[www.ukrclassic.com.ua](http://www.ukrclassic.com.ua) – Електронна бібліотека української літератури

## Пантелеймон Олександрович Куліш

## Байда, князь Вишневецький

**(Драма, 1553 - 1564)**

    ДІЙОВІ ОСО­БИ:

    Байда, князь Дмитрій Виш­не­вецький.

    Тульчинський Самійло, йо­го чу­ра, а потім поб­ра­тим.

    Дворяне-побратими.

    Посел Мос­ковський.

    Посел Ту­рецький.

    Панцерний бо­ярин.

    Козаки-нетяги.

    Козаки-дуки.

    Радько Гу­зир, на прізви­ще Ту­рецький Свя­тий.

    Хома Пин­дюр, на прізви­ще Плах­та.

    Ганжа Ан­ди­бер, гетьман За­по­розький.

    Костир, без­ру­кий ко­зак-ха­рак­тер­ник.

    Козаки-січовики, ко­за­ки-зи­мов­ча­ки, ко­зацькі чу­ри, гро­мадські мужі, коб­зар, пос­ланці і вістовці.

    Великий візир.

    Сераскир.

    Капудан-баша.

    Беглербек.

    Замковий ага.

    Княгиня Виш­не­вецька,

    Байдина ма­ти.

    Катруся, її не­бо­га.

    Настя Го­ро­ва, шин­кар­ка сте­по­ва.

    Настина най­мич­ка.

    Сцена в Виш­невці над Го­рин­ню, на сте­пу Виш­не­вецько­му, в Ца­риг­раді, на Бос­форі і в Ве­ли­ко­му Лузі.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ПРОЛОГ**

    Три сотні й два де­сят­ки літ ми­ну­ло,

    Як згас у му­ках дух прав­ди­вий Бай­ди,

    А сер­це в нас ли­царське не зас­ну­ло:

    Так са­мо на землі жа­дає прав­ди.

    Боронючи на­род­ну Гіпок­ре­ну,

    Духовну зброю без ус­тан­ку но­сим

    І се на ли­цедійную аре­ну

    Свою бор­бу за прав­ду пе­ре­но­сим.

    О му­зо Мельпо­ме­но, прав­ди ма­ти!

    Дай нам тобі дос­той­но пос­лу­жи­ти,

    Народний дух з за­не­па­ду підня­ти,

    Гасителів йо­го по­со­ро­ми­ти

    Нехай ве­ли­ка, лю­ба нам тінь Бай­ди

    Од нас ли­ця сво­го не од­вер­тає,

    Нехай приз­нає в нас ге­роїв прав­ди

    І на бор­бу свя­ту бла­гос­лов­ляє!

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**АКТ ПЕРВИЙ**

**СЦЕНА ПЕРВА**

    Вишневець. Дуб­ро­ва під зам­ком.

    Виходить Бай­да, за ним Тульчинський з коб­зою.

    Байда

    У ме­не в гру­дях сер­це б'ється рівно…

    Султане, ціса­рю, ко­ро­лю, ца­рю!

    Ваш гнів ме­не довіку не зля­кає

    І ваші ми­лості ме­не не куп­лять.

    Чи жизнь, чи смерть, чи рай, чи пек­ло лю­те,

    Про все бай­ду­же Байді За­по­рож­цю.

    Обійме смерть він, жар­ко поцілує,

    Коралями кістяк її зак­ра­сить

    І заквітчає го­ло­мо­зу пиш­но.

    А жизнь - мов око­ви­тої горілки

    Коряк жем­чуж­но-бульбаш­ної вип'є…

    Чого ж хо­роб­ре, рівно­ва­ге сер­це

    Злякалося хмур­них очей діво­чих,

    Їх пог­ля­ду сум­но­го та гнівно­го?

    Великого коліна ти па­нят­ко,

    Княжа Ост­розьке, Із'яславська вітка…

    Я - Руський князь з Оле­га й Свя­тос­ла­ва,

    Що Ца­риг­ра­дом пиш­ним ко­ло­ти­ли.

    Твої маєтності… Я маю ширші.

    Мій Виш­не­вець по­веліває світом:

    Велить сул­та­нові бла­га­ти Бай­ду,

    Цареві - зва­ти в гості гай­да­бу­ру.

    Та ма­ти си­на з до­му про­га­няє

    І тур­чи­ном, і мос­ка­лем ля­кає…

    Гей, заспівай­мо, чу­ро, про ко­зацт­во,

    Про на­ше вольне, як наш дух, ли­царст­во!

    (Бере в Тульчинсько­го коб­зу).

    Співають

    Гомін, гомін по дуб­рові…

    Туман по­ле пок­ри­ває…

    Мати си­на про­га­няє:

    "А йди, син­ку, пріч від ме­не,

    Нехай те­бе тур­чин візьме".-

    "Мене, не­не, тур­чин знає,

    Сріблом-злотом наділяє".

    Гомін, гомін по дуб­рові…

    Туман по­ле пок­ри­ває…

    Мати си­на про­га­няє…

    "А йди, син­ку, пріч від ме­не,

    Нехай те­бе мос­каль візьме".-

    "Мене, не­не, мос­каль знає,

    Давно в гості зак­ли­кає.

    А в мос­ка­ля доб­ре жи­ти:

    Ласо їсти, гірко пи­ти,

    Бусурмена в полі би­ти…"

    Тульчинський

    Мій кня­зю й батьку! на твоїй до­саді

    Будує чу­ра твій свою надію.

    Заручено те­бе ще ма­лолітком,

    І дух ко­зацький не злю­бив не­волі.

    Тобі здається, на­че рідна ма­ти

    Тебе при­му­сом з до­му про­га­няє,

    І мо­ло­децьке сер­це вольне, гор­де

    До іншої, до кра­щої па­лає.

    Для ме­не ж над Кат­ру­си­ну уро­ду

    Нема кра­си, ні лю­бо­го зви­чаю:

    Мені Кат­ру­ся - мов зо­ря в по­го­ду,

    Мов чис­та бла­говісна квітка з раю.

    Байда

    (загадавшись, пе­ре­би­рає стру­ни. Співає).

    Летить орел про­тив сон­ця,

    Згорда по­зи­рає:

    Хто не знає за­ко­хан­ня,

    Той щас­тя не знає.

    Пливе ко­зак че­рез мо­ре,

    В морі по­то­пає:

    Хто не знає за­ко­хан­ня,

    Той жур­би не знає.

    Ні, стру­ни сі ос­лаб­ли, заніміли

    В моїм бу­янні кримськи­ми сте­па­ми,

    В го­нит­вах за пруд­кою та­тар­вою,

    За ди­ки­ми бах­ма­та­ми-вітра­ми.

    Одна стру­на дзвінить по­туж­но в ме­не,

    Мов те піро ор­ли­не про­тив бурі;

    Мов Чор­не мо­ре грає-заг­лу­шає

    Всі інші співи на моїй бан­дурі.

    (Співає).

    Гомін, гомін по дуб­рові…

    Туман по­ле пок­ри­ває…

    Мати си­на про­га­няє…

    Виходить кня­ги­ня Виш­не­вецька з Кат­ру­сею.

    Княгиня

    Мій ор­ле си­ну! де твій ро­зум дівся?

    Щоб я те­бе та з до­му про­га­ня­ла!

    Жене те­бе не ма­ти з до­му, син­ку,

    А вольна во­ля, са­мохіть ко­зацька,

    Що на Ни­зу, мов бо­лесті, наб­рав­ся,

    Проявою в Литві й на Русі став­ся.

    Байда

    Моєї бо­лесті, го­луб­ко-не­не,

    Козацтво ни­зо­ве не знає звіку.

    Воно ко­ралі, жем­чу­ги ту­рецькі

    Дарує з жар­ту сте­повій шин­карці.

    Княгиня

    А ти ж хіба не з жар­ту, син­ку, співом

    Про лю­бощі сумні - гаї спов­няєш?

    Невже ти справді су­мом тим су­муєш,

    Що ним лу­на пісень твоїх лу­нає?

    Ще, як зму­ро­ва­но зам­кові му­ри,

    Вони пісень та­ких сум­них не чу­ли…

    Чого тобі, мій син­ку, су­мо­ва­ти

    І сер­цю неньки ту­ги зав­да­ва­ти?

    Байда

    Не сум, а жаль бе­ре ме­не ве­ли­кий

    На той гнівли­вий та по­ну­рий пог­ляд.

    Ніхто не смів на ме­не так ди­ви­тись,

    Ні пиш­ний моск­ви­тин, ні тур­чин буч­ний,

    І я ні пе­ред ким очей не зни­зив,

    А тут по­чув не­мов­би страх у серці.

    Я зро­ду ще ніко­го не ля­кав­ся,

    А тут чо­гось мій дух за­ко­ли­хав­ся.

    Княгиня

    О си­ноч­ку! то се тобі в Ост­розі

    Княгиня Ілліна да­ла роз­маю?

    Чи, мо­же, тир­ли­чем те­бе поїла

    І до доч­ки твій дух при­во­ро­жи­ла?

    Я ж ду­ма­ла, що ти шут­куєш з на­ми,

    А ти до Гальшки лю­бо­ща­ми ди­шеш,

    До ка­то­лич­ки сер­деньком па­лаєш,

    Заручену свою за­був­ши до­ма!

    Хіба ж на те Кат­ру­сю я пес­ти­ла,

    Щоб во­рог мій із неї насміявся?

    Тульчинський тим ча­сом го­во­рить Кат­русі мімікою про лю­бощі. Во­на відка­зує мовч­ки, що мислі її на небі.

    Байда

    Хто во­рог твій, ма­ту­сю?

    Княгиня

    Та Кос­тецька,

    Та ляхівка невірна, що відби­ла

    Острозького Іллю в сест­ри моєї,

    У бідної чер­ниці. Не гріхом би,

    Ладом хо­ро­шим і зви­чаєм доб­рим

    Вона б на світ Кат­ру­сю по­яви­ла.

    Зав'яла квітка, вмер­ла бідо­лаш­на,

    В чер­нецтві со­ром свій дівоцький скрив­ши.

    Я патріархові за розрішеннє

    Та за за­ру­чи­ни да­ла сто гри­вень,

    І ти по­ки­ну­ти Кат­ру­сю хо­чеш

    Задля тієї Гальшки?

    Катруся

    Паньматусю!

    Моя кня­ги­не, со­неч­ко сирітське!

    Не жур йо­го і не вгру­щай за ме­не.

    Я му­шу гріх тяж­кий спо­ку­то­ва­ти,

    Волосяним руб­ком чо­ло зв'яза­ти.

    Княгиня

    Ти? в мо­нас­тир іти? Ти, пиш­на вро­до,

    Людського ви­ду квітко світо­зар­на!

    Ти в келію лю­бов мою за­чи­ниш,

    Постами та бдіннєм її за­му­чиш?

    Катруся

    Не я, кня­ги­не, рідна ма­ти бу­де

    Пости пос­ти­ти, довгі ночі бдіти.

    Вона свою вло­жи­ла в ме­не ду­шу,-

    Її ду­ша под­виж­ницт­ва жа­дає.

    Бо по но­чам, як місяць се­ред не­ба

    Із зо­ря­ми ве­де ти­ху роз­мо­ву,

    Я в сяєві йо­го вба­чаю матір.

    Вона, мов тінь прозірчас­та, літає,

    Німуючи, ме­не очи­ма про­сить:

    "О до­ню! уб­ла­гай свя­ту Пок­ро­ву,

    Нехай ме­не на чис­те ло­но прий­ме".

    Байда

    Ти доб­ре, не­не со­ко­ли­хо, дба­ла,

    Що си­нові го­то­ви­ла под­ружжє,

    Та, дба­ючи про нас із патріархом,

    Не за­зир­ну­ла оком нам у сер­це.

    Катрусина кра­са на ме­не світить,

    Мов яс­не сон­це на Бал­канську кри­гу:

    Хоть іскра­ми бли­щить-ми­го­че кри­га,

    А теп­лої во­ди з се­бе не пус­тить.

    До Гальшки ж я ще й сло­ва не про­мо­вив,

    А весь узяв­ся кип'ячем-окро­пом.

    У ключ моя ли­царська кров кипіла,

    А сер­денько не­мов той жар жах­ти­ло.

    Княгиня

    То се ви змо­ви­лись ме­не зро­би­ти

    Зозулею-бездітницею, діти?

    Чи я ж на те вас у Царг­рад во­зи­ла,

    Коліна патріарху обійма­ла?

    Я не ля­ка­лась ні Бал­кан ви­со­ких,

    Ні скель, ні льодя­них вер­шин зуб­час­тих,

    Ні по­над кру­ча­ми доріг стра­шен­них,

    Ні ков­ба­нюг, бе­зо­день гли­бо­чен­них.

    Байда

    Ні, ма­мо, ти бездітною не бу­деш:

    Дітьми й уну­ка­ми втіша­тись бу­деш.

    З дру­жи­ною до те­бе завітаю,

    У те­бе під кри­лом її схо­ваю,

    Острозьке те ор­лят­ко ув ор­лиці,

    Мов ца­ре­ня в по­туж­ної ца­риці. -

    Катрусю лю­ба, сест­ро до­ро­генька,

    Над рідную сест­ру мені рідненька!

    Тепер уже ме­не ста­ренька ма­ти

    Не бу­де мовч­ки з до­му про­га­ня­ти.

    Сей перс­тень не на глум тобі вер­таю:

    Кайдани зо­лоті з обох ски­даю.

    Тульчинський здіймає вго­ру ру­ки.

    Катруся

    О бра­ти­ку! який ва­жен­ний перс­тень

    Надів мені той патріарх на па­лець!

    Зніми, роз­куй мою сво­бод­ну ду­шу:

    До ма­тері я пря­му­ва­ти му­шу.

    Тульчинський за­ла­мує ру­ки.

    Княгиня

    (вхопивши обид­ва персні)

    О діти! стійте, не дра­туй­те долі

    І не спо­ку­шуй­те Фор­ту­ни злої.

    (Ховаючи в га­ман).

    Не знаєш, син­ку, до ко­го ли­ця­тись

    Ти хо­чеш із ве­ли­ким, щи­рим сер­цем,

    Ти, ри­цар з ри­царів, князь між кня­зя­ми,

    Ділами слав­ни­ми рівен з ца­ря­ми!

    [Байда

    Про всіх князів кра­сою Гальшка пиш­на,

    Про всіх царів уро­дою ве­лич­на.]

    Княгиня

    Ні, син­ку, бе­зум не бу­ває пи­шен,

    Ані за­не­пад ро­зу­му ве­ли­чен.

    Господь ска­рав на ній лу­ка­ву матір:

    Вдовуючи ди­ти­ну по­яви­ла

    Недоноском, не­до­род­ком без­душ­ним.

    Нема душі у гарнім тілі в Гальшки.

    Вона, мій си­ну, об­раз тілько но­сить

    Величної Ост­розької кня­гині.

    Від неї виє на то­го бідою,

    Хто на її маєтки й рід польститься.

    Ти при­ве­зеш мені в отецький за­мок

    Страшилище, а не ди­ти­ну лю­бу.

    Ти знай­деш у Кос­тецької не до­лю,-

    Веселих літ і мо­ло­дощів згу­бу.

    Байда

    Коли мо­го под­руж­жя ти боїшся,

    То я знай­ду собі при­ту­лок інде.

    Нехай ту­ман все по­ле пок­ри­ває,

    А ма­ти си­на з до­му про­га­няє.

    Широкий світ, ще шир­ша на­ша во­ля,

    Козацька щас­на й бідо­лаш­на до­ля…

    Пійду пос­ли з чу­жих зе­мель віта­ти:

    Давно во­ни одп­ра­ви ждуть у ме­не.

    Один привів мені ту­рецькі коні,

    А дру­гий со­болі привіз мос­ковські.

    Хоть ми собі жи­вем у Січі прос­то,

    Та нас ве­ликі по­тен­та­ти зна­ють.

    Хоть по Дніпру сто­ять ха­ти без­верхі,

    Двори не­об­го­род­жені ко­зацькі,

    А до ко­го прис­та­не­мо у прий­ми,

    Над усіма той візьме пе­ре­ва­гу:

    Помститься дос­хо­чу над во­ро­га­ми,

    Зневагою відпла­тить за зне­ва­гу.

    (Виходить із Тульчинським).

    Чути їх співаннє.

    Та не спав я нічку тем­ненькую,

    Та не бу­ду спа­ти ще й дру­гую:

    Ой чо­гось мені тяж­ко

    Та на сер­деньку важ­ко,-

    Я й сам, мо­лод, не вга­даю.

    Княгиня

    О пред­ки Виш­не­вецьких і Ко­рецьких,

    Фундатори ма­нас­тирів спа­сен­них!

    Ви, що скле­пи цер­ковні пос­пов­ня­ли

    Лицарськими прес­лав­ни­ми кос­тя­ми!

    Чи сниться вам у вашім сні підземнім,

    Що ваш по­то­мок хва­литься на зам­ку

    Козацькими ко­ша­ми да ха­та­ми,

    Пишається наз­ван­ни­ми бра­та­ми?

    Йому бай­ду­же батьківщи­ну ки­нуть,

    Плачущу матір до­ма за­не­ха­ти

    Для тих пус­тинь, ко­чо­вищ за­по­розьких,

    Затонів, ко­мишів, лугів Дніпро­вих.

    Він Бай­дою зне­важ­ли­во наз­вав­ся,

    Титулу Виш­не­вецьких од­цу­рав­ся.-

    Не ки­дай же хоть ти ме­не, Кат­ру­сю,

    Самітної-бездітної зо­зулі.

    Не йди в чер­ниці: я тобі весь за­мок

    Окрию тра­ву­ром, як до­мо­ви­ну,

    А ти мені по­мо­жеш сльози ли­ти,

    По си­нові і день і ніч ту­жи­ти.

    Тим пог­ля­дом по­ну­рим ув Ост­розі

    На нього смерть, не пан­на, по­зир­ну­ла.

    Буяннє се з наз­ван­ни­ми бра­та­ми

    Зазначиться кри­ва­ви­ми бо­ями.

    Я ба­чу всю йо­го судьбу гря­ду­щу

    І чую сер­цем ги­бель не­ми­ну­щу.

    (Виходить, схи­лив­шись на Кат­ру­сю).

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СЦЕНА ДРУГА**

    У Виш­невці на зам­ку крес­то­ва світли­ця, з предківськи­ми порт­ре­та­ми.

    Байда, в пер­на­то­му шли­ку, в руці бу­ла­ва, си­дить на ста­ро­давньому стольці. Над ним ко­зак дер­жить бун­чук і хре­ща­тий стяг. По бо­ках сто­ять дво­ря­не-поб­ра­ти­ми і чу­ра.

    Байда

    Негайно при­ведіть пос­ли до ме­не:

    Мені не по нут­ру на­ряд хи­мер­ний.

    Колись но­си­ли ми вла­дичні бар­ми,

    Та нас у Києві сми­рив та­та­рин,

    Тепер по­ту­га на­ша у ко­зацт­ва,

    А честь у прос­то­люд­но­му ли­царстві.

    Один з поб­ра­тимів

    Лицарства прос­то­люд­но­го все панст­во,

    Всі ко­ролі, царі й князі бо­яться.

    Не тим єсьмо по­тужні, щоб хо­ва­ли

    Срібло та зо­ло­то в своїй скарб­ниці,

    А тим, що ти­сячі і тьми ко­зацт­ва

    Одною во­лею і ду­хом ди­шуть.

    Другий

    Нехай си­дять на зо­ло­тих прес­то­лах,

    Під бал­дахіна­ми із ок­са­ми­ту:

    Столець твій, кня­зю, ще тогді прос­ла­вивсь,

    Як їх ім'я на світ не на­ро­ди­лось.

    Третій

    Варязьке сер­це завіща­ли пред­ки

    Тобі в наслідство ра­зом із ти­ту­лом,

    І ним-то Бай­да сла­вен між ца­ря­ми,

    За нього Бай­ду чест­ву­ють да­ра­ми.

    Четвертий

    Бо чу­ють, що у Бай­ди в руських гру­дях

    Сидить за­ло­гою ко­зацька си­ла.

    П'ятий

    Вона, мов та Фор­ту­на таємни­ча,

    Народам щастє чи біду віщує.

    Шестий

    За ко­го Бай­да на кри­вавім суді

    Тягтиме ру­ку, той і візьме го­ру.

    Тим і ко­роль впа­дає ко­ло Бай­ди,

    І цар мос­ковський, і сул­тан ту­рецький.

    Байда

    Та де ж пос­ли? Не так ос­ти­ло

    Мені на зам­ку че­лядь їх поїти

    Да з бе­сур­ме­ном хрис­ти­ян ми­ри­ти,

    Як тут сидіти у князькій по­вазі

    Серед мо­го ко­зацт­ва-поб­ра­тимст­ва,

    Мов той вла­ди­ка по­се­ред попівства.

    Тульчинський

    Ідуть… Се так мос­каль сту­пає важ­ко.

    Таке пре че­ре­во по­пе­ред се­бе,

    Що за­да­вив би і ко­ня бах­ма­та.

    Під зо­ло­том та жем­чу­га­ми ша­та

    В пу­за­тої мос­ковської ка­зю­ки.

    Насилу вдвох ве­дуть йо­го під ру­ки.

    Силкуючись, дя­ки аж по­потіли,

    Мов ті во­ли у ко­по­ви­цю, впріли.

    У роз­чи­нені ши­ро­ко двері пе­ред мос­ковським пос­лом не­суть со­болі з су­то­зо­ло­тою пар­чею. Ви­пе­ред­жу­ючи один од­но­го, пос­ли спер­лись у две­рях.

    Турецький по­сол виз­во­ливсь із тис­ку.

    Москаль

    Как! ты опе­ре­дил ме­ня, не­вер­ный,

    Ко кня­зю хрис­ти­анс­ко­му с при­ве­том?

    Турчин

    О Бай­до, воїне ве­ли­ко­душ­ний!

    Не по­пус­ти впосліди­ти сул­та­на,

    Що си­лою прес­лав­ною ца­рює

    Над чо­тир­ма кон­ця­ми світу. Дай нам

    Його да­ри по­пе­ре­ду яви­ти,

    Як пе­ре­дує власть йо­го у світі.

    Москаль

    Един под солн­цем царь наш пра­вос­лав­ный,

    Наследник им­пе­ра­то­ров ве­ли­ких,

    И вот те­бе его по­да­рок царс­кой,

    Князь Виш­не­вец­кий, ви­тязь хрис­ти­анс­кой!

    Тим ча­сом вно­сять і ту­рецькі гос­тинці: блис­ку­чий кінський на­ряд і ке­леп, сад­же­ний ізум­ру­да­ми.

    Турчин

    Не в со­бо­лях тобі потіти, кня­зю,

    І не пар­чею по­ли ве­ли­ча­ти:

    Коня ли­царсько­го тобі в гос­ти­нець

    Та ке­леп шле наслідник Ма­го­ме­та.

    Москаль

    Наследник Ма­го­ме­та-са­моз­ван­ца,

    Гаремного про­ро­ка про­хо­дим­ца.

    Турчин

    Дозволь нам, кня­зю, бо­жий суд вчи­ни­ти,

    Поставити бойців пе­ред то­бою.

    Чий упа­де, не­хай се бу­де зна­ком,

    Що прав­да лжу но­га­ми по­пи­рає.

    Байда

    Не ли­чить нашій честі і по­вазі

    Вбачати кров по­сольську в се­бе до­ма.

    Хто з ва­ших по­тен­татів більший-стар­ший,

    Розсудить те ко­лись ру­ка гос­под­ня.

    Тепер же я про­шу вас, любі гості,

    (Устаючи і вкло­ня­ючись їм).

    Прийняти за­ра­зом од ме­не дя­ку.

    Нема в нас, ко­заків, срібла та зла­та,

    Щоб за да­ри да­ра­ми відпла­ти­ти.

    Ми кров'ю пла­ти­мо ца­рям за лас­ку,

    Стережемо царст­ва їх од на­пасті.

    Москаль

    Мы с тем и при­бы­ли, князь хрис­ти­анс­кой,

    Чтоб во­инст­во твое приз­вать на по­мощь

    Против не­вер­ных на­ших су­пос­та­тов.

    Велик наш царь: од­ной по­лой пок­рыл он

    Ливонию со мо­рем со Бал­тий­ским,

    Другою - всю Си­бирь со оки­яном;

    Рукою до­сяг­нул до Бе­ла мо­ря,

    Поставил но­гу твер­до на Хва­лынс­ком.

    Он даст те­бе в корм­ленье во­еводст­во

    Величиной со всю Лит­ву и Польшу.

    Турчин

    Не слу­хай, кня­зю, мо­ви ту­лум­ба­са,

    Московської, гуч­но­пус­тої боч­ки.

    Сягає ши­ро­ко зем­ля Мос­ковська,

    Да тісно, сум­но там людсько­му сер­цю.

    В снігах уто­неш, у бо­рах заб­лу­диш,

    З вед­ме­дя­ми, з вов­ка­ми жи­ти бу­деш.

    Москаль

    Эх, ты, баш­ка, об­ви­тая за­во­ем,

    Узорами рас­пи­сан­ная кук­ла!

    Тебе ли знать, чем слав­на Русь свя­тая,

    Чем пра­вос­лав­ная креп­ка, мо­гу­ча?

    Турчин

    У нас ти, кня­зю, знай­деш край розкішний,

    Як рай зем­ний. Едем бар­вис­то­пиш­ний,

    Хороброму у нас хва­ла і сла­ва,

    Розумному - ша­но­ба і по­ва­га,

    Веселому - пісні, танці, му­зи­ки,

    А доб­ро­му - свя­те доб­ро вовіки.

    Чи схо­чеш, над бист­рим Ду­наєм ся­деш,

    На страх і жах на­ро­дам ка­то­лицьким;

    Чи схо­чеш, ко­шем ста­неш про­тив пер­са,

    Як гро­мо­ва у блис­ка­ви­цях ту­ча.

    Тінь бо­га на землі, каліф ве­ли­кий,

    Тебе своїм бла­гос­ло­веннєм зи­ще

    І оси­па­ти­ме те­бе довіку

    Щедротами без міри і без ліку.

    Байда

    Шановні гості, слав­них по­тен­татів

    Намісники і реч­ни­ки дос­той­ні!

    Не мо­жу я те­пер вам обіця­ти,

    Кому з вас бу­ду скор­ше по­ма­га­ти:

    Бо обіця­ти і зро­би­ти в ме­не

    Вимовлюється ділом, а не сло­вом.

    Скажу вам тілько, що Річ Пос­по­ли­та

    Козако-україно-запорозька

    На те стоїть, на те жи­ве й воює,

    Щоб лю­де в світі не за­бу­ли прав­ди.

    Дарами нас не мож­на підку­пи­ти,

    Шкода й сло­ва­ми пиш­ни­ми лес­ти­ти.

    Чи в хрис­ти­ян, чи в турків більше прав­ди,

    За тих і кров ми бу­дем про­ли­ва­ти.

    По мові сій, шап­кую вас, вітаю

    Та й до домівок з ми­ром од­пус­каю.

    Турчин

    Виходимо, та про­сим не за­бу­ти,

    Де куб­литься рес­публіка ко­зацька:

    По са­му Рось, по Селістряні Бур­ти

    Лежить зем­ля наслідня От­то­манська.

    (Виходить із своїм поч­том).

    Москаль

    Смекаешь, князь? Смот­ри же, пом­ни твер­до,

    Где хрис­ти­анст­ва глав­ная за­щи­та.

    Сидишь ты на стольце ва­ряжс­ком гор­до,

    Да у ца­ря - пус­тяк Речь Пос­по­ли­та.

    Хозяйничать в хо­зяй­ст­ве он ве­ли­ком

    Умеет луч­ше всех вла­дык под не­бом,

    И как ты ни храб­ришься в По­ле Ди­ком,

    А жить при­дет­ся на­шим рус­ским хле­бом.

    (Выходит со сво­им поч­том).

    Байда

    Наторохтіла пов­ну ха­ту боч­ка…

    Чого в мос­ковську го­ло­ву не прий­де?

    У нас рілля - хоть по­са­ди ди­ти­ну,

    То ви­рос­те: та­ка зем­ля пло­дю­ща;

    А в них сіренький супісок та гли­на,

    Корпають, мов на глум людський, со­хою,-

    І плуг наш до со­хи го­ло­ден прий­де:

    "Дай, ку­мо, Хрис­та ра­ди, скиб­ку хліба!.."

    Уф! уто­мивсь, не­на­че від ро­бо­ти

    З во­ла­ми в плузі щи­рий кінь ли­царський.

    А тур­чин сте­ле нам постіль м'якенько,

    Да як-то вис­па­тись би до­ве­ло­ся!

    Загарбавши під се­бе патріархів,

    Торгує їх пе­ре­купст­вом ле­да­чим.

    Самі прибільшу­ють невіри пла­ти,

    Аби з дур­них дурнії гроші дра­ти.

    Мої ко­хані друзі-поб­ра­ти­ми!

    Шануйте щи­ру прав­ду, а не віру.

    Нехай у вас та віра луч­ча бу­де,

    В котрій доб­ра най­більше роб­лять лю­де…

    Чути знад­во­ру га­лас.

    Що се та­ке? Що се за гомін ди­кий?

    Тульчинський

    (позирнувши в вікно)

    Ой ле­ле! се по­сел пос­ла воює,

    І Боч­ку вже у су­точ­ки за­пер­то…

    Байда

    Вхопи, мій хло­ню, бун­чу­ка князько­го,

    Біжи, пос­куп­люй чер­го­ве ко­зацт­во

    Та розійми сих во­рогів за­пек­лих…

    Гледи ж, не виціди крові і краплі.

    Тульчинський

    Біжу, мій кня­зю. Як не розійму їх,

    То розіллю хо­лод­ною во­дою

    (Виходить).

    Один з поб­ра­тимів

    Ні, доб­ре Ту­лум­бас воює!

    Він го­ло­сом і мерт­во­го підняв би.

    Бач, як ре­ве! Мов та ста­ра гар­ма­та,

    Що ко­за­ки Грізною про­зи­ва­ють.

    Другий

    Пресвітлий кня­зю, я тобі не рад­жу

    Коня ту­рецько­го в та­бун пус­ка­ти:

    Бо він уб'є тво­го Ара­па, Бу­рю.

    Шкода та­ко­го же­реб­ця вте­ря­ти!

    Байда

    Нехай уб'є: сим ділу не заш­ко­дить:

    Не ко­ней він, левів мені нап­ло­дить.

    І між ор­ла­ми, бра­те, бій бу­ває,

    І цар ца­ря по­ту­гою воює.

    В бо­ях сер­ця гар­ту­ються ли­царські,

    В бо­ях рос­те і кріпне дух ко­зацький.

    Третій

    Се не сідло, прес­тол тобі блис­ку­чий,

    Наш кня­зю Бай­до, Соліман спо­ру­див.

    На тім коні-огні, на сім прес­толі

    Рівен ти бу­деш си­лою з ца­ря­ми.

    Байда

    Мене рівня­ти­ме з ца­ря­ми прав­да,

    Котрої по світах з ме­чем шу­каю…

    Дивись, ди­вись! ого! мій чу­ра виріс,

    Орудує ко­зацт­вом по-гетьманськи.

    Четвертий

    Тульчинських рід підбивсь аж геть уго­ру,

    Пасе пе­ред­ню й у князів ста­рин­них.

    П'ятий

    Я ба­чив путь іще тогді в нім, кня­зю,

    Як він ко­ня до­павсь упер­ше хлоп­цем.

    Так бу­ря крил в Бо­рея по­зи­чає,

    Так гур­ри­кан сте­пом ле­тить-гу­ляє,

    Не зник­не чу­ра твій Са­мусь без сла­ви:

    Співатимуть ко­лись про нього ду­ми.

    Байда

    Глянь, бра­те, що він з ни­ми ви­роб­ляє!

    Розвів обох, мов дві ота­ри, різно.

    Шестий

    Се, кня­зю, справді зроб­ле­но мис­тецьки:

    Твого Са­мусь клей­но­да не по­ни­зив.

    П'ятий

    Незгірш і се, що мос­ка­ля при­дер­жав,

    А тур­чи­на у чис­те по­ле випх­нув.

    Шестий

    Дивись, ди­вись! уже по згір'ю гра­ють,

    Долманами, ка­зав би крильми, ма­ють.

    Другий

    Скотили вже дя­ки на во­за й Боч­ку…

    Мовчить; як міх ко­вальський, важ­ко ди­ше.

    Четвертий

    Сей воєво­да уло­мив би спи­ну

    І ма­ке­донсько­му ко­неві, Бу­ке­фа­лу.

    Другий

    Не всто­яли б во­ро­та римські, пев­но,

    Коли б та­ких сло­няк дать Ганніба­лу.

    Третій

    А я б йо­го пос­лав наз­до­га­ня­ти

    По го­рах та бай­ра­ках Мітріда­та.

    Другий

    Не хут­ко б вітро­но­го­го дог­на­ла

    Московська го­во­ру­ха че­ре­ва­та.

    Шестий

    Ся Боч­ка, по царсько­му по­велінню,

    Скотилась би і на Кав­казькі го­ри.

    Москаль таківський: він із кожі рветься,

    Догоджуючи волі са­мо­держ­ця.

    Байда

    Коли б у нас був сан та­кий ви­со­кий,

    Ми б зво­юва­ли увесь світ ши­ро­кий.

    Коли б ми всі до од­но­го гор­ну­лись,

    Під на­ми б і царі, й на­ро­ди гну­лись.

    Ми хва­ли­мо­ся, вбогі сіро­ма­хи,

    І во­лею і ду­мою од­ною,

    А ще не­дав­но на кри­вавім Старці

    З'єднали Ган­жу Ан­ди­бе­ра боєм.

    Під са­ме не­бо си­па­ло гультяй­ст­во

    Вали стра­шенні, а са­мо ври­ва­лось

    До пек­ла в зем­лю, на по­ги­бель брат­ню.

    Річками кров ко­зацька роз­ли­ва­лась,

    Теряли ми свою сна­гу ос­тан­ню.

    Тепер наш Ган­жа в корч­мах гетьма­нує

    Чи в ка­баці у Насті Го­ро­вої,

    Та ще й не ки­дає своєї дум­ки -

    Звести до бою ко­заків зо мною.

    Химерна дум­ка! Я вже не бо­юся

    Його по­ту­ги: по­ляг­ла на Старці.

    Кому фор­ту­на слу­жить у по­хо­дах,

    До то­го й пе­ре­ки­нуться за­тяжці.

    Ще дав йо­му й князько­го не­до­лим­ка,

    Щоб не жу­рив­ся, не вда­вавсь у ту­гу;

    Дав че­рес і срібла, щоб поз­би­ра­лись

    На йо­го пок­лик сиві ко­зар­лю­ги,

    Ті, що з нудьги, з жур­би поп­ро­пи­ва­лись,

    Кабачній Насті все по­зас­тав­ля­ли.

    Бо я за­ду­мав од­ру­жи­тись чес­но,

    Щоб не пор­вав­ся Бай­дин рід ве­ли­кий,

    Не осяг­ли мої ва­рязькі доб­ра

    Князькі підли­зи, римські ка­то­ли­ки.

    А без ко­зацт­ва в кня­зя Конс­тан­ти­на,

    У Ва­си­ля, не вис­ва­тать не­бо­ги.

    І князь Вла­ди­мер, київський мій пре­док,

    Лицявсь се­ред по­ход­ної три­во­ги.

    Як роз­пу­щу прис­тавст­ва по містеч­ках,

    По се­лах, го­ро­дах, ма­нас­ти­ри­щах,

    Та поїдять во­ни у ску­пер­дя­ки

    Скирти дав­няшні й сте­пові до­бут­ки,

    То му­сить з Бай­дою Ва­силь ми­ри­тись,

    Йому Ост­ро­гом пиш­ним пос­ту­пи­тись.

    Тогді ми за­раз дви­не­мо на мо­ре:

    Нехай і тур­чин знає людське го­ре;

    Нехай ор­ди в Моск­ву не по­си­лає.

    І Бай­ди зо­ло­том не засліпляє.

    Вертається Тульчинський.

    Тульчинський

    Пресвітлий кня­зю Бай­до, па­не й батьку!

    Розняв пос­ли я по твой­му на­ка­зу;

    Не дав крові у заїди то­чи­ти,

    Твоє жит­ло ли­царське пля­му­ва­ти.

    Байда

    Я ба­чив, хло­ню. Ти справ­лявсь ро­зум­но,

    І се твоя зас­лу­га най­славніша.

    Ти вже мені дев'яту вес­ну слу­жиш,

    Покинувши Тульчин, ко­лис­ку предків,

    Отця, і неньку, і братів ко­ха­них

    Задля мо­го ли­царст­ва за­нед­бав­ши.

    З то­бою ми бу­ва­ли і на Рейні,

    І по­за го­ра­ми лю­дей ви­да­ли,

    Звичаї добрі, ри­царську на­уку

    В бо­ях за прав­ду досвідом уз­на­ли.

    Ти всю­ди був мені слу­гою вірним,-

    Як братнє сер­це, чу­рою при­хильним.

    Тепер не бу­деш більше чу­ро­ва­ти,

    А з на­ми брат за бра­та про­бу­ва­ти.

    Навколішки ж пе­ред ме­чем ли­царським!

    Схились і встань то­ва­ри­шем ко­зацьким.

    (Ударивши тричі го­лим ме­чем по пле­чах).

    Усі

    (опріч са­мо­го Бай­ди)

    Вітаємо те­бе, Тульчинський па­не,

    Товаришу, Са­му­сю наш ко­ха­ний!

    Байда

    А я те­бе до сер­ця при­гор­таю

    І сьомим поб­ра­ти­мом об'являю.

    Тульчинський

    Цілую сей прес­лав­ний меч ва­рязький,

    Наслідний до­ро­гий клей­нод ли­царський,

    Що не по­ки­ну в нужді поб­ра­ти­ма,

    Як бра­та брат, як рідний батько си­на!

    Все по­по­лам, сво­бо­да і не­во­ля,

    Велике щастє і тяж­ка не­до­ля!

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**СЦЕНА ТРЕТЯ**

    Там же.

    Увіходить пан­цер­ний бо­ярин.

    Боярин

    Пресвітлий кня­зю! троє ко­ней па­ло,

    Поки з Ост­ро­га до­летів до те­бе.

    Байда

    Хто ж ти єси? Те­бе я впер­ше ба­чу,

    А по твоїй ліберії вва­жаю,

    Що служ­бу слу­жить під щи­том Ост­розьких.

    Боярин

    Так, я слу­жив їм щи­рим сер­цем по­ти,

    Поки в них неп­рав­ди не по­ба­чив.

    Тепер по­ки­нув пра­пор їх навіки

    І прав­ди-честі у те­бе шу­каю.

    Ти в нас один на цілу Русь ви­со­ко

    Підняв уго­ру сла­ву й честь ко­зацьку.

    Байда

    Кажи ж, чо­го з Ост­ро­га мчавсь до ме­не,

    Мов той Бо­рей, бур­нок­ри­ла­тий вітер?

    Боярин

    Коли б я справді був кри­ла­тим вітром,

    Вхопив би я з по­жежі га­ла­га­на,

    Роздмухав би йо­го, летівши вих­рем,

    Та й ви­па­лив усі Ост­розькі доб­ра.

    Байда

    Що ж там та­ке? Шко­да ме­не три­во­жить:

    У ме­не в гру­дях сер­це б'ється рівно.

    Кажи так прос­то, як арабську каз­ку

    Із уст хи­мер­ної Ше­хе­ре­за­ди.

    Коли б уся зем­ля за­ко­ли­ха­лась

    І лю­де скрізь по­за­бу­ва­ли прав­ду,-

    Один я прав­ду-матір пам'ятав би,

    Один за прав­ду я з ме­чем сто­яв би.

    Боярин

    Що ти до кня­зя Ва­си­ля оз­вав­ся

    І до йо­го не­бо­ги за­ли­цяв­ся,

    Се всі ми зна­ли, всі раділи сер­цем,

    Що ув Ост­розі в'єш собі ку­бельце.

    Я ж у князьких світли­цях, знай, ча­тую,

    Що там го­во­рять, навіть шеп­чуть, чую.

    Ніхто б на світі так не ве­се­лив­ся,

    Коли б ти, кня­зю, се­ред нас осівся.

    Та князь Ва­силь Сан­гуш­ка упо­до­бав,

    Картовника і кос­ти­ря п'яно­го,

    Що в ка­баці у Насті Го­ро­вої

    Татарських бранців ку­по­вав за гроші

    Або в ко­зацт­ва виг­ра­вав у кості.

    Набравши бранців, пов'язав­ши в ли­ка,

    До ко­ро­ля з тріумфом їздив пиш­но,

    Що под­ви­завсь на крес­лах, вих­ва­ляв­ся,

    За служ­бу ко­ролівщин до­пев­няв­ся.

    Байда

    Ти справді чув, ба­чу, Ше­хе­ре­за­ду,

    Що Аль-Рашіду лос­ко­та­ла вуші.

    Сангушко князь, мій тез­ко зна­ме­ни­тий,

    Не тілько в кар­ти да у кості грає:

    Він доб­ре й за та­та­ра­ми вга­няє;

    І що здо­був у ко­ро­ля за служ­бу,

    Те вис­лу­жив собі на кре­сах чес­но.

    А що він кня­зя Ва­си­ля впо­до­бав

    Чи князь йо­го - ко­му до то­го діло?

    Боярин

    Великодушний кня­зю! не прогнівай­сь,

    Що не з ор­ло­вої ми ви­со­кості,

    Як ти, на честь пог­ля­дуєм ли­царську,

    А ди­ви­мось на все, як лю­де прості.

    Дозволь мені по правді з'ясу­ва­ти,

    Що вкоїв князь Сан­гуш­ко ув Ост­розі.

    У них із кня­зем Ва­си­лем пос­та­ла

    Умова, щоб Ост­рог опа­ну­ва­ти;

    Тогді Сан­гуш­кові Дмит­рові срібла,

    А Ва­си­леві доб­ра з зам­ком взя­ти.

    Сі змо­ви­ни чи­ни­лись пе­ред на­ми,

    Прибічними бо­яра­ми-слу­га­ми.

    Ми свідка­ми бу­ли і на весіллі.

    Байда

    Як на весіллі?

    Боярин

    Так, весіллє гра­ли

    Серед крові та гвал­ту і на­ру­ги!

    Байда

    Що ж то за кров, за гвалт був і на­ру­га?

    Боярин

    Кров вірних слуг кня­гині Ілліної,

    Гвалт і на­ру­га над її доч­кою…

    (Зупиняється).

    Байда

    Кажи, ка­жи.

    Боярин

    Учора ми з Сан­гуш­ком

    В Ост­розький за­мок си­лою вло­ми­лись.

    Всі тру­пом по­ляг­ли, хто став нам опір,

    І князь Ва­силь, за ру­ку пан­ну взяв­ши,

    Оддав її при­яте­леві в ру­ки:

    "Моя тут власть, моє отецьке пра­во!"

    Почав бла­га­ти піп, щоб од­ло­жи­ли

    На завт­ра шлюб: бо і доч­ка, і ма­ти

    З жа­лю та з сліз гірких обидві мліли.

    "Тебе я не на ра­ду, по­пе, кли­кав! -

    На нього грим­нув князь Ва­силь.- Чи ба­чиш?..

    Чини, що я ве­лю: бо бу­ла­вою

    Повчу те­бе, як мо­ло­дих вінча­ти".

    Байда

    І повінчав?

    Боярин

    "Ликуй, Ісайє",- крізь сльози

    Бідаха проспівав, зв'язав­ши ру­ки.

    Байда

    То мо­ло­да приз­во­ли­ла вінча­ти?

    Боярин

    Як пос­пи­тав: "Чи маєш доб­ру во­лю?" -

    Мов на хрес­ти­нах кум за не­мов­лят­ко,

    За неї князь Ва­силь про­мо­вив: "Маю!"

    Байда

    Ну, так сей шлюб не варт своєї й наз­ви.

    Боярин

    Так; да во­ни зро­би­ли шлюб справ­деш­ний.

    Байда

    Який?

    Боярин

    Вечеряли; му­зи­ки гра­ли;

    Мазура вдвох з Сан­гуш­ком тан­цю­ва­ли;

    А наші ко­за­ка навп­ри­сяд­ки са­ди­ли,

    Аж ла­ви й гру­би хо­до­ра хо­ди­ли.

    Байда

    А мо­ло­да?

    Боярин

    Без ма­тері сиділа,

    Мов бо­бом пла­ка­ла та з го­ря мліла.

    Байда

    Без ма­тері?

    Боярин

    Бо матір при­чи­ни­ли:

    Її клятьби й му­зик би заг­лу­ши­ли.

    Байда

    Ну?

    Боярин

    Князю, дай ут­ру сльозу га­ря­чу…

    І со­ром пла­кать си­во­му, та пла­чу…

    Таке тут ста­лось, що ко­ли б той за­мок,

    Острог той гор­дий, став хлівом жидівським

    Або костьолом грішним ка­то­лицьким,

    Або Кальвін би з Лют­ром там осілись

    І над свя­тою вірою глу­ми­лись,

    То в ме­не сер­це так би не боліло…

    Боюсь ка­за­ти…

    Байда

    Договорюй сміло.

    Боярин

    В лож­ни­цю по­ве­ли… Во­но пру­ча­лось,

    Княжа Ост­розьке, вітка Із'ясла­ва…

    І… і п'яних двох слуг ту­ди поз­ва­ли…

    Байда

    Доволі! Вий­ди і мов­чи довіку

    Про те, що чув і ба­чив. А як­що про­бовк­неш,

    Тобі заціпить і навік за­мовк­неш.

    (Виходить бо­ярин).

    Самусю, по­ве­ли у буб­ни би­ти

    І бун­чу­ка затк­ни на Красній броні.

    Всіх сот­ників до ме­не в ра­ду скли­чеш;

    Козацьку чернь де­сят­ка­ми полічиш.

    Тих, що у Насті в ка­баці пи­щалі,

    Шаблі й са­гай­да­ки по­зас­тав­ля­ли,

    Нехай де­сят­ка­ми пос­тав­лять різно.

    Голоті сій свою роз­дам я зброю,

    Та й ру­ши­мо з гар­ма­та­ми не­гай­но

    До суднього з хар­циз­ни­ка­ми бою.

    Тульчинський

    Шкода, мій кня­зю, в ту­лум­ба­си би­ти:

    Не чу­ти­ме ко­зацт­во на­ше гас­ла.

    Сьогодні на сте­пу ве­ли­ке свя­то:

    Прощальники в ка­баш­ниці гос­тю­ють.

    Цимбали й буб­ни попід шин­ком во­дять,

    Хто б не прий­шов, горілкою час­ту­ють.

    Залога на­ша вся ту­ди поб­ра­лась;

    Одна ма­ле­ча в ку­ре­нях зос­та­лась.

    І чер­говців, що про пос­ли сто­яли,

    Насилу вдер­жав я на чаті в зам­ку.

    Тепер у нас під зброєю ні ду­ха,

    Опріч тво­го ко­зацт­ва-поб­ра­тимст­ва.

    Байда

    Біда, біда! Та му­си­мо ко­ри­тись

    Козацькій волі. З нею нам не би­тись.

    Сю ніч са­мим нам тре­ба вар­ту­ва­ти,

    Мої ши­ро­кок­рилії ор­ля­та.

    Чергуйтесь чер­га­ми на Красній броні;

    Я му­шу в той ка­бак, до Го­ро­вої.

    Виходять усі, опріч Бай­ди да Тульчинсько­го.

    Тульчинський

    Мій кня­зю й батьку, Бай­до міцно­сер­дий!

    В тяж­ку ча­си­ну я те­бе бла­гаю

    Прислухатись до бра­то­во­го сер­ця,

    Яким во­но не­пев­ним боєм б'ється.

    Байда

    Тяжка ча­си­на, бра­те, не за­ва­жить

    У ме­не й крих­ти на вазі роз­суд­ку.

    Над сер­цем Бай­дин ро­зум гетьма­нує

    Однаково і в ра­до­щах, і в смут­ку.

    Тульчинський

    Тим і вда­юсь до те­бе, кня­зю Бай­да,

    Як син до батька, рідний брат до бра­та.

    Байда

    І знай, ме­не не сліпить ні до­са­да,

    Ні без­го­лов'є, ні гірка ут­ра­та.

    Про те­бе я, Са­му­сю, пам'ятаю

    В ве­ликім щасті і в тяжкій пе­чалі:

    Любов твою в душі твоїй вба­чаю,

    Як чис­ту во­ду в чис­то­му криш­талі.

    Мов ту­ма­ном, Кат­ру­сю об­гор­ну­ли

    Чернечими каз­ка­ми добрі лю­де;

    Та не навіки чувст­ва в ній пос­ну­ли:

    Вона твоя, во­на твоєю бу­де.

    Обіймаються мовч­ки і ви­хо­дять.

This file was created with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

02.07.2008