Роман Дымшаков

Воскресение. Катерина Маслова.

Инсценировка романа Л.Н.Толстого «Воскресение»

**Катерина Маслова.**Вам это про что всё? Что хотите говорите, как угодно думайте, а князь Нехлюдов - настоящий человек. Теперь уж точно видно это. Он вам угрожать никак не может, оттого только, что ему это ни почём не нужно. Нехлюдов не про революцию, он… ему оно ни на что негодно. Он тут пребывает по состраданию своему людскому к нам всем и особенно за меня хлопотал, потому что знала я его… вам не понять. Я сама-то не всё разобрала в этой истории. Сейчас уж как во сне всё. Но кому доверить жизнь теперь, так только ему и можно сейчас, таких людей бывает коль захочешь не сыщешь в самом приличном окружении даже, а тут… Он хоть и не из наших, но и не из господ уже. Как-то я его теперь определяю длясамою собой, что он вырвался из такого разделения и нынче ни к чему такому не относиться совсем. А я вам расскажу. Всё расскажу, с начала самого, чтоб вы его стороною не обходили, не боялись, не трогали, а поняли его и доверились. Он заслуживает…

**1 Первый визит в острог.**

У решётки стоял, там, в остроге ещё. На свиданку пришёл. Надзирательница мне кричала, что ко мне, а я никого не представляла, думала ошибились. А он кричит мне что-то, кричит, а не слыхать ведь ничто, эта толкучка, с обеих сторон налипли люди на решётку: с той стороны городские в своих серых одеждах, с этой мы тут, такие красивые, арестантки. Все шумят, перекрикивают друг друга, кто на цыпочки приподымается, чтоб другие головы не мешали им. А он крикнул что-то и отошёл, как будто стыд с собой принёс. И вот тогда я его узнала. Мы не виделись около десяти лет. Ещё с детства. Он тогда без бороды был, а теперь изменился. Да и я, конечно… Переживал он, наверное, как подступиться, как лучше сказать, да, думал об этом, на лице у него было написано. Да я и сама кошмар занервничала, чуть щёки не сжевала. Я к тем воспоминаниям предпочитала не возвращаться, о нём мерзко было думать. Он всё-таки меня направил в жизни не туда совсем. Соблазнил и бросил. Это, конечно, он и понял, но что пришёл, зачем, я ж не знала.

Мы потом за сетку пошли и он говорил когда, то останавливался, как будто слёзы не пускали слова изо рта. Сказал, что вину свою ощущает за меня и будет помогать всем, что может только. Я и не поверила, конечно, но о чём подумать и не знала толком. Но по правде уже тогда решила его раскатать - мне вина хотелось страсть как. Про ребёнка спросил… Я рада была сказать ему, да рада. Чтоб он хоть как-то понял, как я страдала. Ребёнок помер сразу, слава богу, я сама чуть не померла, болела. Из дома его тётки меня погнали, - кто ж станет горничную с ребёнком держать? А он опять про искупление грехов толкует, а я не верю ему. Конечно, объявился помогать надо же. Что было, то было, того уже не будет. Не понятно мне было, зачем он тут на самом деле и как к этому относиться. Странно. Его появление сразу повытягивало из головы все то, что я думала, что совсем оставила и позабыла. А такое не забыть оказывается.

Я вспомнила его юношей, красавцем, и как он мне впервые открыл новый мир чувств и мыслей, когда мы маленькие любили друг друга, а потом только страдания со мной случались ещё и ещё много раз, что я очерствела. Приобрела характер, чтобы выжить. И как повспоминала я всё это, то сразу больно стало невыносимо, и я опять подальше, в туман, запрятала те мысли все и картинки детства, чтоб мне можно было дальше жить. Вина захотелось ещё больше. И я стала его относить к таким, кто мною пользовался, и поняла, что им вертеть надо теперь. Попросила у него червонец. Дал. Дал ведь, собака. А у меня глаза блеснули. А что он там себе тогда думал? Что я раз, и стала прежней Катериной, так что ли? Раскаялся и всё теперь, дальше всё само собой станет как-то? Ну, так ведь не бывает. Ну и в этот же день, мы с Хорошавкой на нары улеглись вином заливаться. Без вина всегда уныло и стыдно.

Я в ту свиданку ощущала себя гордо, это странное чувство, которое держит меня выше господ, хоть я и каторжная, хоть я и из дома известно какого, но вас я презираю, вы мне отвратительны. Я на самом дне, уже терять больше нечего, когда понимаешь такое, то дальше легче становится, свободнее. Я была довольна своим положением, что я и арестантка, что и проститутка. А как иначе? Всякому человеку для того, чтобы действовать, должно считать своё дело важным и хорошим. Ну а я-то проституткой была, я знала, что главное благо всех мужчин, всех без исключения - старых, молодых, гимназистов, генералов, образованных, необразованных, - состоит в половом общении с привлекательными женщинами, а про себя я на этот счёт не сомневалась. И потому все мужчины, хотя и претворяются, что заняты другими делами, в сущности, желают одного этого. И когда меня глазами так пожирают, я каждый раз знаю об этом. Даже конвоиры в камеру заходили без надобности, чтоб только меня посмотреть, а делали вид, что что-то полезное по службе делали. Ой, артисты. А я, как привлекательная женщина, имею власть над всеми мужчинами удовлетворять или же не удовлетворять их желания и потому, я важный и нужный человек. У меня всё подвержено справедливости такого взгляда. Весь мир - собрание обуреваемых похотью людей, которые меня сторожат со всех сторон и всеми средствами - обманом, насилием, куплей, хитростью - стараются овладеть мною. И конечно, и рядом все были таких же взглядов, а появился Нехлюдов, который вдруг резко хотел дёрнуть меня из такого моего мне мира, к которому я привыкла и которому подчинялась, в… в… неизвестно куда.

**2 Дело с отравлением.**

А закрыли меня зря конечно, я до сих пор вразумиться не могу. Иногда вот так вспоминаю, с чего пошло всё. В дом терпимости сыщица заманила платьями, а я бедная тогда была, ребёнок умер, меня отовсюду погнали, а одиноко как было… А в доме терпимости всё предоставлялось, что хошь: и платья любые на выбор, и вино, и жильё, и курево. Вот тогда и завертелась у меня такая жизнь. Утром и днём тяжёлый сон после оргии ночи. В третьем, четвёртом часу усталое вставанье с грязной постели, зельтерская вода с перепоя, кофе, ленивое шлянье по комнатам в пеньюарах, кофтах, халатах, смотренье из-за занавесок в окна, вялые перебранки друг с другом, потом обмывание, обмазывание, душение тела, волос, примеривание платьев, споры из-за них с хозяйкой, рассматривание себя в зеркало, подкрашивание лица, бровей, сладкая жирная пища, потом одеванье в яркое шёлковоеобнажающее тело платье, потом выход в разукрашенную освещённую залу, приезд гостей, музыка, танцы, конфеты, вино, курение, прелюбодеяния с молодыми, средними, полудетьми и разрушающимися стариками, холостыми, женатыми, купцами, приказчиками, армянами, евреями, татарами, богатыми, бедными, здоровыми, больными, пьяными, трезвыми, грубыми, нежными, военными, штатскими, студентами, гимназистами - всех возможных сословий, возрастов и характеров. И крики и шутки, и драки и музыка, и табак и вино, и вино и табак, и музыка с вечера и до рассвета. И только утром освобождение и тяжёлый сон. И так каждый день.

И вот в этой кутерьме был купец Смельков, он со мной частенько бывал, и как-то напился пуще обыкновенного и отправил меня за деньгами в гостиницу к нему сорок рублей взять, а там были эти крестьяне, супруги, они там, в гостинице, по коридору занимались. Они мне и дали порошок для Смелькова, сказали, что сонный порошок, что купец извёл уже их, сил нет, и пусть отдохнут теперь все от него и он сам от себя. А когда он меня отвлёк, жена его, видимо, забрала все деньги у купца. Я вернулась к Смелькову, дала ему 40 рублей денег и порошок, а порошок ядом оказался, купец сразу занемог и быстро умер. А нас троих под арест взяли на следующий день. Эти двое на меня бочку катят, что я проститутка, падшая женщина, хотела обокрасть купца богатого. Ну и то, что у меня перстень его был ещё, это тоже не на пользу мне сыграло. Не объяснишь ведь, что он сам мне его и подарил, после того как ему совестно стало за то, что поколотил меня.

Вы бы видели эти морды на суде. Мне удивительно, как люди могут так врать нагло и спокойно перед теми, кто знает правду даже. Я-то знала про себя, что невиновна. А присяжным видимо всё равно было, они всем троим сразу максимальное определили, - каторгу. И Нехлюдов был среди этих присяжных. Но тогда я его там не узнала. Он мне потом рассказал, что произошла ошибка, но это уж не удивительно. Они там постоянно виновных отпускают, а невиновные все в острогах гниют. Так инструмент государства работает, - как игральные кости.

Я кричала тогда, на весь суд кричала, как могла. А все сидели с такими спокойными лицами, как будто знали и ждали, что я так сделаю, они, поди, с такими реакциями сталкивались каждый день. И это, конечно, убедило меня в том, что ничего не исправить и то, что я кричу «грех», это ничего не изменит и ничего не произойдёт. И осудили-то так строго, осудили-то молодые, не старые, мужчины, а такие, которые всегда так ласково смотрели на меня. По крайней мере, одного - товарища прокурора - я как-то знала в совсем другом настроении.

Становится всё понятно про наше устройство, когда глядишь в глаза нашим каторжникам. Вон баба наказана за беспатентную торговлю вином, вон мальчишка, тот своровал хлеб, этот за бродяжничество, те - политические, один конституцию хочет, другой - сектант, православие нарушает, третий сарай поджёг. И все эти люди как будто были схвачены, заперты, арестованы, отправлены в ссылку не потому что они справедливость нарушили, не потому что беззаконие натворили, а только потому, что мешали чиновникам и богатым владеть тем богатством, которое они у народа отобрали и которое они сохранить и оградить пытались. А чиновники: маленькие, большие, чистые и корректные господа, сидели за столами в кабинетах министерств и ни сколько стыдно не бывает им за невинных и про справедливость они совсем не напрягаются, а только своё богатство охраняют от любых опасных.Это так стену выстраивают от врагов. Нельзя так с народом. Тут я с вами, с политическими, согласна, это у нас всё одно идёт - народ угнетают, Бога не боятся, мироеды.

Ведь понятно, что проступки совершаем, не от жизни сладкой, а потому что в таком болоте обитаем, что иного порой выхода не придумать. Так чтоб вязнуть перестать - нужно выйти с болота. Условия нужно менять, чтоб проступки не зачем совершать стало. А они что делают? Берут человека такого, несчастного, сбитого с толку, озлобленного на весь свет и садят его в тесную холодную большую клетку, которая такими же отверженными наполнена. И что, человек как-то измениться? Да он станет в сто крат злее и несчастнее и совсем в миру потеряется. Зато дома терпимости процветают, появляются новые трактиры и кабаки. И вот как тут человеку не утонуть, когда вокруг топи непроглядные?

**3 Вино.**

Когда князь пришёл ко мне в острог второй раз, то назвал своё желание взять меня в жёны. Хорошо, что я тогда пьяная была. Я к этому предложению как к странности отнеслась, но недоверия уже не было, я стала присматриваться к нему. Сказала ему про Меньшовых, что их за поджог ложно обвинили, так он их вытащил на следующей же неделе, топчут поле сейчас. По этому примеру, он стал другим помогать, к нему уже сами обращались арестанты. Прознали, что князь тут объявился и помогает всем, кому только может и как может. Наверно, пороги там все пооббивал в Петербурге, тоже наверно, сложно это даётся. Ну, пусть помучается хоть немного, а то кроме малины есть ещё и колючки и глаз вороний.

Я попервой думала, это он так искупить свою вину хочет передо мною, что не требовалось. Жизнь другая уже шла долго, мы сильно теперь далеко отошли друг от друга. Что было, то во времени сзади осталось и никогда больше такого же не будет. Будет только новое появляться. А прощения просить сейчас, спустя столько лет, как-то по-детски было и бессмысленно. Но со временем, я поняла, что он это всё проделывает не ради меня исключительно, а потому что так изменился и на глазах продолжает меняться. Он знать не знал, как живой человек обитает, чем кормиться и как тяжко нам бывает до всей этой истории. Странно, что присяжным в обязанности это не ставят - проверять, как и чем живут простые люди, которых они там на каторгу отправляют в перерывах между чаепитием. Нельзя ж так. Всё судьбы же людские. И он как будто это понял и стал как-то действовать согласно новым мыслям. Слухи ходили, что он все свои земли крестьянам отдал за даром, всё имущество распродал, стал скромно существовать…

На самом деле я тогда сожалела, что он пришёл именно в тот вечер, когда мы с Кораблёвой и Хорошавкой вина набрались. Он наверно почувствовал запах. А я ему больно хотела сделать, и напоминала про ребёнка, про сто рублей, про ту ночь и боль… И я нашла, что он испытывает ту же боль сейчас, когда глядит на меня каторжную такую, особенно то, что в завершении его влиянии на мою жизнь ещё и осудил меня ни за что, а по ошибке. Ну а я решила так, что пускай разрешает эти ошибки, коли он так уж хочет. Но замуж за него… Лучше повешусь за шею.

Так и сказала ему тогда: «Ступай к своим княжнам, а моя цена красненькая» Как будто он и тогда мной воспользовался и сейчас пытался использовать для спасения своей души, и я кричала во всё горло, что поздно уже, уже поздно, что бесполезно и глупо, что мне надо было просто тогда взять и умереть сразу вместе с нашим малайкой, чтоб всё дальше не пошло, не пошло былучше да и всё. Но это во мне вино говорило, я б так прямо не стала, пожалуй, с ним, а может, и к лучшему. Сам виноват, что своим визитом вернул меня в тот мир, о котором невыносимо вспоминать. И то, что помогало мне все эти годы - моё удобное забвение - было потеряно. Я оставила позади своё прошлое, Нехлюдова и свои мечты и чувства на долгие годы, и вышла из того мира полностью, не рассчитывая вернуться, потому что такое помнить - мучительно, а жизнь свою как-то надо дальше проволочить через время. Только зачем? Потому что страшно самой себя убить. Боли страшно. И жить приходиться. И пока вино на свете есть, то ладно ещё.

**4 Пасха.**

Я ту ночь хорошо помню. Он в полк свой направлялся и к тётушкам заехал, у которых я горничной была. А до этого мы три года не виделись. Он красавец такой, диавол, служба выровняла, я смотрю на него и радость не могу сдержать. У меня на душе опять стало так светло и приятно, как три года назад.

Была Пасха. Весь день заняты были, заутреня, потом домашние хлопоты, хозяйство, а потом я к нему на ужин зашла позвать, поговорили немного, уж я не помню о чём, уходила, а он вдруг меня так обнял резко и грубо по-солдатски как-то и поцеловал в шею, что я не ожидала и оттолкнула его, потому что почувствовала дикость какую-то, животность от этого поцелуя. А он сказал, что ночью зайдёт ко мне. Я думала, ну вот зачем ты всё испортил, зачем так резко повёл себя и с ритма всё сбил, ну не так же надо было. Твёрдо решила ночью не пускать его и заперлась, но сама надеялась, что он придёт, даже ждала. Пришёл. Шептался через дверь, не вспомню, что за слова там были, я ругалась на него тоже шёпотом, пока дверь открывала. И мы сами будто бы не поняли, как и что произошло - большое счастье или большое несчастье.

Поутру он подкараулил меня в сенях, сунул мне сто рублей и убежал. Он, видно, вёл себя так от неопытности, - думал все и всегда так делают в обществе, а мне было скорее непонятно, чем оскорбительно. Но, конечно, я понимала, что он князь, а я из народа, но не верила, что это что-то значило или меняло для нас. Потом он уехал в полк, прошло время, у меня живот порос. И когда заметно стало, меня погнали тётушки его. Но я всё равно же не оставляла его, я ждала, что он приедет. Приедет ко мне, и мы свадьбу сыграем и заживём свободно… Я даже начала обдумывать, как мы с его тётушками помиримся. Сумасшедшая. Но этого так и не произошло, он так и не вернулся. И ребёнок наш вскоре после рождения тихо умер.

**5 История с фельдшером.**

В третий раз князь пришёл ко мне в острог, после истории с фельдшером. Вышло так, что Нехлюдов похлопотал, чтобы меня перевели с нар в больницу на работы, он думал, что там мне лучше будет, оттого, что люди там лучше. Но мне было удобней среди наших каторжников в своём поле. Кораблёва мне вино делала, Хорошавка помогала выпить всё это вино. В остроге честные все, прямые и простые, и слова все подбирают. А там, в больнице, тебе улыбаются, а хотят тебя собакою назвать на самом деле. В подсобке фельдшер этот меня зажал, а я ему по голове заехала и выбежала, а он за мной вышел сразу, и это видели другие, которые с улыбками белыми там ходили и разнесли эту новость так, что я как бы шашни с фельдшером вожу. И уж не остались эти слухи без внимания надзирателей и тюремщиков, а значит, могли и до Нехлюдова дойти. Мне бы того не хотелось никак, он же всё ещё тогда хлопотал там за меня, чтоб помиловали и отпустили. Да и он это услышит так, как не по правде всё было. А мне рассказывать всё подробно ему как? Нехлюдов подумал бы, что я неисправимая проститутка и пытаюсь оправдаться словами лжи. Да и сама я не хотела оправдываться. Нечего слухам верить. Уж потрудитесь сами впечатление обо мне составить.

А фельдшер этот меня сторонился потом, и вскоре меня сослали обратно на нары. Знаю, я проститутка, не скрывала этого никогда и даже гордилась этим. В этом правды много.Проститутка из нужды такая, она улыбается и говорит открыто - на, бери меня, если нет, то мимо проходи. А девушка, которой в жизни повезло больше, говорит, что не об этом думает, а является возвышенной такой всей бабой, претворяется и лукавит, а в основе то же. Уличная женщина - это грязная вода, которая предлагается тем, у кого жажда ну выше отвращения. А свободная женщина - это яд, который незаметно добавляется и травит всё подряд. Дай Бог ей никогда не испытать такой жизни. Ведь так дома терпимости и наполняются - из-за недобросовестных мужчин, которые оскорбляют, бранят, бьют и оставляют без вести несчастных женщин, а потом виной мучаются и кто-то может так жить с камнем на шее, а кто-то изводится вовсе. Отвратительна животность в человеке.

Как я и думала, так и произошло. Зашла в контору к смотрителю, и по одному взгляду на князя сразу всё понять можно было - растрепали. В глаза не смотрел, отвечал коротко и был совсем угрюм. А у меня даже слёзы брызнули - до того обидно сделалось. Он тогда сказал, что по моему делу отказали. И велел подписать бумаги на высшее имя. Было видно, что ему тяжело снутри, но убедил, что решений своих не отменяет, жЕнится и будет добиваться моего освобождения и дальше, и даже в Сибирь со мной отправится. И ведь отправился. Сказал, что любит меня не для себя, а для меня и для Бога. Я твёрдо решила, не принимать его жертвы, но невыносимо было думать, что он призирает меня и считает теперь меня за неисправившуюся и не видит никаких во мне перемен. И та мысль, что он про меня теперь может думать, что я сделала какое-нибудь дурное в больнице, терзало больше, чем новость про то, что я окончательно приговорена к каторге.

**6 Любовь.**

Впервые мы встретились с князем, когда он был на третьем где-то курсе университета. Тогда все женщины, которые не могли быть его женой, были для него не «женщинами», а «людьми», это мило и невинно так. Мы тогда с остальными ребятишками играли в горелки. И я всё ждала, когда мне выпадет бежать с ним, он был высокий и такой задумчивый, постоянно в сторону смотрел куда-то. И выпало, и мы побежали, и обхитрили горевшего, отвлекая друг на дружку. И мы убежали, и бежали, и бежали дальше. Я ему знаком показала, что соединяемся за клумбой сирени. И мы врезались друг в друга на бегу, в глаза друг другу посмотрели, лица рядом стали близко… Мы даже не поняли,как поцеловались. А я тогда, дурочка, просто сказала - вот те раз! И с тех пор у нас особенные отношения какие-то возникли даже. Нас как-то влекло друг к другу, как будто вместе с ним вдвоём мы попали в новый для себя кусочек мира, где нам было тепло и приятно, и солнце светило прямо нам в глаза, и вообще всё становилось веселее и интереснее. Всё остальное стало не таким уж важным, если я знала - он есть у меня. И это чувство грело. И это и была любовь. Чистая и честная любовь. Простое маленькое чувство изменившее всё.

И когда он уезжал от тётушек, мне хотелось плакать, и я еле слёзы сдерживала, чтоб не разрыдаться, а потом в сени убежала, где можно было, и там и ревела полдня. А потом он на три года пропал и вернулся уже совсем другим - офицером. И вот тогда пасха была, я уже рассказывала…

Я такие чувства тёплые после того испытывала только один раз, когда уже в остроге Симонсона встретила, вы не знаете его? Он человек очень прямого разума, он всё поверял, решал мыслями, обдумывал, а что решал, то и делал. Решил ещё гимназистом, что нажитое его отцом, бывшим чиновником, нажито нечестно, он объявил отцу, что состояние это надо отдать народу. А когда отец у него не только не послушался, но разбранил его, он ушёл из дома и перестал пользоваться средствами отца. Решил он, что всё существующее зло происходит от того, что народ тёмный, и когда он из университета вышел, то сошёлся с народниками, поступил в село учителем и смело проповедовал и ученикам и крестьянам всё то, что сам считал справедливостью, и отрицал то, что считал ложным.

Его арестовали и судили. А во время суда он как встал, да и сказал, что судьи не имеют права судить его. Когда судьи не согласились с ним (ох я бы посмотрела на их лица) и продолжили судить его, то он молчал и на их вопросы не отвечал. Его сослали в Архангельскую губерню, где он составил себе религиозное учение, определяющее все его дела. Суть в том, что в мире всё живое, мёртвого ничего нет, что все предметы, которые мы думаем, что мёртвые они, на самом деле - части одного большого тела, которое мы не можем обнять, и что поэтому задача человека в том, чтоб хранить такой порядок и поддерживать, как частица большого тела, жизнь в этом организме. И то, что мы уничтожаем друг друга - большой грех и преступление, был против войны, казней и живодёрства.

Он все вопросы нравственные и практические решал по-своему, на всё у него были свои теории: были правила, сколько надо часов работать, сколько отдыхать, как питаться, как одеваться, как топить печи, как освещаться. Такой человек Симонсон.

Я сразу догадалась, что он меня полюбил. И я когда к нему присмотрелась, поняла, что это мой человек, и что с ним рядом мне надо быть, потому что рядом с ним мне становилось хорошо и спокойно, тихая радость была с нами. И то, что я возбудила любовь в таком интересном человеке, как-то приподняло меня в моём собственном мнении, я воодушевилась. И он захотел жениться на мне, а про Нехлюдова он знал, и представляете какой честный, решил поговорить с князем обо мне. А князь тогда как раз приехал обратно в Сибирь к нам с радостной новостью, что выхлопотал-таки для меня помилование, письмо на высшее имя помогло. И я вот вроде, могла уже быть свободна, и жить с князем, стать его княжной прямиком с каторги. Признаться в этом хотя бы себе даже уже было сложностью.Но вот я чувствовала, что не правильно это будет, не честно, не должно быть так, да и потом я этого не хотела. Нехлюдов предлагал брак по великодушию, и по тому, что было прежде. Но Симонсон любит меня такою, какою я была теперь, и любит просто, потому что любит. И кроме того, я чувствовала от него, что он считает меня необыкновенно женщиной имеющей даже собственные нравственные свойства. Я хорошенько всё равно не знаю, что это такое, и что за свойства такие, но я постоянно старалась подтвердить, что свойства эти все имею, и вызвать в себе всё самое хорошее. И я и вправду становилась лучше.

Я не знала, как рассказать о нём Нехлюдову, поймёт ли меня князь или нет, я не была уверена. Симонсон взял это на себя. Они поговорили хорошенько, они крепко уважали друг друга. Симонсон всё как есть объяснил Нехлюдову, и тот всё прекрасно понял, как человек теперь уж духовный, восстановившийся, вернувший себе чувство вертикали. И отпустил меня князь. Так мы простились с Нехлюдовым. Я смотрела ему в глаза и видела, что он меня понял, и радуется даже за меня. Человек совсем изменился изнутри. Он никогда не будет прежним. Начиная с той ночи, когда он меня соблазнил, я чувствовала в Нехлюдове борьба идёт внутри между духовным человеком, который определяет своё счастье, как и счастье ближних и других, и того животного человека, который пожертвует всем счастьем мира ради своего только счастья. И теперь этот животный человек был окончательно повержен. И был воскрешён человек духовный, высоконравственный, который испытывал ко всем людям теперь жалость и любовь. Такой теперь был Нехлюдов. И кто бы вот мог подумать, что все наши поступки в жизни приведут нас к этому моменту, когда и я и он абсолютно счастливы, после стольких страданий? Это чудо.

А вы мне про какую-то там революцию, вы политические славные люди, но есть что-то выше, чем этот уровень. Князь Нехлюдов ни когда теперь не предаст никого, не обманет, не обидит, ему можно верить, доверять, но использовать его не получится, он ко всему ещё и не дюжего ума. Так что не трогайте вы его. Он прошёл долгий путь.

Выше людских законов есть божие законы, и они над всем и над всеми. Ищите царства божия и правды его, а остальное приложится вам. А мы всё не то ищем, и конечно, не находим.

**Конец.**