Жан-Батист Мольер

**Ревность Барбулье**

*Перевод Г. Бояджиева*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

БАРБУЛЬЕ.

АНЖЕЛИКА - его жена.

ГОРЖИБЮС - отец Анжелики.

ВАЛЕР - возлюбленный Анжелики.

ДОКТОР

ВИЛЬБРЕКЕН.

ЛАВАЛЛЕ

КАТО - служанка Анжелики.

ЯВЛЕНИЕ ПЕРВОЕ

 Барбулье один.

Барбулье. Надо сознаться, что я самый разнесчастный человек на свете. У меня имеется супружница, и до

чего ж она меня бесит: вместо того чтоб услаждать мне жизнь и делать все, что я пожелаю, она двадцать

раз на день посылает меня к черту; вместо того чтоб сидеть дома - гоняет по улицам, объедается всякими

вкусностями и путается невесть с кем. Эх, бедняга Барбулье, до чего ж ты жалкий человек!.. Однако, ее

надо проучить" Взять да пристукнуть... Нет, так не годится - поди, тебя самого за это вздернут. А что если

засадить' в тюрьму? Стерва повернет своей отмычкой и выскочит. Как же, черт возьми, поступить?.. А вот

кстати идет сюда высокочтимый доктор - посоветуюсь-ка я с ним.

 ЯВЛЕНИЕ ВТОРОЕ

 Барбулье, доктор.

Барбулье. Я как раз шел к вам, чтоб попросить совета по одному важному делу.

Доктор. До чего ж, голубчик, нужно быть необразованным, неотесанным и дурно воспитанным человеком,

чтобы, приближаясь к моей особе, не снять шляпу и не соблюсти rationem loci, temporis et personal (Уважения к

месту, времени и лицу (лат.}). Жевать кашу, вместо того чтоб сказать: "Salve, vel salvus sic, doctor doctorum,

eruditissimeh. (Здравствуй или будь здоров, доктор, наиученейший из всех докторов! (лат.).) За кого ты меня,

голубчик, принимаешь?

Барбулье. Прошу меня извинить, но в голове у меня все перепуталось, сам не знаю, что делаю, но я вижу

ясно: вы человек галантный.

Доктор. А знаешь ли ты, откуда появилось это выражение: галантный человек?

Барбулье. Да хоть из Вильфюжа или Обервиля - мне что за дело?

Доктор. Так вот знай, что слово галантный происходит от слова элегантный. Берутся г и а из

предпоследнего слога, и готово га; затем берется л, к нему добавляется а и другие буквы, получается

галантный, к нему прибавляется человек, и выходит галантный человек... Но за кого ты меня все-таки

принимаешь?

Барбулье. Я принимаю вас за доктора. Так вот, поговорим о деле. Должен вам сказать, что...

Доктор. Знай прежде всего, что я не просто доктор, а единожды, дважды, трижды, четырежды, пять,

шесть, семь, восемь, девять, десять раз доктор. Единожды - ибо единица есть фундамент, основа и

первейшее из всех . чисел, а я и есть первейший из всех докторов, я, так сказать, самая большая дока среди

докторов. Дважды- ибо необходимы две способности для совершенного знания всех вещей: рассудок и

разумение, а так как во мне собраны весь рассудок и все разумение, то, значит, я дважды доктор.

Барбулье. Согласен. Так вот...

Доктор. Трижды - ибо число "три", по Аристотелю, - это само совершенство, я же, как и все мои творения,

наисовершенен - вот я уже трижды доктор.

Барбулье. Итак, господин доктор...

Доктор. Четырежды - ибо философия имеет четыре раздела: логику, мораль, физику и метафизику, а так как

я овладел всеми четырьмя разделами, изучив их доскональнейшим образом, то я четырежды доктор.

Барбулье. Черт возьми, никто в этом не сомневается! Выслушайте же меня наконец...

Доктор. Пять раз - ибо существует пять обобщенных понятий: род, вид, различия, субстанция и акциденция,

без знания которых невозможно сделать ни одного толкового рассуждения, а так как я могу с пользой их

применить, то я пять раз доктор.

Барбулье. Терпение же надо иметь с вами!

Доктор. Шесть раз - ибо "шесть" есть число труда, а я без устали тружусь ради своей славы; значит, я

шесть раз доктор.

Барбулье. А да ну тебя, мели что хочешь!..

Доктор. Семь раз - ибо число "семь" есть число блаженства, а так как я владею совершенным знанием

того, что может принести счастье, и так как я сам счастлив благодаря своим талантам, то чувствую себя

обязанным сказать о самом себе: "О, ter, quaterique beatum!" (О трижды, четырежды блаженный! (лат.))

Восемь раз - ибо число "восемь" есть число справедливости, по причине свойственного ему равенства двух

половин, а справедливость и благоразумие, с помощью которых я измеряю и взвешиваю все мои действия,

делают меня восемь раз доктором. Девять раз - ибо существует девять Муз, и все они одинаково ко мне

благоволят. И, наконец, десять раз - ибо как нельзя сосчитать до десяти, не повторив всех предыдущих

чисел, так как оно есть число универсальное, так же точно, отыскав меня, находят универсального доктора:

именно я содержу в себе достоинства всех остальных докторов. Итак, ты видишь, в силу доказательств

непреложных, истинных, очевидных и убедительных, что я единожды, дважды, трижды, четырежды, пять,

шесть, семь, восемь, девять и десять раз доктор.

Барбулье. Что за чертовщина! А я-то думал, что отыскал ученого человека и он даст мне добрый совет, а

нашел угорелого, который, вместо того чтоб потолковать со мной, забавляется игрой в считалочку! Раз, два,

три, четыре, пять... Ха-ха-ха! Ну, довольно об этом. Выслушайте же меня, прошу вас. Поверьте: я не такой

человек, чтоб не отблагодарить вас за ваши старания. Если я получу толковый совет, то дам вам все, что вы

пожелаете. Даже денег.

Доктор. Что? Денег?

Барбулье. Да, денег. Вообще всего, что вашей душе угодно.

Доктор. Значит, ты принимаешь меня за человека, для которого деньги - это все, за корыстолюбца, за

продажную душонку? Так знай, приятель, что предложи ты мне кошелек, наполненный пистолями, и будь

этот кошелек в роскошной шкатулке, а шкатулка в драгоценном футляре, а футляр в великолепном сундучке,

а сундучок в редкостном поставце, а поставец в великолепной комнате, а комната в приятнейших

апартаментах, а апартаменты в дивном замке, а замок в несравненной крепости, а крепость в знаменитом

городе, а город на плодоносном острове, а остров в богатейшей провинции, а провинция в цветущей монархии,

а монархия в целом мире, - так вот, если б ты предложил мне весь мир, где была бы эта цветущая

монархия, этот плодоносный остров, этот знаменитый город, эта несравненная крепость, этот дивный

замок, эти приятнейшие апартаменты, эта превосходная комната, этот редкостный поставец, этот

прекрасный сундучок, этот драгоценный футляр, эта роскошная шкатулка, в которой лежал бы кошелек,

наполненный пистолями, то меня это так же мало интересовало бы, как твои деньги и как ты сам. (Уходит.)

Барбулье. Эх, и влип же я! Вижу, одет доктором, ну и решил предложить ему денег, а раз он их не хочет, то

сговориться с ним проще простого. Пойду догоню его. (Уходит.)

 ЯВЛЕНИЕ ТРЕТЬЕ

 Анжелика, Валер, Като.

Анжелика. Уверяю вас, сударь, вы меня чрезвычайно обяжете, если составите иной раз мне компанию: мой

муж так дурно воспитан, он такой гуляка и пьяница, что жить с ним - это настоящее мучение. Посудите

сами, какое удовольствие может доставить такой мужлан.

Валер. Сударыня! Вы оказываете мне честь уже одним тем, что не гоните от себя. Обещаю приложить все

усилия, чтобы развлечь вас. А раз вы признались мне, что мое общество вам не противно, то я своей

преданностью докажу, как обрадовали меня ваши лестные слова.

Като (Анжелике). Поговорите о чем-нибудь другом. Ваш надсмотрщик идет.

 ЯВЛЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

 Те же и Барбулье.

Валер. Сударыня! Я в отчаянии, что принес вам дурную весть, но ведь все равно ее сообщил бы вам

кто-нибудь другой. Ваш брат тяжело болен...

Анжелика. Ах, не продолжайте!.. Я вам очень признательна и благодарна за труд, который вы на себя взяли.

Барбулье. Бог ты мой! Зачем ходить за нотариусом, когда вот оно, свидетельство о моих рогах? Ага,

госпожа потаскушка! Вы с мужчиной, невзирая на все запреты. Стало быть, вам желательно переправить

меня из созвездия Близнецов в созвездие Козерога.

Анжелика. Что же вы сердитесь? Этот господин сообщил мне, что мой брат тяжело болен. Где же тут повод

для ссоры?

Като. А, вот он, явился! А я и то диву даюсь, что это у нас в доме так тихо.

Барбулье. Клянусь, госпожи потаскушки: вы обе у меня дошутитесь. Это ты, Като, развращаешь мою жену.

С тех пор как ты начала ей прислуживать, она стала вдвое хуже.

Като. Да что вы нам сказки рассказываете?

Анжелика. Не связывайся ты с этим пьяницей! Разве не видишь? Он насосался и сам не знает, что говорит.

 ЯВЛЕНИЕ ПЯТОЕ

 Те же, Горжибюс и Вильбрекен.

Горжибюс. Никак, это мой милый зятек опять бранит мою дочь?

Вильбрекен. Надо, узнать, в чем дело.

Горжибюс (к Барбулье). Опять вы ссоритесь? Когда же наконец в вашем доме воцарится мир?

Барбулье. Эта негодяйка обозвала меня пьяницей! (Анжелике.) Вот я сейчас в присутствии твоих

родственников выдам тебе всей пятерней такую сдачу...

Горжибюс. Только попробуйте - ни черта не получите из моего кошелька.

Анжелика. Он всегда начинает первый...

Като. Будь проклят час, когда вы согласились выдать дочь за этого сквалыгу!

Вильбрекен. Да замолчите вы, довольно!

 ЯВЛЕНИЕ ШЕСТОЕ

 Те же и доктор.

Доктор. Что тут такое? Что за беспорядок, что за ссора, что за скандал, что за шум, что за разлад, что за

переполох? В чем дело, господа? В чем дело? В чем дело? Не могу ли я помирить вас, не могу ли я стать

миротворцем, который внесет в вашу семью согласие?

Горжибюс. Мой зять и моя дочь вечно ссорятся между собой.

Доктор. Так в чем же дело? Объясните мне коротко причину их разногласия.

Горжибюс. Сударь!..

Доктор. Но только в немногих словах.

Горжибюс. Конечно. Наденьте ваш берет.

Доктор. А знаете ли вы, откуда происходит слово берет?

Горжибюс. Нет, не знаю.

Доктор. Берет происходит от слова берет, а берет - от бережет, ибо бережет от бронхитов и флюсов.

Горжибюс. Ей-богу, не знал!

Доктор. Ну, говорите же, из-за чего вышла ссора.

Горжибюс. Произошло вот что...

Доктор. Я думаю, вы не станете меня задерживать. Очень вас прошу - поскорее! У меня в городе срочные

дела, но, чтобы водворить мир в вашем доме, я готов задержаться .

Горжибюс. Я все расскажу в одну минуту.

Доктор. Будьте кратки.

Горжибюс. Сейчас, сейчас!

Доктор. Должен вам сказать, господин Горжибюс, что это прекрасное свойство - излагать дело в немногих

словах. Великие говоруны, вместо того чтобы заставить себя слушать, так надоедают, что их никто не

слушает. Virtutem primam esse puto compescere linguam (Наивысшим достоинством человека я считаю уменье

обуздывать свой язык (лат.)). Да-да, самое большое достоинство порядочного человека - это быть

немногословным.

Горжибюс. Было бы вам известно...

Доктор. Сократ самым настоятельным образом советовал своим ученикам проявлять сдержанность в

поступках, умеренность в еде и уменье излагать истины в немногих словах... Итак, начинайте, господин

Горжибюс.

Горжибюс. Я и собираюсь начать.

Доктор. В коротких словах, без всяких выкрутасов, не услаждая себя обильными словоизлияниями, рубите с

плеча, выражайтесь с помощью сжатых афоризмов. Ну скорей, скорей, господин Горжибюс, не мешкайте, а

главное, избегайте многословия!

Горжибюс. Дайте же мне сказать!

Доктор. Господин Горжибюс! Прошу прощения, но вы слишком много говорите. Придется кому-нибудь

другому изложить мне причину ссоры.

Вильбрекен. Вы знаете, господин доктор, что...

Доктор. Вы невежда, неуч, личность, не сведущая ни в одной почтенной науке, а если выразиться яснее, то

вы просто осел. Как можно начать рассказ без всякого вступления? Нет, пусть кто-нибудь другой

расскажет мне об этой размолвке. (Анжелике.) Сударыня! Расскажите мне вы, из-за чего у вас вышла

неприятность, но только в самых общих чертах.

Анжелика. Вы видите этого моего толстого негодяя, этот бурдюк с вином, то есть моего мужа?

Доктор. Осторожней, прошу вас! Отзывайтесь почтительно о своем супруге в присутствии такого ученого,

как я.

Анжелика. Ученый, скажите пожалуйста! Плевать я хотела на вас и на вашу ученость! Я сама доктор, когда

захочу.

Доктор. Ты доктор, когда захочешь, но, наверно, очень забавный доктор. По лицу твоему вижу, что ты

существо капризное. Из всех частей речи ты предпочитаешь союз, из родов - мужской, из падежей -

родительный, в синтаксисе mobile cum fixo (Подвижное с неподвижным (лат.)), а из стихотворных размеров -

дактиль, quia constat ex una longa et duabus brevibus. (Потому что он состоит из одного долгого слога и двух

кратких (лат.)) (К Барбулье.) Расскажите хоть вы, в чем дело, в чем причина вашей перепалки.

Барбулье. Господин доктор!

Доктор. Прекрасное начало. "Господин доктор!" Слово доктор необычайно приятно для слуха, звучит

торжественно - "Господин доктор!"

Барбулье. Будь моя воля...

Доктор. Прекрасно сказано! "Будь моя воля...". Воля предполагает желание, желание предполагает средства

для достижения цели, цель предполагает предмет. Нет, это просто замечательно... "Будь моя воля..."!

Барбулье. Я в бешенстве.

Доктор. Избавьте меня от таких выражений: "Я в бешенстве". Это выражение грубое, простонародное.

Барбулье. Да будет вам, господин доктор! Выслушайте меня, ради бога!

Доктор. Audi, quaeso (Прошу тебя, выслушай (лат.).)- сказал бы Цицерон.

Барбулье. Пусть он лопнет, пусть он треснет, этот Цыц-Нерон, мне его ничуть не жалко... А ты меня

все-таки выслушаешь, иначе я разобью твою ученую рожу! Какого черта, в самом деле!

 Барбулье. Анжелика, Горжибюс, Като и Вильбрекен, желая объяснить причину ссоры, говорят все сразу.

 Одновременно доктор утверждает, что согласие - прекрасная вещь. Стоит гул голосов. Воспользовавшись этой

 неразберихой, Барбулье привязывает доктора за ногу и валит его наземь; доктор падает на спину. Барбулье

 тянет его за веревку, а доктор, лежа на земле, продолжает говорить и пересчитывает по пальцам свои доводы.

Горжибюс. Ну, дочка, иди домой и живи с мужем в ладу.

Вильбрекен. Прощайте! Будьте здоровы! Спокойной ночи!

Все, кроме Валера, уходят.

 ЯВЛЕНИЕ СЕДЬМОЕ

 Валер, Лавалле.

Валер. Премного вам обязан, сударь, за предостережение. Ровно через час не премину быть по указанному

адресу.

Лавалле. Дело не терпит отлагательств. Если вы опоздаете хоть на четверть часа, бал кончится и вы

упустите удобный случай повидаться с вашей возлюбленной. Идите немедленно.

Валер. В таком случае идемте вместе.

Валер и Лавалле уходят.

 ЯВЛЕНИЕ ВОСЬМОЕ

 Анжелика одна.

Анжелика. Пока мужа нет дома, сбегаю-ка я на танцы к соседке! А вернусь до него: ведь он, конечно, сидит

сейчас в кабаке и не заметит, что я уходила. Этот негодяй оставляет меня дома одну-одинешеньку, будто я

его собака, а не жена. (Уходит.)

 ЯВЛЕНИЕ ДЕВЯТОЕ

 Барбулье один.

Барбулье. Очень умно я поступил с этим чертовым доктором и с его дурацкими доктринами! К черту этого

неуча! Я наземь опрокинул всю его науку... Пойду погляжу, что моя хозяйка приготовила на ужин. (Входит в

дом.)

 ЯВЛЕНИЕ ДЕСЯТОЕ

 Анжелика одна.

Анжелика. До чего ж мне не везет! Я опоздала - вечеринка уже кончилась. Пришла, когда все расходились.

Ну да ладно, потанцую как-нибудь в другой раз. Зато я уже дома, как будто никуда не уходила... Вот те на!

Дверь закрыта. Като! Като!

 ЯВЛЕНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ

 Анжелика, Барбулье в окне.

Барбулье. Като, Като! На что тебе сдалась Като? И откуда вы сами пожаловали, госпожа потаскушка, в

такой час и в такую погоду?

Анжелика. Откуда я пришла? Сперва отвори, а потом я тебе скажу.

Барбулье. Ишь ты какая хитрая! Можешь отправляться спать туда, откуда явилась, или, если тебе это

больше нравится, ночуй на улице. Ни за что не открою такой гулящей девке как ты. Какого черта ты

шляешься одна в такой поздний час? Может, мне это только кажется, но я чувствую, что лоб мой уже

наполовину покрыт роговым веществом.

Анжелика. Да, я одна, - что ты этим хочешь сказать? Ты же сам меня, ругаешь, когда я бываю с

кем-нибудь. Как же мне, в конце концов, себя вести?

Барбулье. Тебе надо сидеть дома, готовить ужин, заботиться о хозяйстве и о детях... Но к чему эти пустые

разговоры? Прощай, спокойной ночи, иди ко всем чертям и не приставай ко мне.

Анжелика. Ты мне не откроешь?

Барбулье. Нет, не открою.

Анжелика. Ах, мой миленький муженек1 Открой, открой, голубчик!

Барбулье. У, крокодил, змея подколодная! Ты меня ласкаешь, чтоб тут же удалить!

Анжелика. Открой! Ну открой!

Барбулье. Прощай! Vade retro, Satanas! (Изыди, Сатана (лат.))

Анжелика. Ах так? Значит, ты не откроешь?

Барбулье. Нет.

Анжелика. И у тебя нет никакой жалости к женушке, которая так тебя любит?

Барбулье. Нет, я непреклонен. Ты меня оскорбила, а я мстителен, как тысяча чертей, значит, очень

мстителен. Я неумолим!

Анжелика. Ну так знай же: если ты разозлишь меня и доведешь до крайности, я такого натворю, что ты

потом всю жизнь будешь каяться.

Барбулье. Что же ты, моська, сделаешь?

Анжелика. А вот что: если ты мне не откроешь, я убью себя на пороге дома. Мои родители, конечно, придут

сюда перед сном, чтобы убедиться, помирились ли мы, найдут меня мертвой, и тебя повесят!

Барбулье. Ха-ха-ха! Вот дурища! Кто же из нас больше пострадает? Нет-нет, ты не так глупа, чтобы

отмочить такую штуку.

Анжелика. Значит, ты мне не веришь? Смотри, смотри: вот я подняла нож. Если ты мне не откроешь - я

вонжу его себе в сердце.

Барбулье. Эй, осторожней! Он острый.

Анжелика. Не откроешь?

Барбулье. Я тебе двадцать раз сказал: ни в коем случае. Убивай себя, подыхай, убирайся к черту - мне все

равно.

Анжелика (делает вид, что наносит себе удар). Ну, прощай... Ах! Я умираю!

Барбулье. Неужели она так глупа, что и вправду пырнула себя ножом? Надо взять свечу и посмотреть.

Анжелика (сама с собой). Сейчас я тебя проучу. Если только мне удастся шмыгнуть в дом, пока он будет

здесь меня искать, - мы квиты.

 Барбулье выходит из дому. Анжелика вбегает в дом.

Барбулье. Ну, не говорил ли я, что она не такая дура? Покойница, а бегает рысью. А все-таки она здорово

меня напугала. Хорошо сделала, что улепетнула: найди я ее здесь живой, то после всех страхов, которые я

из-за нее вытерпел, я поставил бы ей пять-шесть пиночных клистиров, чтобы отбить охоту к подобным

глупостям... Однако надо идти спать... Что это? Ветер захлопнул дверь. Эй, Като, Като!.. Отвори!

Анжелика. Като, Като! Что тебе нужно от Като? И откуда ты взялся, господин пропойца? Вот сейчас 'мои

родители придут и узнают про тебя всю правду. Бурдюк с прокисшим вином, негодяй! Не вылезаешь из

кабака, оставляешь жену с малыми детьми, не заботишься о них, а они день-деньской ждут тебя не

дождутся.

Барбулье. Открой, чертова кукла, а не то я голову тебе разобью!

 ЯВЛЕНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ

 Те же, Горжибюс и Вильбрекен

Горжибюс. Что тут такое? Опять споры, ссоры и раздоры?

Вильбрекен. Что ж, вы так никогда и не помиритесь?

Анжелика. Нет, вы полюбуйтесь на него! Он на ногах не стоит. Только что заявился, поднял крик, грозит

мне...

Горжибюс. Да, правда, поздновато вы домой возвращаетесь. Вам, как доброму отцу семейства, подобает

приходить домой пораньше и жить со своей женой в мире и согласии.

Барбулье. Пусть меня черти унесут, если я выходил из дому! Спросите вот у этих господ, которые сидят в

партере. Это она только что вернулась. О, сколь угнетена невинность!

Вильбрекен (к Барбулье). Полно, полно! Помиритесь! Попросите у нее прощения.

Барбулье. Мне - извиняться? Да ну ее к черту! Я вне себя от бешенства.

Горжибюс. Подойди, дочь моя, поцелуй своего мужа, и будьте добрыми друзьями.

 ЯВЛЕНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ

Те же и доктор. Доктор в ночном колпаке и ночной сорочке высовывается в окно.

Доктор. В чем дело? Вечно шум, гам, ссоры, споры, раздоры, перепалки и препирательства! В чем дело, что

случилось? Покоя от вас нет.

Вильбрекен. Пустяки, господин доктор! Все пришли к согласию.

Доктор. Кстати, о согласии. Хотите, я вам прочту главу; из Аристотеля, где он доказывает, что все части

вселенной зиждутся на существующем между ними согласии?

Вильбрекен. А это очень длинно?

Доктор. Нет. Страниц шестьдесят, восемьдесят - не больше.

Вильбрекен. Прощайте, спокойной ночи, вам благодарны!

Горжибюс. Обойдемся и без этого.

Доктор. Не хотите?

Горжибюс. Нет.

Доктор. Ну, прощайте, иными словами - спокойной ночи! Latine, bопа пох (По-латыни - доброй ночи (лат.)).

Вильбрекен. А мы давайте вместе поужинаем.