский царь позволить? Нет, ни за какую власть, ни за какие выгоды не стал он веру менять! Да ведь царя поляки с литовцами на Сейме выбирают. (*торжественно*) А царь — это отец! (*с улыбкой*) Но разве отец может быть выборным?

**Трубецкой** (*язвительно*): Знают все, князь Василий Иванович, почему ты на Государя ополчился. Повелел он «Заповедные лета» ввести, а это тебе, как нож в сердце! Запретил Федор Иванович переходы крестьянам в Юрьев день. Не побегут людишки подневольные в твои вотчины, не принесут тебе доходы немалые. Да и сыск на беглых увеличился.

**Василий Шуйский** (*зло*): А тебе-то, Никита Романович, какая с того выгода? К тебе ведь тоже не прибегут?!

**Трубецкой** (*спокойно*): Я, князь, человек воинский, в вотчинах не сижу. Мое дело — походы, да сражения. А дворяне-то мои, с ополчения, тоже от вотчин оторваны. И пока они воинскую обязанность исполняют, ты у них мужичков переманиваешь. Иные дворяне служилые до того обедняют, что дома изо всей скотины — таракан, кошка, да мышей немножко. (*все сдержано смеются*) А тебе, с того выгода. А с летами заповедными с тебя и деньги за укрывательство стребовать можно. Вот ты и злишься.

**Василий Шуйский** (*вскакивает, задыхаясь от злобы*): Да я, за такие слова срамные!.. Поплатишься ещё, воевода!… Поплатишься и заплатишь!.. Да я… (*сжимает кулаки*)

***В этот момент Патриарх выходит из царской половины. Он, с удрученным видом, подходит к собравшимся. Все, в тревоге, встают.***

**Иов** (*скорбным голосом*): Солнце померкло и остановилось от течения своего, и луна не даст света своего, и звезды с небес упали: за многие грехи христианские преставился последнее светило, собиратель и облагодетель всея Руския земли Государь, царь и великий князь Федор Иванович.

Почувствовав приближение кончины Государь всея Руси Федор Иванович причастился, укрепив свою душу, после чего почил в бозе… Тихим и спокойным было царствование его. И Бог ему за это дал кончину тихую. Умер царь незаметно, как будто заснул… (читает 90-й псалом)

«Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится, говорит Господу: «прибежище мое и защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!»

Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы, перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит и ограждение — истина Его.

Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей днем, язвы, ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым.

Ибо ты сказал: «Господь — упоение мое»; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим; не приключится тебе зло, и язва не приблизится к жилищу твоему; ибо Ангелам Своим заповедает о тебе — охранять тебя на всех путях твоих: на руках понесут тебя, да не преткнешься о камень ногою твоею; на аспида и василиска наступишь; попирать будешь льва и дракона. За то он возлюбил Меня, и услышу его; защищу его, потому что он познал имя Мое. Воззовет ко Мне и услышу его; с ним Я в скорби; избавлю его и прославлю его, долготою дней насыщу его, и явлю ему спасение Мое».

Прими, Господи, новопреставленного Федора и пошли ему царствие небесное.

***Все присутствующие крестятся, но по разному выражают скорбь. Кто стоит, потупя взгляд, кто вытирает глаза. Василий Шуйский, опустив голову, зло улыбается.***

**Борис** (*скорбно*): Закончилось тихое и милостивое правление Государя нашего. Любим он был народом Отечества нашего, так восславим Федора Ивановича и вот как после смерти Александра Невского сказано было: «Закатилось солнце земли русской», так и после кончины Федора Ивановича пусть сказано то же самое: «Помрачилось небо, и закатилось солнце земли русской». Федор Иванович царствовал, прославляя великими делами Русь. И царствование его было поистине золотым временем для Московского царства. Был царь прекроток и незлоблив, многих миловал, богато одаряя города, села, монастыри… Осиротели мы...

***Все со скорбным видом крестятся. Вперед выходит Тимофеев. Кланяется Патриарху, Годунову и всем присутствующим.***

**Тимофеев**: Простите, что не по чину, но вижу, что от скорби великой не находят слов высокородные князья и бояре. Своими молитвами царь мой сохранил землю невредимой от вражеских козней. Он был по природе кроток, ко всем очень милостив и непорочен и, подобно библейскому Иову, на всех путях своих охранял себя от всякой злой вещи, более всего любя благочестие, церковное благолепие и, после священных иереев, монашеский чин и даже меньших во Христе братьев, ублажаемых в Евангелии самим Господом. Просто сказать — он всего себя предал Христу и всё время своего святого и преподобного царствования; не любя крови, как инок, проводил в посте, в молитвах и мольбах с коленопреклонением — днём и ночью, всю жизнь изнуряя себя духовными подвигами… Монашество, соединенное с царством, не разделяясь, взаимно украшали друг друга; он рассуждал, что для будущей жизни одно имеет значение не меньше другого, являясь нераспрягаемой колесницей, возводящей к небесам. И то и другое было видимо только одним верным, которые были привязаны к нему любовью. Наружно все легко могли видеть в нём царя, внутри же подвигами иночества он оказывался монахом; видом он был венценосцем, а своими стремлениями — монах. Да будет ему царствие небесное.

**Василий Шуйский** (*Патриарху*): Прости, Святейший Владыко, но ты должен огласить последнюю волю усопшего Государя. Кому завещал передать он власть царскую?

**Иов** (*спокойно*): Умирая, на вопрос мой о том, кому он оставляет царство, Федор Иванович ответил, что «...во всем царстве волен Бог: как ему угодно, так и будет». (*Борису Годунову*) Борис Федорович, приведи царицу, чтобы слышали все волю царскую.

***Годунов идет в царскую спальню. Все начинают, волнуясь, перешептываться. Годунов выходит с царицей, придерживая её под локти. Царица с печальным видом вытирает слезы. Годунов, что-то шепча, подводит царицу к креслу. Ирина садится в кресло, продолжая вытирать слезы.***

**Иов** (*торжественно*): Накануне, Государь всея Руси Федор Иванович написал завещание, согласно которому царская власть переходит в руки жены его — Ирины Федоровны. (*гул голосов*) Волей Государя, советниками и опекунами царицы Ирины назначаются: Патриарх Иов и конюший-боярин Борис Годунов.

***Патриарх передает грамоту с завещанием Борису Годунову. Тот, с поклоном принимает грамоту.***

**Борис** (*Тимофееву*): Иван Семенович, прими завещание покойного Государя. (*крестится*) И подготовь все, для присяги Государыне нашей — Ирине Федоровне!

***Присутствующие шепчутся. Свет снижается почти до мрака.***

**Эпилог**

**Голос за сценой**: Бояре не хотели смуты, сопровождающей смену правителей, и присягнули царице в верности. Избегая восшествия на трон Бориса Годунова, они избрали царицу как выгодную для себя персону. Ирина Годунова стала царицей Всея Руси. Текст присяги был необычным. Подданные клялись в верности не только Ирине, но и Борису Годунову, и Патриарху Иову. В честь царицы отслужили богослужение, чего не было до этого момента ни разу в истории.

Ирина же помнила о завете мужа, который просил постричься в монахини после его кончины поэтому, передав царскую власть своему брату — Борису, она ушла в монастырь. На 9-й день после смерти мужа, 15 января, Ирина удалилась в Новодевичий монастырь и постриглась там, приняв имя инокини Александры — и таким образом освободив дорогу брату: *«…Ирина Фёдоровна всеа Руси после государя своего царя и великого князя Фёдора Ивановича всеа Руси, оставя Российское царство Московское, и поехала с Москвы в Новодевичей манастырь»*. Вплоть до избрания Бориса царём боярская дума издавала указы от имени *«царицы Александры».*

Правление царицы Ирины заняло небольшой период. Официально она была у власти с 16 января по 21 февраля 1598 года. Это время простой народ считал благостным, так как привык к царице…

Далее было короткое правление Бориса Годунова... Самозванцы... Смутное время... Воцарение династии Романовых... Но это уже совсем другая история...

***Конец третьего действия***

**Окончание спектакля**