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

## Леся Українка

## Одержима

**I**

    Берег по­над озе­ром Га­да­ринським. Да­ле­ко на го­ри­зон­тi лед­ве мрi­ють чов­ни ко­ло бе­ре­га i чор­нiє люд, що хма­рою за­лiг да­ле­кий бе­рег.

    Мiрiам, "одер­жи­ма ду­хом", в гли­бо­кiй ту­зi блу­кає по­мiж ка­мiн­ням по­над бе­ре­гом, да­лi зi­хо­дить на шпиль ске­лi i ди­виться не па бе­рог, а в гли­би­ну пус­те­лi, во­на ба­чить там ко­гось уда­ли­нi.

    М i р i а м

    Вiн там, вiн все си­дить так не­ру­хо­мо, як те ка­мiн­ня, що нав­ко­ло нього.

    Над ним - ме­нi здається, я те ба­чу, - на­вис­ли ду­ми хма­рою важ­кою, от-от з них стрi­лить яс­на блис­ка­ви­ця i цi­лий свiт осяє. Ох, ко­ли ж, ко­ли во­на ро­зiб'є тем­ну хма­ру?

    Хоч би ме­не уби­ла блис­ка­ви­ця, я праг­ну, праг­ну, щоб во­на зле­тi­ла, щоб хоч на мить чо­ло те про­сi­яло.

    Годiвлю дав юр­бi, тi­лам i ду­шам, всiм дав спо­кiй, а сам у сiй пус­те­лi па­се ду­мок ота­ри нез­чис­лен­нi.

    Нема їм впи­ну, а йо­му спо­чин­ку…

    Який вiн оди­но­кий, бо­же пра­вий!

    Невже йо­му не мож­на по­мог­ти?

    Невже вiн завж­ди бу­де оди­но­кий?

    "Месiя прий­де в сла­вi свiт су­ди­ти", - так ска­за­но в про­роцт­вi, бiльш нi­чо­го.

    I прав­да, й ми­ло­сер­дя - все для свi­та, а для Ме­сiї що? Чи тiльки сла­ва?

    "Вiйна i зва­да, смерть, не­ду­ги зник­нуть, мир бу­де на зем­лi i щас­тя в лю­дях…"

    А для Ме­сiї? - зно­ву "сла­ва в виш­нiх"?

    I тiльки сла­ва? О, яка ж то ка­ра

    Месiєю, що свiт ря­тує, бу­ти!

    Всiм да­ти щас­тя i не­щас­ним бу­ти, не­щас­ним, так, бо вiч­но оди­но­ким.

    Хто мiг би вря­ту­вать йо­го са­мо­го вiд са­мо­ти­ни, вiд страш­ної сла­ви?

    (Пригнiчена рап­то­вою вто­мою, сi­дає пiд ске­лею i схи­ляється на ка­мiнь).

    Чого ж се я слi­дом за ним блу­каю?

    Чого? Са­ма не знаю. Пев­не, дух ме­не сю­ди за­вiв на пев­ну згу­бу.

    Ну, що ж! не­хай! Ме­нi тут ги­нуть кра­ще, нiж в iн­шiм мiс­цi. Я за­ги­ну тут, я ви­гост­ри­ла пог­ляд у пус­ти­нi, мов со­ко­ли­ний зiр, - все виг­ля­да­ла, чи вiн хоч не по­ди­виться на ме­не?

    Не по­ди­вив­ся i не обер­нув­ся…

    Занадто вже буй­на бу­ла на­дiя!

    Чого ж я спо­дi­ва­лась?.. Я не знаю!

    (Розхитуючись, як тi, що го­ло­сять на гро­бi, спi­ває сти­ха туж­ли­ву схiд­ну пiс­ню, дов­го, без слiв.).

    Про се спi­ва­ти мож­на, а ска­за­ти слiв не стає.

    (Спiває знов).

    Яка бу­ла юр­ба за ним, як вiн хо­див по Га­лi­леї.

    I кож­ний встиг торк­ну­ти хоч оде­жу, хоч край пла­ща Ме­сiї, тiльки я торк­ну­ти не пос­мi­ла, бо нi­чо­го про­сить не ма­ла в нього: нi здо­ров'я, нi стра­ви на безх­лiб'ї. Я не знаю, чо­го я йшла з юр­бою…

    (Спiває знов)

    Вiн нi­ко­му не вiд­мов­ляв по­тi­хи i по­ра­ди.

    Кому що бра­ку­ва­ло, вiн да­вав.

    (Спiває)

    А що ж ме­нi бра­кує? О Ме­сiє, ти, мо­же, знаєш?!

    Незамiтно для Мi­рi­ам Ме­сiя наб­ли­зив­ся до неї з-за ске­лi, на­дiй­шов­ши з пус­ти­нi, i схи­лив­ся над нею.

    М е с i я

    Знаю, Мi­рi­ам!

    М i р i а м

    (жахнулась)

    Учителю!

    М е с i я

    Не бiй­ся, жiн­ко, спо­кiй я хо­чу дать то­бi.

    М i р i а м

    О, я не хо­чу, не хо­чу я спо­кою!

    М е с i я

    (лагiдно i ра­зом су­во­ро)

    Мiрiам,

    Се дух в то­бi го­во­рить. Чом не хо­чеш?

    Спокою праг­не вся­кий.

    М i р i а м

    Але ти, учи­те­лю, по­ки­нув той спо­кiй, що був у те­бе в ти­хiм На­за­ре­тi.

    М е с i я

    Ти до­рiв­ня­тись хо­чеш…

    М i р i а м

    (з по­ри­вом)

    Нi, Ме­сiє, я не рiв­ня­юся до те­бе, нi!

    Я знаю те, що я не­щас­на жiн­ка.

    М е с i я

    Так на­що ж ти зрi­каєшся спо­кою,

    єдиної по­тi­хи всiх не­щас­них?

    М i р i а м

    (з рап­то­зою од­ва­гою)

    Бо ти йо­го не маєш, си­не бо­жий!

    М е с i я

    Яке то­бi до ме­не дi­ло, жiн­ко?

    Мiрiам, зни­ще­на, збен­те­же­на, зак­ри­вав ли­це пок­ри­ва­лом i по­вер­тається йти геть.

    М е с i я

    Стiй, Мi­рi­ам, ска­жи, ти в ме­не вi­риш?

    М i р i а м

    (не одк­ри­ває ли­ця)

    Я вi­рю, що ти бо­жий син, Ме­сiє, i всiм, ок­рiм ме­не, да­си ря­ту­нок.

    М е с i я

    Усiм, крiм те­бе, жiн­ко?

    М i р i а м

    Ти ска­зав.

    М е с i я

    Я не ска­зав то­го.

    М i р i а м

    Та я те чу­ла.

    Прости, учи­те­лю, я му­шу йти.

    (Вiдступає).

    М е с i я

    Куди ти йдеш?

    М i р i а м

    Не знаю. Так, на без­вiсть.

    М е с i я

    Чого ж та йдеш?

    М i р i а м

    Бо му­шу йти.

    М е с i я

    Навiщо?

    М i р i а м .

    Ти знаєш. Ти - Ме­сiя! Я не знаю.

    М е с i я

    Зостанься тут.

    Мiрiам мовч­ки спи­няється.

    М е с i я

    Скажи ме­нi, ти чу­ла, що го­во­рив я лю­дям?

    М i р i а м

    Так, Ме­сiє.

    М е с i я

    Ти прий­ня­ла мої сло­ва?

    М i р i а м

    Нiколи я не за­бу­ду їх.

    М е с i я

    I вслiд їх пi­деш?

    М i р i а м

    Вони слi­дом за мною пi­дуть всю­ди, во­ла­ючи: "Ти йде­iп в неп­ра­ву путь!"

    I, мов на жар пе­ку­чий, нас­ту­па­ти я бу­ду на сло­ва твої ог­нис­тi, - слi­ди мої вiд них кри­ва­вi бу­дуть.

    М е с i я

    Уперта рiч твоя, ти мов ра­би­ня, що знає во­лю па­на i не слу­ха.

    Таких ра­бiв су­во­ра ка­ра жде.

    М i р i а м

    (падає нав­ко­лiш­ки)

    О го­ре! Впа­ла вже на ме­не ка­ра, i вже її нiх­то не здiй­ме з ме­не!

    М е с i я

    У те­бе ма­ло вi­ри. Як­би ти хоч зер­ня вi­ри ма­ла…

    М i р i а м

    О, я вi­рю, без краю вi­рю в те­бе, си­не бо­жий, та я не вi­рю в се­бе! Я не вi­рю, щоб я мог­ла твої сло­ва прий­ня­ти.

    М е с i я

    Таке сми­рен­ня гiр­ше вiд гор­ди­нi.

    М i р i а м

    О, сто раз гiр­ше, я те доб­ре знаю, i з то­го роз­пач мiй.

    М е с i я

    Ти не на­водь об­мо­ви зай­вої на влас­ну ду­шу, - та­кою чор­ною во­на не мо­же бу­ти.

    М i р i а м

    О нi, учи­те­лю, во­на чор­нi­ша, нiж ха­та-пуст­ка, що пiс­ля по­же­жi чор­нiє по­рож­не­чею. Во­да твоїх ре­чей, цi­лю­ща та жи­ву­ща, ду­шi моєї ви­гоїть не мо­же.

    Вода бо­ро­нить вiд ог­ню жи­во­го, зго­рi­лу ж ха­ту дар­ма по­ли­ва­ти.

    М е с i я

    Та що то­бi спа­ли­ло ду­шу, жiн­ко?

    М i р i а м

    Не знаю: чи не­на­висть, чи лю­бов.

    М е с i я

    Кого ж не­на­ви­диш ти?

    М i р i а м

    Ворогiв.

    М е с i я

    Своїх?

    М i р i а м

    Твоїх.

    М е с i я

    Я їх ка­зав лю­би­ти.

    М i р i а м

    А я люб­лю… не їх.

    М е с i я

    Вони для те­бе, як i для ме­не, ближ­нi.

    М i р i а м

    Але я вiд них да­ле­ка, на­че вiд єхид­ни.

    М е с i я

    Вони не вi­да­ють, що тво­рять.

    М i р i а м

    I єхид­на нес­вi­до­ма, а всяк її роз­топ­че, як стрi­не на шля­ху.

    М е с i я

    Якби єхид­на мог­ла по­ки­ну­ти свою от­ру­ту, во­на бу­ла б не гiр­ша вiд го­луб­ки.

    М i р i а м

    Але во­на от­ру­ти не по­ки­не.

    М е с i я

    Про царст­во бо­же на зем­лi ти чу­ла?

    М i р i а м

    Та я ж те­пер нi­де йо­го не ба­чу.

    М е с i я

    Ти ди­виш­ся й не ба­чиш, ма­ло­вiр­на.

    М i р i а м

    О так, не ба­чу! Свiт­ло тво­го ду­ха ме­не слi­пить. Чим ти ме­нi яс­нi­ше, тим ду­шi во­ро­гiв ме­нi тем­нi­шi, тим менш єхид­на схо­жа до го­луб­ки.

    Не ма­ло­вiр­на я, за­над­то вi­рю, i вi­ра та ме­не на­вiк по­гу­бить.

    Я вi­рю, що ти свiт­ло - i та­ко­го ся тем­ря­ва до се­бе не прий­має?

    Я вi­рю, що ти сло­во - i та­ко­го отой глу­хо­рож­ден­ний люд не чує?

    Їм, мо­же, тре­ба iн­шо­го Ме­сiї?

    Їм, мо­же, си­на бо­жо­го не до­сить?

    М е с i я

    Вони слi­пi, во­ни ще не проз­рi­ли, са­мо­го сло­ва ма­ло їм для вi­ри,

    їм тре­ба дi­ла.

    М i р i а м

    Ти тво­рив ди­ва!

    М е с i я

    Творив ди­ва ще тiльки над во­дою; сього не до­сить - тре­ба кро­вi.

    М i р i а м

    (з жа­хом)

    Кровi?

    Чиєї кро­вi, вчи­те­лю?

    М е с i я

    Моєї.

    М i р i а м

    Хай їм во­на на го­ло­ву впа­де!

    М е с i я

    Не прок­ли­най, вер­тається прок­лят­тя на то­го, хто ска­зав йо­го.

    М i р i а м

    Нехай!

    Я знаю се, прок­ля­та я на­вi­ки, бо я лю­бить не вмiю во­ро­гiв.

    О, кож­ний ти­хий ус­мiх фа­ри­сея для ме­не гiрш вiд скор­пi­она зло­го.

    Менi брид­ка не так са­ма от­ру­та, як все оте гнуч­ке, пiдс­туп­не тi­ло.

    Я вся трем­чу, ко­ли йо­го по­ба­чу.

    В моїх очах я чую зброї по­лиск, в моїх ре­чах я чую зброї бряз­кiт, так я узб­роєна в свою не­на­висть, як вар­то­вий ко­ло царської бра­ми, що ра­дий ви­хо­пить на кож­но­го свiй меч, хто тiльки зле за­мис­лить на вла­да­ря.

    М е с i я

    Чи ти й ме­не не­на­ви­диш так, жiн­ко?

    М i р i а м

    (з до­ко­ром)

    Учителю!

    М е с i я

    Ти, мо­же, ска­жеш - лю­биш?

    М i р i а м

    Ти се ска­зав.

    М е с i я

    Я так ска­зав: хто мо­вить, що лю­бить гос­по­да, а бра­та не­на­ви­дить, неп­рав­да то.

    М i р i а м

    Хiба ж i той не лю­бить, хто ду­шу вiд­дає?

    М е с i я

    Що зна­чить, жiн­ко, вiд­да­ти ду­шу?

    М i р i а м

    Значить - буть го­то­вим за­ги­нуть за лю­бов.

    М е с i я

    То се ж би зва­лось - вiд­да­ти тi­ло. В тiм ду­шi не­ма.

    М i р i а м

    А хто по­ки­не батька, ма­тiр, брат­тя, все рiд­не, лю­бе, все, чим жив вiн до­сi для iн­шо­го - нев­же i той не лю­бить?

    М е с i я

    Хто зрiк­ся всього, а се­бе не зрiк­ся, не лю­бить той.

    М i р i а м

    О гос­по­ди, якої ти жерт­ви хо­чеш?

    М е с i я

    Жертви я не хо­чу, лю­бо­вi тiльки.

    М i р i а м

    Мушу всiх лю­би­ти?

    М е с i я

    Так, всiх.

    М i р i а м

    Всiх, ок­рiм те­бе, - се мож­ли­во.

    Але те­бе i всiх - се по­над си­лу.

    Та за що ж, за що ж маю їх лю­би­ти?

    М е с i я

    Недовiрки пи­та­ють тiльки "за що?".

    М i р i а м

    О, як не­до­вiр­ки лю­би­ти вмi­ють!

    Як по­ло­мiнь, пал­ка у них лю­бов!

    М е с i я

    А та лю­бов, що я вiд те­бе хо­чу, по­вин­на буть як сон­це - всiм свi­ти­ти.

    М i р i а м

    О, що ме­нi ро­бить? Не­має сон­ця в моїй ду­шi. Нiч, нiч, по­ну­ра нiч.

    М е с i я

    Ще, мо­же, зiй­де сон­це i для те­бе.

    М i р i а м

    (з рап­то­вою на­дiєю)

    Учителю! чи ти ме­нi поз­во­лиш про­ли­ти кров мою?

    М е с i я

    За ко­го? За лю­дей?

    М i р i а м

    Нi, не за їх!

    М е с i я

    То на­що про­ли­ва­ти да­рем­не кров?

    М i р i а м

    А мо­же, не­да­рем­не?

    А мо­же, кров'ю ви­ку­пить я змо­жу…

    М е с i я

    Кров без лю­бо­вi ви­ку­пить не мо­же.

    М i р i а м

    Якби ти хтiв прий­нять вiд ме­не ви­куп, щоб не ли­лась твоя свя­тая кров!

    М е с i я

    Ти хо­чеш ви­ку­пить ме­не?

    Мiрiам по­та­кує мовч­ки го­ло­вою.

    М е с i я

    Даремне!

    М i р i а м

    Нехай да­рем­не! Та поз­воль за­ги­нуть хоч не за те­бе, то з то­бою вку­пi!

    М е с i я

    Вааловi да­ють да­рем­нi жерт­ви, я ж не прий­маю їх.

    М i р i а м

    Месiє!

    М е с i я

    Нi, для те­бе я не Ме­сiя. Ти ме­не не знаєш.

    (Вiдходить).

    Мiрiам зос­тається в пус­ти­нi са­ма.

**II**

    Гефсiманський сад. Два­над­цять уче­ни­кiв сплять неп­ро­буд­ним сном. Ме­сiя мо­литься. Мi­рi­ам ниш­ком кра­деться по­пiд са­до­вим му­ром, стає в най­глиб­шiй тi­нi, звiд­ки їй вид­ко Ме­сiю в мi­сяч­но­му свiт­лi.

    М е с i я

    (до уче­ни­кiв)

    Спите? Не спiть! Моя ду­ша сум­на до смер­тi…

    Ученики не ози­ва­ються, сплять..

    М i р i а м

    (до се­бе)

    Боже! знов вiн оди­но­кий, ще гiр­ше, нiж в пус­ти­нi! Сiї лю­ди твер­дi­шi вiд ка­мiн­ня… Он отам ле­жить той уче­ник, що - лю­ди ка­жуть - учи­те­лю з усiх їх най­до­рож­чий, а спить вiн, як i всi, - твер­дi­ше, мо­же, бо най­мо­лод­ший… Я од­на не сплю, я вку­пi з ним страж­даю, тут же, по­руч, та я нi­ма, як мур оцей, не вид­на, як сяя тiнь, так, мов я не лю­ди­на, так, на­че в ме­не i ду­шi не­ма…

    Я прис­туп­лю до нього…

    (Вихиляється тро­хи з тi­нi, але знов хо­вається).

    Нi, не смiю…

    Вiн зно­ву ска­же, як то­дi ска­зав:

    "Яке то­бi до ме­не дi­ло, жiн­ко?"

    Що ж я йо­му ска­жу? Моя ду­ша те­пер чор­нi­ша. Я те­пер не тiльки до во­ро­гiв йо­го не­на­висть маю, але й до дру­зiв. О, до сих ще бiльшу!

    Ви, сон­не код­ло! Свiт­ло опiв­но­чi не бу­дить вас? Вам заг­ра­ва кри­ва­ва очей лi­ни­вих не здо­ла розп­лю­щить?

    Бодай вам вiч­ний сон на­лiг на гру­ди i змо­рою ду­шив вас без кiн­ця!

    Менi сто раз вiд вас ми­лi­шi га­ди, бо в них та­ки, ли­бонь, теп­лi­ша кров.

    (З вiд­ра­зою од­вер­тається вiд сон­но­го то­ва­рист­ва. Ди­виться на Ме­сiю, прис­лу­хається).

    Про що вiн мо­литься?

    М е с i я

    (впiвголоса)

    Нехай ми­не ся ча­ша…

    М i р i а м

    Саваоф! чи й ся мо­лит­ва в сю нiч тво­го прес­то­лу не до­сяг­не?

    Вовкам да­си ти на по­та­лу си­на?

    М е с i я

    Але хай бу­де так, як ти ба­жаєш, а не як я…

    М i р i а м

    Сам Вельзе­вул, на­пев­не, по­чув би ми­ло­сер­дя.

    М е с i я

    (до уче­ни­кiв)

    Ви спи­те?

    Не спiть! моя ду­ша смут­на до смер­тi!

    М i р i а м

    Камiння у пус­ти­нi вiдк­ли­ка­лось пот­рiй­ною лу­ною, але сi не обiз­вуться, нi, дар­ма на­дiя!

    Я обiз­вусь… Який злий дух три­має мої сло­ва? Учи­те­лю! Єди­ний!

    О свi­то­чу моїх очей! Нев­же ти не ба­чиш, як я ги­ну тут вiд ту­ги, вiд бо­лю, вiд три­во­ги? I нi­чим, нi­чим потг­ши­ти те­бе не мо­жу!

    …Я обiр­вусь… Нi, го­ло­су не ста­не.

    Коли ж i ста­не, ди­ко заб­ри­нить, не­мов ша­ка­ла го­лос опiв­но­чi, бо ту­га стис­ну­ла за сер­це… Я не мо­жу, не мо­жу ба­чи­ти сього! Про­щай!..

    Ох, Мi­рi­ам, ти прок­ля­та вiд бо­га!

    (Так са­мо не­за­мiт­но для Ме­сiї, але швид­ко ви­бi­гає з са­ду).

**III**

    На Гол­го­фi. Нiч. Три хрес­ти з розп'яти­ми, вже мерт­ви­ми. Вiд­да­лiк вар­та, iн­ших лю­дей не­ма, тiльки Мi­рi­ам са­ма пiд хрес­том Ме­сiї.

    М i р i а м

    Вiн їм прос­тив. Вiн їм усiм прос­тив.

    Вони те чу­ли i на вi­ки вiч­нi йо­го сло­ва по­тi­хою їм бу­дуть.

    А тiльки я не про­ще­на зос­та­лась, бо я не мо­жу їм прос­тить за нього.

    Я всiх i все не­на­вид­жу за нього: i во­ро­гiв, i дру­зiв, i юр­бу, отой на­род безг­луз­дий, що кри­чав:

    "Розпни йо­го, розп­ни!" - i той за­кон людський, що до­пус­тив не­вин­но зги­нуть, i той за­кон не­бес­ний, що за грiх бе­зум­них по­ко­лiн­нiв ви­ма­гає страж­дан­ня, кро­вi й смер­тi со­ром­ної то­го, хто-всiх лю­бив i всiм про­щав.

    Умер вiн, зрад­же­ний зем­лею й не­бом, як завж­ди, оди­но­кий. А те­пер я тут сид­жу, як завж­ди, оди­но­ка, да­рем­нi сльози ллю i прок­ли­наю все те, що вiн лю­бив, i з кож­ним сло­вом все бiльш на­дiю тра­чу на ря­ту­нок.

    I вiч­но, вiч­но бу­ду оди­но­ка на сьому i на то­му свi­тi. Так, нi­ко­ли не скiн­читься тем­на ту­га i вiч­но бу­де жаль па­ли­ти сер­це.

    Тут завт­ра прий­дуть тi при­хильнi дру­зi, що три­чi од­рi­ка­ли­ся вiд нього, i та ро­ди­на, що нi­ко­ли в ньому не ба­чи­ла про­ро­ка; прий­дуть, здiй­муть йо­го з хрес­та, - бо вже ж вiн не­жи­вий i бiльше му­чи­тись за них не мо­же, - пок­роп­лять мля­ви­ми слiзьми й ла­гiд­но спов'ють у хус­ти, по­не­суть по­кiр­но пiд наг­ля­дом во­ро­жих во­якiв, схо­ва­ють у пе­че­рi й ро­зiй­дуться.

    А мо­же, по­тiм зiй­дуться до­ку­пи теп­леньким сло­вом зга­ду­вать про то­го, про ко­го за жит­тя так ма­ло дба­ли!

    Ох, як би я те­пер хо­тi­ла ки­нуть от­рут­ни­ми сло­ва­ми їм в об­лич­чя, не­мов га­ря­чим прис­ком! Хай би очi

    їм ви­пек­ло, тi очi без­со­ром­нi, що смi­ли тут ди­ви­ти­ся на му­ку то­го, чий­ого всi не варт мi­зин­ця!

    Я знаю, що як­би з'яви­лась я, не­на­вис­тю спот­во­ре­на в об­лич­чi, во­ни жах­ну­лись би i за­пи­та­ли:

    "Яке то­бi до всiх нас дi­ло, жiн­ко?"

    I я на те… що я на те ска­за­ла б?

    Я б му­си­ла мов­ча­ти, бо не­на­висть не має го­ло­су на по­мин­ках то­го, хто всiх лю­бив i всiх про­щав… Ой го­ре!

    В той час, як всi гро­ма­дою збе­руться зга­дать то­го, ко­го я так лю­би­ла, я бу­ду всiм чу­жа i оди­но­ка, не приз­на­на нi­ким, бо сам Ме­сiя не приз­на­вав ме­не… О си­не бо­жий!

    Нехай в моїм жит­тi все, все неп­рав­да, та вiр ме­нi, що я те­бе лю­би­ла.

    Чи ти га­дав, - я не зрек­лась се­бе?

    Зреклась! я прок­ля­ла се­бе i ду­шу, ту ду­шу, що не хтiв прий­нять Ме­сiя со­бi на жерт­ву. Де ж ще бiльше го­ре, як не мог­ти вiд­дать за дру­га ду­шу?..

    Темрява огор­тає все бiльше го­ру, i хрест, i жiн­ку пiд хрес­том.

**IV**

    Майдан в Єру­са­ли­мi. Пе­ре­бi­га­ють лю­ди, ог­ля­да­ючись бо­яз­ко, ча­сом схо­дяться ма­ли­ми гур­та­ми i ни­щеч­ком, шпар­ко пе­ре­мов­ля­ються по кiлька слiв, по­тiм знов роз­хо­дяться. Мi­рi­ам по­ва­гом пе­ре­хо­дить май­дан. На­зуст­рiч їй Йо­ган­на, од­на з при­хильниць Ме­сiї.

    Й о г а н н а

    (до Мi­рi­ам)

    Мир, сест­ро, й ра­дiсть!

    М i р i а м

    Радостi i ми­ру не знаю я так са­мо, як те­бе.

    Й о г а н н а

    Прости, що за­чi­паю нез­най­ому, але ж у нас та­ка ве­се­ла звiст­ка.

    М i р i а м

    Що то ме­не об­хо­дить?

    Й о г а н н а

    Всiх об­хо­дить!

    Месiя наш воск­рес!

    М i р i а м

    (голосно)

    Воскрес? Ме­сiя?!

    Й о г а н н а

    На бо­га, сест­ро, тих­ше! ще по­чує хто з лю­ду й до­не­се си­нед­рi­ону.

    М i р i а м

    Ви боїтесь, ко­ли б вам за Ме­сiю кров не про­ли­ти так, як вiн за вас про­лив свою?

    Й о г а н н а

    Проллєм, як бу­де тре­ба, - те­пер не час.

    М i р i а м

    Ти, жiн­ко, чим тор­гуєш?

    Й о г а н н а

    Сказала б я, пи­тан­ня не до ре­чi.

    М i р i а м

    А ти не знаєш, де те­пер Ме­сiя?

    На не­бi, пев­не?

    Й о г а н н а

    Кажуть, на зем­лi, мiж лю­дом хо­дить.

    М i р i а м

    Отже, в вас на­дiя, що є ко­му i вдру­ге кров про­лить, як прий­де зно­ву час!

    (Гiрко смiється).

    А я не вi­рю, щоб вiн воск­рес, бо ви то­го не вар­тi!

    Й о г а н н а

    Вiн не вва­жав, чи вар­тий хто, чи нi.

    М i р i а м

    Се прав­да! вiн нi­ко­ли не вва­жав на те, що з вас нiх­то йо­го не вар­тий.

    I все-та­ки не вi­рю, що воск­рес вiн.

    Й о г а н н а

    Але ж вiн сам про­ро­ку­вав про те!

    М i р i а м

    Для сеї са­мої юр­би воск­рес­нуть?

    На се, ли­бонь, не ста­ло б i Ме­сiї!

    Й о г а н н а

    Здається, по­ми­ли­лась я, бо ти, як ба­чу, не при­хильни­ця йо­го.

    М i р i а м

    Прихильних мав вiн до­сить i без ме­не.

    Йоганна зо стра­хом хо­вається в поб­лизький гур­ток.

    М i р i а м

    (їй ус­лiд)

    Не бiйсь! не роз­ка­жу си­нед­рi­ону, бо вiн для ме­не не ми­лiш, нiж ти, хi­ба од­на­ко­во не­на­вис­ний.

    (Близько про­хо­дить ста­рий га­лi­ле­янин, Мi­рi­ам звер­тається до нього).

    Що, батьку, чи прав­ду ка­жуть, що воск­рес Ме­сiя?

    С т а р и й

    Так прав­да, як i те, що вiн про­лив за всiх нас кров свою свя­ту, не­вин­ну.

    М i р i а м

    Вiн не за всiх про­лив. Неп­рав­да, зна­чить.

    С т а р и й

    Як не за всiх!

    М i р i а м

    За ме­не вiн нi крап­лi не про­ли­вав.

    С т а р и й

    А, ти не вi­риш в нього…

    (Хоче й со­бi схо­ва­тись у гур­тi).

    М i р i а м

    Я вi­рю в нього!

    Старий спи­няється.

    Вiрю бiльш, як ти, бiльш, як усi ви.

    С т а р и й

    То при­ходь сьогод­нi до нас на збiр.

    М i р i а м

    (з вiд­ра­зою)

    Щоб я до вас прий­шла?!

    Ховатися по но­рах вку­пi з ва­ми?

    Менi при вас не­ма чо­го ро­би­ти: у ме­не на чо­лi не­має пля­ми!

    С т а р и й

    А в ко­го ж є?

    М i р i а м

    У вас, у всiх у вас!

    Усi ви до­пус­ти­ли, щоб Ме­сiя кри­ва­вий ви­куп дав за ва­шi ду­шi.

    I вам прий­нять йо­го бу­ло не тяж­ко?

    Вiддячились ви, прав­да, хто сльозою, хто щи­рою до во­ро­гiв лю­бов'ю…

    С т а р и й

    Вiн сам ка­зав нам во­ро­гiв лю­би­ти.

    М i р i а м

    А ви й зра­дi­ли! так вам без­печ­нi­ше: ду­ша вря­то­ва­на та й тi­ло не за­ги­не!

    С т а р и й

    (з ост­ра­хом)

    Хто ти та­ка?

    М i р i а м

    Я? "Одер­жи­ма ду­хом"!

    С т а р и й

    Благай Ме­сiю, щоб зцi­лив те­бе i виз­во­лив вiд то­го зло­го ду­ха свя­тою си­лою своєї кро­вi й тi­ла.

    М i р i а м

    Щоб виз­во­лив ме­не цi­ною кро­вi?

    Своєї кро­вi? Та нев­же ти, дi­ду, га­даєш, нi­би я се­бе цi­ную до­рож­чою, нiж чис­та кров йо­го?

    Так слу­хай же: чи в ог­ня­нiй геєнi, чи в тем­ря­вi без краю до­ве­деться ме­нi на­вiк-вi­кiв з ду­шею про­бу­ва­ти, та ра­до­щi моєї не зруй­нує сам князь тем­но­ти, ра­до­щi вiд то­го, що на ме­нi не ва­жить кров Ме­сiї, що вiн її за ме­не не про­лив анi крап­ли­ни.

    С т а р и й

    Як мог­ло те ста­тись?

    М i р i а м

    Ненависть вря­ту­ва­ла вiд грi­ха.

    С т а р и й

    Кого ж не­на­ви­диш?

    М i р i а м

    Всiх вас, се­бе i свiт.

    С т а р и й

    За те­бе теж про­ли­та кров, та дар­мо, бо ти не прий­ня­ла свя­то­го да­ру.

    М i р i а м

    I не прий­му! бо я не Ас­та­рот, щоб ма­ла кров прий­ма­ти в по­да­ру­нок.

    Непримiтно пiд­хо­дить слу­га си­нед­рi­ону i з ним римський пре­то­рi­анець.

    С л у г а

    Про що го­во­ри­те?

    С т а р и й

    (заминаючись)

    Це, ба­чиш…

    М i р i а м

    Про Ме­сiю!

    С т а р и й

    Зовсiм ми не про теє роз­мов­ля­ли.

    П р е т о р i а н е ц ь

    А хто ж то, дiв­чи­но, отой Ме­сiя?

    Поки пре­то­рi­анець i слу­га слу­ха­ють Мi­рi­ам, ста­рий га­лi­ле­янин хо­вається мiж людьми.

    М i р i а м

    А той, що ви не­дав­но розп'яли, ви знаєте, вiн цар був iудей­ський.

    Тепер вiн знов по всiй країнi пi­де, бо вiн воск­рес, воск­рес у но­вiй сла­вi!

    Нехай там сте­ре­жуться цар, i це­зар, i весь си­нед­рi­он, пе­кельна ра­да!

    П р е т о р i а н е ц ь

    (хапає її за ру­ки, ки­ває на слу­гу)

    А дай шнур­ка, ми спу­таємо кiз­ку, щоб не бри­ка­ла ду­же.

    М i р i а м

    Що? в'яза­ти?

    (Зручно на­хи­ляється, бе­ре ка­мiнь i пус­кає в го­ло­ву слу­зi).

    Хоч од­но­го, та все ж по­кар­бу­ва­ла!

    Її знов ха­па­ють за ру­ки, скру­чу­ють i в'яжуть. Слу­га од­ною ру­кою об­ти­рає кров, а дру­гою по­ма­гає в'яза­ти Мi­рi­ам.

    М i р i а м

    Хотiла б я всю ва­шу кров про­ли­ти, вiд­дя­чи­ти за жерт­ву!

    П р е т о р i а н е ц ь

    Що ж та жерт­ва, ко­ли ви ка­же­те, що вiн воск­рес?

    М i р i а м

    Так що ж? Хi­ба ми­нає все ми­ну­ле?

    Вiн пе­ре­жив три вiч­нос­тi в три но­чi, прий­няв три смер­тi. Чи те­пер, воск­рес­ши, за­бу­де вiн страж­дан­ня, зра­ду, смерть?

    Простити мо­же, а за­бу­ти - нi!

    О, будьте прок­ля­тi!

    С л у г а

    Хто?

    М i р i а м

    Всi ви! Це­зар, си­нед­рi­он, i цар, i весь на­род!

    Тим ча­сом на май­да­нi гур­ти по­тай­них при­хильни­кiв Ме­сiї зник­ли, а над­бiг­ла юр­ба iудеїв, фа­ри­сеїв та са­ду­кеїв, по­чув­ши го­мiн на май­да­нi.

    С л у г а

    (кричить до на­ро­ду)

    Гей, слу­хай­те, во­на нас прок­ли­нає!

    Г о л о с и з ю р б и

    Що? Що тут? Хто ся жiн­ка? Що їй тре­ба?

    За що її зв'яза­ли? Зра­да? Змо­ва?

    М i р i а м

    Я прок­ли­наю вас прокльоном кро­вi!

    С л у г а

    Що суд­же­но кле­ну­чо­му?

    Г о л о с и в ю р б i

    Камiння.

    Люди на­би­ра­ють ка­мiн­ня i з ди­ким ре­вом ки­да­ють на Мi­рi­ам.

    М i р i а м

    Месiє! ко­ли ти про­лив за ме­не… хоч крап­лю кро­вi дар­ма… я те­пер за те­бе вiд­даю… жит­тя… i кров… i ду­шу… все да­рем­не!.. Не за щас­тя… не за не­бес­не царст­во… нi… з лю­бо­вi!

    (Падає пiд гра­дом ка­мiн­ня)

**18/1 1901**

This file was created with BookDesigner program

bookdesigner@the-ebook.org

02.07.2008