# STANFORD <br> LIBRARIES 

## ПОПУЛяРНО-НАУчНЫЙ <br> и ЛИTEPRTУРНЫЙ <br> ЖУРНАЛЬ <br> РУССКІЙ



## (Свободный каменьщикъ).

## 19082.

262. 

(Печатается въ количествঞ только 250 экз).

## О Г Л А В ЛЕ HiE № 2-го.

Агасферъ (мистическая драма), переводъ г.
Л. А. Ленгольдъ . . . . . . . . . ф. Ліенгардъ.

Хроника.
Изъ области наунъ.
„Золотая цьпь Гомера" (введеніе. Къ изученію гермөтическихъ наукъ). Перев. Е. Н. Гельфрейхъ. Д-ръФ. Маакъ.

```
    H
#на
```


# Агасферъ. 

(Мистическая трагедія).
中. Ліенгардта.
(Переводъ съ нъмецкаго г-жи Л. А. Ленгольдъ)
Часть II.

Агасферъ на Рейне.

Дъйствующія лица второй части:
Ірофессоръ (Агасферъ)
Эрихъ, сынъ его (Іоаннъ).
Гильдегарда, жена Эриха (Вероника).
Яковъ, домоправитель (Никодимъ).
Докторъ Лабанъ, ассистентъ профессора.
Дұйствіе происходитъ на Рейнъ, въ наше время.
Дঈйствіе I.
Рао́очій кабинетъ профессора. Письменный столъ заваленъ кнцгами и бумагами; на немъ-черепъ; глобусъ, разные инструменты и проч. Скелеты; кости разбросаны по всей комнатв; библіотечный шкафъ. Налвво-въ глубинъ сцены-выступъ въ видъ башни, съ балкономъ; изъ раскрытаго окна видна прирейнская мъстность. Направо, въ глубинъ сдены, завбшенная портьерой дверь, ведущая въ лабораторію. Еще другая двөрь на правой сторонъ. Диван'ь, кресла, стулья и проч.

Профессоръ (сидитъ за письменнымъ столомъ, погруженный въ работу, опустивъ голову. Долгое молчаніе. Онъ поднимаетъ глаза, перебираетъ на столъ книги, перелистываетъ ихъ, отмъчаетъ что-то карандашомъ на лист'в бумаги; разсматриваетъ разныя кости, снова что-тозаписываетъ, бормочетъ, наконецъ, говоритъ вполголоса, съ видомъ затаеннаго упорства.) Это несомн市нно. Повторяю - что это несомнънно . . Мы своего п., бкьемся...Мы объяснимъ все-однимъ, единымъ числомъ-вложимъ все въ одно, единое слово... Затъвмъ-закроемъ книгу и станемъ властелинами вселенной. . Знаніе-могущество.!... (Пересматриваетъ свои записки съ видомъ недоумънія, какъ бы теряя увъренность въ себъ, качаетъ головой, кладетъ со вздохомъ перо на столь и, откинувшись на спинку кресла, кричитъ.) Лабанъ!


Лабанъ (безъ сюртука, въ рабочемъ фартукъ, выходитъ изъ-за завъпенной двери) Вы меня звали, господинъ профессоръ?

IIрофессоръ. Намъ придется прекратить на сегодня наши занятія. Сегодня мы все равно ничего не добьемся.

Лабанъ. Надо работать, не покладая рукъ. Мы обязаны работагь надъ этимъ, не покладая рукъ. (Уходитъ. Вдали слышны звуки арфы).

Профессоръ (медленно приподнимаясь, вытягиваетъ руки и глубшко вздыхаетъ). Я становлюсь старъ-да, старъ, старъ. Что это за музыка, Лабанъ?

Лабанъ (изъ-за занавъси). Это, должно быть, супруга вашего сына; это, должно быть, она играетъ на арффв.

Профессоръ (смотритъ въ глубокомъ раздумьи, скрестивъ на груди руки на свои бумаги). Лорелея манитъ къ себъ? Лорелея сидитъ на своей скалъ, играетъ на арфф и завлекаетъ въ свои сб̆ти легков九рныхъ пловцовъ... Тысячи людей разбивают'в себъ черепа, подобно перелетнымъ птицамъ, бьющимся головой о ночные маяки... Это сатанинская игра... Но я все-таки не уступлю... Не уступлю я тео́ъ, Лорелея? И если мнъ не придется самому справиться съ этой задачей, если этотъ ветхій черепъ не выдержитъ до конца то сынъ мой довершитъ д守ло. И мы все-таки тебя побұдимъ!... Лабанъ, подите-ка сюда; мнъ нужно поговорить съ вами.

Лабанъ (снова появляется, вытирая полотендемъ руки.) Надо работать, не теряя ни минуты, господинъ профессоръ. Если конкуренція, тагъ сказать, предупредитъ наеъ; если кто-нибудь другой выхватитъ у нас'ъ изъ-подъ рукъ это открытіе, то это будетъ чистый позоръ. Вотъ была бы пикантная новость для всбхъ отсталыхъ невъждъ... и это-послъ всљхъ нашихъ газетныхъ статей. У моего отца была поговорка...

Профессоръ. Отецъ вашъ сошелъ съ ума отъ биржевой игры.

Лабанъ (смъясь.) И выигралъ себъ его, цъллее состояніе. А въ этомъ-то и вся суть дхыла.

Профессоръ. Но мы желаемъ сохранить нашъ разумъ.
Лабанъ. Ба! Раяъ дъло идетъ о подобномъ открытіи?
Профессорь. Человъкъ...
Лабанъ. Можетъ ли тутъ быть рбчч о человбкб? Въ наше время, когда все работаетъ массами. Мы выжимаемъ ияъ себя всъ соки во имя науки.

Профессоръ. Но вы пока все еще процввттете, любезный Лабанъ.

Лабанъ (смъясь.) А почему бы и не такъ? Я всегда остаюсь спокойнымъ, отношусь ко всему съ практической точки зржнія. Вы же, господинъ профессоръ, вкладываете во все слишкомъ много души.

ПрофАссоръ. Вы, къ сожалънію, правы. Я готовъ-видя, какъ ничто не трогаөтся съ мъста-смыть кровью всъ обвбттшалыя по-нятія-да, я готовъ смыть кровью, уничтожить посредствомъ желъза, путемъ инквизиціи и висбллицъ-түпоуміе массъ, разъ его нельзя искоренить инымъ путемъ... Я хочу поговорить съ вами, Лабанъ, прежде нежели сюда придетъ мой сынъ... Мой сынъ?! Въ этомъ словঞ-мое спасеніе! Мой сынъ послъядователь и завершитель всего существа моего, всей борьбы моей. Говорю вамъ, докторъ-во время его трехлфтняго кругосвбттаго плаванія, я окружилъ ка-кимъ-то миөическимъ ореоломъ, голову моөго матьчика. Теперь я сложу весь богатый запасъ накопленныхъ мною сокровищъ знанія на плечи моего наслظдника и сына. О, онъ долженъ получить въ наслбдство полвъка упорнаго, научнаго труда. Онъ долженъ быть моимъ освободителемъ, завершителемъ-моимъ спасителемъ; но--ха, ха, ха—лишь въ смыслъ антихриста! Понимаете вы меня, Лабанъ? (Трясетъ его съ нервнымъ смъхомъ за рукавъ). Вынашъ рабочій - вы.. (Внезапно задумываясь и какъ бы вглядываясь въ даль.) Но-вотъ объ этомъ-то я и хотвлъъ поговорить съ вами, Лабанъ... Ееть тутъ одно обстоятельство... гмъ... эта женщина, которую онъ привезъ къ намъ изъ Индіи...(Впадая въ глубокөе раздумье.) Гдъ — гд用 я ее уже когда-то...(Какъ бы очнувшись.) Да, докторъ-объ чемъ мы это сейчасъ говорили? Ахъ, да, да. Подите сюда, присядьте. Начнемъ in medias res". (Садится.)Вы видите, тутъ разбросаны разныя сочиненія о буддизмъ и тому подобныхъ бредняхъ... Я не въ достаточной степени знакомъ съ этими вещами,-хотя и писалъ о нихъ... Вы же--человъкъ начитанный... (Ірридвигаетсякъ нему ближе, опираясь локтями о колъна и потирая руки.) Какого вы мнънія, любезный докторъ - о будійскомъ или о Пиөагоровомъ ученіи - о переселеніи душъ? (Смотритъ ему съ напряженнымъ вниманіемь, въ глаза).

Лабанъ (изумленный). Удивительно! Здъсь-среди всъхъ этихъ ретортъ и аппаратовъ-среди этихъ костей и бациллъ-и вдругъ такой вопросъ?. . .

Профессоръ. Я спрашиваю васъ - какого вы мнжнія об́ъ ятомъ ученіи.

Лабанъ. Но развб тутъ можетъ быть какое-либо сомнъніе?... я вообще, не понимаю... какъ можете вы... ахъ, да-вы желаете получить какія-либо сообщенія о фактахъ, нужныхъ вамъ для опюзиціонной статьи.

Профессоръ (не спуская съ него глазъ). Ученіе это зак.лю-чается-насколько мнъ извъстно - въ слЂ̆дующемъ: каждый человъъъ обладаетъ обособленнымъ, личнымъ и безсмертнымъ духомъ, соединеннымъ-надо къ тому прибавить - съ просвб̆тленнымъ подобно ему-тЂломъ; духъ этотъ постоянно воплощается въ новыхъ образахъ и формахъ, пока онъ не достигнөтъ достаточной зръллости для того, чтобы переселиться въ область чистыхъ духовъ. Таково приблизительно это ученіе-если я не ошибаюсь? (Встаеть исмотрить съ напряженно-мрачнымъ выраженіемъ въ лицъ на удивленнаго Лабана.) Хорошо. Разумъется, все это нел⿱пый вздоръ - скажете вы - да скажу и я. Но возьмите какой-либо, вполнб опредб̆ленный фактъ. Если я напримъръ - скажу вамъ, что я уже видъ̆лъ когда-то -прежде-какую-либо личность-и если мн屯 въ то же время докажутъ неоспоримо-докажутъ научнымъ путемъ-что этого быть не могло? И если я, тжмъ не менъе-не могу отрӂшиться отъ этого жуткаго ощущенія, отъ этого мучительнаго воспоминанія?... Что тогда? (Смотритъ на него загоръ шшмися глазами).

Лабанъ Это-обманъ чувствъ или же-явное проявленіе сложившагося въ нашей памяти ошибочнаго представленія. Въъдь въ мозгу нашемъ отпечатаны милліарды различныхъ впечатлънній. Не можете же вы серіозно предполагать...

Профессоръ. Я ничего не предполагаю—я лишь опредъ̆ляю
 нервной системъ-или я не знаю-гди. Я говорю о возмущающихъ меня самого ощущеніяхъ, Јабанъ - ощущеніяхъ, преслбддующихъ меня въ моихъ сновидъніяхъ и потрясающихъ меня до глубины души. (Тяжело дышитъ).

Лабанъ. Что такое сновидЋнія? Мыльные пузыри!
Профессоръ. Можетъ быть - да, а можетъ быть-и нытт!..... Когда сынъ мой привезъ сюда свою молодую жену - вотъ ту, что играетъ теперь на арфб - закройте окно, Лабанъ; игра эта раздражаетъ меня-волнуетъ-она точно надо мпой издбъвается. (Јабанъ закрываетъ окно; звуки арфы слышны слабъе и понемногу, совсъмъ стихаютъ). Гмъ-что хотвллъ я сказать, Лабанъ?.. (смотритъ въ одну точку; Лабанъ пристально и съ люоопытствомъ въ него всматриваетея). Да да,-сынъ мой-мы говорили о моемъ сынб-не правда ли? (Улыбается, киваетъ головой и ходитъ по комнать, потирая руки).

Лабанъ. Вы хотълии сказать...
П'рофессоръ. Что... Да, да, соверпенно вбрно, Лабанъ. Когда они оба-да, они оба—стояли вотъ тутъ, въ дверяхъ-дер-

жась за руки，загоръллые подъ индійскимъ солнцемъ－то－говорю вамъ，Лабанъ－я былъ смертельно испуганъ ．．．Потому что－замъть－ те，что я вамъ говорю－потому что я уже разъ－когда－то，преж－


Лабанъ（въ него вглядываясь）．Нереутомленные нервы．．．
Профессоръ．Къ чорту нервы！Оставьте мои нервы въ по－ коб！Это низкое，подлое，коварное орудіе нашего времени，служа－ щее людямъ для того，чтобы умерщвлять посредствомъ его не－ удобныя для нихъ мн九нія．．．Нервы！Кажется，достаточно подло лгутъ о моихъ разстроенныхъ нервахъ－газеты．．．Мои нервы тверды какъ сталь．Во мнъ сохранился огонь и пары，какъ въ машинахъ нашего в九ка．．．Да－знайте это！（опрокидываетъ стулъ，шагая въ вол－ неніи по комнатъ）．Вы уже столкнули меня съ моей каөедры въ силу того，что я черезчуръ „радикальный матеріалистъ＂－то－есть－через－ чуръ честный мыслитель！А теперь хотите въ конецъ уничтожить мощное значеніе моего слова，толкуя о моихъ разбитыхъ нервахъ и выдавая меня－съ нахальнымъ состраданіемъ－за сумасшедшаго．．． Невъжды！

Лабанъ．Но в九̆дь я тутъ не при чемъ，господинъ профессоръ． Все это говорятъ ваши противники，－а не яже，вашъ ассистентъ？

Профессоръ．Ахъ，какой тутъ ассистентъ！．．Всє вы－ пигмеи！Шарлатаны－всъ вы！Мнъ не нужно никакихъ ассистен－ товъ．Мнъ становится часто страпно моего собственнаго величія． Я стою одиноко，среди всего этого мелкаго звъ̆рья！．．．（Стараяєь успокоиться，выпиваетъ стаканъ воды．）Ну－поговоримъ хладнокровно， придерживаясь сути дъла．（Садится．）Да，да будемъ хладнокровны и поговоримъ о дӹлъ．（Вдали слышно хоровое пъніе；поють „На Рейнъ растуть наши лозы＂．）Да，да，мы знаемъ，что на Рейнъ живетъ пустоголовый народъ！Люди эти живутъ，влюбляются，совокупляются и истлбваютъ въ землі．А я сижу здбсь и извожу себя въ этомъ угрюмомъ зданіи．Ради чего？．．Ради кого？．．．Ради человъчества？－ Пустая фраза！．．．Нътъ－не ради кого－либо и не ради чего－либо．．． Лишь по той единственной причинъ，что живущее внутри меня пламя не даетъ мнъ покою！．．Лабанъ，не обижайтесь на меня за то，что я сейчасъ такъ погорячился．．．Я двййтвительно нъ̆сколько．．． нъсколько．．．ну，да хорошо！．．Итакъ，вотъ въ чемъ дълло：я оставлю свои занятія．Да，Лабанъ－я удалюсь съ поля сраженія，съ пол－ нымъ почетомъ，въ полномъ порядкъ．Меня знаютъ какъ одного изъ немногихъ изслъддователей－какъ единственнаго изслъдователя


единственнаго，который съ безпощадной строгостью придерживается своего міровозртнія－да，съ безпощадной строгостью！Церковь， ладанъ，мистика，высшій міръ，метафизика，богословіе－долой все это！Это все－дћтскія болъзни．Все это должно быть унесено те ченіемъ Рейна，въ океанъ－какъ ненужные отбросы，－а вмъстъ со всьъъ этимъ，пусть унесетъ оно туда же и пресловутую „герман－ скую душу＂．Мы желвяною рукою управляемъ міромъ．．．Мы－враги и противники Бога！－Я и сынъ мой！Династія Наполеоновъ，ха， xa，xa！Наполеоновъ науки，разрушителей европейской сентименталь－ ности．．．Ха，ха，ха！Вы меня понимаете？．．Шутки въ сторону． Вы въдд тоже полезный работникъ，мой трудолюбивый Лабанъ－но ваша сильная сторона－это въдь способность себъ ловко усвоивать．

Лабанъ（холодно）．Находясь при васъ，мнъ ничего болыше не остается двлать．

Профессоръ．Разумъется．Но сынъ мой－у моего сына есть свои идеи－мой сынъ обладаетъ творческой способностью．Онъ доведетъ до конца высокое зданіе моихъ научныхъ изслбдованій－
 куполомъ св．Петра во главъ！Я положилъ основной камень－да， я！Да！－а всб чернорабочіе науки，вс尚 эти поденщики，мелкіе сшеціалисты，салонные матеріалисты，которыми нашъ вћкъ кишитъ какъ Египетъ во время построенія пирамидъ－Ха，ха，ха！Черно－ рабочіе науки！Что вы на это скжжете，Лабанъ？－Чернорабочіе－ удачное выраженіе．（Вдали слышенъ звонъ колоколовъ．）Звоните，зво－ ните，рейнскіе колокола！Мы скоро заставимъ васъ замолчать！ （Очень серіезно．）Но я хочу сказать вамъ нбъчто，Лабанъ，нъчто， дожженствующее остаться для всжжхъ тайной．Слушайте．Вы объ－ щаетесь молчать？（протягиваеть ему руку）．

Лабанъ．（Подаетъ ему машинально руку，пристально за нимъ на блюдая）．Разумбется－разумъетея．

ІІ рофессоръ（оглянувшись вокругъ，близко къ нему придвигается）． У меня опять появляются припадки сомнамбулияма．Да，Лабанъ， это ничто иное．Припадки сомнамбулизма снова на меня находятъ． Галлюцинаціи－ничто иное какъ галлюцинаціи；но галлюцинаціи эти－ужаснаго рода．Онъ̆ изводятъ мое тжлло и мою душу！（Подви－ гаясь къ нему еще ближе．）Я разскажу вамъ сейчасъ одинъ случай． Я проводилъ вчера вечеромъ моего сына и жену его，въ ихъ комнаты и сид用ъ вотъ тутъ－у этого стола－ $9 \Omega$ работой．ВЂроятно， я заснулъ－что，nota bene－－случается со мной весьма рждко．Подъ утро，часа въ четыре，гдћ вы думаете－я проснуляя？Гд用 я очу－ тился？Надъ Рейномъ пронеслась грозовая туча съ ливнемъ，а я

былъ тамъ－въ паркъ－и висвлъ на краю скалы，запутавнись въ мокромъ кустарникъ．．．Подомною протекалъ Рейнъ，въчно струя－ щійся въ даль，Рейнъ，－а я висэллъ надъ обрывомъ，словно сама Лорелея схватила меня за воротъ и повъсила тамъ．．．（Встаеть， тяжело дыша．）И говорю вамъ，Лабанъ－около меня и вокругъ меня кружился въ дикой пляскъ，съ визгомъ и пъ̆ніемъ，рой прияраковъ．．． словно замокъ этотъ－ночное сборищр вбддьмъ！Шумнымъ вихремъ неслись он店 вокругъ меня－цълое полчище привидвній окружало меня－и я былъ среди нихъ Фаустомъ，а вы Мефистофелемъ！О， эта пляска всей міровой исторіи．．．этотъ бӂшеный хороводъ всъхъ событій въ человфччествъ．．．и при томъ это нө смолкающее，одно－ образно－дикое пвнніе！．．Взоры всфъъ были обращены на меня， Лабанъ－липाь на меня одного－и вс光 костлявые пальцы призра－ ковъ，указывали на меня－всظ лишь на меня．

## Лабанъ．Психіатрія！

ІІрофессоръ．Къ чорту психіатрія！．．（Отираеть лоб́т．）Есть еще другой міръ，говорю я вамъ－онъ ваглядываетъ сквозь разныя скважины и щели въ міръ моей системы，онъ пугаетъ меня，какъ пугаютъ лъснаго оленя звуки враговъ，долетающіе до него изъ міра людей．Какая－то дикая поэзія звучитъ въ воздухб или во мн九 самомъ－не знаю хорошо，гдћ．Но я ее чую，я ее сознаю и весь трепещу подъ ея властью，какъ трепещетъ тополь среди бу－ ри．Я не могу опредълить ее какъ слбдуетъ－мои инструменты для того слишкомъ грубы，мое міровозяръніе слииккомъ тупо－да，тупо！ （Ходитъ въ волненіи по комнатъ и затьмъ останавливается передъ Лаба－ номъ и，выпрямившиеь во весь ростъ，говоритъ съ холодной рышимостью） Все это значитъ，Лабанъ，я скажу вамъ，что все это значитъ． Это－проклятая германская душа；это－та подлая потребность въ метафизикъ，которая гнвздится въ крови всжхъ насъб－людей гер－ манскаго племени．Это религіозное чувство，побжжденное мною тя－ желымъ，трезвымъ трудомъ，работой надъ числами и вещественными доказательстяами и вырывающееся по ночамъ на волю，потому что днемъ разумъ мой стоитъ на сторожъ и не донускаетъ подобныхъ проявленій．（Отираеть влажный，горячій лоо́ъ платкомъ и продолжаетъ съ возрастающимъ волненіемъ．）О，Лабанъ，но если это джййтвитель－ но такъ，если за предঞ̆лами этой лабораторіи со всъми этими тон－ чайшими инструментами，за предълаами того，что доступно понима－ нію нашего мозга，за предб̈лами пространства и времени－－таится еще непостижимое богатство жияни，существуютъ вояможности，положе－ нія，духовный міръ－Богъ．．．（Вздрагивая，запахиваетъ на груди одржду， какъ бы обвъянный холодомъ．）Намъ пришлось бы тогда всему пере－

учиться... (Все тине.) и я боюсь, Лабанъ... что для меня было бы уже слинкомъ поздно!.. (Іадаетъ въ кресло, тяжело дыша и низко опустивъ голону. Лолое молчание. Лабанъ, стоя въ сторонъ, пристатьно за нимь наи́тюдаеть, отмьчая что-то карандапомъ въ своей ваии(ной книжкђ).

## (Входить 'Эрихъ).

Эрихъ. Что это значитъ? Вы сидите съ закрытыми окнами? (Открываеть окно).

Профессоръ (вставая.) Это ты, мой мальчикъ? Да, открой окно, широко распахни его! Поди сюда, сынъ мой; слава Богу. что ты пришелъ-ха-ха-ха. Слово „Богъ" проияносится часто помимо нашей воли, но надо и въ этомъ случав быть послвдовательнымъ. Я хочу сказать-ты мнъ нуженъ, мой милый мальчикъ! Я вспоминаю о Веллингтонъ, говорившимъ въ ожиданіи Блюхера, во время сраженія при Belle-Alliance: „Я желалъ бы, чтобы наступила ночь или чтобы пришли пруссаки". Такъ и я раяъ сто новторялъ, я желалъ бы, чтобы наступила ночь, безразсвб̈тнал, въчная ночь или .чтобы пришелъ ко мнъ мой сынъ и, смънивъ меня, докончилъ бы, съ помощью своихъ молодыхъ силъ, мой, ставшій мнъ не по силамъ трудъ. Ну, и вотъ ты, наконецъ, тутъ со мною! (жметь руки Эриха).

Эрихъ. Ты очень утомленъ, дорогой отецъ.
Профессоръ. Іустяки! А гдъ же твоя жена?
Эрихъ. Она все не можетъ наглядвться на золотыя воды нашего Рейна. Ты слышалъ, какъ она играла на арф̆ъ?

Лабан'ъ (про себ́я, пряча въ карманъ записную книжку). Лорелея.
Эрихъ. Сегодня утромъ я находился въ приподнятомъ, майскомъ настроеніи духа и подъ вліяніемъ радостнаго сознанія того, что я, одержавъ побвду, возвратился домой, я написалъ ей праздничную пжснь. А она подыскиваетъ къ ней музыку, фантазируя на арфв.

Профессоръ. Что?..
Эрихъ. Что это тебя такъ удивляетъ?
Профессоръ. Ты занимаешься поэзіей?
Эрихъ. Случается порой, когда находитъ на меня такое настроеніе, знаешь, въ тъ минуты, когда въ насъ точно все расцввтаетъ отъ счастія. Я, впрочемъ, положилъ тебъ на етолъ, въ видј привв̆та на Троицынъ день мой „гимнъ Солнцу".

Профессоръ (беретъ со стола листокъ бумаги). Такъ это твое произведеніе?

Эрихъ. Или-если хочешь-произведеніе Гильдегарды, потому что въ немъ заключается суть одного, происходившаго между нами, разговора.

Лабанъ (съ ироніей.) Супруга ваша, кажется-извините меня,она, сколько я могъ замб̆тить, весьма благочестива. Она, даже садясь за столъ, молится.

Эрихъ (сухо.) Жена моя дочь миссіонера.
Профессорв (долго смотръвшій то на сына, то на листокъ со стихотвореніемъ, холодно). Лабанъ, занятія напи, на сегодня, кончены. (Лабанъ кланяется и хочетъ уходить.) Подождите. (Подходить къ нему, внушительно и хладнокровно говоря.) То, о чемъ мы сегодня говорили, остается между нами. (Берөтъ его за руку, смотря ему въ глаза.) А насчетъ того, что надо будетъ иредпринять въ случаъ, если мое состояніе ухудшится-я говорю о крайнихъ мърахъ, долженствующихъ положить скорый конецъ всему, прежде нежели все етанеть извъстнымъ враждебной мнъ партіи,--насчетъ этого мы еще поговоримъ съ вами. Борьба будетъ продолжаться и безъ меня. Врагъ будетъ побжжденъ. А пока все это остается между нами. (Твердо и строго смотрить на него, сжимая ему руку, Лабанъ низко кланяется и уходитъ, видимо сильно мспуганный, робко озираясь вокрутъ).
(Профессоръ и Эрихъ).
Эрихъ. Надо считаться со всякими случайностями.
Профеесоръ. Надо считаться со всякими случайностями. Я говорилъ сейчасъ Јабану: борьба будетъ продолжаться, если меня и не будетъ болъе эдбсь. И я хотвлъ было прибавить, указавъ на тебя: и вотъ, нашъ будущій вождь, - но въ послбднюю минуту я раздумалъ это говорить, благодаря вотъ этому вздору (указывая на листокъ) и еще многому, что бросилось мн內 въ глаза и что пришло мнъ внезапно въ голову... Сынъ мой! Вотъ уже второй день, какъ ты избвгаешь объясненія со мной... Три года мы въ глаза не видали другъ друга, писалъ ты ръдко, да вотъ и теперь ты стоишь передъ твоимъ отцомъ въ какомъто смущеніи и какъ бы уклоняясь отъ прямого отвътта. (Подходя къ нему ближе, кладетъ ему на плечо руку.) Сынъ мой, неужели ты хочень меня покинуть? (Минутное молчаніе.) Эрихъ, говорю тебъ, Эрихъ, ты мнъ необходимъ! Болже, нежели ты самъ это предполагаешь, Эрихъ? Необходима мнъ помощь твоя. Лишь крайнимъ напряженіемъ силъ удерживаю отъ разрушенія эту дряхлую развалину-мое тълло... Но я не хочу разрушиться, не имђюю еще права разрушиться потому, что я не одержалъ ещө побъды! (Сь трудомъ переводить дыханіе).

Эрихъ (испуганный). Я уже вчера говорилъ тебъ, ты въ высшей степени переутомленъ, добрый, дорогой отецъ мой. Для чегоже вернулся я къ тебъ, вернулся вдвоемъ съ самой жизнерадостной изъ женщинъ какъ не для того, чтобы освътить жизнь твою, цћлымъ небомъ, сіяющимъ тепломъ и красотой вечерней зари. Мой милый старикъ!

Профессоръ. Я не старикъ! Я не хочу быть старикомъ! Когда послвддій изъ темныхъ нев九ждъ истлъетъ въ землъ, тогда я стану старикомъ... Сынъ мой! Спрашиваю тебя съ глазу на глазъ: ты перешелъ къ нимъ, на ихъ сторону?

Эрихт. Но что ты хочешь?
Профессоръ. Послъ всъхъ твоихъ чудесныхъ начинаній. При твоихъ несравненыхъ дарованіяхъ!.. Въ виду моей борьбы и того, чъмъ стало въ общественномъ мнъніи имя мое-именно теперь, когда я стою на краю бездны-это было бы подло, это было бы неслыханнымъ позоромъ! Этого невозможнн пережить? Прикованный къ скалъ Прометей, претерпъъвшій столько мукъ отъ клюва коршуна и терзаній, гнввва, и тотъ закричалъ бы при видж такой коварной, отцеубійственной измچ̆ны. (Ходитъ въ странномъ волненіи по комнатъ, выниваетъ залпомъ стаканъ воды).

Эрихъ. Отецъ, не думай. что я перешелъ на сторону какой либо партіи.

Профессоръ. Партіи? На свбтъ существуютъ лишь двъ партіи, съ твхъ поръ, какъ землูя вращается вокругъ солнца. ІІартія сильныхъ, могуче опирающихея о скалу, впивающихся когтями въ міръ джйствительности, и партія гонимыхъ вйтромъ мечтателей. Первыхъ величаютъ матеріалистами, людьми безъ нравственныхъ оссовъ, атеистамп, а тю другіе,-это идеалисты. Они состоятъ въ борьбъ между собой со временъ Каина и Авеля: Каинъ былъ мужъ, Авель-пустоголовый ребенокъ. Дымъ Каинова огня опустился тяжелой, черной тучей на вемлю, дымъ Авелева жертвенника безслъдно исиарялся въ воздухъ... Смотри на это, какъ на символъ.

Эрихъ. Хорошо, отецъ. Мы, такимъ образомъ, прекрасно поймемъ другъ друга. Объ эти силы необходимы для поддержки вселенной. Чрезмърно напряженный матеріализмъ можетъ стать отцомъ противоположнаго направленія. Если такъ, то я настоящій сынъ твой.

Професоръ. Хитро придумано. Ты; слбдовательно, откровенно говоришь, прямо сознаешься въ томъ, что ты отъ меня отрекся?

Эрихъ（спокойно и твердо）．Видишь ли，отецъ．．．я все откла－ дывалъ это объясненіе，желая дать тебъ время отдохнуть и успо－ коиться．Но я вижу，что ты такимъ образомъ не добьешься спо－ койствія．Я долженъ тебъ во всемъ признаться．Отецъ，я д光стви－ тельно не могу продолжать твою работу．Твое міровоззрӂніе стало мнъ чуждымъ．．．Я долженъ сказать болъе：я буду стараться побо－ роть－если это окажется нужнымъ－твое，міровоззржніе．．．Прости меня，отецъ，но я не могу иначе поступить．

Профессоръ（сь усиліемъ выговаривая слова）．Ты－хорошо－ прекрасно－ты будешь стараться－побороть меня，побороть меня． （Падаетъ въ кресло，опустивъ въ изнеможеніи руки）．

Эрихъ（подходя къ нему）．Милый батюшка－я несказанно стра－ шился этого объясненія．．．пов九рь мнъ！Сколько разъ находясь среди тихихъ волнъ океана，мысленно видбллъ я тебя передъ со－ бой сидящаго у рабочаго стола，открывающаго и закрывающаго книги，видъллъ тебя，трудящагося день и ночь надъ твоими аппа－ ратами，работающаго какъ бы съ вылитыми изъ стали нервами и мускулами；и я вид向лъ，какъ ты все чего－то искалъ и искалъ．．．и все не находилъ！．．Какъ мнъ было жаль тебя，отецъ！

Ірофессоръ．Уходи отсюда－уходи！（Стонетъ．）Сколько тыся－ челйтій я．．．прикованный къ этому рабочему столу！Тысячи лъ̆тъ жду я－не придетъ ли мн宆 кто－нибудь на смъну．．．И вцругъ．．．геперь．．．
（Входитъ Гильдегарда，держа въ рукахъ большой пучокь сирени， который она кладетъ на столъ）．

Эрихъ．Поди сюда，Гильдегарда．．．помоги мнъ．Это пора－ зило его болъе，чвъмъ я ожидалъ．．．（Подходитъ съ ней къ отцу；тотъ вскакиваетъ сь мъста，дико смотря на нихъ．）Смотри－мы оба тутъ， передъ тобой－мы，дъти твои！Дъти твои хотятъ сказать тебъ，что они всвмъ сердщемъ любятъ тебя．－Посмотри на нее，на мою милую жену！Я выбрался изъ стънъ этого ученаго дома－и хстълл，－чего я хотвлъ？Хотвлъ доказать происхожденіе человбка изъ земли， роясь въ древнихъ，найденныхъ въ ней，костяхъ．И я нашелъ， отецъ－вмъсто грязной тины и истля̈вшихъ костей－это живое сердце－до краевъ переполненное свб̈томъ солнца．И въ немъ открылось мнъ истинное происхожденіе наше－происхожденіе чело－ вбкка—изъ свв̈та！

Профессоръ（глухо шепчеть，не сводя съ нихъ глазъ）．Я васъ уже когда－то видЂ̆лъ．．．Вы мнъ когда－то－уже говорили это．

Гильдегарда．Что съ нимъ？（Подходя къ нему．）Милый батюпка．

Профессоръ（отшатываясь отъ нея）．Прочь！（Пугается самъ своего возгласа и возвращается снова къ дौйствительности．）Твое отре－

ченіе．．．твое отреченіе．．я я не нахожу словъ．．．（Садится．Гильде－ гарда опускается передъ нимъ на колъни．Онъ стонетъ．）Я не вижу конца．．．Не вижу его во вбкки в九̆ковъ．．．

Гильдегарда．Конца нбтъ！Его нйтъ во вйки вббковъ！Это говоримъ и мы оба－Эрихъ и я．Но мы говоримъ это въ блажен－ ные часы любви－и говоримъ совсбмъ не такимъ тономъ，какъ ты．Любви нбтъ конца－любовь безконечна．Поди съ нами，въ нашу страну любви，отецъ；тамъ ты не будешь болъе вздыхать－ ты будешь лишь радостно повторять съ нами：конца нътть－нб̆ть его во въкки вб̆ковъ！

Эрихъ（опускаясь на колъни по его другую сторону）．Да，отецъ－ и позволь напомнить тебъ о твоемъ любимомъ ияреченіи：„Знаніе－ могущество！＂Повърь мнъ̆，отецъ，любовь－могущество！Слушай， что я тебъ скажу：если смотрбть на вещи трезво и съ дъловой точки зръзнія－смотрбть земными глазами，которыми вы стараетесь на все взирать－то вся суть моего странствованія заключается въ слбдующемъ．Я совершилъ－надо сказать，безъ успъха－путеше－ ствіе съ научной цълью，познакомился въ Индіи съ моей невф̆стой и возвратился съ нею домой．Хорошо．Въ̆дь это，собственно говоря， все－не правда ли？Но насколько радостнбе，лучше，насколько тоныше и глубже－звучитъ все это，пересказанное языкомъ души？ Былъ челов九къ，который чуть было не погибъ，затравленный борь－ бой нашего вбъка；но онъ встрбтился со свбтлыыъ созданіемъ，на－ учившимъ его смотрять на все просвбтлленнымъ взоромъ．Она стала его женой и возвратилась съ нимъ въ Европу－и оба они дали обЋтт открыть людямъ двери къ истинной，полной свЂтта，жизни－ вҺррно и мужественно трудясь надъ своей скромıой работой．．．И вотъ мы здъвсь－передъ тобой；мы стоимъ оба，преклонивъ колъна передъ человъкомъ，въ которомъ сильнъв нежели въ комъ－либо－ вонлотился духъ этого жестокаго времени．－Не такъ ли，Гильде－ гарда？Отецъ－тебъ не придется принести въ жертву ничего изъ того драгоцжннаго клада，который ты пріобрълъ такимъ неустан－ нымъ трудомъ－ты ничего не принесешь въ жертву．Дай намъ лишь изгнать отсюда демона ненависти и тревоги；демона нена－ сытной алчности；позволь намъ изгнать его，какъ иягоняли царство зимы изъ древней Германіи．Не такъ ли，Гильдегарда？

Профессоръ（какъ бы въ забытьи смотря на нихъ．）Все это－ не наука！

Эрихъ．Нбтъ—это наука сердца！
Гильдегарда．Называй это поэзіей，дорогой отецъ；называй премудростью；называй в九рой въ Божество．．．ахъ－называйте это

какимъ хотите именемъ！．．Что значитъ названіе－имя？．．Огляни－ тесь вокругъ．Канунъ Троицына дня сіяетъ на золотомъ небо－ склонъ－собирается прозвучать благовћстомъ колоколовъ надъ землею！О，я такъ јберу зелеными вбттвями вашу рабочую комнату， что вамъ придется пробираться къ вашимъ аппаратамъ черезъ цЂллую зеленую рощу！Да？Можно？－Вся твоя ученость станетъ вдругъ св九тллой，радостной，божественной！

Профессоръ（вставая）．„Божественной！＂Ты，кажется， должна сама видїть，что твой способъ перевоспитанія для меня не пригоденъ．．．（Спокойно и холодно．）Ступайте въ свои комнаты． Зд九сь мы заняты серіознымъ дълемъ．（Ръзче．）Я хочу этимъ ска－ зать：д九̆тямъ－мねсто въ д苗сской－Понимаете？（Сердито толкаетъ но－ гой кресло）．
（Входитъ Яковъ，старикъ съ сддыми，кудрявыми волосами，на головъ шапочка）．

Яковъ．Я полагаю－вам＇ь лучше будетъ оставить господипа профессора одного．（Становитея между Эрихомъ и Гильдегардой）．

Профессоръ（устремивъ на нихъ глаза．）Стойте，стойте！ （Хватается рукой за лобъ，какъ оы что－то припоминая．）Васъ－всбхъ троихъ－я гдђ－то．．．гд才－то．．．Уходите отсюда！．．Вы всє трое чего－ то отъ меня добиваетесь！．．Вы вся трое меня преслвдуете－преслъ－ дуете меня－－цъллыя тысячи лъ̈тъ！．．
（ Әрихъ проситъ знакомъ жену и Якова удалиться．Они уходятъ；онъ остается одинт съ отцомъ）．

Эрихъ．Отецъ，отложимъ пока въ сторону всє эти теорети－ ческія препирательства，отнесемся другъ къ другу какъ человвккъ къ человъку，какъ отецъ къ сыну．Знаешь，что я предложу тебъ？ Побдемъ ирокатиться по Рейну．Посмотри，какой чудный，майскій вечеръ！Мы станемъ болтать о вседневныхъ вещахъ，ты располо－ жишься поудобнъе ：ъ лодкъ，－а я буду лишь твоимъ сыномъ－и ничъъм бол末е．．．

Профессоръ．Мой сынъ！．．．Нашъ будущій вождь！．．Ха，ха， ха！．．Вотъ будетъ потвха для всъхъ отсталыхъ невъждъ．．．$O$ ，о！．．

Эрихъ．Твой сынъ．．．
Ірофессоръ（внь сео́я．）Нб̆тъ у меня сына！．．Мой сынъ тотъ，кто трудится надъ моей работой．．．Лабанъ будетъ моимъ сыномъ！Да！Лабанъ，Лабанъ！．．А ты можешь называть отцомъ－ ханжу Якова－вы въдь всегда были съ нимъ заодно－вы заго－ ворщики！．．（Надъваеть на голову шляпу．）Вы оба—ты и жена твоя－ можете итти своей дорогой－препятствій съ моей стороны не бу－ детъ．．．Лицемърія я никогда не выносилъ．．．сентиментальность мнъ отвратительна．．．И потому－намъ всего лучше будетт－разстаться．

И ты можешь уйти，унося съ собой уб九жденіе въ томъ－что ты въ конецъ разрушилъ двло ц叧лой жизни，изнемогшаго отъ труда чело－ в九ка．．．Да，ты его разрушилъ．．．предалъ．．．А теперь оставь меня одного．．．Убирайся въ свою дътскую！

Эрихъ（собираясь съ духомъ и стараясь сдержать внутреннее раз－ драженіе．）Въ дътскую？．．Хорошо，отецъ．．．это－съ пасмб̆шкой по－ вторяемое тобою слово－напоминаетъ мн合 о томъ，что у меня была тоже и мать，а не лишь ты одинъ．Оно напоминаетъ мнъ о томъ， какъ часто запуганная и угнетенная мать моя искала убжжища въ моей д苗ской－изгнанная высокомърными упреками ияъ твоего при－ сутствія－осмъянная и поруганная въ самыхъ святыхъ своихъ вй－ рованіяхъ！Если ты желаешь оскорблятъ какъ неразумнаго ребенка－ каждаго，кто осмъливается внести частицу царственнаго духа въ эту комнату，то я оставлю въ сторонъ духъ этотъ и буду говорить съ тобою лишь какъ сынъ моей матери－и я тебя спрашиваю：что сдъдалъ ты съ моею матерьн？Что сталось съ тъмъ счастіемъ，кото－ рое ты былъ обязанъ дать ей？Что стались съ моею молодостью？．： Ты ни единаго рама не подумалъ о томъ－ты，превратившійся среди машинъ въ машину－что тамъ，въ дђтской，сидитъ твоя измучен－ ная жена，держа на рукахъ своего запуганнаго，растеряннаго маль－ чика；что она нлачетъ－плачетъ－и что слезы ея сливаются со сле－ зами ребенка．．．Или это было лишь сентиментальностью，съ нашей стороны？Или чудная женская душа，считавшаяся，бывало，герман－ скимъ племенемъ за святыню，превратилась въ настолько достой－ ную осмъянія вещь，что ты считалъ себя въ правъ растоптать ее ногами，съ высоты своего научнаго фанатизма？На твоей душъ－ея с．еезы－слезы，которыхъ ты никогда не понималъ！Эти слезы разру－ шаютъ теперь дблло твоей жизни－а не я！－Ты говорилъ сейчасъ о моихъ несравненныхъ дарованіяхъ；неужели я внезапно превратился въ твоихъ глазахъ－въ глупца－потому только，что я не хочу болъе продолжать вашу враждебную борьбу съ Божествомъ－борьбу，назы－ ваемую вами－наукой．

Гильдегарда（во́вгая）．Эрихъ！．．
Эрихъ（гнъвно）．Я жду отв九та！．．Онъ долженъ дать мнж отвътъ．Я весь дрожу отъ негодованія．．．Тридцать лътъ угнеталъ и озлоблялъ онъ меня！Онъ исказилъ человъческій образъ во мнъ и въ себж！Онъ исказилъ царственную науку！Всъ они должны дать въ томъ отчетъ．．．Я не хочу быть ни животнымъ，ни малпиною；я хочу，чтобы вы возвратили мнъ，мой человбческій образъ！．．

Гильдегарда．Прости его，отецъ．．．Эрихъ，поди сюда．．． Видишь，отецъ，онъ хочетъ просить у тебя прощенья．．．

Профессоръ (очень холодно). Это будетъ совершенно лишнимъ потому уже, что я столько же понимаю всю эту оолтовнюсколько и вотъ этотъ напыщенный вздоръ - өго гимнъ Солнцу!... Яковъ, приготовь мнъ постель - здъсь, на диванъ. Къ ужину можете тоже не ждать меня. (Хочетъ уходить).

Эрихъ. Н由̈тъ, отецъ, нътъ... Неужели мы такъ ветрбттимъ съ тобою-Троицынъ день?

Профессоръ (холодно, намъренно оскорбительнымъ тономъ.) Ступай въ дЂ̆тскую! (Уходитъ).
(Эрихъ, Гильдегарда).
Эрихъ (сильно ввволнованный, но съ твердостью.) Итакъ-между нами преграда навъки... Конецъ всему! Гильдегарда, я потерялъ отца - окончательно нотерялъ его! Все, что соединяетъ человжка съ челов九комъ-все это изсохло въ этомъ существъ-всо окаменб. 10 и окостенбло...

Гильдегарда. Мы еще поборемся съ нимъ, Эрихъ; мы еще завоюемъ его!

Эрихъ. Нжтъ, нътъ-его ты не завоюешь! Я вижу передъ собой глубокую, полную тайнъ человъческой жизни - бездну. Они и мы! Мы съ ними никогда не сойдемея-развъ лишь тогда, когда разрушится эта земля и зародится новый міръ. Наша непрерывная борьба, наши нобъды и пораженія-поддерживаютъ жизнь этой звжзды-такъ же какъ лжто и зима, какъ день и ночь, какъ любовь и ненависть... Ахъ, Гильда! Сердце мое скорбитъ объ этомъ старики: въдь онъ отецъ мой! Какъ радовался я тому, что принесу ему съ собой-плоды моей жатвы-эту радостную, свътлую, такъ блаженно одушевляющую насъ, жизнь. Какт радовачся я тому, что буду дђ.литься силами этой внутренней жизни моей со всякимъ, кому будетъ доступно мое слово. Потому что я желалъ быть не только человжкомъ науки, которую я искренно люблю, Гильда—я желалъ уподобиться поэту и ясновидцу... Но теперь - здъсь... О темная, тупая джйствительность.

Гильдегарда. Не теряй мужества, мой Эрихъ! Развъ мы не пришли съ тобой подобно борцамъ и крестоносцамъ-въ эту, утративную свою святыню-землю, для того, чтобы вернуть ее снова къ божественному свб̆ту! (Раздвляетъ нучокъ сирени на небольшіе букеты и разставляетъ ихъ повсюду).

Эрихъ. Бороться и работать-этому я научился у отца. И я будду придерживаться этого, усвоеннаго мною навыка со всей настойчивостью сввернаго германца.

Гильдегарда. Но мы будемъ бороться въ люо́ви и ра-

дости.... да, Эрихъ? Наше чело должно оставаться яснымъ-не правда ли, милый? (Гладитъ его лобъ.) Вотъ такимъ я люблю тебя. Г'ерои
 время чуть-чуть печальная, придаетъ твоему милому лицу выраженіе, поясняющее все внутреннее существо твое... Знаешь, я такъ люблю нидерландскіе воинскіе напъвыы и еще - хоралы временъ реформаціи; какъ часто пъва.ли мы ихъ по воскреснымъ вечерамъ, оглашая ихъ звуками индійскую лб̆тнюю ночь. Вокругъ стояли, притаясь въ кустарникахъ, смуглые люди и прислушивались къ нашему пъънію. „Пріиди, Духъ Святый-Господи, Боже нашъ!" Не правда ли, какъ величаво это звучитъ? И частица этого Духа должна жить и въ насъ обоихъ-да, Эрихъ-мой другъ и братъ-мужъ мой?

Эрихъ. „Въ давно минувшія годины
„Сестра ль моя, неввста ль ты была?"
О, Гильдегарда! Я лишь твое отраженіе! Я лишь отзвукъ твоего сладкаго голоса.

Гильдегарда. Съ давнихъ, незапамятныхъ временъ люблю я тебя-и буду любить въччн! (Нвжно обнимаютъ другь друга.) А те-перь-я побъгу въ паркъ-къ отцу и постараюсь задобрить ero ласковымъ словомъ-зняешь, такъ-совсбмъ незамбтно; начну болтать о разныхъ мелочахъ-о растущихъ по дорогє цвбттахъ-для того лишь, чтобы онъ почуялъ около себя нб̆что человб̆ческое. Да? Но прежде, нежели я туда пойду, сдълай вотъ что: прочти мнъ-и вотъ этой комнатб твой гимнъ Солнцу? Да?

Эрихъ (улыбаясь). Ахъ, ты - съ твоимъ южно-германскимъ„да". Сколько разъ на дню повторишь ты это „да"?

Гильдегарда. И вотъ что я еще скажу тебъ, Эрихъ; не знаю, поймешь ли ты меня. Въ эти печальныя времена легко можетъ показаться притворствомъ св孔ттле душевно-радостное настроеніе въ человъЋЋб - да, милыด้? Но мы тв̆мъ не менъе-останемся искренними и правдивыми и будемъ твердо стоять на нашей почвъ, для того чтобы люди не говорили: „Имъ легко смъяться!" Ахъ, нђтъъ. Было время, когда намъ вовсе не легко было смђятьсяни тебъ, ни мнъ... Но теперь мы смъемся и радуемся ото всей души! Да, Эрихъ?

Эрихъ. Да-Гильдегарда? (Задушевно и серьезно.) Да, я понимаю тебя, дорогая моя. Не легко намъ уживаться съ жутко-тяжелымъ настроеніемъ моего отца. Въ немъ все велико-и самыя заблужденія его. Мы постоянно стоимъ въ твни этой величавой личности. (Береть со стола листокь бумаги.) Итакъ - мой гимнъ

Солнцу．．．Г＇ильдочка．．．（Снова опуская руку сь листкомъ．）мнъ очень больно．．．очень，очень больно．．．

Гильдегарда（отирая ему глаза）．Что это－слезы，мой храб－ рый другъ？（Цълуетъ его въ глаза．）

Эрихъ．Не обращай на это вниманія．．．Это надо какъ－ви－ будь пережить．．．Гимнъ Солнцу！．．．．．．Онъ ищетъ родину человвка въ грязной тинж；мы－упорно и со слезами－настаиваемъ на томъ， что мы искры Божества，исшедшія ияъ того непостижимаго на－ чала，которое сказывается тепломъ и св安томъ во всбвъ ощуще－ ніяхъ нашихъ－в九рой，надеждой и любовью－въ душахъ нашихъ！ （Гильдегарда садится．Свътъ вечерней зари освъщаетъ комнату）．

Эрихъ（читаетъ сначала грустнымъ，но затвмъ все болъе крвп－ нущцмм голосомъ，съ воврастающимъ къ концу воодушевленіемъ）．
„Гимнъ Солнцу".
„Праздничная пвснь моя славитъ тебя，святое Солвце；голосъ мой звучитъ какъ колокола звонъ！Я－звукъ Божіей арфы；я искра безконечнаго огня－огня творческой силы；я－частица вйч－ наго источника любви！Священное пламя－я ниспосланъ тобою！ Дитя Солнца－я принесенъ свв̆тлыми лучами изъ далекой лучезар－ ной страны для того，чтобы повбдать о ней－порожденнымъ тбмъ же свэ̆томъ－обитателямъ земли！Дитя Солнца—я ввошелъ лучомъ въ земную оболочку－сила Слова осънила меня－и я пришелъ къ вамъ послом＇ъ－ясновидцемъ，пророкомъ и борцомъ！

Жиянь моя－благодареніе；смерть и судъ－нев九домы мнъ．Я былъ св九томъ и возвращаюсь къ свб̈ту．．．Сіяніе солнца，краса земныхъ цввттовъ－моя радость．．．и я дълюсь съ людьми дарами， иринесенными мной изъ отчаго дома，ияъ свътлаго Божіяго чер－ тога－дарами，во вбкъъ неисчерпаемыми！

Жители душной страны，рабы гнетущей среды－зачকмт ищете вы вашу родину во прахћ могилъ？Зачъмъ бродите－отчаянно цъ－ пляясь за земную кору，тщетно ища чего－то въ бездушномъ，чуж－ домъ Божеству пространствв．Поднимите главу！Родина наша－ вольная ширь вселенной！Мы привбтты радостно сіяющихъ звъззъ－ мы помышленія，мы пъснопънія Божества！Каждый ияъ насъ－слово пламенной，вфчно звучащей въ горнихъ сіяніяхъ－ржчи！

Иэъ дӹтскихъ глазъ улыбается нашъ небесный свбтъ；лучи его сіяютъ на дъвичьемъ лиц身．．．Въ яркихъ кораллахъ морского дна－ въ огненныхъ нъдрахъ земли－повсюду разлито это пламя！Каждая благая，зародившаяся въ твоемъ сердцъ，иысль，каждое доброе， исшедшше изъ души，слово－все это－ияливаемый на землю


слуха твоего коснется благодатное，принесенное гостемъ изъ храма Бальдура－слово：„Ты совершилъ свой путь；исходъ открытъ передъ тобою！＂
„Тогда ты улетишь на родину－въ безграничную даль，ты воз－ вратишься домой！Хоръ друзей встрвтитъ тебя，пъснь блаженныхъ духовъ приметъ тебя．．．О，если бы я обръъъ въ в九яніи в九тра лишь единый звукъ этой пъсни－я бы провозгласилъ по всей землъ：„Мы－дїти Солнца＂．
l＇ильдегарда（обнимая его）．Мы－д角и Солнца！－Благодарю тебя，милый．А теперь я побъгу въ паркъ－къ отцу．Да？До свиданія！（Убвгаетъ）．

Завав术с。

## двй СТВ

Та же комната．Нњсколько позднње．Темно．
Входятъ Эрихъ и Яковъ；первый несетъ зажженную лампу．
Эрихъ．Онъ все еще въ паркъ．И Гильдегарда съ нимъ． （Ставитъ лампу на столъ．）Можелъ－быть，ей скоръе меня удастся найти настоящее слово，для того，чтобы его уговорить．

Яковъ（онъ и Эрихъ－говорятъ оба спокойно，но что－то печальнов и жуткое，видимо，тяготъетъ надъ ними）．Я видЋллъ，какъ они шли вдвоемъ，озаренные луннымъ свбттомъ．Страшно было видю̆ть ихъ вмъстъ．Она шла въ своемъ бвломъ платьицъ，такая легкая и молодая，а рядомъ съ ней господинъ профессоръ－－такой сумрач－ ный，удрученный，шелъ，потупивъ голову п наклонившись къ землъ． Точь－въ－точь－старый король и молодая королева въ сказкъ． Давно уже не зналъ нашъ домъ женскаго присутствія．

Эрихъ．Мнб надо поговорить съ тобой объ одномъ серьез－ номъ дћлл．Скажи，пожалуйста，Яковъ，кто жилъ до меня въ моей комнатіे？

Яковъ．Докторъ Лабанъ．
Эрихъ．А гдъ онъ теперь живетъ？
Яковъ．Вотъ тутъ—за лабораторіей．
Эрихъ．Слъдовательно，онъ занимался за письменнымъ сто－ ломъ，стоящимъ въ моей комнатв？

Яковъ．Да—разумъется．

Эрихъ（вынимая изъ кармана бумаги）．Я нашелъ забытыя въ этомъ столъ бумаги．Большая часть изъ нихъ написана стеногра－ фическимъ шрифтомъ；но я въ̆дь учился стенографіи．Что это по－ черкъ Лабана？

Яковъ．Да．
Эрихъ（пряча бумаги въ кармавъ，спокойно，но мрачно）．Отедъ мой очень，очень одинокъ．．．（Кладя руку на плечо Якова，прислонив－ шись къ столу．）Не будъ тебя у насъ，мой в九рный Яковъ，что ста－ лось бы съ моөю молодостью．Какъ делыялъ ты мою мать，ты добрая душа！Какъ оберегалъ ты меня ото всего дурного，когда я былъ лишь жалкимъ растеньицемъ，не оброспимъ еще твердой корой．Мы будемъ и теперь служить опорой другъ другу．

Яковъ．Мы пріучаемся жить потихонечку，дорогой мой Эрихъ． Двадцать семь лю̆тъ служу я зд九̆сь домоправителемъ．Вотъ уже двадцать семь лю̈тъ смотрю я на то，какъ они все ищуть зд九̆сь жи－ вую душу．То немногое доброе，что я могъ сделлать，приходилось мн尚 д酉атьть потихоньку．Не то－они ввдд осмъялли бы меня．

Эрихъ．Не умацяй значенія этой тихой работы．Кто знаөтъ， гд问 и когда принесетъ плоды твой преданный трудъ？Ни одна бы－ линка не пропадетъ даромъ во вселенной и ни одно доброе двыло． Тогда－помнишь－я ушөлъ отъ тебя въ слезахъ，а теперь，ви－ дишь，какимъ твердымъ я стою передъ тобой，мой старый на－ ставникъ．

Яковъ．Да，Эрихъ，надо быть твердымъ．И не надо забы－ вать вести задушевную бесъду съ Богомъ－вотъ въ чемъ дълло， дорогой мой．Посмотрите на эту лампу，Эрихъ．Изъ своего укром－ наго уголка она в九̆дь освя̆щаетъ всю комнату，а сама стоитъ тихо， спокойно，ничъмъ не смущаясь．Такъ и мы дөлжны быть лампадами и проливать на все свє̈тъ добрый．．．Часто припоминаю я слова Хри－
 Лабанъ？

Эрихъ．Какъ относится онъ къ отцу？Честно，преданно，добро－ сов光сто？

Яковъ．Этотъ человбкъ постоянно суетится，„Пикантно＂－вотъ его любимоө слово；насчетъ женщинъ－онъ неразборчивъ，надо всъмъ смъется－не знаю，есть ли для него что－либо святое．Въро－ ятно，онъ человъъъ дЂ̆льный；но вліяніе его на господина профес－ сора－не благотворное；онъ словно кнутомъ подгоняетъ его．Вся－ кую，напечатанную въ газетахъ подлость онъ подчеркиваетъ си－ нимъ карандапномъ и кладетъ өму на столъ．Господинъ профессоръ такъ и не выходитъ ияъ возбужденнаго состоянія．А тоть－поти－

раетъ себぇ руки и помогаетъ ему сочинять отвътныя статьи；это его забавляетъ．Сказать правду－вддд съ нимъ однимъ и можетъ лишь ужиться господинъ профессоръ－тотъ знаетъ，какъ къ нему приступиться．Вঞдд противоржчія－нашъ господинъ профессоръ－ не выноситъ－вы сами это знаете．Человбкъъ съ характеромъ－врядъ ли ужился бы съ нашимъ господиномъ профессоромъ．

Эрихъ．Итакъ，онъ пишетъ въ гаяетахъ？
Яковв．Да－какъ же．
Эрихъ．Позови его сюда．Яковъ（Садится къ столу и пишетъ．）
Яковъ．Онъ уже，в九броятно，легъ спать．Онъ завтра рано ућз－ жаөтъ отсюда．

Эрихъ．Именно потому－то мнъ его и надо．
Яковъ．А если сюда придетъ господинъ прифессоръ？
Эрихъ．Наше съ нимъ дђло будетъ скоро кончено．
（Яковъ уходитъ въ лабораторію；слышно какъ онъ стучитея въ дверь Лабана）．

Яковъ（ва дверью）．Господинъ докторъ，пожалуйте на минутку сюда．（Возвращаясь．）А мнъ прикажете уйти？

Эрихъ．Нвттъ－останься здд̆сь．
（Входитъ Лабанъ，въ домашней курткъ，безъ воротничка）．
Лабанъ．Что вамъ угодно，господа？Уже поздно．Извините， я по－домашнему．

Эрихъ．Я долженъ предложить вамъ липь одинъ вопросъ． （Показывая ему бумаги．）Это вы писали？

Лабанъ（видимо испуганный）．Скажите！．．．Да，да－это несомнکнн－ мо́й почеркъ．－Ахъ，да，теперь понимаю：это я выписалъ изъ га－ зеты－одну пикантную статейку．－Такъ，такъ！Но къ чему такая торжественность？У васъ обоихъ такой озабоченный видъ，точно вы члены тайнаго суда．．．И обстановка подходящая．－Полночь，ста－ рый замокъ－тусклое освъщеніе．．．

Эрихъ（пряча бумаги）．Слбдовательно，это вы писали；вотъ все， что я хотљлъ знать．－Вы пишете статьи объ умственномъ разстрой－ ств出 моего отца？

Лабанъ．Кто это говоритъ？（Якову．）Это вы шпіоните？
Эрихъ．При этихъ рукописяхъ было письмо изъ редакціи， адресованное на ваше имя．Извините，что я принялъ все это за старыя，забытыя бумаги．．．（Снова пряча бумаги，очевь спокойно и ръшительно．）Я долженъ нйчто сказать вам＇ь，господинъ докторъ： я превосходно стржжляю．Я нопадаю въ птицу на лету，а не только что въ неподвижно стоящаго человъка．．．Далъе－такъ какъ нодоб－ ный образъ дый̈ствій противоръчитъ，въроятно，вашимъ－да отчасти и моимъ возярһвніямъ，то мускулы рукъ моихъ настолько хорспо

развиты, что (сдерживая съ трудомі усиливаюцееся раздраженіе) для меня ничего не значитъ-въ особенности, когда я чб́мъ-либо раз-драженъ-схватить за' воротъ человвка вашего роста и перебросить его черезъ баллюстраду этого балкона—въ Рейнъ... а именно, въ эту минуту я такъ настроенъ. - Но я буду спокоенъ-вполньв спокоенъ... я ограничусь на этотъ разъ другимъ способомъ удовлетворенія. (Беретъ со стола листъ бумаги.) Вотъ письменное заявленіе, въ которомъ вы сознаетесь въ вашей безчестной иямънн-и обязуетесь вашимъ словомъ-не сообщать бодже ничего- ни теперь, ни впослєдствіи-о состояніи моего отца. Въ противномъ же случаъну, да - прочтите сами... Вы подпишитесь въ нашемъ присутствіи, подъ этимъ заявленіемъ. (Беретъ со стола перо.) Вотъ вамъ перо.

Лабанъ (б́еря бумагу). Я, право, не понимаю... Въ силу чего?.. Въ интересахъ науки...

Эрихъ (вспыхивая). Которую вы опозорили!. . Не см処те произносить слово: наука!.. (Спокойнъе.) Вотъ вамъ перо.

Лабанъ (пожимая плечами). Ну, да, конечно - разъ употребляютъ нравственное насиліе. (Нехотя подписываеть бумагу и бросаеть затвмъ перо).

Эрихъ (беретъ и прячетъ бумагу). Вы собираетесь уфвжать завтра отсюда. Вамъ не трудно будетъ найти предлогъ для того, чтобы превратить временное отсутствіе ваше - въ постоянное. Отца моего нечего будетъ безпокоить всею этой исторіей. Покойной ночи.
(Лабанъ стоитъ съ минуту въ нерьшимости; но видя, что на чего не обращаютъ вниманія, уходитъ, пожимая плечами, черезъ лабораторію).

Эрихъ (съ облегченіемъ вздыхая, встряхиваетъ рукой, точно желая столкнуть съ нея нвчто непріятноө.) Который теперь часъ?

Яковъ. Остался еще часъ до Троицына дня.
Эрихъ. Троищынъ день! Праздникъ Святого Духа! ( открываетъ окно.) Какая благоуханньъя, майская ночь. Какъ все живетъ, дыцитъ и цввттетъ вокругъ этой, увитой плющемъ, темнищы. Земля усыпаетъ цвбтами лоно свое; лозы, деревья, поля - все пышно распускается, стремясь къ небесному своду; Рейнъ струится въ царственномъ спокойствіи среди всей этой благодатной красоты!.. Яковъ, вбдь это нашъ Рейнъ-наша жиянерадостная, родная рвка, по которой я ребенкомъ катался въ лодкъ съ моей матерью, слупая ея пъ̆сни о веснъ и любви! Изо дня въ день протекаетъ этотъ живительный потокъ-мимо ихъ оконъ ... Какъ не выступитъ онъ изъ своего русла, не поднимется до нихъ-и не схватитъ этихъ людей за воротъ... Слушай! (Вдали слышны звуки арфы и пъніе).

Кто это？Лорелея или Гильдегарда？Зпаешъ，что это значитъ－ милый мой Яковъ？Это яначитъ，что Гильдегарда поетъ моему отцу！．．Это значитъ，что отецъ мой хочетъ，＇чтобы она пњла．${ }^{\prime}$. Это значитъ，что моя Гильда．．．

Яковъ．Это значитъ，что мы должны ко всему поспокойнєө относиться，мой пылкій Эрихъ！„Быть на все готовымъ＂－говорила， бывало，всегда ваша покойница матушка．А теперь я пойду посмотрю，что дђылаютъ наши полунощвики．

Эрихъ．Они идутъ сюда．
（Входитъ Профөссоръ ввволнованный；за нимъ съ разотроеннымъ лицомъ－Гильдегарда）．

Профессоръ（бросая шляну на столъ）．А теперь－уходите отсюда－оставьте меня въ поков！

Эрихъ．Я слышалъ－Гильдегарда пйла．
Профессоръ．Уходите－говорю я вамъ！
Гильдегарда．Я не въ силахъ что－либо сджялать，Эрихъ！
Эрихъ．Оставь его на сегодня въ покон，милая．－Доброй ночи，батюшка．－Пойдемъ．（Дълаетъ знакъ жень и Якову，чтобы они уходили）．

Яковб．Не желаете ли，чтобы я．．．
Профессоръ（сердито．）Убирайтесь всь къ чорту！（Они ухо－ дятъ；онъ запираетъ за ними дверь．）Они поклялись отнять у меня мой міръ．．．Эта женццина хочетъ добиться этого своимъ пъніемъ． МнҺ д同лается больно отъ этого пб̆нія，какъ глазамъ д色лается больно отъ дыма．．И откуда взядся опять весь этотъ сбродъ－ эти прияраки，эльфы－всъ эти хороводы рейнскихъ русалокъ－мой здравый разсудокъ не въ силахъ со всъмъ этимъ совладать．．．Я видґллъ ясно：－тьнь моей жены стояла среди кустовъ．．．всъ，всж они заодно！Я же－（Смотритъ，кръпко ли заперта дверь．）я стою одинъ противъ нихъ всєъъ！（Замъчаеть букеты сирени．）Это，что это еще за дрянь？（Выбрасываетъ ихъ на полъ，садится за столъ и пере－ бираетъ книги．）Я гигантъ－въ странъ этихъ лилипутовъ！Я выбро－ шенъ на эту разслабленную звъзду－изъ міра исполиновъ！Для чего я зд杂ь？Для того ли，чтобы разгадать，наконецъ，послі ты－ сячи в九ковъ－тайну мірозданія？Она виситъ лишь на волоскђ－ сила моего ума разорвала завъсу міровой тайны．．．Остается рұшить лишь еще одинъ вопросъ－посляддній вопросъ и тогда．．．я буду знать все！（Вскакиваетъ сь мвста，потирая съ торжествомъ руки．）Я дол－ женъ узнать еще лишь－（Поднимаетъ съ хитрымъ видомъ указатель－ ный палешь．）откуда все－изъ грязи－или изъ свъта？．．И еще я долженъ узнать：вид尚лъ ли я уже，когда－то прежде－этихъ людей－ тьхъ，что все меня преслвдуютъ？．．Если я уже прежде видалъ

ихъ, если я уже жидъ подъ другимъ именөмъ...или подъ нъссколькими именами-это безразлично-на этой землй, өсли это такъто я-лично я-безсмертное существо!.. Я пришелъ изъ невбдомой сферы на эту землю, sапутался въ паутинной с它ти зтои земли - и не могу ияъ нея выпутаться... Я тутъ роюсь, копаюсь, пытливо ищу чего-то - и не нахожу исхода - и погружаюсь все снова во тьму смерти, для того, чтобы снова возродившись - возвратиться опять сюда же!.. Однимъ словомъ: откуда все? Изъ грязи - или изъ свб̆та? Я—и все современное человвчество-рвышили за грязь... (Тише.) Но повсюду чуются еще противоржчія-рои духовъ витаютъ надъ землей-(Озираясь съ возрастающимъ страхомъ вокругъ.) Какоето пъ̆ніе звучитъ въ воздухъ - что-то живетъ, дышитъ и цвйтетъ вокругъ моей кельи... Какъ' знать-какъ знать? Пока я, сидя здъсь, все чего-то допытывался, надо всьвмъ издбвался и все предавалъ поруганію-Истина прошла, быть-можетъ, мимо моихъ дверей... (Отираетъ платкомъ лобъ.) Постойте-постойте! Кंто это сказалъ - проходя мимо меня, такъ спокойно улыбаясь - и въ то же время такъ величаво строго-кто сказалъ: „Я, жиянь, я-Истина?" (Ходитъ въ глубокомъ раздумьи по комнать, волоча ноги и потирая руки, какъ Агасферъ; затъмъ подходитъ къ шкафу съ библіотекой и начинаетъ хохотать.) Слова эти-самое пагубное изъ яаблужденій, придуманныхъ лъ̆нью для того чтобы отвлекать людей отъ труда. Истина?-Вотъ здъсь, въ этихъ 100,000 томах'ь-вотъ гд问 заключдется истина! (Все сильнъе волнуясь.) И трудись мы и допытывайся билліоны лйтъ--въ напихъ рукахъ окажутся все лишь одни обрывки знаній... Но въ этихъ поискахъ-наша сила; въ поглощеніи нами пріобрбттеннаго - наше наслажденіе... Знаніе - могущество! Мы рыщемъ какъ хищные звъри по вселенной; мы пьемъ и не въ силахъ утолить нашу жажду - изъ ея источниковъ. . Я захвачу - силой моего знанія - макрокосмъ, такъ же какъ схватываю рукой этотъ микрокосмъ. (Беретъ со стола черепъ.) Я выброшу солнце, если оно мнъ не понравится, какъ выбрасываю въ Рейнъ - этотъ черепъ! (Бросаетъ черепъ за баллюстраду балкона и бъжитъ, торжествуя, за нимъ всльдъ.) Вотъ онъ ударился объ воду-кружитея-тонетъ! Ха, ха, xa! Солнце умерло. А я? (Скрещиваетъ на груди руки.) Я стою здъсь!.. На престоль земли!.. Да, я стою на якалъ Лорелеи!.. Я!.. Неприкосновенный, несокрушимый, всемогущій!. .
(Внезапно темнъетъ; въ блъдномъ свътъ появляется въ окнъ Јорелея (въ образъ Гильдегарды) и медленно, съ угрозой, приподнимаетъ палецъ. Въ волосахъ у нея водяныя лиліи и рьчная трава. Нвсколько мгновеній спустя, она исчезаеть и становится нопрежнему свътло).

Профессоръ (въ исдугв отшатнувшійся отъ видънія, приходитъ

въ себя, потирая лобъ). Это все галлюцинаціи - все галлюцинадіи! Это видъ̆ніе произошло изъ моего черепа, такъ же какъ и всъ .эти рукописи... Или я не властенъ болъе надъ этими галлюцинадіями?.. Развъ я не властенъ надъ этими бумагами?.. (Вневапная мысль осьняетъ его; онъ схватываеть со стола бумаги, вытаскиваетъ ихъ изъ ящиковъ, бросаетъ въ печку и закигаетъ.) Въ печь - всю премудрость, испедшгую изъ моөго мозга. Также сгоритъ' въ печи всөленной вся премудрость земли, вся премудрость, выросшая изъ sемного черепа, какъ выросли эти бумаги изъ моей головы; вся наука-всъ людскіе вымыслы-всъ они будутъ горєть-а съ ними и самый упорный изъ вымысловъ-Богъ! Ха, ха, ха! Что тогда, гоепожа Лорелея? (Стоитъ, скрестивъ съ вызывающимъ видомъ руки. Снова темнъетъ. Лорөлея снова показывается, грозитъ ему пальцемъ и исчезаетъ).

Профессоръ (подходитъ-погасивь лампу-изнеможенный къди-
 плохо... Они оставляютъ меня одного, съ этими призраками моего воображенія... Я весь раябитъ какъ вьючное животное... (Ложится, вздыхая, на диванъ.) Вся жиянь - передвиженіе. Но на мою долю выпало черезчуръ много передвиженія... Не надо объ этомъ говорить, но передвиженіе стало для меня мукой - невыразимой мукой!. . „Cor nostram inquitam est, donec requiescat in te"... Сердце наше бөзпокойни, пока не найдетъ успокоенія въ Тебъ... Богъ мой!. . (Вздыхая.) Богъ?.. Бога нътъ болъе... Итакъ, сердде наше никогда не найдетъ успокоенія... (Съ глубокимъ вздохомъ, какъ бы засыпая.) Не найдетъ-никогда-успокоенія.
(Лорелея снова появлается).
Лорелея (съ глубокой грустью, однозвучнымъ, призрачнымъ голосомъ). Въ послъддній разъ подняли меня лучи луны съ темнаго дна Рейна. Печальная стою я на лунномъ лучъ, при́въттствуя тебя въ послъддіій разъ!

Профессоръ (не измъняя положенія, какъ бы во снъ). Куда манишь ты меня своей блъдной рукой? Какъ тяжело спускаются къ волнамъ Рейна складки твоей влажной одежды! - Вокругъ лица твоего-ркинныя лиліи.

Лорелея (глухимъ шопотомь). Иди за мной!
Профессоръ (вздрагивая, шевелится на своемъ ложв, говорить нвсколько громче). Къ смерти стремятся твои родныя волны; но напрасно ищутъ онъ смерти въ безпредъльномъ моръ! Онъ съ плачемъ возвращаются-дождевыми струями-снова сюда!

Лорелея (съ глубокимъ вздохомъ). Агасферъ! (Исчезаетъ).

Профессоръ (вскакиваетъ съ мъста, громко крича). Агасферъ! Кто произнесъ сейчасъ это имя: Агасферъ? Кто это крикнулъ среди ночи-что я-Агасферъ?.. Я не Агасфөръ! Я не хочу быть Агасферомъ!.. Ну-ка, покажите мнъ, гдъ тутъ Іерусалимъ?.. l'дв тутъ сіяеть куполъ храма? Гдъ дворецъ первосвященника?.. Гдж Никодимъ, Іоаннъ, Вероника?..
(Глубина сдены озаряется яркимъ свътомъ. Панорама Іеру́салима. Никодимъ (Яковъ) стоитъ между Іоанномъ (Әрихъ) и Вероникой (Гильдегарда).' Всв трое стоятъ, держась за руки, неподвижио и молча. Вдали слышва какъ бы вачарованная, однозвучная, восточная музыка, не смолкающая, пока не прекратится видӂніе).
Профессоръ (смотря на нихъ, не двигаясь и затаивъ дыханіе, начинаеть медленно говорить). Это ты, Никодимъ, сосъдъ мой? Вы ли это-Іоаннъ и Вероника, дҺ̆ти мои?.. Отчего стоите вы такъ безмолвно-отчего лица ваши такъ полны печали?.. Или не находится уже болбе словъ между мной и вами?.. (Съ глубокимъ чувствомъ.) Я хотблъ бы подойти къ вамъ-о милыя д守ти мои-потому что, видите ли, я искалъ васъ двй тысячи лъттъ - и все не могъ найти! Но я не могу подойти къ вамъ-ноги мои такъ отяжелъли, такъ отяжелълл!.. Я прикованъ къ этому земному шару!.'. Я не могу выпутаться изъ сёти многихъ тысячъ земныхъ загадокъ!.. (Видъніе блъднъетъ; онъ простираетъ къ нему руки.) Останьтесь! Сжальтесь! Не оставляйте меня одного среди этой ночи!.. Дйти мои! Неужели я долженъ жить, пока не разрушится этотъ міръ? (Внезапный мракъ. Онъ дико вскрикиваетъ.) Я не хочу жить! (Падаетъ бәзъ чувствъ).
За. сценой слынно, какъ всъ со́вгаются; раздаются голоса Эриха и Якова. Сильный стукъ въ дверь).
Эрихъ (кричитъ за сденой). Батюшка!
Профессоръ (очнувшись, кричить внъ себя). Я не хочу жить, не хочу!.. (Бъжить къ баллюстрадъ балкона.)

Лабанъ (выбъгая, обхватываеть его вокругъ стана). Господинъ профессоръ, въдь тамъ, внизу, течетъ Рейнъ!

Профессоръ (въ безумной ярости). Я-Агасферъ! Срокъ мой опять миновалъ! -Бросимся туда! (Цико ехвағываетъ Лабана за воротъ.) Но завтра я снова возвращусь!-Я буду въччно возвращаться снова... Я—Агасферъ! (Бросается съ балкона, увлекая за собою Лаб́ана. Крикъ Лабана „Помогите!"-замираетъ внизу.)
Эрихъ, Яковъ, Гилєдегарда вббгаютъ, выломавъ, наконецъ, дверь, съ зажженными евъчами, въ комнату, бъгутъ на балконъ, заглядываютъ внизъ... Эрихъ и Гильдегарда рыдаютъ, обнимая другт, друга. Яковъ, стараясь нхъ успокоить, кладетъ руки на плеча ихъ обоихъ)

Запав вссв.

## ХРОНИКА.

Въ дъятельности заграничныхъ масонскихъ организаціи
 Парижа, отъ Великой французской ложи Grande Oriente, отправлялось чрезвычайное посольство къ нЂмецкимъ масонскимъ ложамъ. Посольство имъетъ цъвлью: установленіе братскаго согласія между масонами нъмецкими и франдузскими и, -какъ дальнъишшее слъдствіе-братскін союзъ между двумя народами и ликвидацію ихъ старыхъ счетовъ по поводу ЭльзасъЛотарингіи.

Иниціатива этого шага принадлежитъ, какъ сказано, Великои ложъ французскаго масонства - Grand Oriente; это обстоятельство заставляеть насъ сомньваться вь чистотв движенія. Какъ извъстно, французское масонство уже давно сдЂлалось организаціею чисто политическою, слъдовательно, и въ данномъ случаъ политическая подкладка посольстваболъе чъ̆мъ вброятна. Очень жаль если въ водоворотъ политики будетъ вовлечено и нъмецкое масонство, которое пока еще хранитъ нбъкоторыя мистическія традиціи. Страннымъ образомъ совпадаеть этоть шагъ и съ моментэмъ новой политическои перегруппировки въ области международныхъ отношеніи.

Объявлено временное „прекращеніе работъ" азіатскихъ розенкрейцеровъ въ предъллахъ Индіи и Америки съ твмъ, что члены капитула примкнутъ къ работамъ мистическихъ школъ и обществъ въ другихъ странахъ.

Открыты новыя ложи на территоріи Сербіи, Черногоріи и Болгаріи. Цњль почти исключительно политическая: національное возрожденіе и союзъ родственныхъ славянскихъ племенъ.

Вышли 2-я, 3 -я и 4-я книги новаго журнала „Вњстникъ Теософіи". Нумера журнала попрежнему дають массу цъннаго матеріала, но немного сухи, догматичны и мало даютъ историческихъ данныхъ для сужденія о генезисъ теософи-


ческаго цвиженія. Слишкомъ много переводныхъ статей Анны Безантъ и не уд光ено вниманія трудамъ прочихъ извъстныхъ лидеровъ движенія-Синнета,Олькотта, Блавацкой и другихъ. Мы думаемъ что это не вполнґ правильный путь: главное г. Безантъ значеніе вънеутомимой и прямо колоссальной популяризаторской дъятельности,-дћятельности чисто ораторской; въ области же философскаго обоснованія теософіи заслуги г. Безантъ врядъ ли можно назвать слишкомъ крупными. Поәтому, думается намъ, не слвдовало бы молодому журналу слишкомъ концентрировать свое вниманіе на лекціяхъ и рьчахъ г-жи Бөзантъ. Необходимо давать исторію предмета, необходимо давать живую яркую картину всего двияенія во всеи его полнотв, а не отдЂльнои только его ввтви. Намъ будетъ очень жаль, если „Вґстникъ Теософіи", начавшій свою дъятельность серьезнымъ выступленіемъ, навлечетъ на себя со стьроны освбдомленныхъ лицъ упрекъ въ узости и догматизмв.

Опытные сеансы графа Саракса, о которомъ было упомяиуто въ прошломъ № нашего журнала, не состоялись. Обстоятельства складываются для г. Саракса неблагопріятно и общее мнъніе окончательносклоняется къ обълсненію таинственныхъ явленій, производимыхъ графомъ, его искусствомъ.

По слухамъ, г. Сараксъ намъренъ выступить въ роли издателя какого-то новаго оккультическаго журнала.

Русское Спиритуалистическое Общество въ этомъ году намґрено приступить къ предварительнымъ работамъ по организаціи 2-го Съљзда спиритуалистовъ и лицъ, интересующихся вопросами экспериментальной психологіи и психизма.

Москва. 31-го марта въ помъщеніи Торговой школы на Петровкъ состоялось годичное засжданіе членовъ Русскаго Спиритуалистическаго Общества, на которомъ были прочитаны сільдующіе доклады: „Демоны въ представленіи древнихъ христіанъ и демоны въ современномъ представленіи" (докладъ Сербова). Рефератъ труда профессора Тейхмюллера „О безсмертіи" (Б. И. Тайда) и „Чтеніе мыслей" (П. А. Чистякова). При чтеніи послъдняго доклада на экранъ были демонстрированы посредствомъ волшебнаго фонаря многочисленные діапозитивы и снимки съ телепатическихъ и внушенныхъ рисунковъ, полученныхъ выдающимися въ этои области изслвдователями, при ихъ опытахъ. Несмотря на слишкомъ спеціаиь-

ныя темы докладовъ и продолжительность засэданія, длившагося отъ 8 до 12 ч., вечера, посторонняя публика, собравшаяся въ количеств'в свыше 250 человъкъ, не покидала заіта засжданія почти до самаго конца.

Религіозно-философское Общество имени В. С. Соловьева заплатило свою дань увлеченія событіямъ послвддихъ лб̈тъ и теперь, освободившись оть боевон атмосферы христіанскаго соціализма, вступило' на новый путь углубленія религіознаго самосознанія и раскрытія христіанскихъ идеаловъ общественности, основанной на духъ Евангелія.

Оть души желаемъ успьха Обществу, но желаемъ также, чтобы работа его была „въ духъ и истинъ‘", ибо Духъ животворить, а не буква и не догматъ.

29-го января с/г. г. Свенцицкій прочелъ въ Обществъ рефератъ на тему „Міровое значеніе аскетическаго христіанства". Желающіе могуть ознакомиться съ этимъ рефератомъ изъ журнала „Живая Жизнь", редакція которого объщала этотъ рөфератъ напечатать цъликомъ.

Усиленное развитіе сектанства, совпавшее съ появленіемъ манифеста о религіознои свободъ, принесло сь собою не одни только плоды здороваго раціонализма въ области религіознои свободы, но и много ядовитыхъ и нездоровыхъ проявленін.

Нашимъ читателямъ несомнънно извъстны всъ темныя отрицательныя стороны изувърской секты, именующеи себя „іоаннитами", которая возникла на почвъ обожествленія личности весьма популярнаго въ Россіи священника-Іоанна Кронштадтскаго. Для борьбы съ этои сектой и съ широко практикуемыми ею пріемами хищенія и обмановъ образовалось общество подъ предсвдательствомъ небезызвъстнаго миссіонера свящ. Булгакова.
$\mathrm{B}_{ъ}$ то же время газеты приносятъ намъ извбстіе, что въ С.-Петербургв, по иниціативб упомянутаго о. Іоанна Кронштадтскаго, организуется братство его же имени и онъ же избранъ и предсвдателемъ братства; 16 января іоанниты на одномъ изъ собраній рєшили просить о. Іоанна учредить знакъ братства съ портретомъ самого о. Іоанна.

Между прочимъ, пишущій эти строки самъ лично видълъ въ началв 1905 г. кощунственное изображеніе Св. Троицы, которое у іоаннитовъ почитается наравнъ съ иконами. На этой картинъ изображенъ Богъ-Отецъ въ видъ почтеннаго старца, надъ головою Котораго ръетъ Св. Духъ въ

видъ голубя, а на колъняхъ этотъ старецъ держитъ поясной портретъ о. Іоанна Кронштадтскаго, т.-е. Бога-сына во второмъ воплощеніи.

Успঞхъ этой картины, безнаказанность темной дћятельности секты, снисходительное отношеніе популярнаго пастыря къ сектв, позорящеи его имя-все это наводить на грустныя мысли. Неужели процессъ разложенія религісзнаго самосознанія захватываеть собою не только рядовыхъ сыновъ церкви, но и выдающихся ея представителей? Страшное время!

2 мая, въ помжщеніи Московскаго Археологическаго Института состөялся докладъ г-жи Т. О. Соколовскои по исторіи русскаго масонства. Докладъ нельзя не признать интереснымъ и несомнънно, что большая публика, не ознакомленная съ вопросомъ, вынесла довольно ц犭льное и связное впечатл末ніе. Считаемъ долгомъ выразить живЂйшую признательность г-ж'๖ Соколовской, которая въ литературной изящной и сжатой формъ ознакомила собравшихся съ нъкоторыми матеріалами по исторіи нпвъй шаго масонства. Привътствуемъ благой починъ и, отдавая дань уваженія талантливой докладчицъ, надъемся, что затронутый ею вопросъ она будетъ разрабатывать и далъе. Послъ доклада были демонстрированы черезъ проекціонный фонарь многочисленные художественно исполненные діапозитивные снимки съ масонскихъ орденовъ, знаковъ и т. п. ритуальныхъ предметовъ.

0

## Изъ области науки．

Знаменитый химикъ Рамзай，неутомимо занимающіћся изслбдованіөмъ дивныхъ свойствъ новооткрытаго химиче－ скаго вещества－радія，－натолкнулея на поразительнъйшій фактъ прэвращенія металловъ одного въ другои подъ влія－ ніемъ твхъ невъсомыхъ эманадій，которыя испускаются ра－ діемъ．

Это явленіе－явленіе трансмутаціи металловъ－составляю－ щее одну изъ величайшихъ проблемъ алхиміи，какъ древней такъ и современнои，ставитъ передъ нашей офиціальнои нау－ кои вопросъ：д九甘ствительно ли неизмънны и постоянны хи－ мическіе элементы и дъ九ыствительно ли ошибались алхими－ сты，утверждавшіе возможность превращенія веществъ（въ частности металловъ）одного въ другое？

Воть какой отв光т，конечно，далеко еще пока неполный， дають на этоть вопросъ опыты Рамзая．

Эманація радія，приведеннаго въ газообразное состояніе， какъ уже извъстно，превращается въ，газъ гелій，котораго на земномъ шаръ въ чистомъ видъ не имъется．

Затъмъ когда Рамзай взялъ растворъ абсолютно（химиче－ ски）чистаго мвднаго купороса и，введя въ него эманаціи ра－ дія，запаялъ сосудъ，содержащій сказанный растворъ，то по истеченіи мъсяца твердый осадокъ отъ этой жидкости обра－ ботанной и очищенной содержалъ въ себъ．．．новую состав－ ную часть－литіи，ясно обнаружившуюся при спектральномъ анализъ．

Таковъ фактъ！Само собою разумъется，что опытъ＇этотъ Рамзаемъ былъ тщатеднъйшимъ образомъ и неоднократно повторенъ и провъре．кромъ того，и самое имя знаменитаго химика служитъ вполнъ достаточною гарантіею того，что никакой не ошибки здъсь не произощло．

Дальнъйшіө опыты Рамзая обнаружили, что азотно-кислый торій при дЋысствіи радіевой эманаціи также превращается въ угольную кислоту.

Сама эманадія въ присутствіи воздуха переходитъ въ геліи, въ присутствіи воды переходитъ въ неонъ, а въ соляныхъ растворахъ-въ аргонъ.

Вотъ интересные факты, съ подробнымъ описаніемъ которыхъ интересующіеся могутъ ознакомиться изъ осенней 1907 г. книги англінскаго „Journal of the Chemical Society", а въ ближайеей книжкъ должна появиться объщанная Рамзаемъ и вторая статья его по этому вопросу.

Кстати разъ зашелъ разговоръ о радіи. По примъру Парижа и у насъ уже начались опыты надъ вліяніемъ радія на корунды, которые благодаря лучамъ радія превращаются въ болъе драгоцънныя породы-въ топазы и сапфиры.

Опыты надъ корундами пока еще въ начальнон стадіи и результаты ихъ не особенно интенсивны, но, вс всякомъ случаъ, настолько интересны и такъ многообъщающи, что побуждаютъ къ дальнфйшимъ серьезнымъ трудамъ въ этомъ направленіи.

Сльдующая за этими листами статья имъеть отдъльную нумерацію страницъ и можетъ быть вынута изъ книги для помбщенія въ отдбыльный переплетъ.


## Второе отдьпеніе.

## Естественно-историчесная и философская система „Золотой цьпи Гомера".

„Непостижимый Богд̀ создалъ все по своей волй ияъ ничего *). Ибо онъ ржнилъ и ножелалъ и иярекъ священное и сильное С.1ово: „Fiat", которое стало безконечнымъ паромъ, туманомъ, димомъ. Паръ этотъ раявивался и сгущался, благодаря постоянному нарастанію, и обращалея въ хаотическую жжидкость. Это та жкид-

[^0]кость，изъ которой создался весь огромный міръ со всъми его оби－ тателями；это та жидкость，„изъ которой Богъ создалъ вств есте－ ственныя и сверхъестественныя веици；она же первоначаль－ ная и первопричинная ткань встьхя вещей，до насъ оывшихъ и посли насъ будучихъ＂．Начало же ея въ самомъ Богъ и въ исшедшемь отъ него Словъ，ибо Слово это－Духъ，исполненньй Силы． Духъ этотъ обращается въ видимый и постижимый паръ или ту－ манъ，а этотъ послъдній－－въ воду．Здъсь мы заключили двв вещи въ одну：видимую，т．－е．воду，и невидимую，т．－е．духъ，заключен－ ный въ той же водъ．Вода есть субъектъ，т．－е．ттыло，обиталище， инструментъ；духъ есть дћятель，міровая энергія，душа，въчно дъй－ ствующій духъ Божій，всемірное свмя（sperma universi），иетинный агентъ，кузнедъ встхъ естественныхъ вещей＂．

Изъ „единаго＂хаоса（несмотря на его двойственную природу） возникаетъ міръ путемъ постепенной дифференціаціи．Отъ хаоса до человъка ведутъ безконечныя ступени，различаемыя по стенени ихъ „количественной＂дифференціаціи．Выджляять ихъ различіе，
 ствуютъ уже изв九стныя общепринятыя правила．

Возьмите песокъ и воду；взболтайте ихъ вмъстъ въ стеклян－ номъ сосудъ хорошенько и оставьте．Черезъ нбкоторое время „гру－ бое＂или „стойкое＂－„alcali＂－осядетъ на днй；въ то же время „тонкое＂，„летучее＂，„легкое＂－„меркурі迩—останется вверху．Ме－ жду низомъ и верхомъ ц闶лй рядъ переходовъ．Отдълливъ искус－ ственно эти переходныя ступени одну отъ другой，надо датъ имъ „названія＂，чтобы не перембшать ихъ при обратномъ дึ̆йствіи－ синтезъ．То же происходитъ съ образованіемъ степеней дифферен－ ціаціи хаотической жидкости．

Единый хаосъ можно подраздъллить на двঞ части（nitrum и sal）， на три（Mercur，sulfur，sal），на четыре（небо，воздухъ，вода， земля）и на н屯сколько（напр．，семь）；но надо только помнить：1）что всє эти части первоначально и по существу составляютъ пдно и 2）что онъ не отдълены одна отъ другой перегородками и нө координированы，а подчинены одна другой．Такъ，напримъръ，три начала：ртуть，съра и соль не равносильны，но различны по сте－ пени историческаго развитія；ияъ ртути возникаетъ съра，ияъ с九ры－соль $и$ наоо́оротг．Также и среди четырехъ элементовъ： изъ неба возникаетъ воздухъ，изъ воздуга－вода，ияъ воды－

яеиля $и$ об́ратно. Наконецъ, также поетепенно возникаютъ минералы, растенія, животныя, которые различаются междуу собой не существенно, а „случайно", т.-е. по степени развитія - не качественно, а количественно. Все по суцности едино, идентично въ принципів. Каждая вещь представляетъ собою какуюнибудь степень готовности первобытной жидкости.

За дифбберенчіачіей созданій слъдуетъ ихъ интеграчія. Природа доводитъ эту интеграцію только до извъстнаго пункта, сообразно своей временной цъли поддержанія и размноженія твореній,—до состоянія „свмени", до слизисто-студеннстаго аггрегата или отвердӹнія. Искусство же должно итти дальше, разлагая твыда д ${ }^{0}$ состоянія, мірового сємени", т.-е. „хаоса", чтобы затжмз соединить, сконцентрировать этотъ хаосъ до состоянія твердаго „стекла". Земля впослд̈дствіи будетъ доведена до состоянія стеклянной массы; но (кристаллически) пока дъло еще не дошло до этого; задача художника-умъть въ частныхъ случаяхъ заканчивать этотъ великій продессъ.

Соединивъ, сплотивъ всъ раяъединенныя ступени сгущенія, „художникъ" получаетъ снова хаосъ. Онъ достигаетъ такимъ образомъ „возрожденія хаоса", т.-е. квинтъ-эссениіи міра, которая для него, какъ мы дальше увидимъ, имъетъ огромную цънность.

Чтобы понять нъсколько всж эти механическія процедуры („механическія", вопреки опредъленію Розенкрейдеровъ), мы здъсь должны оговориться. Для болъе яснаго пониманія ихъ надо имъть въ виду слэддующее.

Главнымъ образомъ, надо научиться разбираться въ различныхъ родахъ „воды" (жидкости).

Прежде всего встръчаемъ мы хаотическую воду (I), которую „нашъ древніи греческій братъ Өалесъ", какъ посвященный въ египетскія тайныя науки, считадъ первопричиной всъхъ созданныхъ вещей. Символъ ея такой $\oplus$.

Эта первичная вода состоитъ изъ двухъ факторовъ неразддлимыхъ: изъ духа и воды. Какъ факторъ хаоса, эта вторая духовная вода (II) обозначается символомъ $\Theta$; духъ же символомъ $(\mathbb{\text { , }}$ что въ соединеніи и даетъ символъ $\Theta$

Третій родъ воды есть элементарная вода (III) съ символомъ $\nabla$, которая въ соединеніи съ своимъ противовъсомъ небеснымъогнемъ $\triangle$ даетъ

Наконецъ, есть еше обыыновенная вода (IV); роса, дождь; свб̆г, градъ, иней... с'ъ символомъ $\nabla$. Эта вода представляетъ, какъ увидимъ, лучшій сырой матеріалъ для художника" для полученія камня жизни и квинтъ-эсенщіи жизни. Она называется поэтому „возрожденнымъ хаосомъ", міровымъ главнымъ сєменемъ, микрокосмомъ.

Автора „Золотой пঞ̆и Гомера" можно было бы назвать философомъ воды ${ }^{1}$ ), ибо между его I водой и IV лежитъ вся его система, ввя его теорія и практика, т.-е. ученіе его о созиданіи вещей (I часть книги „De generatione rerum") съ одной стороны и объ раствореніи ихъ съ другой (II часть книги: De corruptione rerum et anatomia earum").

Природа выходитъ изъ хаоса, формируя его, т.-е. образуя естественныя творенія; нъкоторыя же снова растворяетъ, возвращая въ первоначальный хаосъ. Путь этотъ долгій и еще не законченный.
„Художникъ" идетъ обратнымъ путемъ. Исходя ияъ естественныхъ вещей (въ которыхъ заключается materia prima), онъ растворяетъ ихъ (при помощи химіи), снова соединяетъ, отдъляетъ отъ ихъ сущности, откуда получаетъ снова хаосъ. Количественно различныя распаденія онъ снова соединяетъ и комбинируетъ, получая такимъ образомъ „камень" (lapis philosophorum), при помощи котораго онъ можетъ лъчить людей и металлы.

Отсюда: Solve et coagula! т.-е. сперва до конца раздълл, а потомъ составляй вновь. И „fac volatile fixum et fac fixum volatile!", т.-е. сперва обрати твердое въ летучее, въ хаосъ и затвмъ создай снова „Chaos regeneratum" до степени „камня".
${ }_{\text {„ Но говорю вамъ: кто хочетъ получить такое божественное }}$ знаніе, тотъ долженя начать съ земли (т.-е. снияу, отъ твер-

[^1]даго）и только отъ нея и черезъ познаніе ея подняться къ небу （т．－е．къ верху，къ воздушному），со ступени на ступень．Здъсь надо помнить слова Христа，который говорилъ：„Вы，не пони－ мающіе земнаго，какъ хотите вы понять небесноө？＂
„Небо превращается въ землю，воздухъ въ воду，земля въ небо и вода въ воздухъ и все это составляетъ Aurea Catena Homeri，Annulus Platonis，Superius ef lnferius Hermetis，выс－ шее и низшее и ны̆тъ различія въ матеріи，кромъ различія града－ цій．Земля өсть твердое небо，небо есть летучая земля，воздухъ－ разр九женная вода，вода－сгущенный воздухъ．Отсюда ясно，что одно отъ другого отличается только степенью твердости или воз－ душности，жидкости и сгущенія．И какъ воздушное превращено было въ твердое，такъ твердое обратится въ воздушное，сгущен－ ное обратится въ разржженное，такъ какъ одно есть степень пре－ вращенія другого и вмъств съ тъмъ－то же самое，чъмъ оно было въ началів，т．－е．первоначальная матерія вещей．
„Если это недостаточно основательно－（говорять издатели книги 1781 года）－ясно，точно и отчетливо выраженная философія при－ роды，то мы не знаемъ，гдъ искать еже болъе основательной，ясной， точной и естественной философіи вещей＂．

## Третье отдьпеніе

## Нонечная цьль „Золотой цбпи＂．

„То，что природа начала и не закончила，предоставлено закан－ чивать человъку＂；„что природа создала временнымъ，то худож－ никъ＂долженъ сдълать прочнымъ；изъ сырого матеріала создать законченное твореніе и найти „квинтъ－әссенцію＂подготовленнаго природою матеріала＂．„Но „художникъ＂долженъ умътть согла－ совать конечныя цъли природы и искусства．Природ⿺辶 не зачъъмъ чрезмঞррно разрушать твыла растительныя и животныя；цоста－ точно，если распаденіе ихъ выразится въ состояніи соляной，глав－ ной сжменной водянистой жидкости－пригодномъ для воспроизве－ денія другого подобнаго же существа；но у природы нвттъ того могущества，которое необходимо для созданія квиінтб－эссенціиро－

ваннаго и въчно-прославляемаго тъла, нетлвннаго по существу, это дЋло искусства; таковы всъ кристаллическія тыла, которыя болъе прочны, чвиъ волото и серебро". Художникъ же долженъ добиваться возрожденія въ состояніе пятаго, стойкаго, безсмертнаго, самаго прочнаго, каменнаго, прозрачнаго и просвЂтленнаго суще-
 человфкъ не долговъченъ. Вещество это или духъ долженъ спасать все живущее отъ излишней вредной сырости; оно должно быть приведено въ твердое, солеподобное, легко растворимое состолніе, чтобы, будучи принято внутрь твлла, легко проникало бы въ него и пропитывало бы его, какъ дымъ напитываетъ воздухъ; это лъкарство должно распространяться по всему тъзлу отъ желудка до крайнихъ точекъ конечностей, дабы могло получиться полное излвченіе болю̆зней. Тогда укръпится „жизненный дјхъ" („духъ жизни", „животная сила") во вслхъъ членахъ и такимъ путемъ природа сама придетъ себн на помощь: иоо больная природа или повреждденный Археусз*) нуждается только вб подмогт, въ подкртпленіи, чтобы преодол久тть болбзни и побфдить ихъ; онъ поэтому ждетъ покорно, пока придетъ әта помощь, чтобы оказать съ ней вмъсть сопротивленіе врагу. Получивъ ее, Археусъ собираетъ вся неповрежденныя еще естественныя силь и съ ними вмтсттввступаеть навстртчу болизни. Начинается споръ, длящійся до твхъ поръ, пока болъззнь не будетъ побъждөна. Онъ же какъ побыдитель снова воцаряется, пока не придетъ въ прежнее состояніе. $И$ ученьй врачз хороио понимаеть, что природа нуждается только въ подкртпленіи, при помощи котораго она уже сама справится сб болизнію и поможеть себж, „чтобы получить такоө унрьпляющеө средство, не можетъ быть лучшаго способа нанъ возрожденіе въ пятомъ существб для полученія очищеннаго, стойнаго и всө же духовнаго льнарства".

Чぬмъ болঞе сосредоточенъ духъ или вода, тжмъ больиєую силу онъ пріобрътаетъ. Если бы онъ въ своемъ наиболышемъ разрЂженіи въ видћ росы или дождя имълъ бы силу наибольшаго сосредоточенія, какъ въ золотъ или философскомъ карбункулъ, тогда дождевая вода сдълалась бы всеобщимъ лвкарствомъ въ сы-

[^2]ромъ, необработанномъ видъ, и человъчеству не представлялось бы больше нужды производить химическія распаденія индивидуумовъ и перегонять ихъ въ пятое состояніе или-Магистеріумъ. Но духъ не обладаетъ такой силой въ состояніи росы или дождя, что I'epмесъ *) и выражаетъ въ словахъ: Vis ejus integra est, si versa fuerit in terram-т.-е. его сила совершенна, когда онъ обращенъ въ землю (т.-е. въ сухое крвппое твлл). Поэтому слддуетъ собирать, концентрировать, упрочивать разъединенный духъ и воду, чтобы благодаря этому получилась сила сильнъйшая изъ всбъъъ силъ. „То, что въ природв временно, ядовито, не обработано художникъ долженъ закръпить". Извъстно, что всъ минеральные, растительные и животные яды большею частью - въ летучемъ, сыромъ и непрочномъ видъ; превратившись же въ стойкія вещества, они перестаютъ быть ядами, а стаповятся протнвоядіемъ и .иучиимя укрпплляочимя сердче .пбнарство.иь.
„Тогда (т.-е. по окончаніи химическихъ операцій для полученія философскаго камня и всеобщаго лъкарства) разбей свою колбу, вынь оттудд пятое вещество, помъсти его-въ коробку изъ буксоваго дерева и носи съ собой, въ сухомъ видъ, по всему свђту. Когда тебж надо будетъ употреблять его, то вюзьми ниосколько грєнъ, разбавь въ водъ или винъ изъ ближайшей аштеки; оно растаетъ, какъ сахаръ или ледъ. Тогда давай его и измъряй его дъъйствіе".

Это оопцее гьавное .ивкарство, 1, :, :З—до бгранг котораго излпчивають сз корнель вст ооливзни и представляютт собой-естественный животный и жизненный духъ и полный животный жизненный бальзамъ. Тъ, кто не признаютъ общаго лъ-каретва-станутъ смъяться, считая это вздоромъ и нелӂпостью. Но истинныхъ герметическихъ врачей это нимало не смущаетъ, ибо они черпаютъ свое знаніе изъ вжками міровой мудрости. Они знаютъ, что всг оболизни происходятъ отъ одной основной причины, а иненно оть ослао̆ленной или прерванной дь.ятельности :Археуса и.ии духи жизни; вє скизаннонь эсе лькарствю является тотчасг существенное вспо.могате. иьное средство для возстанов.иенія его дояте.льности и д.яя возможнаго исиџьинія.

[^3]На это „врачи－механики＂опять улыбнутся насм木шливо и ска－ жутъ：„Этотъ господинъ хочетъ откопать давно погребенное ученье о всемірномъ лбгарствъ，но мы въдь знаемъ，что оно не имбетъ нодъ собой почвы．Помощью анатоміи мы дошли до полнаго уббжденія，что тъло человжка можеть быть уподоблено часовому механизму．На этой точкь зрънія должно стоять и лжчченіе его： когда колесики и пружины часовъ слишкомъ туги，надо возвра－ тииъ имъ эластичность и гибкость соотв安ственными средствами； если же они слишкомъ слабы и потеряли свой тонусъ，то надо ихъ укрђпить；но двъ разнородныя болъяни не могутъ быть иялъччены одинаковымъ лжкаретвомъ；поэтому универсальное лъкарство－не－ лппость＂．
„Еели бы эти госнода могли подобно намъ убঞдиться тысяче－ лб̆тимъ опытомъ，что духъ одинъ，что онъ прео̆ываетъ какъ въ верхне．мъ，такъвъ нижне．мъ，＂то онъ непрерывно разрушаетъ и непрерывно созибнетъ，то они иямъвили бы свой вяглядъ на это д⿱⺈⿻コ一心ля и принялись бы прилежно изучать этоть общій дуль природи； и какъ на единственноедостовърное естественно－историческое изслъдо－ ваніе，они обратили бы вниманіе на „Золотую цвпь＂；они постара－ лиеь оы добыть этотъ духъ въ его обиталищъ хаотической жид－ кости，связать его и сдълать пріемлемымъ для человъческаго орга－ низма．Тогда они достигли бы настоящаго медицинскаго знанія и оставили бы свою домашнюю философію безъ огорченія．Но они－ противники духовнаго вещества，какъ въ общественномъ，такъ и въ физическомъ смыслъ；и потому они остаютея при своихъ заблужде－ ніяхъ；этимъ они конечно，избавляютъ，себя отъ лишней работы，но зато и лишаются всякой силы иялъченія болъзней＂（примъчаніе Розенкрейцеровъ）．

Послъ всего сказаннаго не подлежитъ сомнъвіг，что конечная ц犭ыь перваго автора „Золотой цыпи＂，а также и всего „общества истинныхъ естествоиспытателей＂состоитъ въ томъ，чтобы найти теоретическое основаніе и практическое осуиествленіе идеи универсильнаго средства оть встхб болпзней．

Возрожденный хаосъ долженъ былъ лбъчить не только людей， но и незаконченные，сырые，неблагородные металлы．Другими словами，Aигеа Catena вб конечной чидли доо̆ивается того жс， чпо и вся алхиническія книги－нахожденія химическаго пре－ парата，могущаго одновременно дать богатство и здоровье．Наша

книга отличается очъ обыкновенныхъ алхимическихъ книгъ твмъ, что ея главное содержаніе-есть ученіе. въ основаніи котораго лежить нахожденіе только .тъарства для людей и металловъ; она счигаетъ это возможнымъ и необходимымъ.

Всћ же философско-космогоническія теоріи уходятъ такъ далеко въ глубь, что забывають о главной цвли. Таковы, напр., ученые въ родъ Германа Коппа. Что двлло идетъ о лъкарствъ для людей, онъ даже не упоминаетъ (ни въ своей „Aurea Catena Homeri" 1880, ни въ „Алхиміи" 1886), а мысль о лжкарствъ дмя металловъ, т.-е. о трансмутацін ихъ въ золото, онъ даже оспариваетъ. Онъ заявляетъ также, что примъчанія Розенкрейцеровъ только затемняютъ мысль книги (что не вбрно) и что предиринятый имъ опытъ передачи содержанія „А. С. Н." оставляетъ его самого неудовлетвореннымъ".

Хотя идея лжкарства для людей здъсь старательно обходитсн, но тьмь не менъе она сушествуетъ, какъ показывають наши цитаты. :тта игра въ прятки сь идеей лъварства для металловъ идеть еще далыше. Вопросъ о ней ясно поставленъ, но мы его не замв. чаемъ, пока не можемъ устремить наше вниманіе на него. Въ томъто и трудность чтенія и пониманія герметической литературы, что сперва не знаешь, на что намекаетъ и къ чему ведетъ авторъ. Но разъ найденъ ключъ-или гвоздь, -тогда всъ эти книги теряютъ свою кажущуюся неясность. Нашедши этотъ „гвоздь"; надо уже не упускать его ият, виду, чтобы снова не sапутаться въ умышленныхъ хитросннетеніяхъ автора. Что же касается „А. С. Н.", то въ ней такой пріем'ь отсутствуетъ совершенно. Здъсь все ясно и безъ противоръчій, (откуда не слъдуетъ, конечно, что все скаяано въ ней правильно и дъйствительно).

Двойная алхимическая ц'вль этой книги выясняется уже ияъ цриведеннаго вначал⿵⺆ поясняющаго стихотворенія.

Когда благородное съмя отвердъетъ, Паръ и вода обратятся въ землю, Тогда достигнется вполнъ то, Что весь міръ выше всего шънитъ.
Отверд'вть должно воздушное, Изъ воды и пара вернуться въ землю И обратиться въ сухую красную кровь,

> Это сокровище и выспее благо міра, Совершенное соверпенство, Котоюое гонить прочь бъдность и болъзнь.
„Если оно обращаетъ элементы одни въ другой: небо и огонь в'ь воздухъ, воздухъ въ воду и воду въ землю и оо́ратно, то и иеталлы, отъ нихъ рожденные, должны быть легко обращаемы одинъ въ другой, ибо вся разница между ними только въ степеии стойкости и отвердънія". Далъе, КопІъ противоржчитъ самъ себъъ, оспаривая идею трансиутаціи металловъ; онъ говоритъ: „Такія превращенія я готовъ здћсь допустить, но не между металлами (напр.,-превращеніе мъди или свинца въ золото); я допускаю, что природа можетъ цроизводить перерожденія минераловъ въ растенія, а растеній-въ животныя". Но Коппъ, очевидно, упустилъ изъ вниманія слъдующую же страницу, которая гласитъ, что дълло вовсе не въ томъ, чтобы „вссь металль" обратить въ золото, „а только $\mathbf{u x ъ}$ чистыя меркуріальныя части". Но перипатетикъ скажжетъ на это: „Аналитики не такъ должны понимать процессъ растворенія; носл⿱⺈днее должно при помощи тинктуры обращать всъ различные металлы непосредственно въ золото и серебро". Такой спорщикъ не понимаетъ природы минераловъ; въ противномъ случаъ онъ разсуждалъ бы иначе. Ибо тинктура можеть возддийствовать не ниввсь минераль вь томъ видь, въ какомь онг растетъ ву рудникахъ, а только на его чистьйичио меркуріа.ьную составн!эю часть, которая освобождается отъ всякихъ шлаковъ сильнымъ огнемъ. Ибо всє ученые знаютъ, что мудрецы не берутъ руду изъ земли, чтобы обливать своей тинктурой, но сперва отдъляютъ отъ нея огнемъ сырыя части, легко тлжющія, потомъ сжру, мышьякъ и т. д., пока не останется чистое зерно металла.

Еео-то и подвергають мудречи дюйствію своей готовой тинктуры, превращая во высиее, т.-е. въ золото и сереолро, и такое превращеніе сльло можеть быть названо личеніемь болизни металла.

Свинцу приписывають меланхолію, цинку-судороги, желвзужелчь и горечь, мъди-возбудимость печени, ртути-падучую болъянь, серебру-водянку. Такія болঞяни (металловъ) иялћччиваются лъкарствами (тинктура или возрожденный хаосъ), путемъ обращенія металловъ въ соотввтствующую свжтлую породу (т. е. приводя

больные и неблагородвые металлы въ золото）．Къ этому Розен－ крейцеры дълаютъ слбдующее примъчаніе：„Отсюда происходитъ то，что когда эти металлы возвышены въ соотвћтственную степень и освобождены отъ приросшихъ къ нимъ пороковъ，они получаютъ силу иялб̆чивать въ человъкє ть же болбяни，которыми они，будучи металлами，болялли сами＂．
 челов九кка，но различаются другъ отъ друга видомъ，сложеніемъ， свойствами，бол条нями и другими случайными различіями，и ни－ когда два человъка не бываютъ сходны въ строеніи твыла，ни въ стремлөніяхъ чувствъ．Подобно этому и металлы，происходя отъ одного свмени，отъ общей кислоты（Acidum＊）принимаютъ раяличные облики въ зависимости отъ степени образованія веще－ ства．Всє они металлы отъ одного сжмени，отъ одного металла，но случайное（количественное）различіе раздвлляетъ ихъ，какъ и людей． Такъ，одинъ является меланхоликомъ другой－сангвиникомъ，третій флегматикомъ，четвертый－холерикомъ；у пятаго больпе одного ка－ чества и меньше другого．Такъ，свинецъ－－меланхоличенъ，серебро флегматично，желъзо－холерично，мъдь－сангвинична；такіе металлы нуждаются въ смягчающемъ лъкарствє，чтобы перейти въ солнеч－ ную матерію（золото），т．е．возвыситься въ совершенное состояніе своей природы при помощи искусства．Этимъ искусствомъ занимаютися философи，которые льчатг уже очищенные ме－ талли；но не оорачаюттъ минераловъ въ золото и серебро．

Такъ д臽о обстоитъ съ металлами и минералами；лъкарство изъ тинктуръ имльтъ въ виду лъчить не сгру，арсеникъ илиь марказитъ，но чистый металлъ．

ЗдҺсь окончательно выясняется，что мисль автора А．С．Н．на－ правлена не только на личеніе ооллънней человъческихъ тълля， но и на лпучніе металловъ，т．ее．онъ стренился сдплать людей здоровыми и при помощи очищснія металловъ богатыми．

Что же касается самаго производства такого общаго лъккарства для людей и металловъ，то мы отсылаемъ интересующихся этимъ вопросомъ，имъюющхъ на то достаточно времени，денегъ и опти－ мияма，къ самому оригиналу．Остальнымъ довольно будетъ внать，

[^4]что универспльное .七ъкарство можету бить добыто и.зв любой всци (ибо всъ вещи заключаютъ въ себъ квинтъ-зссенцію первичную матерію, хаотическую воду) и что добывается она при понощи разложенія, гніенія и ороженія. Лучнимъ матеріаломъ является однако застоявиааяся дождевая вода (конечно по воззрънію нашего брата Гомера). Послбдовательность нроцесса всегда одинакова: сперва аналитическая часть: „разложеніе, дестилляція, ректификадія", потомъ синтезъ: „сложеніе, упроченіе, возрожденіе". Всегда дїло сводится къ тому, чтобы вновь получить первоначальный хаосъ изъ тъхъ веществъ въ которыя онъ вошелъ матеріаломъ. Это вновь-полученіе, возрожденіс первоначальнаго хаоса въ пятолъ суиествть даетъ относительный продуктътвердое кристалическое тілло, которое, несмотря на свою твердость, или, скорже, благодаря ей, обладаетт высшей мърой духовной силы и наименьшей мброй воды и даетъ поразительныя лъчеб̈ныя свойства примънительно къ лодяля и металламъ.

Химическій процессъ, необходимый для того, чтобы добыть „камень" изъ обыкиовенной „воды", разлагая ее на первоначальныя части и синтезируя ихъ потомъ, другими словами, - проводя воду черезъ макрокосмическую точку безразличія, т.-е. черезъ хаосъ этотъ алхимическій процессъ считался, понятно, всегда необыкновенно труднымъ и длиннымъ. Въ общественномъ мнъніи очень высоко стояли поэтому тю искусники, которые могли кратчайшимъ путемъ превратить воду непосредственно въ камень. Эта способност $\boldsymbol{\sigma}^{\text {в }}$ приписывалась гофрату Шмиту, о' которомъ мы поговоримъ впослЂдствіи болъе подробно.

Для удачи „великаго дӭла" необходимо еще одно, и кто этого не имжетъ, тому ничто уже не поможетъ-тотъ можетъ работать безъ пользы всю свою жизнь: философскаго камня онъ не получитъ никогда. Это-одно необхооимое-есть милость Божія! Не во власти „художника" результатъ, а единственно во власти Бога.

Именно потому, что озареніе должно придти свыше, „великое дълл" удается не всякому, кто примется за него, а лишь тому, кто обрвтетъ милость Бога и будетъ имъ избранъ и просвъщенъ. Безъ этого искатель вЋчно будетъ корпъ̈ть надъ своей работой, какъ всє перипатетики, пребывая въ темнотэ духовной и въ пустой болтовни.

То, что сказано относительно добыванія лжкарства, примъвяется

и къ его „употреблепію". Безъ воли Бога никто не виздоровъетъ. И всъъ универсальныя лъкарства цъйствуютъ укряпляюще только до твхъ поръ, пока Божья воля еще поставляеть цвль жизни данному субъекту. Такъ думали въ старину!

## Заключеніе

## По поводу химическихъ төрминовъ.

Когда „художникъ" разлагаетъ вещества, онъ долженъ всегда помнить, что газообразныялетучіясоотвбттствуютъ высшимъ опредълленіямъ: небу и воздуху, твердыя же-водъ и землъ; или, говоря химическимъ языкомъ, что превращенія совершаются: въ газообразное, алкалоидное или кислотное состоянія-въ ртуть, съру и соли-въ душу, духъ и твло или же въ четыре элемента по ученію Аристотеля-огонь, воздухъ, воду и землю. Отъ желанія каждаго зависитъ давать лобыья изъ этихъ обозначеній съ тъмъ тольюо непремитннымя условіемъ, чтобы не перепутывать ихъ между собой ибо тогда получится несообразное. Диьло не въ терминахъ; каждый можетъ окрестить реӧенка, капћъ хочетъ: разджллитъ ли онъ вещество на 3 или 4 части-это не важкно; онъ можетъ даже подраздЂллить каждую изъ этихъ 3-4 частей на оттðнки, какъ я упоминалъ уже относительно дождевой воды, напримъръ, на тонкую, тончайшую и наитончайщую части; или же-на плотную, плотн九йшую и наиплотнбйшую и т. д., давая такимъ образомъ названія каждой степени сгущенія. При разложеніи оно можетъ замънить слова: конъюнкцію, коагуляцію и фиксацію, другими-гніеніе, разложеніе, распаденіе.

Выше я сказалъ, что чঞмъ болже разложилось и утончилось вещество, тъмъ оно стало нъжнъе и летучъе. Что такое горящій „спиртъ ",какъ не высокая степень разложенія „масла" или въ высокой степени утонченный „Salpeter" или съмя горящаго „Nitrum".

Я уже достаточно пояснилъ то, что летучее и стойкое-кислоты и щелочи -различны не по сучеству суущенія. Этимя же обусловливаются и различныя названія, имъ даваемья, по матеріалу же они idem oтnia et universa. Всю разницу и смъшеніе вещей создаетъ самъ челов九къ: раздълляя суобектъ

или матерію на два названія, оня тъ.мъ самымя не раздпь ляетъ ихъ силу и свойства тоже на-двое, на-трое и т.д. Всто они остаются одной и той же вечью и вся разнича между ними только въ степени сеущенія".

Такъ духъ (единый) раяличается по своимъ степенямъ-двойственно: мужчина и женщина; агентъ и пащіентъ; Nitrum и sal; тройственно: твло, духъ, душа; соль, ртуть, сєра; кислота, щелочь, летучій газъ; четверично: небо, воздухъ, вода, земля и пятерично (квинтъ-эссенція). И твмяъ не менъө, это тотъ же единый духъ и различаются тољько различныя степени его дпйствія. Газообразный воздушный онъ названъ небомъ или воздухомъ, агентомъ, мужчиной, душой и т. д.; полустойкій-онъ вода, кислота, спиртъ, сква nitrum, стойкій же-земля, папіентъ, щелочь, женщина, магнить, тъло, соль. И въ этомъ все пониманіе вещей, ибо сообразно тому, въ какой формль и образл предстанутъ передъ нами вещи, мь даемъ имъ названія въ отличіе отъ другихъ; если же бы все носило одно и то же названіе, то одна вещь бралась бы вмъсто другой и получилось бы вавилонское смвшеніе.

Изъ всего этого ясно и недвусмысленно вытекаетъ то, что вст различныя химическія искусственныя названія, надъ которыми столько изд犭вались и за которыхъ сбивались съ толку читатели химическихъ книгъ-всъ они не боллье, какъ „этикеть" для равличныхъ степеней совершенства первичной матеріи, хаотической жидкости. Всв они служатъ только для того, чтобы разобраться среди разныхъ ингридіентовъ въ процессъ разложенія и возстановленія вещества. Химическія названія служили только обозначеніемъ степеней коауулячіи и. аггрегачіи хаоса или первичной матеріи.
„Еели ты меня ясно понялъ, то храни это въ тайнњ, будь молчаливъ, ибо слишкомъ многіе это прочтутъ и поймутъ, что каждый можетъ войти въ эту дверь; между тъмъ, придется оченъ тяжело тому, кто не иябранъ для этого (Богомъ)".
„Дверь открыта, войди въ горничу, другъ! Но замъ̆ть, что я даю тебъ только ключъ, открывающій всъ замки; но замокъ этотъ не таковъ, какъ всъ: его придется много разъ пробовать открыть, пока онъ откроется. У тебя есть ключъ и есть руки, чтобы открығь ворота, и есть ноги, чтобъ войти въ нихъ; или дол-

женъ я тащить тебя? Ну, хорошо! Садись мнъ на спину и я понесу төся черезъ всъ двери къ постели нагой королевы. Но берегись прихода короля, твоя голова въ опасности; если твое чувство гржховно, онъ разгнбвается и ты погибъ".

Входи же поэтому съ чистымъ набожнымъ и цъломудреннымъ духомъ! Иначе, отяжелъвшая твоя соввсть не пропуститъ тебя. Берегись, говорю тебъ, ибо король есть тотъ, кто испытуеть сердда и мысли, т.-е. Богъ! (qui scrutatur corda et renes-Deus). „Съ Богомъ начинай-съ Богомъ кончай"!

## ПРИЛОЖЕНІЕ I.

## 0бъ Алькаэсть

## Взглядъ на старую и на современную алхимію.

Въ послбддней главв А. С. Н. авторъ касается столь прославленнаго Алькаэста.

Мы также закончимъ имъ нашу работу, бросивъ вззлядъ и на оуоущее алхиміи.

Ученіе объ универсальномъ абсолютномъ, радикальномъ все растворяющемъ веществв, или, какъ его короче называютъ, объ Алькаэстъ, представляетъ ключъ къ научному пониманію алхимім.

Главное удареніе падаетъ на „Solve radicaliter!"
Раствори сперва необходимыя, многообразныя сырыя вещества, ияъ которыхъ искусственно создается золото. Выджлли ихъ ияъ феноменальнаго существованія. Верни въ трансцендентальное. Возстанови prima materia-безразлячный первичный матеріалъ, хаосъ, хаотическую воду, шамаимъ и пр. Раствори матерію.

Раствори и снова соедини, прибавь каждаго вещества до состоянія покоя (индфферентнаго) и ты узнаешь искусство алхимика".

Такъ говоритъ Кункель фопъ-Левенштернъ въ своей химической лабораторіи.

Когда изъ сырого матеріяла помощью редукціи, т.-е. анализа, шолучали сперва materia proxima (ближайшую), потомъ materia remota (отдаленную) и, наконецъ, materia prima, то считали лъыло


шой трудности превратить этотъ матеріалъ, т. е. оезразличную матерію перевести въ любомъ направленіи въ любой синтезъ, хотя бы и въ золото.

Главной трудностью ӧы.є и осталось его приведеніе вд первичную матерію.

Но теперешніе алхимики-изслъдователи и описатели далеко не придаютъ такого значенія этому процессу. „Камень мудрецовъ" разсматривается теперь подъ другимъ угломъ зрънія, какъ средство лбченія того металла, для котораго онъ предназначенъ; тогда актъ превращенія становится логически допустимымъ и подлежащимъ научному разсмотрънію. О непосредственномъ превраченіи свинца въ золото (безъ перехода свинца черезъ безразличную точку), о созданіи золота (безъ предварительнаго разрушенія) нютть теперь и ржчи.

Это стало ясно и старымъ алхимикамъ, почему у нихъ и было столько теорій, писаній, техническихъ выраженій и полемики по поводу Алькаэста.

У классическихъ алхимиковъ Алькаэстъ считался препаратомъ хи.мическимъ. И переходъ матеріи въ хаотическое состояніе считался понятно тоже химическимъ процессомъ.

Всъ попытки найти такое хи.мическое универсальное средетво не привели къ ц色и. Много было отыскано подходящихъ веществъ, но все они не выдержали поздн九йшаго контроля научной критики.

И все-таки древніе держались кржпко за идею возможностп нахожденія этого средства, они ждали, когда явится алхимическій мессія „Илія-артисть".

Конечно, ихъ надежда осуиествилась не тапъ, каніь они себя представья.ли-не „химмиески", но „физически".

Физическій Алькаәсть возникъ д.яя старой традичіонной алхи.міи олагодаря современному изученію природы! $И$ сг его появленіемъ возрождиется старая алхимия, проходя черезъ новое крещеніе, лучше котораго и не представлялъ себъ наппъ дорогой покойный братъ Гомеръ.

Подъ физическимъ Алькаэстомъ мы разумъемъ сумму физическихъ (механическихъ, химическихъ, оптическихъ, электрическихъ условій, а также тяготънія и пр.), условій, при которыхъ тъло, какъ, напримъръ, химическій элементъ, теряетъ „совершенно" свои спе-

қифическія свойства и отличія. Двво не въ хиническихъ пийствующих'ь силахъ, а въ физи'ескихъ; не хииическая срөда необходима, а физическая, подъ вліяніемъ которой твло (элементы его) разрушается, теряеть свою сущность, радикально распадается, превращается въ „хаосъ", въ „квинтъ-эссенцію".

Такое разрушеніе совершается не надъ „молекулами", а надъ „атомами". Эти послядніе распадаются при этомъ на первичные атомы-атомы х:оса и первичной матеріи.

Къ этому убджденію о распадаемости атомовъ всякаго твла, а также и химическихъ „элементовъ" современное естествознаніе подошло вплотную не только въ теоріи, но и на практикъ-экспериментально. Оно полагаетъ, что атомы состивлены изъ электрическихъ эленєнтарныхь ве.личинъ или электроновъ и, слиддователльно, иогуть быть на нихъ же и ризложены. Даже, болве того, оно фактически приянаетъ то, что за рпзруииеніеля атома с,иддуепъ его перерожденіс въ новую литерію! Разлагая ридій, по.яучимъ соединеніе - ге.ый! Проияойдетъ ли это превращеніе при помощи химическаго или фияическаго Алькаэста это безразлично; эффектъ тотъ же! Одинъ элементъ перестаетъ быть твмъ, чвмъ былъ. Получается н九ччо новое, - другое, вещество съ новыми свойствами. Элементъ „переродился".

И если современное „искусство превращенія" произойдетъ не въ кратчайшій срокъ и безъ помощи игкусственно-хи.иическаго Алькаэста, а потребуетъ многолвтняго д为ствія естественно-физическаго Алььказста, т.-е. данной природой физической среды, то въ принципв это-одно и то же: превраценіе остиется преврищеніемъ, скоро ли, долго ли оно совершается, а „химически" или „физически"-это безразлично.

Если спросятъ, почему въ первомъ и единственномъ случаж такого превращенія (хотя одно существенное подтвержденіе дороже сотни умозаключеній), почему радій превращается именно въ гелій, а не въ свинецъ или золото, то я отвбчу, что причина этого лежитъ, съ одной стороны, въ подлежащемъ матеріалъ (радіи), а съ другой--въ природномъ физическомъ Алькаәстъ, который, однако, . пожств быть искусственно видоиз.иитняе.нь.

Вездъ, въ природћ, во всєхъ отдъльныхъ существахъ, мы ви димъ проявленіе закона „optimum'а", который для каждаго частнаго случая ставитъ извъстныя границы въ формазъ и способно-
— 34 -

стяхъ, въ матеріи и силъ, въ движеніяхъ, и воспріятіяхъ. Этотъ законъ учитъ насъ, что границы ати въ отдд̆.ьномъ существћ (какъ со стороны „высшаго", такъ и „низшаго", какъ въ большомъ, такъ и въ маломъ) нельзя щереступать безнаказанно, т.е. бевъ измвненія временнаго вида и состоянія даннаго существа.

Законъ этотъ распространяется какъ на болышой, такъ и на малый міръ, на планеты и атомы, на людей и животныхъ, на растенія и камни.

Даже для атомовъ существуетъ, повидимому, мьра высшей величины и въса. Какъ только они переступактъ ее, теряется ихъ стойкосте и они „распадаются". Въ границахъ этой стойкости подлежатъ они д九йствію своего естественнаго Алькаэста. Тогда изъ нихъ вояникаетъ новоө. Съ нимъ происходитъ перемъна- „превращеніе". Физическій Алькаэстъ раялагает"ь атомы на субъатомы, первичные атомы, которые далъе группируются въ новые атомы, а эти въ новые элементы, такимъ образомъ, они упрочняются, „коагулируются".

Когда распадаются атомы элементовъ, обладающихъ максимальнымъ атомнымъ въсомъ (напримъръ: ураній, торій, рәдіи), то продукты распаденія комбинируются, перейдя черезъ первичную атомную точку безразличія, снова въ элементы, но съ относительно минимальнымъ атомнымъ ввссомъ (гелій).
 элементовъ и ихъ атомнаго въса. И мы снова возвращаемся къ ученію: Aurea Catena Homeris, Annulus Platonis, Superius et Inferius Hermetis.

## IIPИЛОЖЕНІЕ II.

## Рунописи „А. С. Н"., находящіяся въ Гамбургоной городсной оибліотень.

Мы уже упоминали о томъ, что А. С. Н. распространялась но только до ияданія өя въ 1723 г. но и позже въ видъ рукописөй. Интересно познакомиться ближе съ этими рукописями.

Въ Гамбургской библіотек' находятся три манускрипта.

## I подъ № 763．

„Чистая истина герметической философіи．Раздвллена на 4 клас－ ca：I．－Ex regno minerali，II－Ex regno animali，III－－Ex regno vegetabili，и наконецъ IV．－－Ex regno coelesti seu principio aethe－ гео，дорога къ открытію тинктуры для людей и металловъ．

IV класев распадается на нъсколько номеровъ ․o 2 озагля－ вленъ：Lapis Philosophorum ex spermate mundi．Затьмъ，изо－ браженія фигуръ „Abyssus I）uplicatae＂и „Aurea Catena Homeri＂и 8 главъ по 11 страницъ，ничего общаго не имьююихъ еъ нашей A．C．Н．№ 5 помбччень датою Ао： 1718 d． 24 Martii．„＇Зд九сь мы видимъ оба изображенія А．С．Н．въ рисункахъ，сджланныя еще ва 5 лытъ до перваго печатнаго образца ея．Въ томъ же сборномъ гомъ елвдует＇ъ дальше，написанное уже другой рукой на 92 страницахъ－должно быть рукою гофрата Шмидта－„Третья книга или трөтья часть „Золотой п安пи．＂De transmutatione mettal－ lorum－объ превращеніи и очищеніи металловъ въ благородные металлы ．

## II № 777.

Nucleus sive Supplementum Catenae Aureae Homeri prop－ ter abusum ab ipso sic dicto Libro aurea recisum atque in usum Filoorum Artis divinae reservatum．

Манускриитъ，написаиный самимъ гофратомъ Шмидтомъ，содер－ житъ также 27 страницъ корректуры и примбчаніе къ А．С．Н． на нъмецкомъ языкъ．

## III № 621.

„Замъчательныя явленія въ минеральномъ дарствъ，вычитанныя изъ греческаго манускрипта Гомера＂．Золотая цы̆пь，переведенная на латинскій языкъ ао́батомъ ордена Бенедиктинцевъ－Іоганомъ Тритгеймомъ，впослъ̆дствіи переденная на нвмецкій языкъ М．Ј．М．

Манускриптъ написанъ переписчикомъ гофрата Шмидта．Заклю－ чаетъ въ себъ 156 с траницъ．Въ началъ его－цв色тной рисунокъ， изображающій двойную бездну золотой цйпи（Abyssus duplicatus）． Содержаніе захватываетъ только 23 －главу первой части и 9 －й вто－ рой А．С．Н．，въ которыхъ говорится о раяложөніи минераловъ．

Особый интересъ заключяется въ предисловіи, которое мы приводимъ зддссь въ сокращеніи:
„Здбсь я хочу нодөлиться съ вами, мои братья, тьмъ, что я съ большимъ трудомъ прочелъ въ греческомъ оригинальномъ манускрипть и перевелъ во время моего странствованія въ Ватиканъ. Вы увидите, насколько :то превосходитъ въ достоинствахъ писаніе натера Николая, иб́о онъ, имъя много времени, не сумб.э разобраться въ греческом'ь языкъ, а потому и не могъ сдђ̆лать точной передачи смысла автора; онъ часто беретъ ошибочныя, обозначенія матеріи и многое пропускаетъ изъ сказаннаго авторомъ. Не имъяя въ своемъ распоряжепіи достаточнаго времени, я иявлекаю изъ рукописей только самое важное, а именно то, что авторъ говоритъ о рожденіи и свойствахъ минераловъ и даетъ очеркъ ихъ анатоміи; это-важнъйшее въ его писаніяхъ-необходимо имъ̆ть у себя безъ ошибокъ; Остальное можно прочесть и у патера Николая. Этотъ Гомеръ, вмъсть съ Зороастромъ, лучше всего ивучилъ рожденіе металловъ и минераловъ, и эту тему онъ иялагаетъ ясно и открыто. Потому я и даю сеӧв трудъ перевести это мъ̋сто съ греческаго на латинскій, который понимаютъ мои братья ио ордену, чтобы они могли основательно изучить алхимическую муцрость".

> „Trithemius Abbas".

Изъ этого предисловія мы узнаемъ двъ новости. Знаменитый Іоганнъ Тритеміусъ из̀ъ Спонгейма (1462-1516), другъ КорнеліяАгриппы и учитель Парацельса, а также патеръ Николай связаны съ нашей „Эолотой цйпью". Если бы можно было удостоввррить критикою эти данныя, то исторія нашей книги получила бы новое осв九щеніе. Къ сожалънію, этого нъэъ. Въ трудахъ Тритгеміуса я не нашелъ ничего, говорящаго об́ъ А. С. Н., а личность натера Николая я не мог'ъ удостов九рить.

Во всякомъ случаж, существуютъ три манускрипта еще до гофрата Шмидта, приписываемые августинскому патеру Iorанну-Николаю. Они ствдующіе.
№ 626 .
Іоганна-Николая, патера ордена Августинцевъ- „Нетинное свиддтельство о тинктуръ и камн'б древняго мудраго мастера". Своему

монастырю, на память, съ любовью, посвящдөтъ Базиліо-Валөнтинъ, братъ ордена Бенедиктинцевъ. Годъ MCCCCLXXX.

69 страницъ манускринта написаны переписчикомъ Шмидта, которымъ нбкоторыя мћста исправлены.

Ияъ словъ Базиліо-Валентина вытекаетъ, что онъ былъ ученикомъ Николая; что послб̆дній много путешествовалъ по свдтту, въ качествъ миссіонера (въ Китан и др.); что онъ былъ величайшимъ философомъ, астрономомъ, естествоиспытателемъ и владӹльцемъ „большого универсальнаго камня" и умеръ 104 лътъ отъ роду.

Содержаніе манускрипта не имветъ ничего общаго съ А. С. Н

## № 627 .

 иллюстраціи, аллегорически изображающія описанный химическій процесеъ.
№ 775.
Clavis патеру Іоганну-Николаю.
24 страницы текста, относящіяся къ Л. 626.
Эти данныя не даютъ тоже никакого положитөльнаго ревультата. Напротивъ, чтобы внести еще больше путаницы (умышленно), приводятся слова проблематическаго Базиліо-Валентина.

Мы должны заключить отсюда, что такъ какъ ни аббатъ Тритеймъ не былъ въ Римъ, ни патеръ Николай не существовалъ (во всякомъ случаъ, дтотъ патеръ Николай), то здъсь, въ манускриптв 충 621, является обычная, любимая герметической литературой, мистификащія. Было въ обычаъ выставлять на манускриптахъ и заглавіяхъ книгъ имена знаменитыхъ и общеизвбсттыхъ авторитетовъ (д杂ствительныхъ или воображаемыхъ), чтобы сдълать ихъ приманкой для покупателей-любителей. Такъ, фигурировали, напримъръ, Тритеміусъ, Базиліо-Валентинъ Зороастрг, Гермесъ, Фаустт и др.

Наша „А. С. Н." не нуждалась в'ь такой приманкъ. Она гово-
 полною очевидноетью.
$\frac{53{ }^{3}+2 x}{2}$

Принимается подписка на новый научно-популярный журналъ

## 

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: 1) Новъйшія открытія и спорные допросы современнаго естествознанія. 2) Современная психологія и психофизіологія -обзоръ новъйшихъ открытіи, изслъдованій и теоріи, разборє и оцвнка ихъ. -3) Древнія и современныя ученія о личности и о свєрхнормальныхъ способностях'ь ея; теоріи и факты; психизмъ, животныи магнетизмъ, гипнотизмъ, медіумизмъ и т. п.-4) Извлеченіе изъ протоколивъ и огчетовъ русскихъ и ваграничныхъ обществъ и кружковт по вопросамь медіумизма, психизма и спиритуализма. -5) Забытыя науки древности и ихъ связь съ современною философіею и естествознаніем'ъ. Древнія и новыя оккультныя и мистичөскія общества; их’ь исторія, происхожденіө и ученія.-6) Мистика и спиритуалистическан, философія въ свлзи съ вопросами современныхъ рөлигій, философіи, искусства и общественной жизни.-7) Био́ліогр:чія; обзоры и критическія замьтки о старыхъ и новыхъ книгахъ.-8) Вопросы и отввты; обмънъ мнвній за и противъ. -9) Труды Русскаго спиритуалистическаго Ибщества и др.

Журналъ будетъ выходить по мърь накопленія матеріала, книжками не меные 6 разъ въ годъ.

Нодписная дъна: на годъ 4 р., на $1 / \varepsilon$ года 2 р. 00 к.
Для подписчиковъ журнала „Ребус'ь" и "Франк-Масонъ" ва годъ 3 р., за полгода 2 p .
Редактиръ-издатель П. А. Чистяковт.
Адресъ редакдіи: Москва. Арбать, д. Нейдгарть, кв. ㅎ 12.

## ТРУДЫ 

бывшаго въ Москвъ 20-27 Октября 1906 г.
Свыше 350 печатныхъ страницъ, со многими рисунками и чертежами.
СОДЕРЖАНІЕ: I. Доклады: II. А. Чистяковъ. Современная наука и спиритуализмъ(Вступительная рьчь, произнесенная Іредсвдателемъ С'ъвзда) -фонъ-Меккъ. Краткій историческій очеркъ современнаго спи-ритуализма.-II. Мөльниковъ. Непокойный домъ въ Томской губер-ніи.-Б. Тайиъ. Случай непосредственнаго иисьма (съ рисунк.) -А. и Б. Два случия доказанной самоличности.-II. Чистяков\%. Безсмертіе по традиціямъ Азіатскихъ Розенкрейдеровъ.-Сербовъ. Очерки изъ исторіи русской мистики. - Ал. К. Никольскій. Религіозное движеніе алтійскихъ калмыковъ (съ рисунк.) -II. Чистяковъ. О фотографіи невидимаго А. и В. О психической трансцөндентальной фотографіи (с'ь рисунк.) В. К. Армфельтъ. Астральная фотографія.-Кудрявцевъ. Иалученія человвческаго твла и примъненіе ихъ къ лвченію бользней (съ рисунк.) 11. Чистяковъ. Экстеріоризадія нервной силы и ошыты доктора Жуара (съ чертеж.)-ЈІ. Оноре. Гишнотическая амбулаторія въ город'в Варнаулв (съ рисунк.)-А. К. Теософія въ Германіи въ концњ ХVШ и въ началв XIX въка (доктора Рудольфа Штейнера на Теософическомъ Конгрессъ въ Іарижв 1906).-В. Н. Запрягаөвъ. Изложеніе ученія оккультистовъ объ астральномь свбтв.-II. Чистяковъ. 0 воспитаніи и культурв медіумовъ. - II. Чистяковъ. Радій и ясвовидвніе. (Оныть физоілогическаго истолкованія явленій ясновидвнія). -II. Іротоколы вс'вхъ засвданіи Съъзда.- ОІ. Отчеть организаціоннаги бюро.

Цъна 3 р. безъ пересылки; для подписчиковъ журнала „Ребусь", „Франк-Масонъ" и „Вопросовъ Нсихизма" и для членовъ Съвзда-2 р.

Выписывать можно изъ редакдіи журнала „Ребусъ"-Москва, Арбатъ, д. Нейдгартв, кв. N: 12.

## русснй ФDPAHK-MACOHB

ІЕРВЫЙ ВЪ РОССІИ ЖУРНАЛЪ
ИСТОРИЧЕСКІЙ, литературный, общественный и популярнонаучный, посвященный изученію исторіи и литературы МАСОНСКАГО СОЮЗА С.॰. K.॰. въ Россіи и за границею.

Посващается всьмъ работающимъ и ищущимъ въ 3-хъ степеняхъ истиннаго и справедливаго Іоанничеснаго Духовнаго Маоонства.

ИСТОРІЯ РЕЛИГГЙ.
ЭЗОТЕРИЧЕСНІЯ УЧЕНIЯ
 и народовъ.
ИСТОРА ТАЙНЫХъ ОБщЕСТВЬ. ГЕРМЕТИЧЕСНІЯ (тайнЫЯ) НАУ. HИ: KAEБAДA; TEOCQФIG OHнульТИЗМъ.

ВОПРОС Ы: религіи, философіи, науки, иснусства и общөствөнной жизни въ связи Съ вопросами спиритуализма и мистики.

Современный спиритуализмъ, психизмъ и медіушизмв; животны магнетизмъ, гипнотизмъ, спиритизмъ.

Свободное знаніе м нөзависимая науна внь шнолъ, внь традицій.


подПМСНая цьНА: на годъ 10 руб., на полгода 5 р. 50 ноп.
ПодПисНА ПринимаеТСяя въ ннижныхь магазинахъ и при нонторь журнала ${ }^{\text {РРЕБУСъ"-МОСкВА, Арбамъъ, д. Нейдеартъ, кв. ля } 12 .}$

Офидіальный Редакторъ п. А. Чистяковъ.


[^0]:    *) Здъсь рвчь идеть не о томь ,, первоначальном'ь" ,,ничто"" изь котораго Вогь еще до видимаго міра создалъ невидиивый, т.-е. говорится не о такъ называемомъ ,,первом’ь совданіи", но о ,,втором'ь", - о томь, которое Богь создалъ ивъ первоначальнаго ,,ничто", т.-е. изъ хаотической жидкости. Это второе твореніе-по мистическому ученію-не имвло бы мвста, если бы не шалъ Јцциферь; точно такъ же какъ и Христосъ не пришелъ бы, если бы Адам'ь не согр'вщилъ. Позитивное ,, ничто" второго творенія есть „ничто" только съ формальной стороны; оно символизируеть невидимый хаосъ. Розенкрейцеры сравнивають очөнь удачно это второе ,,ничто" с'ь чернилами въ чернильнидъ: ,чернила в'ь 'гериильницВ можно наввать относительным’ ,,ничто", въ томъ смыслъ, что оии сами 110 себъ не составляютъ ни буквъ, ни цифръ, ни точекъ, ни словъ, ни чиселъ, ни рвчеи, ни счетовъ, ни фигуръ джйствительнъхт, а только заключають въ себв возможность ихъ изображенія при помощи творческой руки писателя, который творитъ все это своими начертаніями. Изь этого примъра ясно вытекаеть, что Творецъ стоитъь внг творенія, подобно тому, какъ писатель стоить внв чернильницы. Только посредствомъ акта творчества сходять свөрху внизъ ,,тихіе лучи божественной свЂтлой влаги'•, они сходять извни. Богъ погружаетъ свой ,, духъ" или своего двигателя въ хаост тоже извнъ, чтобы открыть его міру такь точно, какь иоступаеть писатель, погружая свое перо (какъ выразителя своей мысли) въ чернила. - Вспомним'ь при этом'ь, что, по ученію мистиковъ, не только акть творчества является актом'ь извнв приходящимъ, но также и ,,наитіе" или ,,внутреннее освъщеніе" приходять ,,сверху внизб", т.-е. извни, и что всякое истинное открытіе есть ,,вдохновеніе'"; дал'ве, что никакое спасеніе невозможно при помощи ,,собственнаго я", но исключительно при помоци божественнаго я, т.ее. милости неб́а, елвдовательно опять-таки извнл и т. д. Веюомнивь вєе это, мы увидимь, что какь крайняя кистика, такь и крайняя механика разсуждають аналогичньмо путель и оперируютб сб тияи жсе понятіями (алломатическими). Но дальнъйцую связь между мистикой м механикой мы пояснимь дальше.

[^1]:    1) То, что здъсь говорится о водв, относится также къ „свъту", т.-е. огню, небу, ртути, купоросу, солямъ и т. д. существуютъ различные виды каждаго ивъ этихъ предметовъ и съ этими видами надо ознакомиться для пониманія герметической литературы. Пока читатель не сдвлаеть этого, онъ будетъ пребывать въ туманъ, смъшивая между собой различныя значенія одного и того же опредвденія (названія) автора. Вина въ этомъ будетъ лежать исключительно на читатель. Точно такъ же, если бы мы разбирались въ различныхъ значеніяхъ „свъта" у Моисея, мы не получили бы никакихъ анахронизмовъ и противоръчій, но это между прочимъ.
[^2]:    *) Археусъ ничто иное, какъ общая міровая душа, создающая въ человъкь начало жизни и управлящая вс'вми отправленіями его.

[^3]:    *) Смарагц., таолл.

[^4]:    ＊）Acidum играетъ роль средняго вещества（Гермафродитъ Янусъ）между газообразными и щелочами такую же，какъ средняя безразличная тччка между положительнымъ и отрицательнымъ полюсами．

