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

## Леся Українка

## В катакомбах

    Посвята ша­нов­но­му поб­ра­ти­мові А. Кримсько­му

    Катакомби ко­ло Ри­ма. В крипті, сла­бо освітленій олійни­ми ка­ган­чи­ка­ми і тон­ки­ми вос­ко­ви­ми свічка­ми, зібра­лась гро­мад­ка хрис­ти­ян. Єпис­коп кінчає про­повідь слу­ха­чам і слу­хач­кам, що сто­ять по­бож­но, ти­хо і покірно.

    Є п и с к о п

    Прославмо ж, брат­тя, Гос­по­да Хрис­та, що по­са­див на небі по­руч се­бе за­му­че­но­го бра­та Харіклея.

    Х о р

    На небі сла­ва Гос­по­ду Хрис­ту, що виз­во­ляє від зем­них кай­данів, з гріхов­ної тем­ниці нас ви­во­дить у царст­во світла вічно­го.

    Д и я к о н

    Амінь.

    Є п и с к о п

    Наш брат був на землі ра­бом по­ганським, те­пер він раб гос­подній, більш нічий.

    Н е о ф і т-р а б

    Господній раб? Хіба ж і там ра­би?

    А ти ж ка­зав: не­ма ра­ба, ні па­ва у Царстві Бо­жо­му!

    Є п и с к о п

    Се щи­ра прав­да: всі рівні пе­ред Бо­гом.

    Н е о ф і т-р а б

    І ра­би?

    Є п и с к о п

    Раби Гос­подні, бра­те, не за­будь.

    Сказав Хрис­тос: яр­мо моє со­лод­ке, - тя­гар мій лег­кий. Ро­зумієш?

    Н е о ф і т-р а б (після тяж­кої за­ду­ми)

    Ні!..

    Не мо­жу. Не збаг­ну я сього сло­ва.

    Х р и с т и я н к а-р а б и н я (в рап­то­во­му нес­тямі про­ро­кує)

    Уже ле­жить при де­реві со­ки­ра!..

    "Я посічу йо­го і верг­ну в пломінь", - ска­зав Гос­подь!.. Прий­ди, прий­ди, прий­ди,

    Ісусе, Си­не Бо­жий! По­хи­ли­лась твоя пше­ни­ця, - жде во­на сер­па… Ох, до­ки ж, Гос­по­ди?.. Рахіль ри­дає, не­ма її діток…

    (Безладна мо­ва пе­ре­хо­дить в не­са­мо­ви­тий ле­мент, інші жінки й собі по­чи­на­ють го­ло­си­ти, дех­то з чо­ловіків теж не вит­ри­мує.)

    Є п и с к о п (влад­ним, ду­жим го­ло­сом)

    Геть, са­та­но!

    Твоєї вла­ди тут не­має!

    (Підходить до про­ро­чиці, що б'ється в кор­чах, і кла­де їй на го­ло­ву ру­ку.)

    Сестро, мо­лит­ва й віра хай те­бе ря­ту­ють від на­вож­ден­ня зло­го ду­ха.

    Жінка по­ма­лу за­ти­хає під йо­го пог­ля­дом і без­си­ло схи­ляється на ру­ки до то­ва­ри­шок, що піддер­жу­ють її.

    Х р и с т и я н к а (одна з тих, що піддер­жу­ють про­ро­чи­цю. Ози­вається несмілим го­ло­сом)

    Отче,

    її ди­ти­ну вчо­ра пан про­дав яко­мусь гре­кові з Ко­рин­фа…

    Є п и с к о п

    Вмовкни!

    Великий наш апос­тол за­повідав:

    "А жінка се­ред збо­ру хай мов­чить".

    Пророчицю тим ча­сом ви­во­дять. Мов­чан­ня.

    Н е о ф і т-р а б (підхо­дить до єпис­ко­па. Трем­тя­чим від збен­те­жен­ня роз­пач­ли­во-зваж­ли­вим го­ло­сом)

    Прости, але я все ж не ро­зумію, як мо­же буть якесь яр­мо со­лод­ким, а щось важ­кеє лег­ким.

    Є п и с к о п

    Брате мій, ко­ли ти сам по волі шию схи­лиш в яр­мо Хрис­то­ве, со­лод­ко се бу­де твоїй душі; ко­ли ти са­мохіть на се­бе хрест візьмеш, нев­же він бу­де важ­ким для те­бе?

    Н е о ф і т-р а б

    Але на­що маєм ще са­мохіть у яр­ма зап­ря­га­тись та дви­га­ти хрес­ти по власній волі, ко­ли вже й так на­му­чи­ла не­во­ля?

    Намулили нам яр­ма та хрес­ти і шию, й ду­шу, аж терпіть не­си­ла!

    Я не за тим прий­шов до вас у церк­ву, щоб ярем та хрестів но­вих шу­ка­ти.

    Ні, я прий­шов сю­ди шу­ка­ти волі, бо ска­за­но ж: ні па­на, ні ра­ба.

    Є п и с к о п

    І сюю во­лю ма­ти­меш ти, бра­те, як тільки ста­неш під яр­мо Хрис­то­ве.

    Раби гос­подні рівні між со­бою.

    Ти під яр­мом шлях світо­вий прой­деш і в Царст­во Бо­же ввійдеш, теє царст­во, де вже не­має па­на, окрім Бо­га, а він же нам отець. Твоя гор­ди­ня бу­ла б до са­та­нинської подібна, як­би ти вла­ди Гос­по­да-Отця не хтів приз­на­ти над со­бою.

    Н е о ф і т-р а б

    Отче!

    Яка вже там в ра­ба гор­ди­ня тая!

    Нехай і так, не­хай отець єди­ний над на­ми бу­де, та ко­ли ж нас­та­не те Царст­во Бо­же? Де йо­го шу­ка­ти?

    Один з братів ка­зав: во­но на небі, а дру­гий: на землі…

    (Дивиться з за­пи­том і пал­ким сподіван­ням.)

    Є п и с к о п

    Обидва праві.

    Н е о ф і т-р а б

    Де ж на землі є Царст­во Бо­же?

    Є п и с к о п

    Тут.

    Н е о ф і т-р а б

    У Римі?!

    Є п и с к о п

    В нашій церкві.

    Н е о ф і т-р а б

    В ка­та­ком­бах?

    Є п и с к о п

    Не го­во­ри: "ось тут" чи "там во­но". Во­но є скрізь, де Бог є в людських ду­шах.

    Н е о ф і т-р а б

    Коли ж він бу­де в ду­шах всіх лю­дей?

    Є п и с к о п

    Тоді, ко­ли Хрис­тос уд­ру­ге прий­де на зем­лю з не­ба.

    Н е о ф і т-р а б (смут­но)

    Брат один ка­зав, що літ аж ти­ся­ча ми­ну­ти му­сить від пер­шо­го до дру­го­го при­шес­тя…

    Є п и с к о п

    Се ересь, бра­те, бо ніхто не знає ні дня, ні ча­су…

    Н е о ф і т-р а б (впа­дає йо­му в річ і з радісною надією)

    Значить, Царст­во Бо­же нас­та­ти мо­же в ко­жен день і час?

    Є п и с к о п

    Запевне так.

    Неофіт-раб за­мис­люється і знов смутніє.

    Про що га­даєш, бра­те?

    Н е о ф і т-р а б

    Я ду­маю… ось ти ка­зав, що тут у нас є Царст­во Бо­же… А чо­му ж у нас тут є пат­риції, пле­беї, ну, і ра­би?

    (Оглядає все зібран­ня, де­котрі спус­ка­ють очі в зем­лю.)

    Х р и с т и я н и н-п а т р и ц і й (вис­ту­пає тро­хи на­пе­ред)

    Душа твоя, мій бра­те, бен­те­житься да­рем­не. Я - пат­рицій, а він - мій раб,

    (показує на ста­ро­го чо­ловіка) але се так для світу, а пе­ред Бо­гом ми бра­ти обоє.

    Н е о ф і т-р а б (до ста­ро­го ра­ба)

    Ти раб йо­му про людське око тільки?

    С т а р и й раб

    Ні, я слу­жу своєму па­ну вірно, не тільки зо стра­ху, а й по сумлінню, як на­ка­зав Гос­подь.

    Н е о ф і т-р а б

    Коли ви рівні, то на­що маєш ти йо­му слу­жи­ти?

    С т а р и й раб

    То Бо­жа во­ля, що вро­дивсь він па­ном, а я - ра­бом.

    Н е о ф і т-р а б

    То, зна­чить, в Царстві Божім є раб і пан?

    Старий раб мов­чить.

    П а т р и ц і й

    Він тут мені не раб, тут я йо­му го­тов уми­ти но­ги, - ми за­жи­ли свя­то­го тіла й крові укупі, при однім столі.

    Н е о ф і т - р а б (до ста­ро­го ра­ба)

    І до­ма так са­мо при однім столі їсте?

    С т а р и й раб

    Ні, бра­те, се б зовсім не ви­па­да­ло.

    Н е о ф і т-р а б Чо­му?

    С т а р и й раб

    Бо так не ли­чить… не по­до­ба…

    Є п и с к о п (до не­офіта-ра­ба)

    Не спо­ку­шай йо­го. Він прос­тий ду­хом, а Царст­во Бо­же для та­ких най­ближ­че.

    Хто тер­пить все в по­корі, той щас­ли­вий, то­му од­на­ко­во, чи пан, чи раб він бу­де тут у світі.

    Н е о ф і т-р а б

    Ні, мій, от­че, ні, не од­на­ко­во…

    (З по­ри­вом.)

    Коли б ти ба­чив, як пла­ка­ла моя ди­ти­на вчо­ра, - во­но ж покірне, ти­хе не­мов­лят­ко, - до ве­чо­ра без по­кор­му зос­тав­шись: на оргії прис­лу­жу­ва­ла жінка і ніко­ли бу­ло забігти в ха­ту по­го­ду­вать ди­ти­ну. А те­пер ди­ти­на на­ша хво­ра, тільки жінка не сміє пла­ка­ти, бо пан не лю­бить очей зап­ла­ка­них в ра­бинь врод­ли­вих.

    Є п и с к о п

    Не тре­ба пла­ка­ти, хоч би по­мер­ла ди­ти­на ва­ша, - їй ве­ли­ке щас­тя на небі при­го­то­ва­не.

    Н е о ф і т-р а б

    А панській малій ди­тині мен­ше щас­тя бу­де, ко­ли пом­ре не­вин­ним не­мов­лят­ком?

    Є п и с к о п (тро­хи збен­те­же­ний)

    Невинні всі од­на­кові у Бо­га.

    Н е о ф і т-р а б (по­ну­ро)

    То па­не­няті вдвоє щас­тя бу­де, раз на землі, а вдру­ге ще й на небі…

    С т а р и й раб

    Не зазд­ри, бра­те, не гу­би душі, свя­тої чис­то­ти їй не пля­ми.

    Нехай зну­щається твій пан-по­га­нин (бо хрис­ти­янин так би не зну­щав­ся) - він чис­то­ти в твоїй сім'ї не зни­щить, по­ки у те­бе й в жінки душі ясні.

    Н е о ф і т-р а б

    Ой, не пе­чи ме­не сло­ва­ми, діду!..

    Пробач, не знаєш ти… ска­за­ти со­ром… Е, що там со­ром для ра­ба!.. Ска­жу!

    Яка там "чис­то­та" і "ясні душі"? Моя ду­ша гниє, ко­ли я ба­чу, як жінка з оргії при­хо­дить ча­сом ви­ном роз­па­ле­на, з ог­нем в очах від со­роміцьких співів. Квіти в ко­сах ще не зов'яли і такі яск­раві суп­ро­ти бру­ду в хаті ви­да­ються… Оде­жу панську жінка поспішає зміня­ти на ве­ре­ту рабську швид­ше, щоб не ка­ля­ти в нашій "чистій" хаті,

    і я не раз у жінки ба­чив сльози в такі хви­ли­ни… Звич­ка до роз­кошів уїлась їй у сер­це, мов іржа, - без них їй тяж­ко… Діду, я не міг, не міг не бить її за тії сльози, хоч звав, що тим спро­тив­лю їй ще гірше огид­ну ха­ту на­шу…

    П а т р и ц і й

    Брате мій, ти на­пу­ти на на­шу віру жінку, тоді во­на вже пла­ка­ти не бу­де по мар­них світо­вих роз­ко­шах.

    Н е о ф і т-р а б

    Пане! - чи пак у вас тут ка­жуть "бра­те", - знаєш, не зва­жу­ся я жінки на­вер­та­ти на но­ву віру. Хай вже ліпше пла­че по чис­тих ша­тах та по панській хаті, ніж має пла­ка­ти по чис­тоті душі своєї й тіла. Вря­ту­ва­ти во­на од­на­ко­во се­бе не мо­же, та що їй з то­го, ко­ли бу­де зна­ти про гріх і святість. Кра­ще хай не знає.

    Є п и с к о п

    Хто по не­волі согрішив, той чис­тий.

    Н е о ф і т-р а б

    Та ми, ра­би, самі не раз не знаєм, що ро­бим по не­волі, що по волі… Гріх чи не гріх, а му­ка зос­тається… Ска­за­ти тяж­ко… я не знаю сам, чи то моя, чи панськая ди­ти­на… Люб­лю ди­ти­ну й ча­сом не­на­вид­жу…

    С т а р а жінка

    Гріх не­на­видіть, то ж ди­тя не­вин­не.

    (Глянувши на єпис­ко­па, за­мов­кає.)

    Є п и с к о п

    І жінка ча­сом муд­ре сло­во мо­вить.

    Молода, але змарніла, убо­го вбра­на жінка щось ше­по­че на ву­хо по­важній старій вдові-ди­яко­нисі.

    Д и я к о н и с а (до єпис­ко­па)

    Дозволиш го­во­ри­ти, чес­ний от­че?

    Є п и с к о п

    Кажи, але ко­рот­ко.

    Д и я к о н и с а (вка­зує на мо­ло­ду жінку)

    Ся сест­ра ба­жає пос­лу­жи­ти сьому бра­ту.

    (Вказує на не­офіта-ра­ба.)

    Є п и с к о п

    Як са­ме?

    Д и я к о н и с а

    Просить, щоб йо­го жо­на при­но­си­ла ди­ти­ну їй до ха­ти, йду­чи на панську оргію слу­жи­ти, - сест­ра своє го­дує не­мов­лят­ко, то вділить по­кор­му і тій ди­тинці та й дог­ля­дить до ве­чо­ра сумлінно.

    Є п и с к о п (до мо­ло­дої жінки)

    Се доб­ре діло пе­ред Бо­гом, доч­ко.

    Молода жінка покірли­во схи­ляє го­ло­ву.

    Д и я к о н и с а (до не­офіта-ра­ба)

    Скажи своїй жоні, не­хай при­но­сить ди­тя до ха­ти теслі Де­ода­та - на Фо­румі Ма­ло­му він жи­ве - і до­ру­чить сестрі Анцілло­деї; за дог­ляд щи­рий мо­же бу­ти пев­на.

    А н ц і л л о д е я (мо­ло­да жінка. Ти­хим го­ло­сом до не­офіта-ра­ба)

    Зроби мені сю лас­ку, ми­лий бра­те!

    Н е о ф і т-р а б (зру­ше­ний)

    Спасибі, сест­ро!

    П а т р и ц і й

    А до ме­не прий­деш, я дам тобі одежі, не но­вої, але по­ряд­ної, з моїх ра­бинь, ми з жінкою даєм їм більш ніж тре­ба, то мо­жуть і твоїй жоні вділи­ти, ко­ли твій пан не до­сить їй дає.

    Н е о ф і т-р а б (здер­жа­но)

    Спасибі, па­не.

    Є п и с к о п (поп­рав­ляє)

    Брате.

    Н е о ф і т-р а б (бай­ду­же)

    Хай і так.

    Х р и с т и я н и н - к у п е ц ь

    Казав ти, жінка лю­бить чис­то­ту, а в хаті бруд. При­ходь до мо­го кра­му, я ми­ла дам без гро­шей, пев­не, пан ваш вам жа­лує йо­го.

    Н е о ф і т-р а б (з лед­ве скри­тою насмішкою)

    Либонь, що так!

    С т а р и й ди­якон

    Ти, мо­же, ча­сом го­ло­дуєш, бра­те, - здебільшо­го по­га­ни зле го­ду­ють своїх рабів, - то ти при­ходь до нас що­тиж­ня на ага­пи у неділю (се в нас такі обіди для убо­гих), там ма­ти­меш по­жив­ну доб­ру стра­ву для тіла і для ду­ха. Бо ча­са­ми, як покінчиться вже тра­пе­за вбо­гих, при­хо­дять і єпис­коп та най­старші Хрис­то­вої за­жи­ти крові й тіла, по­да­ти нам на­уку бла­го­чес­тя, уми­ти но­ги брат­тям. Ти при­ходь на дво­ри­ще до ме­не. Я олійник,

    Агатофілом зву­ся, ко­ло Термів моя осе­ля. Всяк тобі по­ка­же, де меш­кає "отой ди­вак-ба­гач, що лю­бить го­ду­ва­ти всю го­ло­ту". Се так про ме­не го­мо­нять по­га­ни.

    Н е о ф і т-р а б (нічо­го не відповідає ди­яко­нові і стоїть який час мовч­ки, вхо­пив­шись за го­ло­ву)

    До чо­го я до­жив­ся! Ли­хо тяж­ке!

    Жебрущим дідом за­мо­ло­ду став!..

    Кого мені кляс­ти? Чи сво­го батька, що за дов­ги про­дав ме­не в не­во­лю?

    Чи ті дов­ги, чи то­го ба­га­ча, куп­ця на людські душі? Чи той день, той час, ко­ли на світ я на­ро­див­ся?

    Є п и с к о п

    Нещасний, сха­ме­ни­ся! Зас­по­кой­ся!

    Жени від се­бе геть ли­хо­го ду­ха гор­дині й роз­па­чу! Смер­тельний гріх оці твої прокльони, ще й в го­ди­ну, ко­ли тобі бра­ти бра­терську поміч так гой­но приз­во­ля­ють.

    Н е о ф і т-р а б

    Ой, та поміч!

    Вона мені вра­зи­ла сер­це вкрай… Та глянь же ти на сю змарнілу жінку,

    (вказує на Анцілло­дею) во­на ж як тінь. А в ме­не ж мо­ло­да здо­ров'ям пов­на жінка; тільки син мій, як си­ро­та, за по­кор­мом бідує, - чужій ди­тині до­лю заїда­ти або вми­ра­ти му­сить, по­ки ма­ти ви­ном і втіхою панів час­тує.

    І я ще маю жеб­ра­ти одежі отій своїй з біди гу­лящій жінці, - з рабів ра­бині шмат­тя наз­би­раю, бо ніко­ли ру­кам здо­ро­вим пряс­ти, - не­має ча­су, бо що день, то свя­то.

    Ти ка­жеш, гріх кляс­ти й роз­па­чу­ва­ти, а се ж не гріх, - го­лод­них об'їда­ти і го­лих об­ди­ра­ти? І ко­го ж?

    Своїх братів, працівників, рабів…

    Д и я к о н

    У нас да­ють і вбогі, і за­можні.

    Н е о ф і т-р а б

    А, я за­був, що мо­жу взя­ти ми­ла у бра­та-кра­ма­ря зовсім за­дур­но, щоб тро­хи об­ха­ючить рабські злидні, аби не так уже ко­ло­ли очі у Царстві Бо­жо­му бра­там ба­га­тим, а то ще прий­де ча­сом брат убо­гий на ту ага­пу раз на тиж­день їсти та розп­рост­ре свої брудні ве­ре­ти на лаві по­руч білої туніки і ви­ши­тої то­ги.

    (До пат­риція.)

    Ти по­дя­куй сво­му то­ва­ри­шу за теє ми­ло, бо мо­же прий­деться уми­ти но­ги мені для хрис­ти­янсько­го бра­тан­ня, то все ж та­ки во­ни чистіші бу­дуть, як я їх до­ма трош­ки ми­лом змию, по­жа­лую ру­чок пат­риціанських.

    Патрицій спа­ла­хує, але стри­мується і тільки пог­ля­дає на єпис­ко­па

    Є п и с к о п (ще ти­хим, здер­жа­ним го­ло­сом, але вже су­во­ро)

    Який злий дух тобі об­ма­рив сер­це?

    За віщо ти своїх братів кар­таєш їдки­ми та враз­ли­ви­ми сло­ва­ми?

    Що ми тобі вчи­ни­ли, що ти маєш суп­ро­ти нас?

    Н е о ф і т-р а б

    Я маю жаль до вас, ве­ли­кий жаль. Я досі був ра­бом, невільни­ком, зап­ро­да­ним в не­во­лю, заб­ра­ним си­ломіць, а ви те­пе­ра ще й жеб­ра­ком ме­не зро­би­ти хтіли, щоб я по волі ру­ку прос­тя­гав по хліб лас­ка­вий. Ви мені хотіли по­верх яр­ма гірко­го - ще й со­лод­ке, по­верх важ­ко­го - лег­ке на­ло­жи­ти,

    і хо­че­те, щоб я ще вам повірив, не­мов мені від то­го ста­не лег­ше.

    Є п и с к о п

    Се ми тобі по щи­рості ка­за­ли, по Сло­ву Бо­жо­му.

    Н е о ф і т-р а б

    А я не вірю ні в щирість ва­шу, ні в такі сло­ва.

    Якби ви щи­ро по­мог­ти хотіли - он маєте на ол­тарі срібло і зо­ло­то - замість отих агап мог­ли б рабів з не­волі ви­куп­ля­ти, -

    (до пат­риція) ти, па­не, міг би відпус­ти­ти й дур­но, а ми б уже самі собі діста­ли одежі й хліба.

    Є п и с к о п

    Хто такі ми, щоб во­лю Бо­жу одміня­ти ма­ли, ко­му ра­бом, ко­му з нас вільним бу­ти?

    Про що ти дбаєш? "Не єди­ним хлібом жи­ве лю­ди­на, але й кож­ним сло­вом, що з Бо­жих уст ви­хо­дить".

    Н е о ф і т-р а б

    Ні, їй ма­ло са­мо­го хліба й слів, їй тре­ба волі,

    інакше бу­де нидіти, не жи­ти.

    За те ж я маю жаль до вас ве­ли­кий, що ви мені замість то­го жит­тя, обіто­ва­но­го у вічнім Царстві Божім, даєте стра­ву, одіж та сло­ва.

    Є п и с к о п

    Не всі сло­ва од­на­кові, мій бра­те, сло­ва Гос­подні більш ря­ту­ють ду­шу, ніж людські всі діла.

    Н е о ф і т-р а б

    Які ж сло­ва?

    "Терпливість і по­ко­ра" тільки й чув я від вас сьогодні. Та нев­же во­ни ря­ту­ють людські душі? Та нев­же за них ідуть на хрест, на наг­лу стра­ту і на по­та­лу звірам хрис­ти­яни?

    Є п и с к о п

    Вони ідуть за те ве­ли­ке сло­во, яко­го всім сло­вам людським не­си­ла дос­то­ту роз­ка­за­ти.

    Н е о ф і т-р а б

    Що за сло­во?

    Є п и с к о п

    Те сло­во - Бог. Він альфа і оме­га, по­ча­ток і кінець. Ним все нас­та­ло і ним усе жи­ве, і більш не­має богів на світі, окрім сього Бо­га, він є і сло­во, й си­ла, і жит­тя.

    А всі оті, що зва­ли­ся бо­га­ми в по­ганськім світі, - ідо­ли без­душні або злі ду­хи, слу­ги кня­зя тьми.

    І се за те нас му­чать, роз­пи­на­ють, що ми не хо­чем ідо­лам слу­жить і кня­зя тьми приз­на­ти на­шим Бо­гом, бо хо­ди­мо не в тем­ряві, а в світлі.

    Н е о ф і т-р а б (пал­ко підхоп­лює сло­ва єпис­ко­па)

    "Бо хо­ди­те не в тем­ряві, а в світлі", то й ски­ну­ли терп­ливість і по­ко­ру, як мас­ку міма, геть з сво­го об­лич­чя, не хо­че­те слу­жи­ти і ко­ри­тись то­му, чиєї вла­ди ваші душі приз­на­ти більш не мо­жуть, про­ти ко­го бо­ро­тись вам ве­лить сумління ва­ше!

    Чи так я зро­зумів те­бе, мій от­че?

    Є п и с к о п

    Так, лиш од­но до­да­ти му­шу я: ми бо­ре­мось в терп­ли­вості й по­корі…

    Н е о ф і т-р а б (упа­лим го­ло­сом)

    І знов нічо­го я не ро­зумію: бо­ро­ти­ся в по­корі. Що се зна­чить?

    Є п и с к о п

    Ми бо­ре­мо­ся з ду­хом, не з людьми.

    Ми пла­ти­мо покірно всі по­дат­ки, ми ке­са­ря ша­нуємо і вла­ду, не повс­таєм ні сло­вом, ані ділом суп­ро­ти них, а тільки кня­зю тьми ні жерт­ви, ні пок­лонів не даємо.

    Н е о ф і т-р а б

    А хто ж такі той ке­сар, тая вла­да?

    Хіба ж во­ни не слу­ги слуг то­го, ко­го ви кня­зем тем­ря­ви наз­ва­ли?

    Є п и с к о п

    В той час, як слу­жать ідо­лам, а в інший во­ни на­чальни­ки, від Бо­га дані.

    Н е о ф і т-р а б

    Від Бо­га? Від яко­го?

    Є п и с к о п

    Бог єди­ний на світі є, Бог Сло­во, Бог Лю­бов,

    Бог триєди­ний, Батько, Син і Дух.

    Н е о ф і т-р а б

    То се він дав і ке­са­ря, і вла­ду пре­торіанську та пат­риціанську,

    і вла­ду над ра­ба­ми ба­гачів?

    Є п и с к о п

    "Нема на світі вла­ди, окрім тої, що йде від Бо­га". Бог є цар і пан над усіма вла­ди­ка­ми зем­ни­ми, во­ни в йо­го руці, і він помс­титься над ни­ми за неп­рав­ду, а не ми.

    "Мені на­ле­жить помс­та", - ка­же Вічний.

    Н е о ф і т-р а б

    Коли ж та помс­та?

    Є п и с к о п

    Хто збаг­ну­ти мо­же шля­хи Гос­подні?

    Н е о ф і т-р а б

    Може, аж тоді, як Царст­во Бо­же ста­не по всім світі, ко­ли Хрис­тос на зем­лю вдру­ге прий­де?

    Є п и с к о п

    Тоді на­пев­не бу­де Бо­жий суд.

    Н е о ф і т-р а б

    А потім що?

    Є п и с к о п

    Одна ота­ра бу­де,

    єдиний пас­тир.

    Н е о ф і т-р а б

    А при нім не бу­де помічників, намісників Гос­подніх, ніяких тих на­чальників над на­ми?

    І вже тоді не бу­дуть більше лю­ди у думці вільні, а в житті ра­би?

    Є п и с к о п

    Не знаю, сього сло­ва нам не да­но від Гос­по­да Хрис­та й йо­го пос­ланців.

    Н е о ф і т-р а б

    Отак?.. Про ме­не ж, хай во­но й ніко­ли, те Царст­во Бо­же, не при­хо­дить!

    С т а р и й раб (з не­ви­мов­ним жа­хом)

    Боже!

    Рятуй нас від гріха! Що він го­во­рить?

    Вся гро­ма­да хрис­ти­янська го­мо­нить; ок­ре­мих слів не чут­но, але гамір, як хви­ля, рос­те, на­пов­няє крип­ту і лу­ною роз­ко­чується по тем­них пе­ре­хо­дах ка­та­комб.

    Є п и с к о п (підіймає ру­ку вго­ру. Ду­жим го­ло­сом)

    Мир, брат­тя, вам!

    (До не­офіта-ра­ба.)

    Покайся, не­чес­ти­вий!

    Візьми на­зад сло­ва ті не­обачні, бо гірш тобі на то­му світі бу­де, аніж на сьому. Хто на сьому світі не хо­че Царст­ва Бо­жо­го вба­ча­ти, той втра­тить і не­бес­не Царст­во Бо­же і бу­де верг­ну­тий в геєну лю­ту, де пломінь нев­га­си­мий, плач і скрегіт і де ро­бак довіку то­чить сер­це.

    Н е о ф і т-р а б (пал­ко)

    Ні, не по­ка­юсь. Ти, ста­рий, да­рем­не ме­не геєною ля­каєш. Маю геєну ту щод­ня і що­го­ди­ни, нав­ко­ло се­бе чую плач і скрегіт, щод­ня мені ро­бак той то­чить сер­це.

    То ж він ме­не привів сю­ди до вас шу­ка­ти прав­ди, волі і надії.

    А що я в вас най­шов? Сло­ва об­лудні і мар­ну мрію про не­бес­не царст­во та про Ца­ря єди­но­го в трьох ли­цях, що над па­на­ми на­ши­ми па­нує, а їм дає над на­ми па­ну­ва­ти від пер­шо­го до дру­го­го при­шес­тя, а мо­же, й далі. Мо­же ж, і по смерті у тім не­беснім вашім Царстві Божім довіку бу­де так, як тут до ча­су, - безп­лотні душі ваші бу­дуть вічно терпіти і "бо­ро­ти­ся в по­корі". Сей рабський дух

    (на ста­ро­го ра­ба)

    і там слу­жи­ти бу­де не тільки зо стра­ху, а й по сумлінню душі пат­риціанській мож­нов­ладній, сей

    (на кра­ма­ря) бу­де ва­жи­ти доб­ро і зло і чис­то­ту по час­точ­ках вділя­ти, сей

    (на ди­яко­на) раз на тиж­день бу­де роз­да­ва­ти ду­хов­ну стра­ву отакій го­лоті, як хоч би й я, а ми вже, зли­дарі, сто­яти­мем ти­хенько та покірно, не­мов старці пе­ред ба­га­тим па­ном, жду­чи, який нам знак по­дасть єпис­коп, чи він хоч сло­во мо­ви­ти доз­во­лить, а мо­же, нам зве­лить співа­ти гімни єди­но­му ца­реві всіх царів і па­нові усіх рабів не­бес­них.

    Ні, да­лебі, не знаю, чи не кра­ще бу­ло б мені в самій геєні вічній, ніж у та­ко­му рабстві без­надійнім, з яко­го й смерть вже виз­во­лить не мо­же.

    Є п и с к о п (що вже скілька раз на­ма­гав­ся пе­рер­ва­ти ту мо­ву і сту­кав па­те­ри­цею об зем­лю, гнівним і грізним го­ло­сом пок­ри­вав сло­ва не­офіта-ра­ба)

    Геть відійди від ме­не, си­не тьми!

    Лиши сей збір! Чо­го сю­ди прий­шов бен­те­жи­ти свя­ту гро­ма­ду на­шу?

    Нащадку злий єхид­ни, скрий­ся в но­ру, з якої виліз на по­ги­бель ду­шам!

    Н е о ф і т-р а б

    Ні, ти ме­не не смієш про­га­ня­ти, бо я сю­ди прий­шов по тво­му сло­ву, повірив­ши обітниці лу­кавій, не­мов­би тут знай­ду лю­бов і спокій,

    і вічнеє жит­тя. А ви заб­ра­ли ос­танній спокій і лю­бов ос­тан­ню, навіки от­руїли, і те­пер ду­ша моя вми­рає. Я не знав, що зна­чить гріх, я тільки знав не­щас­тя, а ви ме­не нав­чи­ли, що то гріх і не­честь пе­ред Бо­гом. Я був пев­ний, що смер­тю покінча­ються всі му­ки, а ви мені відкри­ли ціле пек­ло в прос­торі вічності за гріх най­мен­ший.

    Так му­си­те ж ви да­ти обо­ро­ну від безлічі гріхів отих пе­кельних.

    Учили ви ме­не лю­би­ти ближніх, так на­учіть ме­не їх бо­ро­ни­ти, а не ди­ви­тись, опус­тив­ши ру­ки, як в рабстві тяжкім брат­тя по­ги­ба­ють.

    Все ва­ше ми­ло­сер­дя, на­че лат­ка на ве­тоші зли­ден­но­го жит­тя,

    і тільки гірше злидні ви­яв­ляє.

    Чи мо­ло­ко чу­жої жінки дасть моїй ди­тині ніжність ма­те­ринську?

    Чи вер­не чис­та одіж чис­то­ту моїй щод­ня пля­мо­ваній дру­жині?

    Чи я за­бу­ду се­ред ва­ших зборів мою сум­ну, зганьбо­ва­ну осе­лю?

    Не хліба хо­чу я, не сло­ва праг­ну, - лю­бові чис­тої без плям ба­жаю, без зазд­рощів, без сумнівів не­чис­тих, до яс­ної надії по­ри­ва­юсь, що я хоч зда­ле­ка по­ба­чу во­лю, що хоч мій син, онук, най­дальший прав­нук та­ко­го ча­су діжде, як і сло­во, га­неб­не сло­во "раб", із світу зник­не; жа­даю віри в ту свя­тую си­лу, що ро­зум просвітить у най­темніших і всіх лю­дей збе­ре в гро­ма­ду вільну без пас­ти­ря-до­зор­ця і без па­на, а не в ота­ру з пас­ту­хом свавільним та з лю­ти­ми со­ба­ка­ми, трем­тя­чу від го­ло­су вовків, левів, ша­калів, гієн, ли­сиць і вся­ко­го хи­жацт­ва.

    Не я один ду­хов­ну спра­гу маю, не я один так сер­цем го­ло­дую, ба­га­то нас та­ких. Мені ка­зав один то­ва­риш-раб, що десь над Тиб­ром, як пе­рей­ти от­руєну Ма­рем­му,

    є та­бор по­тай­ний рабів-повс­танців.

    Утомлені своїм довічним рабст­вом, во­ни га­да­ють розірва­ти пу­та і ски­ну­ти яр­мо з своєї шиї.

    П а т р и ц і й

    Ти ду­маєш, во­ни на­дов­го ски­нуть?

    Н е о ф і т-р а б

    Хоч би на мить, і то вже вар­то тру­ду!

    Я сподівав­ся на довічну во­лю в гро­маді вашій, але ви й на мить "со­лод­ко­го яр­ма" не здатні ски­нуть.

    Так чи не кра­ще за­ли­ши­ти мрії про вічне і піти на ча­со­ве, замість агап на оргію кри­ва­ву?

    П а т р и ц і й

    Скажи - на хрест і на га­неб­ну стра­ту.

    Н е о ф і т-р а б

    Ей, хрис­ти­яни­не, з яко­го ча­су у вас га­неб­ною зо­веться стра­та?

    Невже се ви жа­хаєте хрес­том?

    Адже Месія ваш не по­со­ро­мивсь укупі з роз­би­ша­ка­ми ко­на­ти на тім хресті.

    Є п и с к о п

    Він ос­вя­тив хрес­та, а не розбійни­ки. Він вря­ту­вав їх, а не во­ни йо­го.

    Н е о ф і т-р а б

    Овва! Нев­же?

    А мо­же б, він не ца­рю­вав на небі, не па­ну­вав над ду­ша­ми людськи­ми, як­би не про­ли­ва­лась тая кров розбійників, повс­танців, не­покірних на пост­рах всім ра­бам і "прос­тим ду­хом", бо, мо­же, "тер­пе­ливість і по­ко­ра" дав­но б по­ли­ну­ли з землі на безвість, як­би ма­ра при­би­тих на хрес­тах кри­ва­вих роз­би­шак нас не ля­ка­ла пог­ро­зою да­рем­но­го ско­нан­ня.

    М о л о д и й хрис­ти­янин

    Терплячих і покірних не ля­кає смерть на хресті за то­го, хто прий­няв за всіх нас му­ки хресні.

    Н е о ф і т-р а б

    Так на те він їх прий­няв, щоб ми їх знов прий­ма­ли?

    То де ж він, той ря­ту­нок, в чім той ви­куп гріхів усього світу, як ізнов щод­ня кри­ваві ви­ку­пи да­ються?

    Є п и с к о п

    Той ви­куп там, на небі. На­ше царст­во не сього світу. Хай тіла вми­ра­ють, аби повік жи­ли бла­женні душі.

    Христос віддав і плоть, і кров свою в по­жи­ву вірним, а такі ле­дачі ра­би лу­каві, як ось ти, мар­ну­ють свя­тий той дар, і він да­рем­не ги­не.

    Н е о ф і т-р а б

    А ма­ло нас по­ги­ну­ло да­рем­не, кри­ва­вих жертв усім бо­гам неп­ра­вим, та ги­не й досі за то­го ца­ря, що, ка­жеш ти, на рабст­во осу­див нас?

    Хто зміряв шлях, обс­тав­ле­ний хрес­та­ми, що ми, ра­би, одвіку пе­рей­шли?

    Хто зва­жив кров, що досі ще не впа­ла на го­ло­ву катів, а все тя­жить на дітях тих за­му­че­них ге­роїв?

    По тій крові, не­мов по баг­ря­ниці, прос­те­леній для ке­сарських тріумфів, прой­шла богів фа­лан­га нез­чис­лен­на з землі на не­бо. До­ки бу­де сла­тись під но­ги їм, ти­ра­нам безтілес­ним, бо­гам безк­ров­ним, не­жи­вим при­ма­рам жи­вої крові до­ро­га порфіра?

    Своєї крові я не дам ні краплі за кров Хрис­то­ву. Як­що тільки прав­да що він є Бог, не­хай хоч раз прол­леється да­рем­не Бо­жа кров і за лю­дей.

    Мені дар­ма, чи Бог один на небі, чи три, чи трис­та, хоч і міріади.

    За жод­но­го не хо­чу по­ми­рать: ні за ца­ря в нез­на­но­му Едемі, ні за ти­ранів на горі Олімпі, ніко­му з них не бу­ду я ра­бом, до­волі з ме­не рабст­ва на сім світі!

    Я честь віддам ти­та­ну Про­ме­тею, що не тво­рив своїх лю­дей ра­ба­ми, що просвітив не сло­вом, а вог­нем, бо­ров­ся не в по­корі, а зав­зя­то,

    і му­чив­ся не три дні, а без ліку, та не наз­вав сво­го ти­ра­на батьком, а дес­по­том всесвітнім, і прок­ляв, віщу­ючи усім бо­гам по­ги­бель.

    Я вслід йо­го піду. Ко­ли за­ги­ну, то не за нього - він не хо­че жерт­ви, - але за те, за що і він страж­дав.

    Нехай ніко­го хрест мій не ля­кає, бо як по­чую я в своєму серці свя­тий во­гонь і хоч на час, на мить здо­лаю жи­ти не ра­бом зли­ден­ним, а вільним, непідвлад­ним, бо­горівним, то я щас­ли­вим і на смерть піду,

    і без до­ко­ру на хресті ско­наю

    Анціллодея рап­том за­хо­диться невт­рим­ли­вим ри­дан­ням.

    Н е о ф і т-р а б (лагідно)

    Чого ти, сест­ро? Що те­бе вра­зи­ло?

    Чи я те­бе об­ра­зив прик­рим сло­вом?

    Повір мені, я не хотів то­го.

    А н ц і л л о д е я

    Ні, бра­те… не об­ра­зив… тільки… шко­да… Та жаль мені те­бе… за­ги­неш, пев­не…

    Є п и с к о п

    Не плач. Лу­ка­вий раб - не вар­тий сліз.

    Він пок­ло­нив­ся ду­хом Про­ме­тею, а той єсть са­та­на, одвічний змій, що спо­ку­сив на гріх і не­покірність.

    Нема сьому ра­бові ні ря­тун­ку, ні прощі. Він за­на­пас­тив се­бе.

    Покиньмо не­чес­тив­ця, од­сахнімось, ходім од зла і сот­ворімо бла­го.

    Н е о ф і т-р а б

    А я піду за во­лю про­ти рабст­ва, я вис­туп­лю за прав­ду про­ти вас!

    Вся гро­ма­да ру­шає з свічка­ми в ру­ках. Єпис­коп по­пе­ре­ду. Не­офіт-раб іде сам ок­ре­мо дру­гим пе­ре­хо­дом в інший бік.

    [4/Х 1905

This file was created with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

02.07.2008