**simurran7986**

Когда слетает колпак

Струна дрогнула. Бард придержал аккорд, чтобы затих взрыв хохота, потрясший зал. Шут, напевающий сказание о рыцарстве под мотив «Святой монашки», сделал сальто и прошелся по нижнему столу на руках. Бард наиграл вариацию в проигрыш и вместе с шутом исполнил последний куплет.   
- Шут, где мой шут? – донесся каркающий голос короля.   
Человек в цветастом наряде перепрыгнул через какого-то рыцаря и поспешил к своему господину. Через какое-то время звонкий смех принца разнесся по залу, подхваченный хохотом придворных. Пир продолжался…   
Когда гости напились так, что уже не могли шутить, а принца отправили спать, шут вернулся к нижнему столу. Устало поправил колпак, налил себе яблочного сока.   
- Пора тебе на покой, дружище – сказал бард, отложив лютню – Ты нашел себе ученика?   
- Ученицу – поправил мастер смеха. Бард рассмеялся.   
- Сегодня домой, в нижний город?   
- Нет, ты слышал про герцога Озара, его казнят завтра утром. Он не хочет исповедоваться, и решил посмеяться напоследок. Боже, спаси его душу.   
Бард взял в руки лютню, поправил четвертую струну, тихо заиграл, подпевая:

Наши души крестил дождь,   
Крест на шее, веревка- петля.   
Мы устали от папских рож.   
И молитвы вкусили яд.   
Лучше жить без таких церквей,   
Где грехи продают за грош.   
Хэй, в молитвы впускают ложь,   
Хэй, вороны теперь за фей.

- Потише, струнослов, потише, - шут обеспокоено оглянулся, - Его Величество не любит еретиков. А ты ведь покидаешь замок.   
Камни стен окрасились бледным, будто больным, солнцем. На эшафоте стояли помощники палача, поправляя инструменты и, время от времени, прикладываясь к пузатой бутыли с сидром, припрятанной у края помоста. Начали собираться зрители. Из замка вышли солдаты, затем на площади появился король со свитой. Под улюлюканье толпы конвоиры вывели виновника "торжества".   
Одетый в черное гордый герцог шел так, будто судья здесь – он, усмехаясь обидным шуткам толпы, отшучиваясь в ответ. Рядом с ним, с серьезным и усталым лицом, шагал, прихрамывая, шут. При солнечном свете стали заметны дюжины морщин, избороздивших его лицо. Весело и мелодично звенели колокольчики на его колпаке, радуясь новому дню. Герцог поднялся на помост.   
Король, позевывая, приказал начинать. Барабанный бой раскатистым эхом отразился от стен замка, ударил по нервам, заставляя забыть недосмотренные чудесные сны и пересмотренные кошмары. В толпе стихли разговоры, лишь колокольчики шута звенели в такт барабанам, но вот замолчали и они.   
Глашатай развернул свиток и зачитал обвинение герцогу Озару д`Лоту, владетелю Черного поля и мраморных приисков. Вина его была бесспорна и приговор мягок для подобного случая. Он был человеком, который отказался выдать Инквизиции еретиков, когда они прибыли в его замок, стоящий на берегу реки. Солдаты Церкви осадили замок, но, добившись открытия ворот, не нашли беглецов. Только благодаря дворянству и королю герцога не сожгли на костре, заменив этот «очистительный» вид казни отсечением головы. Озар слушал внимательно, кривоватая улыбка не пропала с его лица. После зачтения приговора он сам подошел к палачу, отстранил от лица повязку, которой тот хотел завязать ему глаза.   
- Не нужно, она пригодится трусам. Я и так увижу небо. Ваше величество, не бойтесь, передавайте наилучшие мои пожелания семье. Епископ Креон, не прячься, бес, я тебя там не встречу, - герцог направил руку вверх, - Люди, можете смеяться или злиться, но я не считаю свою помощь ищущим приюта грехом против Бога, только проступком перед Церковью.   
Озар указал палачу на меч, поданный помощниками:   
- Им, он дороже.   
Вновь затрещали барабаны. Герцог встал на колени, положил голову на колоду. Барабанное крещендо. Палач взялся поудобнее за рукоять двуручного меча, замахнулся, занося его над головой, рубанул. Лезвие прошло сквозь шею, не задержавшись на позвонках ни на миг. Голова отлетела вверх, вслед за мечом, прокатилась по подмосткам к толпе. Глаза герцога были открыты, он смотрел в небо. Барабанный бой прекратился.   
- Ваше величество, а ведь он сдержал слово. Наверное ангел божий вместе со смехом отпустил ему и грехи, - сказал шут. Толпа вздрогнула. Король утер пот со лба, нервно рассмеялся.   
- Герцогу бы понравилась эта шутка. Креон, земли д`Лота остаются у его семьи, если нужны будут поля к монастырю, выпрашивайте их у его племянника…   
В тот день шут так и не пошел к себе домой, помогая герцогине и ее сыну по старой дружбе.   
Принц вернулся в замок усталый и бледный в сопровождении учителей - монахов. Вечерний пир прошел как обычно, сдобренный шутками и песенками шута, что сам взял в руки лютню. Когда мальчика увели в спальню, шута вызвали к нему. Принц не мог уснуть, и молитва на ночь не помогала.   
- Смех дарит утро, но и улучшает настроение на ночь. – заметил шут, заканчивая рассказывать короткую сказку.   
- Я сегодня посещал с его преосвященством казнь в нижнем городе. Там жгли ведьму. Она на тебя походила, шут, а не на ведьму, смех у нее был - как у тебя.   
- Смех бывает разным и у разных людей, мой принц: есть смех – оскал, есть смех горечи, страха, счастья, злой и добрый он бывает   
- Ты был на казни герцога Озара, он смеялся, - шут кивнул, - над кем?   
- Над смертью, мой принц, помните, что пел бард:

Смейся, солнце, даже за тучей,   
Лучик твой и я – вдвоем.   
Мы, наверное, станем лучше,   
Если вместе с тобой поем.   
Ха, хэй, смейся и пой,   
Кто смеется - нынче герой.

- Нет, я не слушал. Странно, похожую песню напевала та девушка, - принц зевнул, улыбнулся, тихо запел, вспоминая слова:

Смейтесь луна и на небе звезды,   
Будто знамя – пламя костра.   
Тянется к вам, и из пепла мостик   
Поведет нас к счастливым снам.   
Ха, хэй, улыбайся смелей.   
Не улыбается так злодей.

- Вот так она пела, эта рыжая девушка,- принц закрыл глаза.   
- Рыжая? А за что ее сожгли? – спросил шут с тревогой в голосе.   
- За шутку, я слышал от стражников, что она осмеяла какого-то монаха, который распускал руки на рыночной площади.   
- Смех может нести счастье, а может и горе, спите, принц, счастливых вам сновидений. - прошептал шут, поправляя подушку мальчика.

Смейтесь Великие, смейтесь вассалы,   
Смейся судья, если суд твой прав.   
Смех разнесется по тронным залам,   
Счастлив будет король и раб.   
Ха, хэй, смейся и пой.   
Солнце и звезды смеются с тобой…

Принц заснул. Шут подоткнул ему одеяло, пошатываясь вышел из спальни.   
- За шутку…- усмехнулся шут, схватился за сердце и упал. Колпак, звеня колокольцами слетел с его головы, и стали видны редкие с проседью, короткие рыжие волосы.