Сергей БУРДЫГИН

ЧЕРНОВИК МИРА

*ОТСТАВШИЕ ОТ ВРЕМЕНИ*

**Пролог**

Хорошо, что она была в кроссовках. В них убегать было очень удобно, если уместно вспоминать о каком-то комфорте в этой ситуации. Боже, как она их ненавидела там, в уютной домашней жизни, где, конечно, были свои страхи, обиды, была и боль изредка., это когда вдруг ночью резко заноет зуб или прихватит поясницу. Но что такое была эта ноющая поясница, эти размытые сновидения по сравнению с тем, что происходило сейчас, здесь, настоящей живут не только страшные водяные и лешие, но и добрые гномы, которые обязательно помогают, когда становится совсем плохо. Здесь было плохо, очень плохо, плохо чрезвычайно, но помочь было некому. Не было в этом проклятом лесу добрых гномов и бородатых старых волшебников, поэтому единственное, что её сейчас могло выручить, если могло вообще, – это кроссовки. Те самые, которые подарил ей на день рожденья отец, и которые показались ей аляповатыми, детскими, похожими на мягкие розовые пинетки для грудничков. Отец всегда считал её маленькой, в том числе и теперь, когда она уже заканчивала институт и многие её сверстницы повыходили замуж, а некоторые успели родить детей, причём, даже не всегда, состоя в законном браке. Про этот будущий законный брак отец твердил ей практически неустанно, с невероятным своим солдафонским занудством, - и это, несмотря на то, что он до сих пор считал её ребенком, поэтому и подарил такие глупые кроссовки.

И вот теперь эти кроссовки спасали ей жизнь.

Девушка бежала по узкой звериной тропе, стараясь не сбить дыхание, не споткнуться о корни деревьев, в конце концов, просто не оцепенеть от страха, - она читала, что такое тоже случается. А за спиной что-то утробно рычало, сморкалось, чем-то хлюпало и очень старалось её догнать. Правда, это что-то было не особенно ловким, но зато наверняка оказалось слишком крупным для этой узенькой тропы, потому что оно бежало, ломая ветки деревьев, и часто спотыкалось. Только эта неуклюжесть и давала ей возможность немного оторваться. Но она понимала, что такой гандикап выпал ненадолго, - она уже чувствовала, что начала уставать, и дышать стало труднее, сам воздух был уже горячим и обжигающим внутренности, а ещё немного, начнут тяжелеть и ноги, даже в этих мягких удобных, почти спасительных кроссовках. Господи, да придет ли оно, спасение?

ХЛЮП! ХЛЮП!

Оно догоняло. Было слышно, как оно догоняло, и его дыхание, наверняка зловонное, отвратительно, до тошноты зловонное, становилось всё ближе и ближе. Скоро оно настигнет её и схватит. Только бы оно убило её сразу, свернуло бы ей, например, голову, она видела такое в боевиках, когда человек умирает почти мгновенно, словно курица, которую собираются приготовить к обеду. Интересно, - тому, что её догоняло, она тоже нужна только для трапезы? Или оно ещё надругается? Или, например, не будет её лишать жизни сразу, а, догнав и сбив ударом лапы вниз, на холодную землю и прелые листья, сначала вырвет у неё, ещё живой, ещё чувствующей всё, печень, и начнёт её жрать, терзать зубами, и, возможно, она всё это ещё будет видеть. Она где-то читала, что хищные звери любят сразу съедать свежую печень только что убитой жертвы, так же, кажется, делают и людоеды. Да что людоеды, – она помнит, что отцу рассказывал подвыпивший знакомый, бывший тюремный надзиратель, как однажды сокамерники убили своего товарища и сварили его печень, а потом её съели. Отец тогда рассмеялся и сказал, что это просто тюремные байки.

Байки… Знал бы он, что в мире бывает и похуже.

ХЛЮП! ХЛЮП!

Неужели, оно не может устать? Неужели не может наткнуться глазом или чем-нибудь ещё на какую-нибудь ветку и упасть, завыв от боли и позабыв о том, что она убегает где-то впереди по ночной звериной тропе? Еще Кант говорил, что человек может испытывать какие-то желания, только не чувствуя страха. Господи, при чём тут Кант? Ему наверняка не доводилось испытать и части чего-то подобного. Когда ты не просто борешься за жизнь, добиваясь успеха в учебе, на работе или спорте, чтобы забраться куда-нибудь повыше. Повыше… Если бы оно чуть-чуть поотстало, можно было бы попытаться забраться на какое-нибудь высокое дерево. Но, во-первых, у неё вряд ли получится. Она никогда не отличалась особой ловкостью, даже на уроках физкультуры падала с брусьев под общий смех, и громче всех смеялся, конечно же, Андрюшка Маканин, она подсознательно выделяла этот его смех из общего гама, и это было даже обиднее упрёков учителя. А ведь сам этот учитель был тоже явно не Рэмбо – маленький, толстенький и противно местами лысеющий. Такому изо всех видов спорта разве что шашки выбирать. До шахмат не дотянет, кёрлинг тоже сноровки требует…

Да при чём тут кёрлинг! С ума сойти можно. Так, как советовал один знакомый спортсмен, дыхание – два коротких вдоха , два выдоха, и в этом ритме постоянно. И думать только не о дистанции. (Славная тут тренировочная дорожка, правда?). Только не о том, что оно сейчас догонит. Например, об Андрюшке Маканине. Он теперь не Андрюшка, он – Андрей Константинович, преуспевающий работник банка, отец двух дочерей и давно уже абсолютно безразличный ей человек. Интересно, что бы он делал, оказавшись в такой ситуации? То же бы хохотал? Да нет, он, Андрюшка, уже в детстве был рассудительным, мудрым, он не дал бы себя так обвести вокруг пальца. И, следовательно, не бежал бы сейчас ночью по звериной тропе.

ХЛЮП! ХЛЮП!

Если оно такое большое, как кажется, то почему оно её не догнало раньше? Может, играет, словно кошка с мышкой? Может быть, оно вовсе не за ней охотится? Так, начинается явное помутнение рассудка. Это от отчаяния, наверное. Когда она была совсем маленькой, они жили в коммунальной квартире. Тогда они часто переезжали из-за службы отца, и порою жить приходилось в таких закоулках страны, которые даже на самой детальной карте не отыщешь. А уж чем закоулистее закоулок ( словосочетание-то какое в голове всплыло, точно что-то в сознании не так), тем хуже там ситуация с жильём, это она уже тогда понимала. Так что коммуналка в её биографии была уже с малолетства. Но именно тогда в её жизни происходило много доброго. Они часто играли с соседом дядей Яшей, который оставался вместе с ней дома, когда отец с матерью уходили на работу. То, что все взрослые люди в этом городке работали, даже дяди яшина жена, вечно суровая тётя Нелли, а сам он нет, её тогда нисколько не волновало. Играли они в путешественников не необитаемом острове, в заблудившихся полярников, а однажды дядя Яша был слоном, а она – дрессировщицей. Одной рукой сосед смешно изображал хобот, и всем было весело. Ещё дядя Яша умел готовить удивительно вкусную яичницу, такую даже мама не умела делать, о тёте Нелли и говорить не стоило. Правда, судя по её вечно угрюмому выражению лица, яичница у неё наверняка получалась кислой, словно её обильно полили уксусом.

ХЛЮП! ХЛЮП!

Однажды ночью в комнате соседей она услышала шум падающих стульев и какие-то крики. Потом пришли какие-то люди, и всё затихло и успокоилось. Правда, в коридор её ещё долго не выпускали, почти до самого обеда. Зато мама осталась в тот день дома и тётя Нелли тоже.

Уже потом, повзрослев, она узнала, что дядю Яшу отвезли в психиатрическую больницу. И, что приступы тяжёлой болезни с ним изредка случались.

Только непонятно, почему родители не боялись оставлять её с этим полусумасшедшим.

Но оно бежит сзади, оно не отстаёт… Интересно, способно ли оно мыслить. И, если да, то о чём оно там, сзади думает? О ней? Или тоже о какой-нибудь зверушке, с которой играл в детстве?

Да чёрт с ней, с этой зверушкой, если верить Фрейду, это сопливое рычащее чудище, которое пытается её догнать, в детстве наверняка пожирало живьём маленьких мышек. У неё тоже был маленький хомячок, отец принёс его в дом, когда умерла мама, чтобы дочери было не так одиноко. Только кому было в тогдашнем одиночестве тоскливее – еще вопрос. Она часто разговаривала с хомяком, тот смешно её слушал, подойдя к прутьям клетки, и она с рук кормила его семечками. Она рассказывала хомячку, какой он красивый и ласковый, а отец в это время спрашивал из другой комнаты: «Это ты мне сейчас что-то сказала?». Нет, папа, не тебе… Увы, не тебе…

ХЛЮП! ХЛЮП!

Всё, пожалуй, это всё. Она даже не знает, куда бежит. Просто знает, что бежать нужно. Иначе кончится всё. Сначала силы, потом воздух в лёгких, потом вообще всё, и, собственно, нет в этом ничего, наверное, трагичного и противоестественного. Она в жизни тоже ела много говядины и свинины. А ещё она очень любила курицу, тушёную в духовке, её любила и умела готовить мама, а потом научилась и она сама. Курица была ароматной и вкусной.

И когда-то – живой.

ХЛЮП! ХЛЮП!

Ну, вот, уже вокруг всё кажется размытым и расплывчатым, всё уплывает куда-то, исчезает, пожалуй, уже навсегда.

Курица перед смертью наверняка видит что-то подобное.

**Часть первая**

**«УЕЗЖАЙТЕ ОТСЮДА БЫСТРЕЕ!»**

**Глава первая**

**«А там ведь акулы…»**

На стене подъезда было убедительно нацарапано: «Мишка – тварь». Хорошо, хоть без мата обошлись. Борис, конечно, знал этого самого Мишку, живущего на четвертом этаже, если это существование можно было назвать жизнью, и вполне достойного, с точки зрения большинства соседей, эпитетов куда более красочных. Человека, достигшего настенного подъездного увековечивания, звали, если верить паспорту, Михаилом Егоровичем, лет ему было, судя по всему, поболее пятидесяти, и образ его жизни был прост и растителен. С раннего утра он отправлялся на сбор пустых бутылок, менял их на сомнительное, но дешёвое пойло, и, если добирался до своего четвертого жилищно-коммунального, снова засыпал в родных стенах до следующего похода за стеклянной добычей. Нередко, правда, подъём на четвертый этаж был для него уже непосилен, и тогда он устраивался спать на ступеньках подъезда или лестничных площадках. Соседи поначалу пытались было поднимать его до родных дверей, потом жаловались участковому, потом вознамерились Михаила Егоровича даже бить, но все эти попытки оставались тщетными. Раз в неделю, а то и чаще, он в абсолютном бессилии засыпал именно в подъезде, и ладно бы засыпал – устраивал под собой бесстыдные лужи, которые, вероятно от употребленного пойла, были позловоннее кошачьих.

Правда, уже как с месяц «Мишку-тварь» никто из соседей не видел, ни в обыкновенно пьяном, ни в неожиданно трезвом виде, правда, запах в подъезде от этого не стал благороднее: то ли сосед оставил за собой след уже неистребимый, то ли местные кошки, почуяв исчезновение конкурента, стали наглее.

Так что всё равно, заходя в подъезд, Борис Комаров в глубине души с надписью на стене полностью соглашался, более того, он готов даже был добавить к ней кое – чего и похлеще, но останавливала некоторая внутренняя культура, а, в основном, если говорить откровенно, - стыд перед соседями, вдруг кто-нибудь из них его действия заметит. В том, что заметят обязательно, Борис нисколько не сомневался. Например, Клавдия Ивановна из шестой квартиры на втором этаже, видимо, по причине возрастной скуки, словно круглосуточно дежурила у глазка двери собственного жилища. По крайней мере, стоило Комарову, возвращаясь с работы, подняться на этот самый второй этаж, соседка, приоткрыв дверь и предварительно вежливо поздоровавшись, произносила заговорщицким почти шёпотом примерно следующее:

- А вы знаете, Борис Валентинович, Нина Петровна из двадцать первой сегодня на сына так кричала, так кричала, когда он со школы пришёл…

- Значит, было за что, - отвечал Комаров, как можно спокойнее, - знаю я Петьку, на него не кричи – на шею сядет.

- Уже сидит, - соглашалась Клавдия Петровна, - а к Марии Андреевне вчера вечером такие гости приходили, что и описывать-то стыдно…

Ну, и так далее, пока Борис не скрывался этажом выше. Он нисколько не сомневался, что и на его счёт для остальных встреченных соседей у обитательницы шестой квартиры были припасены свои мелкие гадости.

Поэтому, и в силу еще многих подобных причин, Комаров свой подъезд искренне ненавидел.

Правда, сегодня это не совсем благородное чувство в его душе почти отсутствовало, да и бдительная Клавдия Ивановна вряд ли бы могла Бориса перехватить (и точно не перехватила), поскольку на работу он в обычное время не пошёл, - отпуск ведь!- и спустился вниз по лестнице прямо-таки по мальчишески быстро, потому что находился в приподнятом настроении. Ещё бы не находиться, ведь он направлялся не в надоевшую свою контору рекламного агентства, а на железнодорожный вокзал. И не просто на вокзал поглазеть на прибывающие поезда или купить в киоске свежие газеты (с недавних пор Интернет напрочь заменил эту процедуру), он шёл покупать билеты.

Потому что они все : он, Светлана и дочка Маша, которая только что словно играючи на отлично закончила третий класс, наконец-то в первый раз за всю совместную жизнь отправляются на отпуск к морю. Знаковое событие, тут уж ни с чем не поспоришь, Борис, например, никогда туда не ездил вместе с отцом и матерью сразу, и дело вовсе не в том, что в семье был какой-то разлад. Наоборот, родители ссорились редко, хотя редко и совместно обедали и даже ужинали – работа была у каждого из них на втором месте после подрастающего сына. Поэтому и отпуска у них, если когда-то выпадали, то не совпадали хронически, так что общесемейной поездки к морю у них так и не получилось, и никогда не получится уже теперь.

Впрочем, в кассах выяснилось, что и отдых семейства Комаровых вполне мог оказаться под вопросом. Ещё подходя к окошечку (повезло ещё, что очереди почти не было – человека три-четыре), Борис почувствовал некоторую смутную тревогу. Он давно за собой заметил, что почему-то робеет в парикмахерской, фотоателье, на приеме у врача, - короче говоря, он терялся, когда приходилось отдавать какую-то частицу своей судьбы в чужие руки. Даже страх какой-то накатывал: вдруг врач обнаружит у него злокачественную опухоль, у парикмахера дрогнет рука и он поранит ему висок, а фотографии получатся удивительно уродливые, хотя и реалистичные. Так и в железнодорожных кассах: вот сейчас кассирша скажет, что билетов нет и не будет или не хватает какого-нибудь документа, чтобы эти билеты приобрести. И всё. И все их планы, все их радужные надежды, всё ожидание шашлыков на песчаном берегу и ловля крабов под подводными камнями, - это рухнет разом, словно карточный домик. Нечего собираться так поспешно и бесшабашно. А как было поступить иначе, если отпуск у него на работе – целая проблема? Заказы, клиенты, эскизы… Эта вереница не кончалась никогда. Это у Светланы отпуск гарантированно наступал летом, у школьных учителей иначе не бывает, хотя бы это было относительной привилегией в этой профессии. А у Бориса на работе всё зависело от росчерка пера шефа, и, когда этот росчерк на его заявлении наконец-то появился, нужно было не терять момент.

А момент не наступал. Кассирша и вправду сказала, что на ближайшие дни билеты на поезда в нужном направлении отсутствуют. Что поделать – своих поездов к морю в этом городе не было, оставалось ждать милости проходящих скорых и пассажирских, если там окажутся свободные места. Но, если сказать откровенно, никто их не освободит, выходя из вагона в этом городе, если поезд едет к морю в разгар летнего сезона. Можно было, конечно, полететь самолётом, вот авиарейсов до курортного побережья в городе хватало, но Светлана полётов боялась прямо панически. Можно подумать, кто-нибудь в её семье однажды разбился в авиарейсе, и теперь она регулярно в родительский или какой-нибудь ещё поминальный день приходит на кладбище к могиле этого несчастного человека, чтобы возложить цветы и поплакать. Борис всегда задумывался – а, собственно, ЧТО хоронят, когда речь идёт о жертвах автомобильных катастроф, которые ещё и сопровождаются пожаром или взрывом? Ведь там наверняка остаются только обгоревшие, черные куски тела, причём, тела, неизвестно чьего, настолько там всё перемешано. Там, наверное, и души перемешиваются, словно овощи в блендере.

Что ж, отсутствие билетов в кассе ещё не говорит о том, что их в природе не существует. Есть какая-то бронь, есть определённый запас для родственников, которым надо поспеть к похоронам. Странно, для того, чтобы получить желанный билет гарантированно, нужно, чтобы кто-нибудь из родных умер или тяжело заболел. А если человеку необходимо порадовать живую родную дочь, которой едва исполнилось десять лет, тут возникают проблемы…

Ладно, придётся приступить к их решению. Всё-таки работа в рекламном агентстве предполагает наличие определённых знакомств. А у этих знакомых (например, у заведующего преуспевающей частной стоматологической клиники) наверняка есть свои, работающие здесь, на транспорте. И дальше по цепочке. Кто-то кому-то безболезненно запломбировал зуб – и можно ехать, куда угодно. Остаётся найти в сотовом телефоне соответствующие номера.

Борис вышел на улицу покурить. Теперь навалятся новые заботы. Теперь он снова будет кому-нибудь обязан, и это потребует новых, отнимающих время, действий и, возможно, даже затрат. Вот почему бы им, связав Светлану и насильно усадив её в кресло самолёта, не полететь к морю обычным авиарейсом? Быстро и комфортно.

- Извините, сигареты у вас не найдётся?

Перед ним стоял человек в оранжевом жилете с метлой в руках – должно быть, местный дворник. Перрон подметает или привокзальную площадь. Не бомж какой-нибудь. И, если такой человек нуждается в обыкновенной сигарете, не внять его просьбе – это просто свинство.

Дворник принял сигарету с благодарностью, поинтересовался:

- К морю собираетесь? А билетов нет, да?

- На мне это написано? – удивился Комаров.

- Практически, да. Тут поневоле станешь физиономистом. А очень надо?

- Хотите продать по сходной цене? – огорчился почему-то Борис. - А, судя по речи, почти интеллигентный человек. Хрен с ним, давайте договоримся. Государственный строй меняется, а у вас всё по-старому.

- А у вас нет? – прищурился дворник,- Не надо мне от вас ничего. Просто сегодня ночью здесь пройдёт дополнительный поезд. Из Тотьмы. Именно к морю. Именно туда, куда вам нужно. И билеты на него есть, только в служебной кассе.

- Что-то я такой не видел. Воинскую видел, транзитную.

- Правильно, она на втором этаже, в другом зале. Там Эвелина торгует. Серьезная такая. На меня сошлётесь, если что. Собраться-то успеете?

- Захотят, соберутся, - улыбнулся Комаров, - спасибо вам огромное.

- Прямо-таки огромное? - тоже улыбнулся дворник, - Тогда можно ещё сигарету… Про запас, знаете ли… А море – это хорошо. Только… там ведь акулы встречаются.

- Что-то я не слышал про них у берегов Сочи, - протянул ещё одну сигарету Борис, - ещё раз спасибо, дня вам удачного…

На втором этаже в зале ожидания было практически пусто. В углу компания бородатых мужиков, обложившись рюкзаками, похоже, не только закусывала, но и распивала водку. Седовласый полковник отрешённо смотрел через окно на перрон. Были ещё какие-то одиночные пассажиры, но их Борис отчего-то не запомнил.

Служебная касса, судя по вывешенной табличке, и впрямь была, и находилась она тоже в углу, только в дальнем. И рядом с окошком абсолютно никого не наблюдалось Что ж, попробуем отыскать эту Эвелину…

Однако неприятности продолжались. Едва Комаров двинулся к заветной цели, доставая на ходу бумажник и документы, как откуда-то появилась угрюмая уборщица со шваброй.

- Ишь, разбежался, - прикрикнула она на Бориса, - не видишь, полы тут моются. Успеешь к своему морю-то. Спешат, спешат… А там ведь акулы…

Дались им эти акулы. Выпивают они, наверное, с тем дворником вместе, оттого он вторую сигарету и попросил. Бабка ещё продолжала что-то ворчать, но Комаров, хотя и около стены, но всё-таки к кассе прошёл. Вот ведь прицепилась. Мужиков бы вон с водкой погнала. Ан нет же, нашла, кого послабее, интеллигентишку, с её точки зрения, занюханного.

Эвелина оказалась куда приветливее и культурнее. У неё были длинные чёрные волосы и ярко накрашенные губы. Не хватало только длинных накладных ногтей, но этому, наверное, просто мешала профессия – с клавиатурой на компьютере с подобным украшением общаться явно неудобно. Билеты нашлись быстро, безо всяких вопросов. Кассирша только поинтересовалась:

- А дочке сколько лет?

- В свидетельстве же указано. Десять.

- Очень даже подходяще, - отметила зачем-то Эвелина. – хорошего вам отдыха. А вы акул не боитесь?

Нет, с этими акулами тут был явный перебор.

**Глава вторая.**

**Водка из прошлого**

Поезд должен был прибыть в два часа ночи. Они приехали на вокзал в час – на этом настояла Светлана, сработала женская логика – мало ли что. Борис не стал возражать, потому что это было бесполезно – супруга, похоже, не доверяла не только лётным компаниям, но и российским железным дорогам, и все попытки это доверие хоть как-то укрепить натыкались на какое-то паническое неприятие. Впрочем, ему и самому не очень хотелось засиживаться дома, когда билеты уже в кармане, вещи собраны, и запасные ключи ещё с вечера отданы соседке. Поэтому они загодя вызвали такси (и оно приехало вовремя!), и спустились с дорожной своей кладью вниз в ночную прохладу, успешно миновав и квартиру Клавдии Ивановны (даже фурии иногда спят), и не совсем культурную надпись про Мишку. И таксист не надоедал расспросами или рассказами о собственной судьбе, не курил даже во время поездки, - словом, у Светланы не было абсолютно никакого повода для очередного нервного срыва.

Но счастье длилось только до вокзала. Стоило им зайти в пропахшее даже ночью беляшами здание и устроится на свободных креслах зала ожидания, стоило Светлане в очередной раз проверить содержимое своей сумочки, карманов и прочих потайных мест, а Машке начать канючить насчёт мороженого или хотя бы «Сниккерса» (дома она их не ела, что ли?), как сонный голос дикторши-информатора объявил, что прибытие пассажирского поезда «Тотьма-Адлер» задерживается на полтора часа. Светлана тут же посмотрела на Комарова так, словно злополучный поезд задержал именно он. Дабы избежать новых обвинений, Борис объявил, что хочет пройтись, и поднялся на второй этаж вокзала.

Тут было почти всё, как и днём – бородатые мужики с рюкзаками негромко закусывали, полковник смотрел в окно теперь уже на привокзальную площадь. Разве что прибавилась какая-то цыганская семья во главе с крючконосой старухой, и, конечно, отсутствовала уборщица со шваброй – чего бы ей здесь в это время делать.

А вот касса была открыта, в ней горел свет и были раздвинуты шторки. Борис зачем-то подошёл ближе. Вместо Эвелины с ярко накрашенными губами за компьютером там сидела и, похоже, дремала невзрачная какая-то девчонка в домашней вязаной кофте бежевого цвета. И это было неудивительно – не век же красотке Эвелине здесь восседать, да и ночи у неё, скорее всего, были предназначены совсем для другого времяпровождения. Несколько насторожила табличка за стеклом. Нет, она была там же, на прежнем месте, и шрифт написанного на ней нисколько не изменился. Вот только написано было на этой табличке не «Служебная касса», а «Касса возврата билетов». Судя по сонному состоянию девочки в бежевом, желающих отказаться от поездки в эту ночь было очень мало. А надобность в кассе служебной отпала вовсе.

Интересно, - подумалось неожиданно Комарову, - а для кого эта служебная касса предназначалась вообще? Для железнодорожников? Так на первом этаже, - он ясно вспомнил, - активно работало такое же окошко с табличкой «Для работников РЖД»,..

Воистину – не верь глазам своим. Может быть, и тому, что написано в билетах не верить? Вагон пятый, места такие-то. Это раньше на проходящих поездах места можно было занимать произвольно, какие найдёшь. Теперь цивилизация шагнула вроде бы дальше.

Однако, когда поезд наконец -таки прибыл (и не через полтора часа, а почти через три), когда Машка уже превратилась в сонную пластилиновую куклу, а Светлана, перестав ворчать, впала в молчаливую прострацию, выяснилось, что эта самая цивилизация все-таки шагала на железной дороге как-то выборочно. Уже в тамбуре стал ясно, что пятый их вагон, так же, вероятно, как и весь состав, хорошо помнит послевоенные годы прошлого века. Никакого пластика, даже ГДРовского, не было и в помине. То же самое наблюдалось и сумрачном коридоре. Хорошо, хоть вагон и вправду оказался купейным. И дорожки на полу лежали, правда, создавалось впечатление, что положили их здесь лет эдак пятьдесят назад и после этого где-то раз в месяц проходились по ним влажным веником, про пылесос тут как-то и не думалось.

Места их оказались в четвертом купе, где первоначальное впечатление ухудшилось ещё больше. Полки были деревянными! И столик оказался деревянным, и окно закрывалось на какие-то древние шпингалеты. Ещё наличествовали беленькие шторки на окне, на которых извилистой голубой линией были изображены, видимо, волны, а по ним плыл схематичного вида кораблик, разумеется, с пятиконечной звездой на парусе.

- Интересно, в каком бомбоубежище они этот состав дополнительный откопали? – хмуро поинтересовалась Светлана, но на дальнейшие упрёки её сил, наверное, не хватило. К тому же неожиданно быстро появился проводник с постелью. Вид он имел, конечно, заспанный, но зато был в форменном кителе. Тоже, правда, отнюдь не новом. Эдакий пенсионер-железнодорожник на подработке.

- Чаю не хотите? – поинтересовался он дежурно.

- Да какой уж тут чай, - махнул рукой Борис, - не удивлюсь, что он окажется каким-нибудь грузинским года выпуска эдак шестидесятого.

- Обижаете, - вздохнул человек в форме, - снабжение у нас вроде ничего. Да и пассажиров в вагоне почти нет.

- Что так?

- Да поезд-то сами видите, - не первой, как говорится, свежести. В расписании его нет. И потом – сядут ещё, станций впереди ещё много, везде тормозим…

Короче говоря, с чаем решили повременить. Машка уснула сразу, едва только постель постелили, Светлана ещё поворочалась, потом затихла тоже. Борис же полежал-полежал, и вышел в тамбур покурить. Что-то томило душу, что-то происходило не так, не в том формате, какая-то непонятная тревога накатывала. Уюта, что ли, не было в этом составе, особого какого-то пассажирского уклада. Впрочем, вполне возможно, что всё это – обыкновенная дорожная нервотрёпка, да ещё с непривычки, на поезде он не ездил давно, к тому же со всем семейством.

По пути в тамбур пришлось проходить мимо купе проводника. Дверь была приоткрыта, и Борис увидел, как старик аккуратно нарезал на столике сало, рядом лежали куски ржаного хлеба. Комаров хотел было прошмыгнуть мимо, но проводник словно почувствовал – быстро повернул голову, подмигнул пассажиру:

- А ты заходи, мил человек, заходи уж, раз не спится. К морю едешь?

- К нему самому, - согласился Борис и зачем-то добавил, - акул кормить…

- Ну, тогда ехать ещё долго. Больше суток. Так что присаживайся, Борис.

- А как… вы…?

- Да в билете всё про тебя написано. Выпить хочешь?

- Если что, - заёрзал Комаров, уже устроившись на полке, - я могу у вас купить… Вы же, я слышал, промышляете…

- Купит он. – проворчал старик, порывшись рукой на верхней полке под скрученными матрацами, - Меня, между прочим, Андреем Афанасьевичем зовут. Ты такой водки не купишь нигде уже… купит он…

Борис с удивлением заметил в руке старика бутылку, запечатанную самым настоящим сургучом!

- Рыковка. - пояснил Андрей Афанасьевич, - водка такая была, так её в народе называли. После Ленина у нас председателем совнаркома Рыков был. Большевики-то водку производить перестали, сухой закон ввели. А он, Рыков, снова её ввёл. И дешёвая она была, между прочим. А хлебом как пахнет….

- И когда она была произведена-то? Не отравимся?

- Сколько пью не жалуюсь. Бабка у меня в ту пору завскладом работала. Ну, и припасла как-то. Ты сальце-то бери.

- Тоже, небось, со столетнего хряка?

- Нет, хряк свой, этого века… Давай-ка ещё…

Дали. Странно, как русского мужика тянет в поезде поесть и выпить. Да и не мужика только. Не успеем на полке устроиться – сразу яйцами, сваренными вкрутую, пахнет, курочкой, огурчиками. И тут же разговоры заводятся, целые исповеди рождаются. А что – попутчика своего ты можешь и не встретить больше никогда, да и он уже из твоего рассказа половину не запомнит.

Просидели они с Андреем Афанасьевичем недолго, но душа вроде успокоилась, и Борис со спокойной душой отправился спать – утро вечера мудренее.

**Глава третья.**

**Машка пропала.**

Проснулись они часов в одиннадцать. В вагоне и вправду было немного народа, по крайней мере, Комаров, отправившись умываться, натолкнулся только на крючконосую старушку цыганку, да в тамбуре курил один из бородатых, отрешённо поглядывая за стекло вагонной двери. Смотреть, правда, было почти не на что – за окном уныло проплывал однообразный пейзаж дремучего какого-то леса.

- Странно, - сказал Борис, - никогда не думал, что у нас по дороге к морю такие чащобы.

Бородач помолчал, потом затянулся сигаретой и пояснил:

- Мы по дополнительной ветке едем. Места тут глухие, это верно. Зато красивые. Мы тут часто отпуск проводим.

- И не опасно в такой глухомани?

- Опасно, - спокойно ответил бородатый, - но мы – люди тёртые. Да и вооружены неплохо, всё по закону. А так тут и медведи есть, и волки, и много ещё чего разного. Зато и отыскать можно что-нибудь редкое.

- Золото?

- И его тоже. Правда, везёт не всегда. А вы, значит, к морю?

Не хватало ещё, чтобы он про акул вспомнил… Любопытно, чего в этом лесу хорошего? Тропинок – и тех не видать почти. Если есть тут звери, они ведь наверняка где-то ходят. На водопой, например, на охоту, за травами разными. А человеку там чего делать? Мазохизмом отдаёт ситуация. Никогда Борису не по душе было увлечение каким-нибудь экстримом – то людей в горы тянет, то в пещеры какие-нибудь. И не боялся Комаров ни оползней, ни обвалов, ни белых альпинисток, для дураков выдуманных. Но жалко было. если что, жизнь свою отдавать за просто так. Вот за Машку, например, или Светланку, он бы рискнуть смог. На всё пошёл бы. Вот ведь, заберутся в голову мысли, не выгонишь. И что стоящего в этом лесе? Не парк ведь какой-нибудь, тут, небось, и лешие встречаются, и ведьмы всякие. Не зря же фольклор народный про них много всякого содержит. Интересно, станции тут какие-нибудь ожидаются? Или разъезды какие-нибудь?

Состав останавливался несколько раз, но стоял не больше минуты. Только часов в пять, ближе к вечеру. показался какой-то полустанок. Два деревянных домика, покрашенных краской непонятно уже цвета, вероятно, когда-то были служебными зданиями, но потом их местные люди, наверняка, бывшие железнодорожники, деловито обжили. Появились вокруг верёвки с бельём, конуры с собаками, даже телёнок вон какой-то на поезд уставился. Жизнь неимоверно скучная, неторопливая, и чего они отсюда не уедут? К морю дорога есть, что ещё надо? Из вагонов вышли такие же деловито озабоченные люди с кошёлками, сумками, один мужик даже мешок с чем-то тащил. А вот с полустанка именно в их вагон забрался только старикан во фланелевой рубашке в крупную клетку и каких -то нелепых штанах, сшитых. должно быть, из мешковины. Новый пассажир сразу прошмыгнул к Андрею Афанасьевичу, громко поздоровался. Видно, что они были хорошо знакомы. Небось, Рыковку хлещут на пару. И то видать – почти ровесники. Потом старикан, поглаживая окладистую бородёнку, скрылся в свободном купе.

Тут поезд медленно начал набирать ход, и безымянный полустанок поплыл за окном назад. Вот так и в жизни – только стоит чему-то свершится, и этого уже нет. Уплыло в небытие. Или не в небытие, а сюда вот, на такие же полустанки, разъезды или полуразрушенные аулы где-нибудь в далёкой степи. Внезапно Борис увидел, как к составу неизвестно откуда подбежала женщина в пуховом платке. Это посреди лета-то! Глаза её были широко раскрыты. И. так же широко раскрывая рот, она беззвучно что-то кричала – за стеклом вагона и стыками колес на рельсах ничего не был слышно. А поезд уже набирал ход, и ещё несколько мгновений, и этот крик тоже пропадёт в неведомом витке времени, растает в нём, исчезнет для Бориса навеки. Но в последнее из этих мгновений Борис всё-таки разобрал смысл её крика. Разобрал по губам женщины, которая, казалось, уже отчаялась ему что-то передать.

Она кричала:

- УЕЗЖАЙТЕ!!! УЕЗЖАЙТЕ, РАДИ БОГА!!!

И они уехали.

Старикан, устроившись, долго у себя не просидел, вышел в коридор, оправляя рубашку. Борис как раз проходил в своё купе. Дед его попридержал слегка, сказал весело:

- А денёк-то хороший выдался нынче! Солнце прямо плескало с неба.

- Да отсюда не видать, крыша над головой.

- И хорошо, когда она над головой есть, человеку без крыши трудно.

Так. Ясно. Попался в соседи эдакий престарелый балагур, который обо всем готовь поболтать безо всякого для себя затруднения. Зато другим такие стариканы могут доставить массу беспокойства. Говорить может прямо-таки до опупения. Возможно, в юности он был алкоголиком, и дрался в сельском клубе, а теперь вот стал почти праведником, хотя Рыковку наверняка потребляет.

Опасения оказались не напрасными. Старикан, которого, как выяснилось, звали Клим Устинович ухитрился довольно быстро покорить Машу, а потом и Светлану. Такое повышенное внимание к дочери он объяснил, что у самого дома растут две внучки, гостят всё лето, и он по ним сильно скучает. Так что уже через некоторое время супруга Бориса отправилась с Машкой в купе к назойливому старикану в гости, где он принялся угощать всех травяным чаем из термоса. Присоединился к компании и Борис, делать всё равно нечего. Неожиданно выяснилось, что Константин Устинович – ещё и большой любитель карточных игр, у него даже колода оказалась. Уважая невысокую в этом деле квалификацию Светланы, решили сразиться в кинга – так называемый дамский преферанс. И – понеслось, к некоторому неудовольствию Машки, но, даже играя, неугомонный старикан продолжал рассказывать весёлые истории.

А потом все как-то разом захотели спать, даже дочь. Разве что Клим Устинович продолжил находиться в настроении приподнятом. Но Комаровы отправились-таки в своё купе, где Машка опять заснула сразу.

За окном темнело. Это ощущение темноты усугублял еще высокий и старый лес, в котором, казалось, не было ни ветерка. Свет с супругой они решили пока не включать, чтобы не будить Машку, так и сидели в опускающейся темноте и смотрели в окно, где уже почти ничего не было видно. Только проплывали огромные тени деревьев.

- Ты в детстве боялся темноты? – поинтересовалась Светлана.

- Не всегда, - улыбнулся Борис, - помнится, однажды я посмотрел с отцом кинофильм «Всадник без головы». До сих пор помню зловещую музыку оттуда и этого самого всадника. Мне всё чудилось, что он где-то рядом, чуть ли не в спальне.

- А я маленькая вообще со свечой ночами в туалет вставала. Всё мне казалось, что кто-то в квартире ещё есть.

- А сейчас так не кажется?

- Здесь, в купе? – Светлана задумалась, - только в этом поезде есть что-то… злое, что ли. И проводник этот…

- Да неплохой человек, мы с ним поговорили, посидели…

- Утром я по запаху чувствовала, как вы посидели. Все они тут какие-то странные. Цыгане, полковник этот…

- Какой полковник? А, вспомнил, я его в зале ожидания видел. Вот уж ему-то, как я понимаю, не до кого. Похоже, у него беда какая-то случилась…

- И вот, что ещё, - Светлана совсем посерьёзнела, - поезд у нас из Тотьмы, так?

- И что?

- А то, что была я в этой Тотьме в молодости. На соревнования по волейболу от института ездили. Так вот, нет там никакой железной дороги. И железнодорожного вокзала нет. Только автобусный…

- Может, построили?

- Может быть. Только ты же знаешь, что у нас в стране в последнее время со стройками – напряг…

Ну, напряг напрягом, а спать тянуло сильно. Оставив выяснение насчёт Тотьмы наутро, Комаров завалился на свою полку и тут же окунулся в сон.

И снилась ему всякая, как казалась тогда, ерунда. То догоняла его женщина в пуховом платке, догоняла уже в коридоре вагона, хватала за руку и всё так же беззвучно пыталась о чём-то предупредить. То проводник принимался угощать его своей Рыковкой и была она уже не прозрачного цвета, а красновато-бурого, словно свернувшаяся кровь. И на вкус отдавала мясом говядины, и пахла так же, но гостеприимный Андрей Афанасьевич, хитро прищурив глаз, только подливал ещё и упрямо твердил:

- Напиток-то отменный, нигде такого не отведаешь. А большевики его страсть, как любили, особенно Ленин.

Потом и этот самый Ильич появился и стал просить, чтобы его вынесли из мавзолея, потому что там холодно.

- А ещё, - добавил он, картавя, - всем я скажу, что Бога нету. Хотя, батенька, я его как тебя, видел. И он сказал. Чтобы я всем пег-г-гедал, что его нет…

Следом пошли картинки ещё хуже. Внезапно Комаров обнаруживал ( и так несколько раз), что Маши в купе нет, а вместо неё на нижней полке храпит всё та же женщина в пуховом платке, и в руке у неё почему-то зажата вилка. И вроде бы Борис со Светланой бросаются искать дочь по вагону, заглядывая в каждое купе, но вагон оказывается длинным неимоверно, и до противоположного тамбура они никак не доберутся. Зато в следующем же купе, где играли они с Климом Устиновичем в дамский преферанс, лежат четыре покойника, причём, все они уже облачены в строгие костюмы и прочее для погребения, только у одного мертвяка, который на нижнее полке, нет ботинок, а на правом носке отчётливо видна дыра, из которой торчит грязный нестриженный ноготь.

И тут Борис проснулся. Проснулся оттого, что поезд остановился. Он зажёг ночной свет над головой, глянул с полки вниз, и сердце подпрыгнуло куда-то к горлу.

МАШИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НЕ БЫЛО НА ЕЁ ПОЛКЕ!

Ладно, хотя бы одно со сном не совпадало – не храпела там, внизу, женщина в пуховом платке с зажатой в руке вилкой. Правда. от этого легче не было. Ещё не решаясь тревожить жену, которая мирно посапывала на свой полке напротив машиной, он осторожно спустился, тихо открыл дверь купе и направился к туалету. Всё в порядке, всё хорошо, должно быть, просто дочери понадобилось туда среди ночи, такое у детей бывает, и сейчас они сонно наткнутся друг на друга в коридоре этого проклятого вагона, и можно будет спокойно спать дальше, поскольку за окном – всё тот же лес, и никакого моря пока не предвидится.

Но дверь туалета оказалась незапертой. Там скверно пахло и было тревожно пусто. И за окном был вовсе не лес, а опять какой-то полустанок. Уже бегом возвращаясь назад и повинуясь какому-то смутному влечению, Комаров дернул ручку двери купе, где должен был почивать Клим Устинович, но старикана там тоже не оказалось. Более того, купе выглядело так, словно никто его и не занимал никогда, матрацы лежали свёрнутыми на верхней полке, а коричневые деревянные полки были голыми и нежилыми.

Потом была разбуженная Светлана, пьяный и не желающий просыпаться Андрей Афанасьевич, тщетные поиски по всему вагону, который оказался совсем не удлиненным , а обычным, напрасное желание найти начальника поезда или какого-нибудь транспортного полицейского («Откуда ж им всем тут быть-то?», - это проводник), и, наконец, обнаружение того, что вместе с Машей пропала и сумка с её вещами.

А поезд всё стоял. Словно ждал, когда поиски закончатся, и они сойдут на этом дурацком безлюдном полустанке.

И они сошли. Сошли, потому что на тревожный шум выглянул один из бородачей и спокойно сообщил, что видел, как Маша выходила из вагона вместе с Климом Устиновичем.

- Я как раз курить собирался, - рассказал очевидец, - смотрю, а они к выходу идут. Девчонка ваша ещё сонная была какая-то. Я подумал, что вы – с дедом этим вместе, в карты-то вон как резались…

Светлана после этих слов буквально завыла.

Едва они сошли, наскоро собрав вещи, как поезд тронулся.

Полустанок встретил их ночной тишиной, безлюдьем и облезлым плакатом неподалёку от железнодорожных путей. На нём красноречиво значилось:

ВАМ ЗДЕСЬ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ!

Да, - подумалось, - сюда бы ещё череп и кости…

Единственное, что обрадовало – в свете единственного здешнего фонаря они заметили фигуру человека с дорожной сумкой. И человек этот оказался полковником из их вагона. Правда, ничего насчёт пропавшей дочери он сообщить не смог, к обветшалому зданию, бывшему, вероятно, когда-то местным вокзальчиком, никто не подходил, вероятно этот самый сумасшедший (в этом Борис не сомневался) Клим Устинович повё л дочь сразу в сторону леса.

- Ну, надо же найти здесь телефон, рацию, полицию какую-нибудь, - всхлипнула Светлана, - кто-то же здесь есть!

- Здесь? – угрюмо сказал полковник и показал сигаретой на невзрачную, еле заметную табличку на здании бывшего вокзальчика. – Разве тут что-то может быть?

На табличке (вероятно, это было название полустанка) красноречиво значилось всего одно слово:

ОМУТЫ

- Хрень какая-то, - выругался Борис, - это что, предупреждение? Как там, на плакате?

- Насколько я знаю, - всё так же угрюмо произнёс полковник, - это – название данной станции. И, скорее всего, и местности этой. Позвольте отрекомендоваться. Зовут меня Валерий Николаевич. И, похоже, у нас теперь с вами – одинаковые проблемы…

**Глава четвёртая**

**Ночь с бомжом**

Внутри вокзальчика, как и ожидалось, почти никого не было. Почти – потому что на одном из редких местных полуразвалившихся стульях дремал неопределённого возраста бомж. Появление Комаровых с полковником его нисколько не удивило, он просто приоткрыл глаза, осмотрел всех мутным взглядом и снова впал в некое подобие нирваны.

- Хорошо тому живется, - вздохнул полковник, - у кого ничего нет… Надо бы утра дождаться, может, придёт кто.

- Да нам дочь искать надо, - почти крикнула Светлана, отчего бомж опять слегка пошевелился, - а вы ждать предлагаете. Чего? Кого? Надо старика этого искать… Вот мне бы его найти только. Я бы его скелет на составляющие разобрала. На очень мелкие. Очень-очень…

- Идите, разбирайте, - Валерий Николаевич не выразил никаких эмоций, - только куда? Как военный человек (уж позвольте мне этим немного погордиться) я уже успел провести некоторую визуальную оценку местности. И вполне обоснованно заявляю – жильём здесь и не пахнет. По крайней мере, в радиусе километра. Один лес кругом. И куда вы по этому лесу в темноте пойдёте?

- Так ведь дед этот Машу нашу куда-то повёл!

- Судя по всему, он человек местный. И пройдёт тут везде с закрытыми глазами. И спрячется тоже, уж вы поверьте, да так спрячется, что вы рядом в полуметре пройдёте, и ни его не заметите, ни дочери.

- Ну, она нас хотя бы увидит, закричит…

Борис вспомнил, что бородач рассказал о том, что Машка, когда её уводили, была почти в полусонном состоянии. Верно. Иначе бы она просто так от родителей не дала бы себя увести. Да и сами они хороши – не услышали. Как дочь будят, в дорогу собирают. Спали, как убитые. А, собственно, от чего их так сморило-то? Эх, не зря старикан этот их чайком из термоса поил… На травках… Видно теперь, на каких травках… И как-то ведь Светлану убедил испить напитка своего, а та чужих продуктов старалась не употреблять, и вообще к незнакомой пище относилась с подозрением. Это у неё с того пошло, как брат её Семён шашлыком отравился, две недели в больнице мучился, а потом умер. Борис эту историю хорошо помнил, хотя они со Светланой в ту пору ещё друг с другом только знакомились. Но так уж вышло, что пригласила его как-то будущая супруга на дачу, именно на этот самый злополучный шашлычок, и младший её брат Семён в компании тоже присутствовал. Хорошо, хоть Светкины родители там в тот момент не было, теща Анжела Сергеевна и сейчас-то в обморок падает, если страсть какую-нибудь по телевизору увидит, а уж если бы она присутствовала при начале мучений сына… В общем, съели они этот шашлычок, винцом сухеньким запили, компания была весёлая – друзья Светкины, соседи по даче. Гитара даже появилась. За общим дружным гамом не сразу и заметили, как несчастный Семён этот, худенький, отчего-то всегда бледный мальчишка, вдруг побледнел ещё больше, застонал и побежал в заросли малины, где его начало безудержно рвать.

Прибывшая на дачу бригада «Скорой помощи» была оптимистична по причине почему-то не совсем трезвого состояния доктора. Сходу определив, что другие участники застолья чувствуют себя нисколько не плохо, даже наоборот, он предположил, что, вероятно, «юноша перебрал спиртного, самогонки какой-нибудь, а шашлык тут не при чём». Семёну, между тем становилось всё хуже. Несмотря на то, что окружающие уверяли, что никакого самогона за столом не было, нетрезво самоуверенный доктор приказал срочно принести ведро воды, и эту самую воду с помощью воронки и специального шланга методично вливал больному в желудок, отчего пострадавшего рвало ещё больше.

- Промыли мы его, - удовлетворённо заключил врач после экзекуции и дежурно поинтересовался:

- Госпитализировать будем?

Светлана решила было на это согласиться, но несчастный Семён посмотрел на неё каким-то пронзительно кротким взглядом и попросил:

- Не надо. Мне уже лучше. А так, если что… уж лучше дома…

К утру ему стало намного хуже, и увезли его в больницу уже безо всяких советов с родственниками, а из больничной палаты он уже не вернулся домой никогда.

С тех пор, отчётливо запомнив это самое «уж лучше дома» Борис никогда не верил заверениям близких об улучшении их самочувствия во время болезни, и настаивал всегда на лечении полном и кардинальном. Слава Богу, домашние болели редко, даже мнительная Анжела Сергеевна, у которой любая болячка стремительно якобы развивалась с того момента, как её подхватывал кто-нибудь из соседей или знакомых.

Борис вышел на улицу покурить. Светлану сейчас лучше не успокаивать, будет только хуже.

Надо было бы местным жителям написать на том облезлом плакате:

УЖ ЛУЧШЕ ДОМА!

И никто бы на этом полустанке из поезда не выходил. А Машку нужно искать, в самом деле. Только где? У кого? Они ведь даже фамилию этого самого Клима Устиновича не знают. Ещё в поезде перед уходом, Комаров вспомнил, что старикан по-приятельски заглядывал к проводнику. Но тот, несмотря на угрозу физического избиения, божился, что Клима этого знает исключительно, как частого пассажира и собутыльника. Может, и лукавил Андрей Афанасьевич, но разбираться было некогда – поезд того, и гляди, тронется. А теперь расспросить было и вовсе некого.

Итак, если не шашлычок виноват, тогда что? То есть, если возможности искать сейчас Машу нет никакой, тогда – что делать? Сотовый телефон, как и ожидалось, не работал. Местных жителей окрест – никаких. Такое впечатление, что находятся они у входа во что-то тёмное и неизведанное, и ночь эта никогда не кончится, и вокзальчик этот – единственное строение на этой земле. Ничего уже больше не изменится. Может, они все умерли?

Однако, вернувшись в помещение, Комаров заметил некоторые перемены. Во-первых, ожил бомж, во-вторых, успокоилась, смирившись с неизбежным ожиданием, супруга. Или она просто находилась в каком-то душевном опустошении, но всё равно это было лучше бесполезных истерических вопросов.

- Его, - кивнул на бомжа полковник, - зовут Гриша. Фамилия ещё смешнее – Коркин. Он тут не живёт, просто ночует иногда.

Бомж радостно закивал, но не произнёс ни слова, словно полковник переводил на русский язык его речь с какого-то иностранного языка.

- И ещё он говорит, - продолжил Валерий Николаевич, - что утром сюда придет бабка Ульяна мыть полы.

- Зачем? Тут же, судя по всему, не работает никто. И давно.

- Но бабка Ульяна-то работает. И каждый день полы моет. Аккуратно так, тряпочкой на швабре.

- И ей за это зарплату платят?

- Гриша говорит, что ей за это на поезде привозят продукты. Натуроплата, одним словом. И сегодня ночью тоже привезли. Так что она придет обязательно.

Борис хмыкнул:

- А что же этот Коркин передачку-то эту себе не присвоил? Судя по образу его нелёгкой жизни, совесть его за такие поступки вряд ли мучить будет…

Бомж изобразил негодующий всплеск руками, но полковник быстро внёс ясность:

- А вон там в углу видишь, что такое? Поди и не знаешь, что это за штука. А штука эта, точнее, их тут целый ряд – автоматическая камера хранения. Их без шифра не откроешь. Как сейф. Раньше они на каждом вокзале стояли. И агрегат этот по надежности сейфу немногим уступал. Если пассажир, конечно, в качестве шифра день и дату своего рождения по глупости не набирал. Или того хуже – номер дома и квартиры. Оставалось только паспорт у него в зале ожидания свистнуть, хотя бы на время. Так, Коркин?

Бомж отчего-то радостно кивнул и, наконец, произнес фразу:

- Лопухов много. А шмотья всякого раньше везли пропасть.

Голос у него был неожиданно высоким, почти писклявым.

Решили дождаться бабку Ульяну, тем более, приходит она, как пояснил Гриша, практически засветло:

- Не спится старой тараканихе. Старые кости, видать, ноют. И меня выгоняет. Если, говорит, никуда не едешь, нечего здесь и ночевать. А кто тут ездит вообще?

- А на замок она вокзал не закрывает?

Бомж вздохнул и принялся терпеливо, с паузами объяснять, словно учитель первоклашкам:

- Начнём с того, где бы тогда ей продукты оставляли? Не на улице же. Тут зверьё шастает, люди всякие… И потом – замка в двери уж несколько лет, как нет. Спёр кто-то.

- Так прямо и кто-то, - скупо улыбнулся полковник, - иди уж, Григорий, досыпай своё, а мы пока поболтаем. Хочешь бутерброд? У меня есть.

- И у нас кое-что, - вставила Светлана, - только насчёт выпивки – извините… С ребёнком ехали. Зачем пример подавать? Насмотрится еще.

- Это верно, милостиво принял извинения бомж, -пока жизнь к тебе задом не повернулась, не хрен её тормошить…

- Да вы, батенька, философ, снова развеселился пол ковник, - небось, в прежней жизни художником были или журналистом. Или, чего хуже, стихи пописывали.

Гриша поднялся, взял стул и потащил его в дальний угол зала. По дороге скупо обронил, вроде как даже обиженно:

- Водителем я был. При колхозном председателе. Нивы сжаты, рощи голы, как говорится. Потом он проворовался, ну, и меня… до кучи.

- А колхоз-то далеко отсюда был?

- Да на псковщине. Далеко отсюда.

- А сюда-то как попал?

- Думаешь, я помню? – почти зло ответил Коркин и зашаркал в свой угол, попутно надкусывая полковничий бутерброд. Видно было, что воспоминания ему особой радости не доставляли. Впрочем, они и вполне интеллигентным людям по душе приходятся отнюдь не часто.

- Слушайте, Валерий Николаевич, - обратился я к полковнику, - a что это вы там такое говорили насчёт нашей общей проблемы? Вас-то что именно сюда занесло?

**-** То же, что и вас, - ответил он после некоторого молчания, - Дочь у меня здесь пропала. Правда, уже взрослая – двадцать лет недавно исполнилось…

**Глава пятая.**

**Рассказ полковника.**

- Полковниками даже в нынешней армии сразу не становятся, всё ещё с военного училища начинается. Вы уж извините, что я так издалека, но без этого как-то неполно будет. Потом, после училища – гарнизоны, переезды, служить приходилось по всей России, и даже в Монголии. Женился я поздно, так уж вышло, когда из этой самой Монголии перевели меня на Алтай. Не буду говорить, в какой я тогда состоял службе, только была она у меня, скажем так, не совсем обычная. Вы, если не бывали в тех местах, то про них, конечно слышали. Там вроде и энергия в некоторых местах сумасшедшая, и явления атмосферные странные, и раскопки древние, и травы целебные растут такие, которых в других местах нету.

На этом месте Валерий Николаевич снова позволил себе подобие улыбки и неожиданно произнёс:

- Так я и стал травником. Да вы не удивляйтесь. Там вот эта алтайская экология, что ли, много чудес создаёт. А где чудеса, там у нас что? Правильно, умные люди, учёные, потом энтузиасты-самоучки в качестве туристов, придурки всякого рода, которые абсолютно уверены в существовании Шамбалы, ну, и корыстные люди, в том числе и из враждебных в политическом отношении к нам стран. Да вы, Светлана, не улыбайтесь, знаете – даже Гитлер в те места секретную экспедицию снаряжал эту самую Шамбалу искать. Ну, и за всем этим процессом как-то ведь наблюдать надо, так? С государственной, так сказать, точки зрения. Вот меня и внедрили на свою же российскую территорию в качестве разведчика. И стал я не майором (а потом и подполковником) войсковым, а обыкновенным, чуть тронутым, учёным гербологом. Кое-что, правда, подучить пришлось, даже Аюрведу штудировал, но, в конце концов, мои постоянные экспедиции на Алтай никого уже там не удивляли. И для всех: и для правда исследователей, и для придурков, и для агентов иностранных, я вроде как стал своим и без подозрений.

- А они были? – перебила рассказчика Светлана.

- Кто?

- Агенты иностранные.

- Разумеется. Только это к делу не относится. Так вот, ездил я туда часто, с людьми общался, узнавал-записывал, а семья-то на Урале осталась. Мы уже тогда туда переехали, в небольшой гарнизонный посёлок под Челябинском. Скучал я, и они скучали. Лето, например, пора отпусков, а у меня на Алтае – самый наплыв придурков да агентов. Вот я испросил разрешения дочь-старшеклассницу с собой на это время брать, каникулы же. Опять же – легенда подтверждается, семейный человек меньше вызывает. Жили мы в маленькой гостинице в горах, там этих гостиниц полно, и частных, и государственных, и просто подпольных. Есть спрос, как говорится, будет и предложение. А спрос был. И это при том, что сначала нужно было добираться до Барнаула, потом до посёлка одного часа три стареньким автобусом, а потом – сто восемьдесят км между горами, плато всякими, озёрами – это уже на попутке. И это хорошо, если легковушка попадётся, а то и на грузовиках трястись приходилось. Местные – они всё больше на лошадях. Так вот, дочь моя Таня, старшеклассница, приехала ко мне через всю эту антицивилизацию, ну, и поневоле за мною по горам травы рассматривать ходила, собирала кое-что, с местными старожилами на этот счёт общалась. А трав на Алтае, между прочим, больше двух тысяч названий, и семьсот из них считаются целебными. А облепиха тамошняя – вообще клад. Ну, я отвлёкся. Так вот, там Танюшка моя этими травами, что называется, и заболела. Да так, что после школы в Барнаул уехала учиться на фитотерапевта. Выучилась, значит, домой вернулась, а кому у нас, в гарнизонном захолустье, специалисты по травам нужны? На весь посёлок – одна аптека, и в той вакансии на десять лет вперёд расписаны. Вот она в Челябинск и устроилась просто фармацевтом, и то спасибо добрым людям, как говорится. Жила там на квартире у тётки одной, на выходные к нам приезжала. Всё, вроде, хорошо, но с личной жизнью у неё что-то не получалось, скромная больно, да и с работой не совсем хорошо выходило. А три месяца назад приезжает она домой весёлая такая. Окрылённая прямо. Говорит: работу нашла по специальности. Правда, в Волгоградской области, но зато старшим специалистом – гербологом в лаборатории. И зарплата большая. Контракт на год подписала. Квартиру сразу дают, служебную правда, зато благоустроенную. И не одна она туда завербовалась, а с подругой из аптеки, с Анюткой, я её видел пару раз. Ну, мать поплакала, я поворчал, потом решили – да пусть едет, вдруг жизнь наладится. И судьбу, может, свою найдет. Одно насторожило: не сказали им пока, где эта лаборатория. Мол, военная она, засекреченная. Ну, в конце концов, я сам – человек служивый, знаю, что это такое. Тем более, что пообещала она, что, как доберётся, сразу позвонит, а, может, прямо из поезда, когда узнает, куда их везут. Так и случилось – позвонила она через день, рассказала. Что автобусом их довезли до вашего как раз города, а оттуда поездом поедут они на станцию с названием «Омуты». Ну, вот., собственно, и всё. Остальное вы можете себе представить. Два месяца она не звонила и не писала. Я ещё жену успокаивал – дело, мол, секретное, военное, наверное. с почтой и связью туго, у меня же тоже иногда так было. Потом и я не выдержал. Пошёл к военкому. Тот слыхом не слыхивал про завод этот. Но запрос в Волгоград послал. Ответ оттуда пришёл быстро – ни про какие Омуты и ни про какой секретный проект они знать не знают. Я – в полицию, пропал, мол, человек. Те до сих пор ищут. Я – в Челябинск, в управление железной дороги. Там тоже отвечают: нет в России такой станции! Я чуть с ума не сошёл. Поехал в ваш город. Тут никто в отделении дороги про такую станцию тоже не слышал. И вдруг на вокзале я встретил…

- Дворника! - почти закричал Борис, - в оранжевом жилете! И он попросил у вас сигарету. А потом взял ещё одну

- Две, - поправил его полковник ошарашено, - он взял ещё две… И попросил зажигалку… прикурить…

**Глава шестая.**

**Агр.**

С утра птицы в лесу распелись прямо-таки с весенним задором. Ни заботы, ни труда… Вон, как у Коркина. Борис немного даже ему позавидовал.

Бомж энергично шагал впереди, не особенно заботясь о том, поспевают ли за ним остальные. Как всё-таки разительно отличается похмелившийся человек от страдающего с похмелья! И морщины разглаживаются, и блеск в глазах появляется, и напрочь уже забывается то, что еще часа два назад давал себе слово больше никогда и ни капли. Но вот она, эта капля, появилась у страдальца Григория, помогла организму, и вот уже шагает Коркин по изрядно заросшей лесной дороге, чуть ли не припеваючи. Прост человек. как огурец на грядке.

А возрождение этой части огорода началось, как нетрудно догадаться, с бабки Ульяны. Она действительно появилась с первыми лучами солнца и оказалась довольно крепкой бабушкой в строгом синем платке, наглухо, до верха застёгнутой блузке и длинной, опять же синей юбке в некрупный белый горошек. Борис нисколько не удивился, если бы старушенция оказалась недоверчивой и малоразговорчивой староверкой. Поначалу и правда казалось, что к этому шло – уборщица нисколько не удивилась визитёрам, даже Коркина прогонять не стала. Сноровисто помыла полы (мужчины в это время покурить вышли), достала из камеры хранения объемистый пакет. И только потом поинтересовалась:

- От поезда отстали, али беда привела? Гришаню-то я знаю, он тут с Христова рождества шляется, без роду, без племени, прости, Господи.

Бабушка перекрестилась, а Светлана неожиданно сразу рассказала, что и как. Ульяна посерьезнела:

- Клима-то я знаю. Дед обстоятельный. Только на что ему внучка ваша? Детишек-то у нас тут нет, играть ей не с кем будет…

- Отчего же? Болезнь какая?

- Может, и болезнь. Только бабы тут не рожают. Понести не могут, и всё. А те, которые всё-таки как-то сберечь плод пытаются, - травы всякие заваривают, - у тех всё равно или выкидыш, или ребёнок мёртвый. Как заклятье какое. А Любка Полетаева однажды всё-таки родила, так из неё такое вылезло – повитуха в обморок грохнулась. Муж это уродство сам придушил и сжёг. Видно, не хочет Господь, чтобы мы здесь продолжались.

- А где же это – здесь? – вступил в разговор полковник, - Вашей местности ни на картах нет, ни в расписаниях железнодорожных. Как другой мир.

Бабка Ульяна пожала плечами:

- Может, мы все тут померли давно. Никто ж не знает, как это – помирать и куда потом. Никто оттедова не возвращался. А Клим ваш… Он в Красных Выселках живёт. Я это точно знаю. Муж мой, покойничек, к нему корову покупать ездил после пожара. Тут у нас раньше много дворов было. Жили дружно. Хозяйство держали. А потом огонь прошёл, и всё враз выгорело. До пепла.

- Где? Здесь? – удивился полковник, - да тут лес вековой вокруг. – Когда же у пожар был? До революции?

- Зачем? – пожевала губами бабка Ульяна, - годков эдак с десять… А леса тут никакого раньше не было.

- Как так?

- У них тут такое бывает, - вмешался Коркин, - заснешь у озера, а просыпаешься в каком-нибудь сосновом бору…

- Ну, с вами-то это вполне объяснимо, - перебила его Светлана, - давайте к главному вернёмся – а где эти Красные Выселки-то? Нам дочь вернуть надо. Представляю, что с ней сейчас там творится. И деду ноги я сама поотрываю.

Ух ты, - подумалось Борису, - экая в супруге агрессивность проснулась. Интересно, как она у Клима этого полудурочного будет конечности отрывать? На даче жука какого-нибудь увидит – визжит на всю Ивановскую. Комаров одно время даже сомневался, способна ли она комаров без душевного трепета прихлопывать.

Выселки эти самые, если по дороге идти – , как оказалось, до позднего вечера ходьбы. Но короче тропами лесными, правда, придётся болото огибать, зато к обеду уже можно туда добраться. Правда, - замялась Ульяна, - тропы эти знать надо…

Тут опять вмешался бомж. Он аж чуть не подпрыгнул от радости:

- А я эти тропинки знаю. Ходил много раз. Могу проводить.

- Так проводи. – шагнул к нему полковник, - я же тебе давал бутерброд.

- Э-э-э, - слегка отступил на всякий случай бомж, - бутерброд – это только до вон того поворота. Самогоночки бы…

- Где ж мы тебе её возьмём?

- А вы вот у Ульяны купите, У неё всегда есть

- Есть, - вздохнула старушка покаянно, - тут это – валюта местная… Пойдемте на наш хутор, продам. Тут недалеко.

Странное дело – ночью незнакомый лес казался глухим и непроходимым. При солнечном свете оказалось, что всё-таки есть здесь свои тропинки, и даже дорога, правда, обе её колеи сильно заросли травой и даже маленькими ростками окрестных деревьев. По этой самой, видимо, очень редко езженной дороге, дошли они до хутора, который состоял из трех ладных, но небольших домов.

- Моя хата вон там, с голубыми ставнями, - объяснила бабка Ульяна, - там вон дед Митяй-фронтовик, у него одна нога ещё с войны, так что он далеко не уходит. А вон там Маруся с дитями проживают, они у неё лёгкими маются, потому сюда и переходят на лето, воздух тут лечебный, чистый. После пожара только эти дома с краю и остались почему-то целёхонькими. Хозяева, правда, сразу съехали, а мы вот тут живем теперь забесплатно. Как при коммунизме.

Скорее, вежливости ради зашли в хату. Чисто, опрятно. Попили молока. Коркин потребовал купить ему две бутылки самогона:

- Одну, - сказал, - употреблю сейчас для поправки, другую отдадите, как доведу. И вам гарантия, и мне стимул.

Полковник показал бабке Ульяне фотографию дочери. Та покачала головой:

- Не встречала, мил человек, уж не обессудь. И про фабрику или лабораторию какую не слышала ничего. До Выселок дойдете. Может. там кто укажет.

Решили время не терять, идти. Тем более, что Коркин, под шумок уже употребив, был похож на бьющего копытом боевого коня, надо было побыстрее двигаться, пока его «заряд» не кончился.

И вот теперь они шли по заросшей этой дороге, и Григорий высматривал уже тропинку, которая повела бы их в сторону, сокращая путь.

Лес казался спокойным и приветливым. Где-то там, среди деревьев, что-то шуршало в траве и листве, какие-то животные издавали негромкие звуки, ветер гулял высоко в кронах деревьев, и, действительно, дышалось легко, свободно и даже как-то празднично. Борис, правда, подумал о том, что ночью-то здесь наверняка не всё так благостно. Такой лес без хищников не бывает. А раз так, разыгрывались тут наверняка и драмы, кто-нибудь кого-нибудь в темноте разрывал, ломал ударом когтистой лапы позвоночник, а то и перекусывал шею. Собственно, и у людей – то же самое, разве что большей частью без кровавых декораций. А в остальном такая же грызня, сильный душит слабого, слабый прячется. На дачу ездит, на рыбалку, водку пить начинает. Как вон Коркин. Или живет в трех соснах хуторских домов, как бабка Ульяна. Чего бы ей не уехать отсюда куда-нибудь? К детям, внукам… Правда, она говорила, что у них тут дети не родятся. Интересно. у зверей тоже?

- Борь, - позвала его Светлана, - а ты этому Григорию веришь? И бабке этой. Может, они тут все заодно?

- Может, и так, - негромко сказал Борис, - только у нас с тобой разве есть выбор? Мы не то, что не имеем понятия, где эти самые Красные Выселки и есть ли они вообще. Мы абсолютно не в курсе, где мы сейчас находимся. Не удивлюсь, если вдруг окажется, что тут и время другое, и год совсем не такой, как там, у нас…

- Сворачиваем! – громко объявил Коркин, - Тропа нашлась. Но перед тем, как на неё ступить, послушайте вот, что.

- Инструкция по выживанию? – проворчал полковник, - Я, Гриша, на Алтае и в Монголии такое видел, тебе даже с самого большого бодуна не снилось.

- Здесь не Алтай. Я не знаю, что здесь такое, но это даже и не тот мир, в котором мы жить привыкли. Тут встречается такое, чего вы даже представить не можете.

- Будь короче, - отрезал полковник, - времени мало. На месте разберемся, если что. Встретим медведя о двух головах, тогда и думать будем.

Бомж даже вроде как обиделся. Помолчал, потом сказал уже коротко:

- В общем, с тропы не сходить и ничего и никого не трогать. Я ещё хочу свой самогон в обед от вас получить. Оружия, я смотрю ни у кого нет?

Борис внезапно подумал, что в здешних условиях что-нибудь огнестрельное явно бы не помешало. Но где ж его взять? На море же собирались, не в джунгли. Он и без того просто на природу за город редко выбирался, Светлана – тем более, хотя говорила, что в молодости по горам в походы ходила. Но то – по маршрутам хоженым, наверняка с инструктором. А здесь инструктора того и гляди снова с похмелья затрясёт.

Неожиданно полковник откашлялся и произнёс:

- Оружие есть. «Макаров» наградной. Из него, правда, прицельно стрелять сложно, но на безрыбье, как говорится…

- Уже хорошо, - оживился Коркин, - пойдёте сразу за мной. Потом мадам. Замыкающим у нас будет супруг…

Они шли по тропе уже с полчаса, но ничего тревожного пока происходило. Светлана однажды с детским восторгом заметила у ёжика, но тот поспешно куда-то ретировался, - выходит, и местная живность повадки человека знала.

Вскоре тропинка завела в сосны, воздух посвежел еще больше, и идти по пружинистому слою хвои стало легче.

- Ой, маслята, смотрите! – снова обрадовалась Светлана, но Коркин махнул рукой:

- Грибы местные жители только в знакомых местах собирают. А в таких обманок много. С виду, вроде, обычный маслёнок, а на деле ядовитее мухомора.

- Отравиться боитесь?

- Нет, мадам, меня-то уже ничего не возьмёт, а вот вам на будущее желательно бы знать, мало ли куда вам из Выселок ещё идти придётся.

Внезапно он остановился и предостерегающе поднял руку. Полковник потянулся за своим наградным. Коркин, однако, его успокоил:

- Тут пуля не возьмёт. Листвяк это. Стрельнешь, он рассыплется, и всё. А потом снова соберётся, как ни в чём не бывало. Видишь вон на тропе?

Все пригляделись. Борис разглядел впереди кучу жёлтых опавших листьев. И ничего больше. Ради чего тормознулись-то?

Коркин пояснил:

- Откуда листве тут взяться, когда вокруг – одни сосны? И лето в самом разгаре, а листья – жёлтые. Листвяк это. Тварь такая живая. Наступишь на него, он встрепенётся вихрем, лицо облепит, руки. Я однажды по пьяни в него влетел – обожгло всего, как крапивой. Неделю ходил опухший и красный. Сжечь бы его. Да боюсь, пожар устроим. Давайте его потихонечку обойдём в соснах, хорошо, что ветра пока нет.

- А на что ему рассыпаться-то так? – поинтересовалась Светлана.

- А чтоб не наступали. Может, ещё для чего. Тут многое не разберешь. Честно говоря, придуршное какое-то место. Зато ментов нет.

- Совсем?

- Ни одного не встречал. И паспорт никто не проверяет. Жизнь райская. А ещё тут сон- кусты есть. С белыми такими ягодками. Поешь их с горстку, и как сто грамм выпил. А если чай на них настоять и попить вечером, в сон сразу кидает. Как снотворное.

- Тогда чего ж ты у нас самогон клянчишь? – рассердился Валерий Николаевич, - ел бы себе свои ягодки, да и спал бы там в кустах…

- Самогон как-то роднее. Как для вас коньяк против водки. А ягодки эти – как таблетки. Что я, наркуша, что ли?

Обходить решили справа – там сосен, вроде, было поменьше. Окончательно принявший руководство маленьким отрядом Коркин призвал всех не дёргаться и не шуметь.

- Оно что, и напасть может? – удивилась Светлана. – кто-то, помнится, говорил, что эта дрянь рассыпается только в целях самообороны.

- Не думаю, - задумчиво сказал полковник, - я в Монголии и на Алтае всякое видел. Если бы этот листвяк боялся, что на него наступят, он бы не нежился на тропинке. Лёг бы где-нибудь в сторонке у пенька, вот тебе и полная безопасность. И потом – чем-то же он питается. Я не говорю, что людьми целиком, но, может, ему что-то от кожных покровов живых организмов надо.

Ладно, пошли тише. Листвяк лежал обыкновенной кучей осенних листьев в парке и опасности никакой не представлял. Поэтому решили далеко от тропинки не отклоняться, там тоже всякие сюрпризы могут быть. Но, когда уже странное существо (если оно таковым было) они почти обошли, Светлана (кто ж ещё?) хрустнула какой-то веткой. Откровенно говоря, чего-то подобного Борис ожидал.

По листвяку словно прошелестел легкий ветерок. Потом жёлтая куча повернулась, если это действие можно было так назвать, в их сторону. Борис нисколько бы не удивился, если бы где-нибудь ТАМ открылись глаза и разверзлась огромная клыкастая пасть. Но пасти, по счастью, не было. Зато был полковник с богатым алтайским опытом. Он схватил какой-то внушительного вида сосновый сучок и с размаху швырнул им в листвяка. Реакция твари была мгновенной. В воздух, словно конфетти, взметнулся целый фейерверк больших и маленьких листьев, небольшая часть из которых начало относить прямо к полковнику, но долететь это стихийное подобие мести до людей не смогло. Теперь оставалось, - шуми не шуми, - быстро довершать обход и спешно покидать место конфликта. Что они и сделали. Уже за поворотом тропинки, когда стало ясно, что опасность миновала, остановились отдышаться.

- Я думала, оно вас съест, - весело посмотрела Светлана на полковника, - не знаю, чем, но съест. Вот ведь дрянь какая…

- Дрянь- не дрянь, - резюмировал Коркин, - а только слышал я, что с десяток таких листвяков, объединившись, могут собаку до смерти зажалить.

- Что-то ты, братец, для бывшего колхозного водителя больно осведомлённый, - заметил Валерий Николаевич, - ты уж сразу нам расскажи, что знаешь, а не порциями. Что там нас дальше ждёт? Травняк какой-нибудь?

Но дальше было болото, которое предстояло обходить. А до него шли средним темпом, и никто на пути не повстречался. Разве что птицы где-то вверху летали в ветвях высоких деревьев. Борис сначала, как замыкающий, часто назад оглядывался, даже шаг задерживал, но потом на это дело практически плюнул – листвяк за ними угнаться не в состоянии, а другой опасности, похоже тут не было. Коркину – тому, похоже, в определённом состоянии всякое привидится может. Возможно, и листвяка этого в природе не существовало, так, пригнало листву ветром, а бомж уже страх устал нагонять.

Судя по всему, Светлана тоже была такого же мнения.

- А скажите, Григорий, - начала она с оттенком некоторой весёлости. – у вас белая горячка была когда-нибудь?

- Была, - не стал скрывать Коркин, - сижу я однажды в деревне у друга, выпиваю. Дней как с десять уже. В такое уже вошёл состояние, что пьянеть перестал, просто пью, сплю – и всё. Вот я, значит, как раз пью. Друг ушёл куда-то по делам, он раньше очнулся. А в доме еще – мать его престарелая и дочка маленькая. Глянул я в окно – мать честная, немцы во дворе! С автоматами, в форме. Я бабку с внучкой – в погреб, сам ружьё схватил, у друга оно было, когда-то в охотниках числился. И давай во врагов палить. Хорошо, друг рядом оказался, прибежал. Видит – двор пустой, а я окно разбил, стреляю куда-то… Потом меня в «дурке» отхаживали. Не дай бог кому там оказаться. Ну, отлежал я своё, доктор на выписке смеётся: « Понял теперь, что фашистов никаких не было?». «Понял,конечно,» - говорю. А сам думаю – одного-то я недострелил, он в сарае спрятался… А с чего это вы, мадам, моим здоровьем интересуетесь?

- А с того, Григорий, что, может, осторожность ваша тоже не совсем реальна? Сколько уже идём после вашего листвяка, если он был, никто из животных даже близко не пробежал.

Коркин остановился:

- Вот это меня и беспокоит. Попрятались все куда-то. Может, кто впереди нас по тропе идёт… Но следов не заметно. Ни веточки обломанной, ни травки примятой. Значит, что-то серьёзное нас где-то рядом поджидает… Скорее всего, на болоте. А тропа как раз вокруг него идёт, другого пути тут нет.

Вот эти его слова, в отличие от его рассказа про немцев и белую горячку восприняли уже всерьёз. И почти до самого болота шли молча.

Возможно, именно это их спасло.

Дело обстояло так. Едва только это самое болото показалось (по мнению Бориса – так, с виду просто сильно заросшее озеро), как Бомж остановился снова и снова поднял руку. Полковник, уже безо всякого предупреждения, достал пистолет. Борис понял, в чём дело. В мире исчезли звуки. Их не стало вообще. Перестали петь птицы, не шуршало в траве, даже ветер, казалось, перестал шелестеть листвой там, вверху. Просто в телевизоре мира перегорел динамик. Или у бабушки судьбы сломался слуховой аппарат. Но самое вероятное – там, в болоте, появилось что-то настолько жуткое, что попряталось всё живое. Точнее – почти всё. Потому что теперь на этой тропе они четверо были перед болотом. как на ладони. Радуйся лесное зверьё, большое и мелкое, сегодня вас есть не будут. Сегодня вместо привычных отечественных кур привезли окорочка из другого государства. Точнее, они сами сюда пришли, хотя могли они сейчас спокойно шагать по заросшей лесной, но всё-таки не тропе. а дороге. Пускай длинной, но наверняка более безопасной.

ТО, ЧТО НАБЛЮДАЛО ЗА НИМИ ИЗ БОЛОТА, САМО К ЛЮДЯМ ВЫХОДИТЬ ОСТЕРЕГАЛОСЬ, НО СЕЙЧАС ОНИ ПРИШЛИ К НЕМУ САМИ.

Казалось, эти слова Борис прочитал в глазах Светланы.

Из болота донеслось глухое рычание. Оно не было недовольным, ворчливым, досадливым от какой-то потери. Наоборот, оно был предвкушением очень удачной находки. Настолько удачной, что можно было не торопиться – эта находка уже никуда не денется.

ХЛЮП! ХЛЮП!

Интересно, чем оно издаёт эти звуки?

С берега среди зарослей болотной травы и воды был виден небольшой островок, на котором росли кусты и деревья. Видимо, там почва была твёрдой и относительно сухой. И теперь там было видно, что кусты шевелились – кто-то среди них продирался. Полковник поднял пистолет и прицелился.

- Поберегите патроны до того, когда он будет ближе, - сказал Коркин, - если вдруг он за нами погонится.

- А может не погнаться?

- Всё-таки болото. А он хоть и большой, но тяжёлый. Правда, если он туда на остров забрался, значит, знает, как и выбраться.

- Он что, такой умный?

- Ну, не совсем тупой. И стрелять в него издалека глупо. Разозлите только.

Наконец, из –за кустов показался силуэт животного. Было в нём что-то от крупного, сильно мохнатого медведя, от большой гориллы и… человека! По крайней мере, стояло оно на двух ногах.

- Боже, кто это? – прошептала Светлана.

- Агр, - почти торжественно объяснил Коркин, - ужас здешних лесов. Всё, бежим, видите, он всё-таки собрался переправляться через болото. Да куда вы, мадам, бежать надо не по тропе, тут он нас быстро догонит В лес надо ломиться, там ему труднее будет…

Жуткое существо громко хрипло взревело и уверенно зашагало по болоту, уйдя в воду, правда, по пояс. Полковник выстрелил. Рёв усилился. Они побежали через лес, а сзади, казалось, уже совсем рядом, трещали сучья, и громкий утробный рёв перемежался отвратительными звуками:

ХЛЮП! ХЛЮП!

Простыло оно, что ли?

- Бегите! – крикнул полковник, - я тут немножко постреляю! В конце концов, ему одного меня на обед хватит, если что.

- Не хватит! – тоже крикнул Коркин, - агры убивают не только ради еды. А просто так. Как люди… Если что, уж лучше мне пистолет давайте. Мне никого искать не надо, сожрут меня – никто и не заметит…

И тут вокруг всё стало расплываться. Всех накрыл неожиданный туман. И пропали не только звуки, но и очертания предметов.

**Глава седьмая.**

**Изменение.**

- Одна, две, три. Три, значит, скумбрии в собственном соку. Сейчас и мы бы в собственном соку были… Теперь вот тут. Эй, милейший Григорий, мы точно не на том свете?

После того, как они неожиданно оказались здесь, на этом солнечном холме, где не было никакого агра, болота и даже жалкого листвяка, Светлана пришла в себя первой. И принялась сортировать продукты. Сейчас, например, она считала консервные банки. Ладно. Чем бы женщина не тешилась…

Борис сидел на этом холме, жевал травинку и смотрел вниз. Там, внизу, было озеро. У берегов оно было сильно поросшее камышом и ещё какими-то травами, но в самой своей середине сверху казалось прозрачно голубым, правда, полковник уже успел объяснить, что это просто эффект от высоты и солнца. Стоит подойти поближе, и впечатление пронзительной голубизны исчезнет. Останется вода грязно-бурого цвета. Собственно, как и в людской жизни. Вроде с виду порядочный, честный человек иногда встречается, а поближе познакомишься – гниль в нём одна. Или взять того же Коркина. Сначала чуть ли не омерзение вызывал , а поди ж ты, отход общий прикрывать собирался. Конечно, от намерений до сделанного дорога извилистой бывает, но всё-таки…

- А вот смотрите, кукуруза консервированная! – Светлана продолжала кухонную ревизию, - вы что, Валерий Николаевич, здесь салаты готовить собирались?

- Танюшка моя такую кукурузу очень любит, - отозвался полковник, - и потом, если что, на неё рыба клюёт хорошо. В озере и проверим. У меня с собой все причиндалы есть, кроме удилища, не будешь же его в сумку заталкивать. А леска, крючки, поплавки – всё пожалуйста. В озере и проверим. Если только там крокодилы какие-нибудь не водятся.

- С килограмма полтора будет, - это Светлана принялась за копчёную колбасу, - а вы что же, Валерий Николаевич, в Красные Выселки уже не торопитесь?

- А где они теперь? Я тут и леса-то не вижу. Вон там, вдали, горы. С другой стороны - степь сплошная. И болота, разумеется, тоже нет… Так ведь, Григорий? Вроде и спаслись от этого агра чудесно, только зачем?

Спаслись и вправду чудесно. Накрыв их, туман словно перенёс весь отряд в совершенно другое место. Поэтому и сидели они теперь на вершине холма и глазели вниз.

- Это у них, здешних, называется, Изменение. Вдруг раз – и всё меняется. Словно провалился куда. – пояснил Коркин.

- Порталы, что ли? Коридоры между пространствами?

- Да какие коридоры… Тут проще. Лес тот где-то теперь в стороне остался. И агр тоже, и болото. А мы вот теперь тут, потому что вляпались в это изменение, как в лужу или чего похуже наступили… Бывало у меня тут такое, и не раз, но возвращаться как-то удавалось. Некоторые Изменения я уже наизусть знал – в какое время наступит. где окажешься, в какую сторону обратно переться, если надо. А про это Изменение никто никогда ничего не говорил. И про озеро …

- Это самое чего похуже, куда мы наступили, - прервал его полковник, - между прочим, жизнь нам спасло. Только, выходит, куда идти ты не знаешь?

- Абсолютно не в курсе. Хоть убейте.

- Абсолютно?

- Точно так.

- Ну, выходит, наш контракт насчёт самогонки недействителен. Мы эту бутылку вон с Борисом раздавим. На рыбалке. И колбаской с кукурузочкой закусим.

Коркин изобразил на лице страдание:

- Я, между прочим, тоже забрёл, не знаю куда. Из-за вас, между прочим. Надеялся. что вы – честные, порядочные люди. Бездомного и нищего человека не обманете.

- Ты не бойся, Боренька, я тут у полковника нашего в рюкзаке ещё и водочку нашла, - сообщала Светлана, - так что самогон ему твой – без надобности…

- Водка – это НЗ, - по-военному чётко сообщил полковник, - на случай ранений или непредвиденных ситуаций. А, поскольку с вами этих ситуаций возникает каждый день по десятку, можно было бы и ящик с собой прихватить. Я бы не ошибся.

Наскоро отобедав, всё-таки стали думать, что делать дальше. Коркин рассказал, что иногда Изменения как бы возвращаются. То есть по ним можно перебраться опять на то место, откуда пришли. Но, во-первых, было неизвестно, когда это возвращение произойдет и произойдёт ли вообще. Во-вторых, неясно, как это событие укладывается в временной процесс – вдруг они на тропу появятся, а злобный агр оттуда ещё не ушёл? Идти на рыбалку тоже никому не хотелось, надо было детей выручать, только в какую идти для этого сторону?

Решили для начала спуститься с холма к озеру, потому что в другом направлении, - туда, где степь, - идти, скорее всего, бесполезно – до горизонта ничего не видно, леса там не существует, тем более. Да и пресной воды в дорогу набрать бы не мешало. Спустились, подошли к воде. И тут Светлана, которой, как всегда нужно было в запасах продуктов быть первой, неожиданно закричала:

- Тут, в камышах, кто-то есть! Только не знаю – живой или мёртвый…

Поначалу Борис решил, что это агра к ним за компанию сюда занесло. В камышах, глухо ворча, ворочалось что-то коричневое. Правда, по размером оно было явно поменьше болотного чудища. И агр наверняка не умел выражаться нецензурно - через несколько мгновений стало понятно, что встреченное ими «нечто коричневое» отчаянно ругается.

- Э, любезный, - начал разговор полковник, - среди нас – женщина, если вы не заметили. Так что извольте изъясняться литературно.

- Да пошёл ты, - донеслось из камышей, - я вроде тоже, как не мужик. А ругаться у меня причины есть. Из-за вас всё. Где мой шалаш?

- Какой шалаш?

- А вот там стоял, у холма. Там ещё вербы росли. А тут – бабах! Ни верб, ни шалаша моего. Зато потом вы объявились. Мне это надо? Я и сама еле в озеро отскочить успела, а то бы и меня в Изменение унесло, будь оно неладно.

Так, если «успела», значит, это действительно не мужик. Борис с некоторым удивлением увидел, как на берег выбралась невысокая старушка в не первой свежести коричневом пальто, к тому же ещё мокром и перепачканном в иле.

- Так Изменение-то когда было, - буднично продолжил разговор полковник, словно он этих Изменений на своём веку видел тысячу, - мы уже и отобедать успели, а ты всё в кустах нежилась.

- С вами отобедаешь, - проворчала старушка, - я ж не знаю, кто вы такие. Решила переждать. Думала, уйдёте, а вас сюда как раз и понесло.

- А что же ты, бабка, - вмешался в разговор Коркин, - шалаш свой ставишь там, где Изменения шалят? Ведь оно, чай, не в первый раз здесь случается.

- Да в том-то и дело, что в первый. Сколько лет здесь рыбачу – ничего не пропадало и не появлялось. А теперь вот стряслось. Да вас ещё принесло… Вот где теперь мой шалаш? Там снасти, рыба…

- Ну, если мы с твоим шалашом, так сказать, местами поменялись, - предположил полковник, - там у тебя теперь агр живёт. И рыбой твоей закусывает. Тебя как величать-то?

- А тебя?

Все назвались. Бабку-рыбачку, как выяснилось, звали Серафимой, проживала она недалеко от озера, на хуторе с весёлым названием Беличий Хвост, правда, по какой причине этот самый хвост в местной топонимике обозначился, неизвестно, поскольку ни белок, ни соответствующих деревьев окрест не было.

- Шутейные у вас порядки какие-то, Серафима, - резюмировал разговорившийся полковник, - не удивлюсь, если найдется тут где-нибудь в пустыне село Прибрежное. И большой этот хвост у вас?

- Был большой, да поумирали все. А детей тут не рождается. Вот и стареем мы там десятком дворов… А где Красные Выселки ваши, я не знаю. Слышала, что есть, там, за горами, а где – не знаю. Через горы короткой дорогой мне лезть не с руки, а в обход – ноги уже не те. Вот Ермолай, староста наш, точно знает. Он нам всем за продуктами за горы на рынок ездит, скотину свою там продаёт, кур, яйца. Хозяйство у него большое, справный мужик…

Справный мужик оказался похожим на Винни-пуха, невысокого роста толстячок встретил их приветливо, но спокойно:

- От агра, говорите, убегали? Зверюга страшный, ядрит твою… Но не бессмертный. Случалось, мужики и рогатиной его, как медведя, укладывали. Вам чай с медком или с сахаром? У меня пасека своя. Но больше тут пчёл никто не держит. Народу стало меньше, и живут уже без интереса. Ну, мне, например, тут по душе, хозяйство заводи хоть на сотню голов, землю распахивай – хоть до горизонта. Видели, сколько степи за озером? Глазом не окинешь. Жаль, детей у нас с супругой нет. Помрём – все это прахом пойдёт.

Разлили чай, принесли мёд. Мёд и вправду оказался необыкновенно самобытным: душистым, тягучим и прозрачным. Настоящий лесной, наверное. И в доме у старосты было как-то своеобычно – аккуратно всё, ладно прилажено, только немного по-своему: если резной подсвечник, то с резьбой особенной, если полочка, то с вырезанными соснами. Даже оклад у иконок, и тот был, похоже, собственного изготовления. Ермолай Иванович объяснил, что пару раз в Красных Выселках бывал, село большое, зажиточное, но, как он выразился, «необщительное». Может, оттого про старика Клима староста ничего не слышал. Но уж где все новости узнать можно, и про всех сразу, так это на базаре в Разгульном. Съезжаются в это село торговать люди с разных здешних поселений. Обмениваются товаром, гуляют тут же, здесь же и слухи узнают, и работников нанимают. Туда из Беличьего хвоста – одна дорога, только горы надо сначала обогнуть. А это денька три, не меньше. Можно. конечно, через перевал идти, так раза в три короче, но туда никто из местных идти не рискнет. А без проводника в горы соваться – дело гиблое. Там такое можно встретить, что агры безобидными зайцами покажутся.

В середине разговора и чаепития вдруг закуковала кукушка из часов с боем и гирями на цепочке. Борис улыбнулся – такие были у бабушки с дедушкой в деревне. Детство… Самая большая забота – чтобы взрослые рано утром на рыбалку взять не забыли. И – никакой тебе кукурузы, никаких удилищ пластиковых или бамбуковых. Всё натуральное – от наживки до грузила. Собственно, как и тут.

Хозяин, похоже, заметил его внимание к часам, тоже посмотрел на них по-доброму

- Памятная покупка. Ещё в прошлом веке приобрели. Тогда из вашего мира гораздо больше поездов приходило. И грузовые составы были. И мы туда чаще ездили. Не то, что теперь.

- А кто ж теперь ездить мешает?

- Во-первых, поездов мало. И ходят они без расписания, одни дополнительные. Чую, и тех скоро не будет, отцепляют нас от вашей жизни полностью.

- Как это? – удивился полковник, - В крайнем случае, сели бы на этот поезд, и к нам. С вашими руками в любом селе и работу, и жильё найти можно.

- А документы? Мы там, у вас, ни в одном ЗАГсе не значимся. Нет нас, и всё.

- Это почему?

- Да откуда же я знаю? И потом… Пробовал я по молодости сам отсюда выбраться, пешком. Иду по дороге железной – обязательно натыкаюсь на тупик. Рельсы словно в никуда уходят. Пару здешних станций пройти ещё можно. А потом – всё. Словно поезд ниоткуда не приходил и никуда потом не уехал.

- Изменения?

- Что-то вроде того. И ещё. Я и просто через лес выйти пытался. П тропам, дорогам. И результат один и тот же. Вроде прямо иду, а, оказывается, кругами. Держит нас всех что-то, не пускает. И к нам редко пускает кого-нибудь, вы вот приблудились, а зачем? Здесь и техника никакая не работает, и связи нет никакой, никаких волн в пространстве. Как в мертвецкой. Старики рассказывают – жили раньше, как все, даже в столицу ездили, кто-то про Китай вспоминает, но это больше по семейным преданиям. А потом кто-то нас как в сторону с общей дороги столкнул… Как в школьной тетрадке. Не получилось что-то в черновике, лист почеркали и выбросили… Оттого и дети тут не родятся. Нету тут будущего. И остаются тут те ещё, кому там. У вас, делать нечего. Преступники, бомжи, алкаши, должники всякие, - тот ещё контингент. Говорят, иногда со степи на крупные сёла банды налетают – сплошное отребье. Нас, слава богу, не трогают, так ведь у нас и взять тут нечего. Сплошь старики с тощими коровёнками. Так что вы побыстрее дочерей своих догоняйте, и – на станцию. Поезда ждать. Может, для вас места ещё найдутся. И билеты.

Он допил чай, посмотрел ещё раз на часы и невесело добавил:

- И дай бог нам с вами больше никогда не встречаться. Ядрит твою…

Полковник грузно поднялся из-за стола:

- Искреннее спасибо за угощение, Ермолай Иванович. И вот крючочки с леской рыбачке вашей передайте. А мы пойдём. Нам спешить нужно, детей выручать. Вы там насчёт горного перевала что-то говорили, где дорога существенно короче. Показать хотя бы, куда там идти, сможете? И женщину вон приютить на время. И ещё. Продайте нам ружьецо какое-нибудь, хоть кремнёвое. А то нам с Борисом на двоих одного моего пистолета маловато.

- Почему на двоих? – перебила Светлана, - Благодарю, конечно, за благородство, но я тут навеки без вас могу затеряться. Нет уж, давайте вместе. И дочь все-таки не только твоя пропала, Комаров. Моя тоже.

- А мне тоже тут делать нечего, - встрял и Коркин, - там, за горами, я хотя бы местность знаю. И потом… вы же мне самогон ещё должны будете отдать. В Красных выселках. Забыли разве?

**Глава восьмая**

**Встреча в горах**

Дорога в горы, как и все неприятности в жизни, начинается вполне безобидно. Эту фразу Борис составил в уме абсолютно самостоятельно, но выходило так, будто он это где-то прочитал. Уместное размышление, если учесть, что предстоял им незнакомый и, вероятно, очень непростой путь, и думать следовало именно об этом. Тем более, что за спиной шла жена, за которую он сейчас был в ответе, наверное, больше, чем когда-либо в жизни. И рядом, слегка повеселев, шествовал Коркин, которому полковник отдал самогон безо всяких условий, как он выразился, «в вечное пользование». Вообще-то, насчет вечности Валерий Николаевич явно преувеличил, потому что Коркин, едва получив желаемое, тут же его и ополовинил.

- Полностью положительным я пока еще не могу, - объяснил он, - а организм мой не может тем более. Терпел я долго…

К этой слабости отнеслись снисходительно, тем более, что бомж, ещё раз поправившись, стал гораздо деятельнее. Пока готовили немудреное снаряжение, он умудрился соорудить внушительных размеров рогатку набрал в карман соответствующих этому своему оружию камней и солидно произнёс:

- Вот это похлеще пистолета будет. И берданки вашей. А то попрусь я, как дурак, на перевал с голыми руками… А там горный орёл какой-нибудь. Ещё отклюёт мне чего. А тут и так с рождаемостью – напряжёнка.

В общем, пошли. Поначалу горная тропа на перевал была широкой и сильно вверх не поднималась, только петляла сильно. Перед каждым таким поворотом полковник (теперь он шёл первым, и Коркин, естественно, не возражал) поднимал руку, останавливал отряд и осторожно двигался на разведку. Пока ему удалось спугнуть только какую-то больших размеров ящерицу, которая, впрочем, выглядела вполне земной и безобидной.

- Тут хоть трава есть. И кусты, - заметил Валерий Николаевич, - а вот в Монголии скалы голые, как ослиная задница, прошу простить меня за это сравнение присутствующую здесь даму. Вы, Светлана, сами, между прочим, в этот поход напросились…

- Ну, коли вы у нас такой большой специалист по составляющим частям ишака, - заметила супруга Бориса, - я готова вас извинить. Тем более, что у вас в руке пистолет. Стрельнуть можете.

- Стрелять нельзя, - уже серьёзно напомнил полковник, - Ермолай предупреждал – тут от громких звуков и обвалы бывают, и всякая нечисть на них бежит. Даже рогаткой такого не обезвредишь.

Однако насчёт тишины он беспокоился даже не достаточно хорошо. Прибежали и после обыкновенного негромкого их разговора. Завернули за очередной уступ. И к ногам Светланы откуда-то сверху скатился пушистый белый комочек – то ли щенок, то ль волчонок, но из-за возраста очень дружелюбный. Светлана присела его погладить. И тут же начались всяческие собачьи нежности – щенок норовил лизнуть ей в лицо, беспрерывно вилял хвостом и прыгал вокруг супруги с такой радостью, словно они были знакомы со дня его рождения.

- А вот сейчас мамка его придёт, - невесело предсказал полковник, - а, может, и папка. А, может, и вся стая. И останутся от нас рожки да ножки.

Светлана пожала плечами – она зверя не звала. Не прогонять же теперь, но щенок и сам, посопровождав её несколько шагов, исчез в какой-то расщелине, видимо, к мамке своей и побежал.

Где-то через час тропа стала уже, скалы вокруг – выше. Солнце было ещё высоко, но как-то сразу вдруг ощутимо похолодало. Там, наверху, стали слышаться какие-то непривычные звуки – не поймёшь, то ли рычание, то ли клёкот. Борис на всякий случай снял с плеча купленное у старосты ружьё, но разглядеть никто над головой ничего так и не смог.

- Надо было хоть какого-нибудь проводника всё-таки взять, - резюмировал Коркин, - хотя бы силой. Или за солидное, как говорят, вознаграждение.

- Кого бы мы взяли? – Борис поддержал разговор (да и Коркин, наверное, ради этого его начал) , скорее всего, чтобы не идти молча. А то похоронная какая-то процессия получается. Понятно, что кто-нибудь нежелательный может это услышать. Хищник какой-нибудь может выследить. Снежный человек, агр. Но идти просто так уже не хотелось. В конце концов, неясно даже было, туда они идут или нет.

И тут они услышали кашель.

Кашлял явно человек, не животное, потому что простудный процесс сопровождался еще и недовольным бормотанием.

Полковник поднял руку и завернул за скалу.

И почти сразу оттуда раздались радостные голоса. Борису это, конечно, показалось, невероятным, но, похоже, Валерий Николаевич встретил знакомого человека.

Здесь. Неизвестно, в какой части света. В горах.

Борис снова поймал себя на мысли, что находится сейчас, как и все они, словно за пределами реальности.

Аркадий Ильич Северцев оказался сослуживцем полковника, хорошим его другом и, как сразу выяснилось, и это было очень хорошо, здешние места знал по-военному детально.

- Валерий-то после Алтая в гарнизон свой поехал, - рассказал он, - а я на гражданку вышел, надоело скитаться. Хотелось в собственном доме где-нибудь насовсем осесть. Но поздно мне этого захотелось, да и бесполезно уже – жена через два месяца ушла, с положенной квартирой тянули.

Работа вроде подобралась неплохая, начал он трудиться консультантом в городской администрации по оборонно-спортивным делам, но кому эта благодать была нужна, если в казенной гостинице вечером никто не ждёт, кроме старушки горничной. К тому же, по его словам, случились на муниципальной службе «определённые финансовые неприятности», к которым он не имел никакого отношения, но крайним всё-таки оказался. Не зря, видать, никому не известного отставного майора в муниципалитет с радостью взяли Пришлось работу менять, а заодно и место жительства. Так он тут и оказался.

- Сначала в лесничестве местном егерем был, - продолжил рассказ Аркадий Ильич, - потом лесничество закрыли, причём наглухо, навсегда, хорошо. хоть на дом егерский никто не претендовал и на снаряжение. Пришлось заняться охотничьим промыслом, благо, дичи тут полно, а стрелять я умею и места уже изучил. А оленина да лосятина на рынке в Разгуляе – всегда в цене, не говоря уже и о медвежатине. Тем и живу. И обратно, откровенно, скажу, не тянет. Ни тебе командиров армейских, ни штатских мэров. Живу, как хочу.

- А одному не скучно? – поинтересовалась Светлана.

- Почему одному? – возразил майор, - Меня тут все знают, в гости часто заходят. Охотником меня кличут, уважают, значит. Потом, у меня хозяйство есть: куры, утки, корова, лошадь. И, конечно, Бат. Собака. Он ко мне ещё щенком в лесу вышел. Сейчас дома сидит, двор охраняет. Лиса в курятник повадилась. Да и я ненадолго отлучился, к Макару ходил за свечами, а то свои кончились. Макар – он сок камней собирает, тоже тут недалеко бобылем живет… А вы зря на перевал в обед собрались, если подниметесь, то только к ночи, ночевать там негде. Так что милости прошу до утра ко мне. А там решим, куда и как идти, одни-то вы тут пропадете.

- Да нам.. вроде как… спешить надо, - принялся возражать полковник, но сослуживец его твёрдо осадил:

- Горы – это вам не городской парк. Нет смысла на перевал сейчас переться. Ночью и я туда не сунусь, хоть бы какая причина была.

- Даже, если бы ребёнка родного спасать нужно было? – спросила Светлана с нажимом.

- А что, всё так серьёзно? Тогда – тем более ко мне, это дело обсудить надо. И без возражений. Если вас агр сожрёт или горный волк растерзает, ребёнка вашего ничто не спасёт точно.

И после некоторого спора все-таки пошли к Охотнику.

Борис по наивности равнинного человека полагал, что по обе стороны тропы, по которой они поднимались, ничего, кроме отвесных скал, нет. Оказалось, это не так. Следуя за Аркадием Ильичом, они свернули в какую-то расщелину и вышли уже опять на довольно просторную тропку, по обе стороны которой даже росли ещё и невысокие, правда, деревья. Встречался ещё и густой кустарник, в котором виднелись густые россыпи ягод белого цвета.

- Как облепиха, - оценил увиденное полковник, - только ягоды белые и шипов на ветках нет.

- Да эта штука гораздо полезнее вашей облепихи будет! – обрадовался Коркин, - это и есть сон-кусты, я же про них рассказывал. Отсюда и уходить не хочется…

Но всё-таки пошли дальше. Впрочем, Коркина никто за собой не звал. Мог бы и остаться.

Нежданно повстречавшиеся сослуживцы шли впереди всех и без умолку разговаривали, ещё и размахивая руками. От тревожной бдительности полковника не осталось и следа. Борис про себя улыбнулся – офицеры выглядели друг другу прямо-таки противоположностями. Валерий Николаевич был худым, подтянутым даже, с ёжиком стриженых седых волос, зато Аркадий Ильич выглядел откровенно полноватым и так же откровенно и безнадёжно лысым. Правда, несмотря на это, майор не производил впечатление опустившегося отставника – в его походке чувствовалась собранность и физическая натренированность. Полковник в этом даже ему немного проигрывал.

Опять, видимо, идём к очередному застолью, к тому всё идёт, а Машка там с чужими людьми где-то и чужом месте… Полковник-то свою дочь уже месяцами не видел, ему лишняя ночь вроде как и не время вовсе, а Машка-то еще прошлым вечером рядом засыпала…

Хозяйство у Северцева получилось прямо-таки кулацким – из-за поворота неожиданно выплыл целый хозяйственный комплекс : добротный бревенчатый жилой дом, сараи с домашними животными и птицей и дальше небольшой огородик, где росла даже клубника, не говоря уже об огурцах и помидорах.

- Рядом ручей горный протекает, - объяснил Аркадий Яковлевич, - вода есть, и ил наносит плодородный. Самое здесь то. Не я это место для жилья выбирал, но тот. кто выбрал, был человеком практическим, спасибо ему.

Ещё один практический человек копошился у грядок, как раз занимаясь поливом. Согнутый жизнью, кряжистый старичок пришедшим явно обрадовался.

- Пахомыч, - представил его Северцев, - тоже когда-то, ещё до меня, в егерях ходил, правда, на другом участке. Гостит сейчас у меня вот. Придётся тебе, старик, ещё здесь погостить немного. Ладно? Отлучиться я собираюсь дней на несколько.

Пахомыч широко и беззубо улыбнулся:

- Да хоть на год. Только Бата своего с собой забери. Тоскует он без тебя очень и меня не слушает.

- А ты его наказывай. Хотя, конечно, с таким характерцем он сам, кого хочешь, накажет…

- А как наказывать-то? Бить такую животину – грех явный. А слова мои ему – как об стенку горох. Хотя я точно знаю – он их понимает…

Большой черный пёс, напоминающий ротвейлера из ТОГО мира, действительно, от хозяина с момента их прихода не отходил ни на шаг. Разве только что в глаза не заглядывал.

- На этот раз я его с собой возьму, старик, - погладил пса Аркадий Ильич, - на этот раз мне без него трудновато будет… Ну. идёмте все в хату.

Пошли все, включая, разумеется, и Бата.

За столом, правда, к спиртному не притронулись, разве что Коркин своё вознаграждение окончательно уничтожил. Потом обсудили план действий на следующий день.

- Я, разумеется, иду с вами. – отрезал Охотник, - без меня вас первый же хищник съест. А их тут достаточно. Вы, кстати, никого из крупных животных по дороге не встречали?

- Из крупных – нет, - уверенно сказал полковник, - Из мелких только. Щенок какой-то белый к Светлане подбегал. Но не медвежонок – это точно…

- Да лучше бы медвежонок, - посерьёзнел хозяин, - И не собака это. Это горный волк, волчонок пока ещё. И, если этот волчонок здесь, значит, рядом где-то волчица. А суки у горных волков без кобелей не ходят даже беременные. А кобели не ходят в одиночку. Горные волки (они действительно белого цвета, под снег, у нас ТАМ таких нет) охотятся и перемещаются всегда скопом. Следовательно, нас посетила стая… И на вас они не напали из-за волчонка своего только потому, что ещё не все собрались вместе. Так что завтра перевал надо перейти до темноты. Встаём как можно раньше. Выходим засветло. Вещи собирайте сейчас.

Но за весь следующий день до перевала они так и не добрались.

Горы их не пустили.

**Глава девятая**

**Людоед**

- День – это наш сюзник, - Охотник продолжал инструктаж и во время движения, чувствовалась военная выправка, - пока светит солнце, местная нечисть напасть не решится. Если уж совсем не обнаглеет. Был опять же случай, когда на Пахомыча вот таким же ранним утром на тропе медведь вывалился.

- Тоже какой-нибудь горный, - поинтересовалась Светлана, - и белого, небось, цвета? Всё у вас тут не по-человечески.

- Да нет, обычный бурый. Таких в России полно.

- Тогда шатун, значит?

- И не шатун. Не зима была, не весна – разгар лета. В такое время мишки наши человека избегают, им и без того пищи хватает. И потом, косолапые нынче пошли учёные, знают прекрасно, что у людей могут не только рогатины быть, но и ружья. А на Пахомыча один из них всё-таки попёр.

- И как эта встреча закончилась?

- Для медведя – плачевно. Для Пахомыча – сами видели, спину повредил. Но сейчас не о спине речь. А о том, что даже звери здешние, и те ведут здесь себя по-особенному. Таракан, и тот наброситься может, я думаю. А уж если о тех же аграх вспомнить и волках горных…

- А почему они – горные? Волки – они везде волки.

- И я так думал раньше. А теперь точно знаю – есть такое животное. Белого цвета, чтобы лучше на заснеженных перевалах прятаться. Раньше, если верить учёным, они и ТАМ, в нашем мире жили. В очень древнее время. А потом их кто-то истребил.

- Человек?

- Человек тогда только-только с колен поднялся. Кто-то ещё постарался. Так что в оба глядите. Зверьё тут может выплыть всякое. Такое, что ни в одном учебнике зоологии нет.

Прошли немного молча. Впереди спокойно (и это было хорошо) трусил Бат, изредка оглядываясь на хозяина – чего, мол, так медлишь, если впереди пока всё нормально? К остальным членам маленькой экспедиции пёс относился почти безразлично – Светлане позволял себя погладить, полковнику – потрепать по холке. Коркин, вероятно, по привычке, зародившейся ещё с бездомных его времён в обычном мире, вообще собаки сторонился, а с Борисом у Бата сложилось общение как бы телепатическое, они друг друга потихоньку начали понимать. Любил Комаров собак, любил ещё с детства. Вот только во взрослой семейной жизни собаку завести как-то не получалось: то Светлана во время беременности токсикозом маялась, то Машка болела чуть ли не весь детсад, а в школу пошла – тут свои заботы навалились: кому её встречать, кому обед готовить – тут уж не до щенка.

Бат, между тем, остановился и, оглянувшись на хозяина, долго на него посмотрел.

- Не лает, не рычит, - объяснил появление собаки охотник, - значит, опасности особой там нет. Но что-то его всё-таки беспокоит.

- Может, там просто собака женского рода? – предположил Коркин, - при уважаемой Светлане боюсь сказать точнее.

Видимо. он уже где- то набрал ягоды с сон-кустов и поспешил их употребить.

- Собак женского рода тут нет, - отметил отставной майор, - мы уже поднялись настолько, что жилья, даже одиночного, тут уже не встретишь. Рассказывают, правда, про отшельников и белых монахов. Но я, откровенно скажу, никого из них не встречал. И слава богу. Отшельники, считается, - безвредные ещё, а белые монахи увести человека себе в монастырь могут. И поминай, как звали.

- Но белого-то монаха ваш Бат бы распознал?

- Возможно, я же не знаю. видел он его или нет когда-нибудь. Я ж его не в питомнике взял и не у знакомых. Иду как-то по тропе, вдруг под ноги из кустов щенок выбегает, скулит. А дело к вечеру, прохладно. Вообще-то в здешних местах принято никого из диких детёнышей ради забавы не трогать, мало ли что из него вырастет. Вдруг это вообще исчезающий вид, и щенок этот – последний из своего звериного поколения. Но отчего-то мне стало его жалко. Попробовал прогнать – не уходит. Скулит. Покормил я его. поел. Потом и вовсе чуть ли не обнимает меня за ноги. Ладно, - думаю, - возьму я его за пазуху, а тут его мама из кустов выйдет. И никто не знает, какая она. Может, с медведя ростом. Правда, к ней у меня с каждой минутой росло, скажем так, неуважение. Разве можно ребенка в лесу одного бросить, да ещё к ночи? Короче говоря, взял я его. Решил, что судьба. И не прогадал, как видите. Ну, ладно, я пойду, посмотрю, что там и как. А вы тут пока посидите.

- Может, с вами? – предложил свои услуги полковник.

- При всем уважении к вашим воинским способностям, - улыбнулся Охотник. – мне и Бата будет достаточно, раз там ничего серьёзного. А вы с Борисом лагерь охраняйте. А то Коркин ваш того и гляди заснёт.

И он ловко заскользил вверх по мелким камням, перемешанным с глиной. Пёс, естественно. двинулся следом, нисколько не обращая внимания на остальных. Довольно эгоистичный тандем. Но в здешних местах, видимо по-другому нельзя. Борис представил себе, что он вот так, с собакой, без Светланы и Машки, коротает дни где-нибудь в горах – смог бы? А тут ещё арки вокруг, монахи белые. Уволокут в монастырь и заточат там навеки. Ладно. Шутки шутками, а Машка – где-то там, и неизвестно, что с ней происходит – находится ли она под замком или содержат её относительно прилично.

И ВООБЩЕ – ЗАЧЕМ ОНА ИМ?

Охотник вернулся довольно быстро, оглядел собравшихся, рассказал:

- Цыгане это. Знакомые и не очень. Они вчера рано утром, задолго до вас ещё, на перевал прошли. Должны были уже в Разгуляе на ярмарке плясать. Но вернулись. И везут с собой, вы уж, Светлана, не кричите сразу, один растерзанный труп соплеменника и тяжело раненую женщину.

- Агры, волки? – коротко спросил полковник.

- Медведь. Говорят, огромный. Говорят, похоже, уже людоед, который за людьми охотится целенаправленно. Так что, может, Светлана, вас в сопровождении Коркина обратно отправить?

- Обижаете. Я такой же член общества, как постоянно бреющие лицо, чтобы не быть похожими на обезьян, люди. А что, они медведя не убили?

- Он на них ночью напал. Пока разобрались, что и как, пока от испуга оправились…

- Выходит, они ночевали, не перейдя перевал?

- Выходит, так. Говорят, непогода сильная была. Ветер, снег. Значит, если бы вы нас в гости не завернули, мы бы тоже там ночевали?

Борис в эту минуту подумал то же самое, и ему стало холодновато. Что ж, пойдём, послушаем про медведя.

Среди группы цыган встретились и старые знакомые, в том числе и бабушка с крючковатым носом. Она кивнула Комарову, как знакомому, и сходу спросила:

- А чего вы в обход не пошли? Ближний путь – совсем не всегда близкий…

- Вы-то откуда знаете? – удивился Борис, - Аркадий успел уже рассказать?

- Зачем Аркадий? Чуть что – сразу Аркадий. Глаза твои говорят. Глаза жены твоей говорят. И девочки с вами нету. Украли?

- Может, вы ещё и знаете, кто?

- Может, и знаю, - старуха закурила длинную папиросу, - плохой человек вам попался, жестокий. С виду добрый, покладистый, на самом деле – злой, чёрный.

- И где же наша дочь сейчас, не скажете?

- С ним, должно быть. Так что найти тебе его надо.

- Вот и ищу. А ЗАЧЕМ, ЗАЧЕМ ОНА ЕМУ?

- Зачем солнцу небо? А небу – солнце? А медведь этот треклятый Сандро нашего порвал, зачем? Река жизни…

Цыган было с десяток. Еще одного, мёртвого ( точнее, куски его разодранного тела), они везли на телеге, покрытой брезентом, и посмотреть на это дело, чтобы определить реальную величину напавшего зверя, пошёл только Охотник. Оставшиеся в живых, конечно, медведя описывали, но всяк по своему – у одних он был громадины невиданной, другие его выставляли чуть ли не обычным гризли. Главный из цыганского отряда, Николае – стареющий уже мужчина с густой чёрной бородой придерживался первой версии:

- Большой он был, очень большой. Я медведей видел, да все видели, цыган без лошади и мишки в таборе не живет. Но этот… Темно, конечно, было, но пасть его разинутую я хорошо разглядел. Ещё немного – завалил бы он меня. Обошлось, однако…

- Обошлось… - сидевшая рядом женщина недовольно пожевала губы, - если бы ты, Николае, не зарычал ему что-то страшно по-звериному, он бы не ушёл. Всех бы порвал, как Сандру. Или бы вон руку откусил, как у Тамары. Кончается она, оттого мы и стали здесь лагерем. А то бы домой торопились. Не донесём…

Мужчины забрались в кибитку, где умирала несчастная цыганка. Даже в темноте, под пологом, была видна её мертвенная бледность. Сидевшая рядом молодая красивая цыганка вытирала со лба умирающей холодный пот. Та не стонала, не жаловалась, не просила чего-то, даже не двигалась судорожно, хотя, судя по повязке, медведь откусил ей руку чуть ли не по самое плечо. Женщина только, не переставая, облизывала губы, и зрачки её беспокойно бегали из стороны в сторону, словно кого-то хотели напоследок увидеть.

- Нужно ли тебе чего, Тамара? – заботливо спросил Николае, - Передать чего кому? Потерпи, сейчас мы довезём тебя до дома, там попьёшь воды из родника…

Женщина покачала головой, закрыла глаза и из-под её ресниц беззвучно покатились слезы.

Когда вышли, полковник нахмурился, закурил:

- А чего же они не стреляли? Ружья вон у них есть…

- Есть-то есть, - вздохнул Охотник, да такую глыбу не сразу завалишь. Опять же – ночь, паника. Что-то тут не так… Вообще не так здесь стало… Изменения новые, арки среди бела дня. Волки эти горные – они сроду к тропе не подойдут, если медведь рядом, да ещё такой…

- Выходит, кирдык походу? Возвращаемся?

- Вы, конечно, оставайтесь пока. Спускайтесь к Пахомычу, подождите меня, там решим.

- А ты?

- А я здесь егерем был как-никак. И другого на смену мне не присылали. Сейчас вот еще кто-нибудь с той стороны на перевал сунется, и что с ним будет? Не повесишь же знак запрещающий. Эдакую шпалу – проход и проезд заодно воспрещён. Наш человек именно под такой знак и полезет. Значит, нам с Батом нужно эту мохнатую сволочь выследить и убить, другого выхода нет. Николае вон в подмогу двух парней даёт…

- Как это – двух парней? – обиделся полковник, - а я, например, на что?

- И за меня решать не надо, - вставил Борис, - идём вместе. Оружия вы нам, Аркадий Ильич, добавили, стрелять я неплохо умею. Женщину мою пусть вон Коркин отведёт.

- Ещё чего. – возмутилась Светлана, - я стрелять тоже умею и медведя вашего не боюсь нисколько. Что нам возвращаться при каждой опасности? Мы так дочь ни за что не найдём. Идём, так вместе. Вдруг этот людоед уже сбежал куда-нибудь подальше? Вы же в него стреляли, попали, наверное…

В глубине души надеялся на это и Борис. Нет. медведя, пусть самого большого и свирепого он почему-то не опасался (наверное, оттого, что просто реально не представлял этой самой опасности), а вот Светлану всё-таки не хотелось в такие приключения вмешивать. Но и с Коркиным оставлять тоже, вдруг ещё какая опасность появится, а из этого алкаша защитник – как из него, Бориса, Майя Плисецкая.

В общем, коротко посовещавшись, восхождение решили продолжить, правда, к отряду теперь добавились два молодых молчаливых цыгана – Карен и Андрей. Разговорчивостью, даже небольшой, они, похоже не отличались, но этого от них никто и не ждал. Зато с оружием, судя по всему, они общаться умели.

Едва вышли, охотник подозвал полковника с Борисом:

- Значит, так, герои. Джигиты эти цыганские нам покажут место трагедии. Я, когда оставшиеся куски этого разорванного смотрел, обратил внимание – добрая половина тела там, на телеге, отсутствовала. Вывод один – часть добычи хищник унёс с собой, жрать-то ему что-то надо. Вот по следам этой кровавой волокуши мы его и найдём. Наверняка он в какую-нибудь местную пещеру забьётся. Там его и накроем. Впрочем, нам и безо всяких кровавых следов обойтись можно. С нами Бат. Смотрите, в него не попадите, когда в медведя палить начнёте…

Через некоторое время подъёма в горах показался уже снег. Как обычно это бывает в горах летом, температура воздуха здесь всё равно оставалась высокой, идти было даже душновато. Скоро снег заскрипел под ногами уже и на тропе.

- Вот и в Новый год пришли, - заключила Светлана, - а что, Аркадий Ильич, этот медведь может откуда-нибудь сверху на нас прыгнуть?

- Вряд ли. Сверху тут может сигануть рысь какая-нибудь, но она обычно на группу людей или животных не нападает, одиночек ищет.

- Разве одиночки тут ходят?

- Тут все ходят. Есть странники, я считаю, полоумные, которые из-за веры куда-то идут. Есть охотники, вроде меня. Колдуны есть, сборщики слёз камней…

- А что это за слёзы такие?

- Мумиё по-вашему. Говорят, ото всего лечат. Даже от алкоголизма. Это я по поводу товарища вашего, который сзади телепается. Приотстанет если – для рыси добыча самая подходящая…

Коркин что-то пробурчал в ответ, но шаг ускорил. Подтянулись и остальные, и вовремя. Под нависшим сверху внушительного вида камнем, который ещё был увенчан и внушительной шапкой снега, Бат глухо зарычал и оглянулся.

- Правильно ваша собака почуяла, - сказал один из цыган (Борис так и не запомнил, кто из них Карен, а кто Андрей), - это здесь будет.

Завернули за камень – так и оказалось. На небольшом плато снег был изрыт и действительно окрашен кровью, как писали в остросюжетных романах девятнадцатого века. Повсюду валялись вещи, клочья одежды, в одном месте лежали черепки разбитой посуды. Борису особенно запомнилась детская тряпичная кукла с оторванной головой…

Кровавый след действительно был и вёл, конечно, вверх. Проследить по нему путь животного было несложно, но это сейчас, при солнечном свете. Можно себе только, представить, - подумал Борис, - как были напуганы люди, когда ночью на них напал этот людоед. Наверняка, даже прогнав его, они и не думали о преследовании хищника, одна была у них мысль – скорее бы убраться отсюда вниз. Как ещё останки убитого успели собрать… Вот видны следы костровища, и не одного. Зверь не испугался даже огня, - видать, и впрямь он был лютым и страха уже не чувствовал. О том же самом, наверное, подумал и Охотник, потому что сказал:

- Зверь не только ранен, у него, похоже, и с чувством самосохранения проблемы. Так что будьте предельно внимательны и осторожны. Коркин, Светлана и кто-нибудь из вас, - он указал на цыган, - оставайтесь здесь, будете нашим тылом. Если мы не вернёмся к вечеру, идите вниз, и как можно быстрее. И внимательнее здесь будьте.

Цыгане встали.

- Мы пойдём вдвоём, - сказал один из них, - это дело наше, нашего рода. Пусть остаётся кто-нибудь другой.

- Пока мы будем идти по следу, - объяснил Охотник, - людоед может вернуться. Они часто возвращаются туда, где им попадалась добыча.

- Как люди, - добавила Светлана, - их тоже часто тянет на место убийства…

- Всё равно мы пойдем вдвоём, - настаивал на своём цыган.

- В таком случае, - продолжил Северцев, - останется Борис. Семейный подряд у вас тут будет. По уничтожению людоедов. И за вещами надо будет приглядеть, не тащиться же нам на охоту с ними.

- Полковник, вообще-то, старше, - возразил Комаров, но сам чувствовал, что это безнадёжно.

- Валерий Николаевич опытнее. И человек военный. Убивать приучен.

Возразить было нечего.

Голову медведя они принесли часа через два.

И, сколько раз потом , Борис не вспоминал эти два часа своей жизни, вспомнить их подробно, детально он так и не мог. Помнил, что Коркин всё время тревожно бродил по тропе туда-сюда, вглядываясь во что-то, помнил, как Светлана негромко произносила какие-то негромкие монологи – то ли молитвы, то ли просто обращения к кому-то. Сам же Комаров чувствовал с одной стороны некоторое даже успокоение от того, что Светлана рядом, вне опасности и за него ей не надо переживать тоже, но с другой ужасно хотелось быть там, рядом с ушедшими на охоту теперь уже друзьями, что уж говорить. Он почему-то верил, что плохого ничего не случится, успокаивал себя тем, что медведь, хотя и людоед, но, вероятно, уже сытый, а, значит, не такой безжалостный и ловкий, но и понимал так же, что случиться может всякое.

В КОНЦЕ КОНЦОВ, ЕСЛИ БЫ СУДЬБА НАША БЫЛА БЫ ПРЕДНАЧЕРТАНА , И ТА СТАРАЯ КРЮЧКОНОСАЯ ЦЫГАНКА ЗНАЛА ВСЁ И ОБО ВСЁМ, ОНА БЫ ПРЕДУПРЕДИЛА НАПАДЕНИЕ МЕДВЕДЯ, НЕ ТАК ЛИ?

Эта мысль постоянно появлялась у него в голове, словно привнесенная кем-то или чем-то извне.

ВОЗМОЖНО ВСЯКОЕ.

И, когда вернулись охотники, когда отчего-то злой и понятно, от чего усталый полковник сплюнул на снег и сказал, что всё, наконец, закончено, когда сам Охотник показал эту самую отрубленную голову хищника в матерчатой сумке для добычи, Борис ещё долго отходил, ещё не мог поверить, что всё позади, несмотря на то, что он в убийстве людоеда не принимал никакого участия.

- Кто его? – поинтересовалась Светлана.

- Они, - кивнул в сторону цыган полковник, - молодцы, парни. Забирайте теперь свой трофей, и догоняйте родных, а мы передохнём, и дальше, успеть бы перевал до темноты пройти.

Цыгане оживленно что-то заговорили между собой на своём языке, потом один из них, по виду немного старший (только теперь Борис заметил, что он держится за плечо) встал и сказал, что очень их благодарит и приглашает к ним в лагерь отобедать.

Отказались. Сделали это, как могли, вежливо. Но нужно было торопиться. Тем более, что время уже было скорее не для обеда, а для ужина.

- Хорошо, что он спал, сволочь, не сразу нас почуял, - неожиданно сказал полковник, - но и всё равно как отбиваться начал, я думал, всех заломает. Парнишке цыгану плечо прокусил. Бат на нём повис, и Бата отшвырнул, как игрушку. Ильичу вон ружьё из рук выбил.

- Я думал, конец, - согласился Охотник, - спасибо полковнику. С одного выстрела гада уложил. Прямо в глаз. А цыгане уже потом подоспели, но уж зверя изрешетили – не дай бог кому… Собираться пора, пока не стемнело и снег не пошёл.

- А это точно он? – спросила Светлана.

- Кто?

- Ну, людоед этот. А то, может, обыкновенного мишку погубили.

- Обыкновенные, барышня, такими громадными не бывают, - улыбнулся полковник, - и костей у него там полно… всяких… и не только звериных…

**Глава десятая**

**Горные волки и профессор Потемьев.**

Вой волков всё нарастал. Казалось, в этой какофонии диких звуков каждую секунду появлялись новые ноты. Костёр у входа в пещеру пока горел достаточно ярко, да и дров тут кто-то предусмотрительно заготовил чуть ли не на весь предстоящий зимний сезон – полковник, разжигая и поддерживая огонь, этим сполна воспользовался. И горные волки пока не показывались, пламя их отпугивало. Но где гарантия, что эти животные, собравшись в большую стаю, не решатся на штурм, даже не обращая внимания на огонь?

А пока они выли и выли, далеко или близко, было абсолютно не понять, потому что за отсветом костра начиналась ночная темнота, тягучая и беспросветная.

- Господи, как их много, - прошептала Светлана.

- Так только кажется, - успокоил её Охотник, - есть такое понятие: многоголосое эхо. В горах оно встречается особенно часто. И горные волки этим сполна пользуются. Согласитесь, даже у человека с крепкими нервами такой концерт может вызвать настоящую панику окажись он, например, на незнакомой тропе в одиночку. Но мы-то под защитой. И пещеры. И полковника. С медведем-людоедом он уже справился, не спасует и перед волками.

- Хотелось бы в это верить, - проворчал Коркин, - сидел бы я сейчас в зале ожидания, ждал бы бабку Ульяну, так нет же, дармовой самогонки захотелось…

Борис в разговор не вступал, просто смотрел в темноту за входом. Интересно, там, не только за этим входом, а вообще за ЭТИМ миром кто-нибудь представляет о том, что могут происходить такие вот вещи? Могут истошно выть обезумевшие волки, рвать людей огромного роста медведи, да и вообще ходить поезда, отправляясь из городов, в которых нет железной дороги. Наверное, в жизни рядом с нами много происходит такого, чего мы просто не замечаем. Не хотим замечать или не можем? Собственно говоря, ковыряется под ногами муравей – многие ли из нас обращают на это внимание?

Полковник отошёл от костра, подвинулся к остальным:

- Умные всё-таки твари. Не подходят Ждут, когда у нас дрова кончатся. А их, слава богу, достаточно.

-В горах так принято, - объяснил Охотник, - в местах, где путнику можно остановиться на ночлег, оставляют дрова, еду, иногда даже тёплую одежду. А здесь, похоже, кто-то вообще жить собирался. Какой-нибудь Отшельник. Но сейчас он, наверное. где-то на промысле. Или в паломники ударился.

- Или его наш медведь сожрал, - полковник и не думал разбавлять краски бытия, - тут же недалеко от его обиталище. Интересно, а волками этими он питался? Медведь вообще- то гораздо умнее волка. У нас как-то на Алтае один охотник нашёл брошенного маленького медвежонка. Мать его, наверное, убили. Вот мужик взял к себе зверёныша, и жил он у него, как собака. Соседи сначала, что называется, роптали, но потом видят – мишка скотину не трогает, людей вообще стороной обходит. Позже мужик медвежонка в лес отвёл, инстинкт – он своё берёт, конечно. Но они всё время встречались, вроде как друзьями стали, человек медведя угощал сладостями разными, тот с ним на рыбалку ходил. Мы знали, где эти встречи происходят. Но никому и в голову не приходило как-то их расстроить. Наоборот, мне даже руководство поручение особое дало – понаблюдать за этой дружбой на предмет возможности использования медведя в военных, так сказать, целях.

- Везде вы своё найдёте, - вставила Светлана, - гранаты на медведя повесите, чтобы он ценой своей жизни врага подрывал? Знаем мы, как вы собак так мучили.

- Зато сколько человеческих жизней спасли, - возразил Валерий Николаевич, - на войне свои ценности. А что касается того, что военные свой нос везде суют, позволю себе напомнить, что без нас не было бы космонавтики. Так вот, о том приручённом медвежонке, медведе уже. Так бы и длилась эта история, как индийское фильмы, которые на Алтае местные уйгуры в клубы ходили смотреть толпами. Н охотника как-то придавило упавшей сосной, и человека- друга у медведя не стало. Казалось бы – что с того? Уходи себе дальше в лес, живи, как все дикие звери, так нет же – он, наоборот, к жилью стал выходить, на людей натыкаться. Друга своего искал, наверное. И не находил. Может, это его и разозлило. И вот гнала однажды старушка местная корову с пастбища, одна гнала, припозднилась, и вышел на неё этот медведь. Старушка перепугалась, кричать начала, он корове позвоночник лапой перебил, а старушке когтями по лицу полоснул и чуть не скальпировал. Мужики издалека это видели, но подбежать не успели, зато медведя того узнали. Старушка через два дня скончалась, больше от испуга, наверное. А медведя пристрелили. Он и не особо прятался.

- Это вы всё рассказали к чему? – спросил Борис.

- А к тому, - ответил за полковника Охотник, - что зверь – он везде зверь, и не нужно его лишний раз приручать, только вред нанесёшь животному.

-А Бат ваш?

- Бат – это собака, он без человека не может. И вообще, если разобраться, он сам ко мне пришёл.

Пёс словно понял, о чём речь (а, может, и понял), повернулся к людям, вильнул хвостом. Интересно, что на вой волков он не обращал никакого внимания, только смотрел внимательно в строну входа в пещеру.

Вой всё не утихал.

- Им что, заняться больше нечем? – возмутилась Светлана, - есть же тут в горах олени, косули, зайцы, наверное. Лови, и ешь. Как в ресторане. Нет же, к нам прицепились…

- Это трудно объяснить, - сказал Охотник, - но волк к человеку стойкую ненависть питает издавна. Да, их тоже, случается, приручают. Но это как с тем медведем. Всё равно в лес смотрит… Наверное, они так к людям относятся, потому что чувствуют в них главного соперника. Не был бы в лесах человека, и власть волка была бы почти безгранична. А жажда такой власти – лакомый кусок не только для людей... И потом, мне кажется ОНИ ЗНАЮТ, что через перевал нам сейчас не пройти, значит, мы останемся тут. Пока не кончатся дрова или пока стая, наплевав на огонь, не решится на атаку. Сначала полют молодых, глупых. Их потеря для стаи ничего не стоит, это не матерые бойцы со шрамами. А уж если молодые не задавят нас количеством, тут уж схватка начнётся посерьёзнее. Но я надеюсь, что огонь их всё-таки до утра удержит. А при солнечном свете они атаковать не станут, их тогда для выстрела будет слишком хорошо видно. Остаётся ждать.

Перевал они могли пройти ещё засветло, даже несмотря на задержку с выслеживанием медведя и усталость те, кто ходил его убивать. Охотник торопил отряд, надеясь, что больше их ничто не остановит. Но внезапно пошёл крупный снег. Потом поднялся ветер. Стало ясно, что при такой видимости перевал не пройти.

- Придется отойти в пещеры, - сказал Северцев, - есть здесь неподалёку. Там и от волков укроемся, если что, и от ветра, там и переночуем.

До наступления ночи к пещерам волки не подходили – их самих, наверное, сильный снежный ветер загнал в норы. Но, стоило появиться на небе звездам, непогода прекратилась, ветер утих, и через некоторое время, пока ещё издали, послышался волчий вой…

И теперь вот продолжался, будь он неладен. Раньше Борис вполне по-городскому считал, что эти хищники воют ради общения или от тоски. Может быть, в каких-то случаях оно так и было. Но сейчас это явно было неприкрытой психической атакой, и, что непременно следовало признать, действовало!

ОНИ ЖДУТ, КОГДА МЫ, ОДУРЕВ ОТ ЭТОГО ВОЯ, ВЫБЕЖИМ ИЗ ЭТОЙ ПРОКЛЯТОЙ ПЕЩЕРЫ И НАЧНЕМ В НИХ ПАЛИТЬ ИЗ РУЖЕЙ. И ТОГДА ОНИ НА НАС НАБРОСЯТСЯ.

- В детстве, - вдруг сказал Коркин, - я очень любил сосательные конфеты. Мать их нечасто покупала, жили мы небогато. И для нас с братом каждая такая конфетка была маленьким праздником. Потом брат под поезд попал, когда из товарных вагонов они с пацанами электронику воровали. Отец на вахте в Сибири пропал, мать от запоя померла. Меня теперь волки съедят и шандец Коркиным…

- Ты, боец, давай, нос держи выше, - подбодрил его полковник. Тебе же Аркадий Ильич ружьё дал, отбивайся. До последнего патрона отбивайся. Ни шагу назад, как сказано было.

- А зачем? - грустно спросил Коркин, - все равно съедят…

- В сорок первом тебя бы, Гриша, без суда и следствия… Выживем, я тебе коньяку поставлю, обещаю. Такая мотивация пойдёт?

- А на что мне, мёртвому и съеденному, коньяк? Но на всякий случай ловлю вас на слове. И свидетелей призываю, если таковые останутся…

НЕТ, МЫ ПОКА ЕЩЁ НЕ ОДУРЕЛИ. МЫ ПОКА ЕЩЁ ШУТИМ И НАДЕЕМСЯ НА КОНЬЯК. КОНЬЯК В ДАННОМ СЛУЧАЕ, ОКАЗЫВАЕТСЯ, - НЕПЛОХАЯ МОТИВАЦИЯ.

Молодые волки пошли в атаку перед самым рассветом. Наверное, им показалось, что костёр стал затухать. В того, который прыгнул самым первым, даже никто не успел выстрелить, он, не допрыгнув, сам упал прямо в костёр, и отчаянно скуля, отполз в сторону, вероятно, уже подыхать.

Двое других почти перелетели пламя, но горячие языки огня их все-таки достали, и этих волков постигла участь первого смельчака. К тому же полковник с Охотником успели разрядить в них по заряду дроби. Запахло палёной шерстью. В следующих стали стрелять уже во время подготовки к прыжку, - волки подошли уже так близко, что были отчётливо видны в отсвете пламени костра.

Однако один из атакующих волков, всё-таки перелетел через костёр, избежал каким-то образом дроби, и был готов уже броситься на защитников пещеры, но тут уже в бой вступил Бат. Пёс вцепился в горло волку практически мгновенно.

Жестокость пса была неожиданно быстрой. Раздался хруст, и голова хищника стала уже держаться словно на тонких нитях – начало неплохое. Но если этих волков перепрыгнет огонь сразу три? Борис, продолжая стрелять, неожиданно для себя вспомнил, как однажды он видел, как стая бродячих собак разрывала кота, тоже, вероятно, бродячего, боевого, в шрамах, но тогда его шрамы оказались абсолютно бесполезными. Кошачий род Комаров не любил, собственно, как и кошки его, но тут стойкость кота вызвала невольное уважение. Собак было много, и кот понимал, что придётся умереть, помощи ждать неоткуда. Единственным свидетелем битвы был Борис, но у него в карманах не находилось даже ножа, и действие происходило на окраине города, где, людей в тот вечерний час, к несчастью, больше рядом не было. Борис попробовал швырять в стаю подвернувшиеся камни, но на броски эти никто из собак не обратил внимания, лишь самый большой из них, видимо, вожак, просто глянул в сторону человека, но глянул так, словно дал понять, что, в случае чего, и Комарову может не поздоровиться. Кота оттеснили к каким-то мусорным бакам, и он уже хрипел, когда ему всё-таки разорвали живот и на землю вывалились дымящиеся кишки. Кот продолжил истово биться, но движения его были всё медленнее.

Борис, досадуя на свою беспомощность, развернулся и пошёл прочь, финал был предсказуем, и видеть его не хотелось. За что они его? Вряд ли эти псы питались кошатиной, вряд ли этот несчастный кот сам напал на озверевшую полностью теперь стаю. Но драма, каковых полно в жизни, всё-таки состоялась и совершилась, как и многое вокруг, согласно неизвестно кем написанным и утверждённым законам.

Вряд ли автором подобных сюжетов был Бог.

Но, собственно, почему ему не заняться обустройством Мира, используя и такие приёмы?

Своя драма продолжалась и в пещере, впрочем, волки отчего-то активность свою приуменьшили. Молодые, видимо, подустали, а матёрые благоразумно решили подождать – идти-то жертвам некуда, кроме, как им навстречу, вечно отсиживаться в своём укрытии они не смогут, это, наверное, понял бы и тупоголовый какой-нибудь слизняк, атакующий мелкую мошку. Интересно, а у волков этих соображение только стайное, или они по отдельности тоже сейчас решение принять могут? И как они эти решения вообще принимают? Большинством голосов? Нет, скорее всего, за всё вожак отвечает, ему и головой, если что, рисковать…

И тут бабахнуло. Причём, два раза. В костре что-то рвануло, да так, что даже привыкший ко всему Охотник, похоже, удивился и стал оглядываться. Волки тоже окончательно приостановились.

- Лак для волос «Прелесть», - раздался голос Коркина, - точнее, баллончики из-под него. Помните, раньше у нас такой лак продавали? Я эту ерунду еще на станции нашёл и припрятал на всякий случай.

- Зачем? – машинально поинтересовался Северцев.

- А у меня тогда даже рогатки не было. А баллончики эти, я ещё по детству помню, в кострах не хуже гранаты рвутся. Человека, разумеется, этим не отпугнёшь, а вот зверьё на такие дела пуганое.

- Взрывотехник, твою мать.

Все неожиданно для себя рассмеялись.

- Жаль, враг отступил ненадолго, - вздохнул полковник, - но покурить, похоже, успеть можно. Они утром-то уйдут, когда солнце встанет? Не век же нам здесь обороняться.

- Они не уйдут, - сказал кто-то, - вы их сильно разозлили. Эти волки от тех, из ТОГО мира, многим отличаются. И одно из таких отличий – некоторое равнодушие к солнечному свету, если речь идёт о продолжении схватки.

Откуда-то из глубины пещеры появился невысокий полноватый человечек в светло-коричневой (явно не древней) дублёнке и такой же почти новой зимней шапке, словно ещё вчера купленной в одном из московских бутиков. В руке он держал какой-то светящийся посох. Возраста явившийся Потемьев был словно неопределённого, можно было ему дать и тридцать лет, и все шестьдесят, встречаются такие люди, которых, судя по всему, жизнь вполне устраивает и не бьёт сильно.

- Потемьев, Лев Павлович, - отрекомендовался он, - профессор. Собственно, на данный момент, наверное, бывший. Но к данной ситуации это, наверное, не имеет никакого отношения.

Борис заметил, что голос у говорившего был мягким, почти доброжелательным, но в этой доброжелательности явно чувствовалось некоторое превосходство.

Впрочем, думать об этом было некогда.

- Ты откуда это вылупился, лепила? – опомнился первым Коркин, - С того света, что ли?

- Отнюдь нет, - опять же мягко улыбнулся человечек, - просто услышал, что у вас тут вестерн разыгрывается, вот и вышел.

- Откуда? – уже резко вступил в разговор Охотник, - Компания, вроде, далеко. И давайте без реверансов и лирических отступлений.. Сами видите, какая ситуация.

- Вижу ли я? – пожал плечами профессор.- Скорее, слышу. Мог бы я, кстати, и не появляться на этой сцене, спектакль и без меня бы завершился.

Комаров таких людей терпеть не мог. Попросишь о помощи, да не только помощи, о мелочи какой-нибудь, и сразу нарвёшься сначала на нравоучения (не надо было до такого доводить), потом на долгий разговор о том, насколько эта самая помощь реальна. И дело тут вовсе не в том, что такие вот потемьевы оплату за свои услуги таким образом требуют, нет, они просто эдак себя выказывают, действительно, словно на театральной сцене. Видимо, в детстве, да и в юности тоже, мечтали они в артисты пойти, да режиссёры не признали.

У полковника, наверное, в душе тоже некоторая неприязнь к профессору ворохнулась, потому что он неожиданно буквально рявкнул:

- Короче, отсюда есть другой выход, так?

У профессора хватило смелости всё-таки ещё выдержать паузу. Но потом он всё-таки ответил:

- Есть. И не один. Туда, вглубь пещеры. Просто их сразу не видно.

Поспешили туда. Действительно, за отсветом костра, зажжённого у входа в пещеру, сразу было и незаметно, что в углу за камнем есть небольшой проход куда-то в темноту. Впрочем, темнота эта могла оказаться таковой лишь для непосвящённого и неподготовленного. Лев Павлович протянул вперед свой непонятный посох, и стало немного видно, что проход этот куда-то вглубь идёт куда-то достаточно далеко., куда – сразу и определить было невозможно.

- Пригнитесь, - скомандовал человечек, - кое-где придётся и на четвереньки встать, вашей даме это, надеюсь, по силам?

Светлана, впервые подавшая голос с момента появления профессора, наверное, тоже была от него не в восторге, потому что ответила быстро и не очень деликатно:

- Моя комплекция, уважаемый, позволяет мне выполнять и не такие пируэты. А вот как вы тут протискиваетесь…

Шли цепью. Первым, не оглядываясь, передвигался сам профессор, после выпада Светланы надолго замолчавший. Борис за это мысленно супругу похвалил. Надо же, её язвительность иногда идёт на пользу, так бы и дальше дело шло или раньше, когда свой словарный запас и эрудицию она расходовала на претензии по поводу отклеивающихся обоев, подтекающих кранов и перегоревших не вовремя лампочек. За профессором двигался полковник. Это было к месту, поскольку Лев Павлович был явно не вооружён (правда, шут его знает, что это у него за посох), да и стрелять он наверняка если и умел, то плохо. За Валерием Николаевичем пустили Светлану, следом – Бориса. Потом, что-то ворча, плёлся Коркин, а уж замыкали процессию Охотник с Батом – кому-то ведь надо было охранять и тыл.

Перед тем, как пошли вглубь пещеры, в костёр, не жалея, набросали дров (волки после этого отошли даже чуть подальше), после чего профессор чуть занудливо объяснил, что волки, даже преодолев огонь, в погоню за ними не бросятся.

- Там, внизу своих тварей полно, - пояснил он, махнув посохом, - может, даже и похуже. Однако вам сейчас выбирать не приходится…

Охотник, несмотря на это, не то, что часто оглядывался – практически шёл спиной вперёд, нацелив ружьё уже на пройденный путь.

Наконец, профессор обернулся:

- Сейчас будет широкая площадка для отдыха. У наших спелеологов ТАМ это называется залом . Как здесь – не знаю.

ВАМ ЗДЕСЬ НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ, УБЛЮДКИ!

Так?

Именно так!

Стоило им зайти в этот самый зал с чисто человеческим чувством ожидаемого облегчения, как началось снова. Нет, сначала эти ожидания не обманули, сначала они, наконец, выбрались на место, где можно было не просто выпрямиться в полный рост, а и подпрыгнуть, широко и свободно раскинув руки. И на стенах пещеры стали проявляться причудливые, даже цветные узоры из переплетений разных горных пород, и стало даже как будто светлее, только непонятно, от чего. Светлана вроде бы даже улыбнулась. Полковник поинтересовался у профессора, что это у него за странный посох.

- В лаборатории сделали, - объяснил Потемьев охотно, - это и фонарик, и что-то вроде электрошокера, сработали, откровенно говоря, от нечего делать. Одуреешь же тут.

- Где?

- Да тут, в этих пещерах. Кто придумал нашу лабораторию сюда, в горы поставить, не знаю, но одного этот человек не учёл – что тут делать, кроме работы? Шашки, шахматы, телевизоров, как вы уже, наверное, поняли, нет и в помине…

- Что ж вас, в рабство сюда загнали?

- Зачем в рабство? – обиделся профессор.- Вы, как я понимаю, человек военный?

- Видно?

- У меня отец в амии служил всю жизнь, я эту выправку за версту вижу. Так вот, ваше поколение во главу угла ставило, так сказать, блага духовные – честь, долг. Похвально, конечно, но из этого кафтан не сошьёшь…

- Сам, значит, продался?

- Почему продался? Я знал здешние условия, мне о них сказали. Тут в пещерах живёт такое, не дай вам бог с этим встретиться…

Но встретились, и очень быстро. И всё благодаря Коркину. Посередине этой вот гостеприимной открытой пещерной площадки, где они устроились, обнаружилось маленькое озерцо с водой наверняка прозрачной, но даже при свете чудо-палки профессора определить здесь это было невозможно. А раз невозможно, решили в этом озерце ни пить, ни умываться.

Но это все, кроме Коркина..

То ли его измучило похмелье, то ли в прошлой жизни был он рыбой или лягушкой, но именно бомж Григорий потянулся-таки, наконец, к воде и опустил в озерцо руку, чтобы зачерпнуть воды.

И тут же его там кто-то цапнул.

Коркин истошно закричал, выдернул из воды окровавленный палец, и это ЧТО-ТО едва за бомжом не выскочило, по крайней мере, тень даже в свете посоха была видна отчётливо.

Однако Бат даже не взглянул в сторону этой опасности, он, не обращая внимания даже на Охотника, глухо зарычал и напряжённо пошёл в ту сторону, куда они собирались продвигаться дальше. И сделал он это откровенно не зря. Потому что оттуда, из глубины пещеры, раздался исполненной боли громкий нечеловеческий стон, завершившийся тоже рыком, но куда более сильным.

Видно было, что немного отступил назад даже пёс. Светлана прижалась к Борису, словно маленький ребёнок. Полковник поднял ружье и прицелился в сторону дальнейшего хода в пещеру, но прицелился как-то нерешительно.

- Белые монахи называют это существо суо, - прошептал профессор Потемьев.

- Первый раз слышу, - признался Охотник.

- Это почти агр. Только слепой – зачем ему в пещерах зрение? Именно эти суо разрушили нашу лабораторию.

- Они, выходит, умнее человека?

- Ну, умнее, не умнее, но уж раз в десять сообразительнее арка, это точно. И слышат отлично. А ваш этот тут… разорался…

Ты бы не разорался, - подумал Борис. Ты бы наверняка широко и белозубо улыбнулся своим правильным мягким ртом, тем самым ртом, в самом дальнем конце которого, в верхнем ряду есть зуб со свежей импортного материала пломбой. Перед тем, как вставить эту пломбу тебе, должно быть, удалили нерв, и во время этого удаления ты наверняка кричал и плакал, хватаясь руками за халат врача, а врачу на все эти твои изыски было откровенно наплевать, как плюют подопытные больные в подставленную им урну или специальную мисочку. Потому что он, этот врач, навидался тут всякого, так навидался, что искренне поверил в целительность именно боли и ничего другого. Но, может быть, нисколько ты, профессор тут не орал, не хватался и не пытался обмочиться, поскольку сам ты человек стоический, почти арийский, и всех остальных презираешь за их слабости. Вот не было бы этих слабостей у человечества – глядишь, развитие оного было бы намного прогрессивнее, поступательнее и лучше. Ведь если рождается жираф с короткой шеей, он просто обречён умереть, поскольку не дотянется до лакомых листьев нужных деревьев. Однако может случиться и так, что этот короткошеий урод приучит свой желудок к вонючей, предназначенной для коров, траве, и тогда дети его будут жевать уже эту траву, даже родившись с шеей, положено длинной , а внуки этого мутанта уже и вовсе станут коровами, только определенного, отличного от других, окраса.

А, может, этот профессор с идиотским своим посохом просто волевой хороший человек.

А он, Борис, - нервный, уставший от поисков дочери шизофреник, который бродит по белу свету неизвестно, где.

УЖ ЛУЧШЕ ДОМА, ПРАВДА, ШИЗОФРЕНИК?

- А-а-а! – это закричала уже Светлана. Она долго сидела, отдыхая, на каком-то пригорке, а теперь, заслышав этот леденящий душу стон, попыталась подняться и вытянула из-под себя какой-то предмет.

Этим предметом была недавно оторванная человеческая нога в некогда полосатых брюках, должно быть, синего цвета. Борис подскочил к супруге, буквально вырвал из её судорожно сжатых пальцев ужасную находку и отшвырнул ногу в сторону.

- Зачем же вы так грубо? – сказал профессор. – Судя по всему, это был лаборант Коридзе. Песни пел хорошо. И вообще был человек крайне исполнительный. Должно быть, он остальной разбросан тоже где-нибудь по углам этого подземелья. Если его, конечно, не съели полностью.

**ЧАСТЬ ВТОРАЯ**

**НАШЕСТВИЕ**

**Глава первая**

**Разгуляй.**

- Купи, мужчина, жене лису-пустынницу на воротник, - весёлая смуглая торговка ловко трясла на руках меховую шкурку с коротким жёлтым мехом, - в любую жару в таком воротнике прохладно будет!

Упоминание о жаре на этот раз было удивительно уместно – солнце палило так, что ни о чём, кроме прохлады, кроме холодной воды, думать просто не хотелось. Однако и сидеть в гостином дворе, сложа руки, тоже просто не хотелось – нужно было и провиантом запастись, и новости разузнать, авось, скажем, что-нибудь и про Клима-злодея прояснится. Охотник откровенно признался, что ничего про этого старикана не слышал, поговаривали только, что Красные выселки пользуются не очень доброй славой.

Рынок в Разгуляе, пожалуй, ничем не отличался от российских сегодняшних ТАМ, разве что автозапчастями не торговали или видеодисками. Уже в первые полчаса, пока они тут шлялись, Борису успели шёпотом предложить на ночь знойную негритянку (откуда здесь-то?), камень предсказаний и сигареты «Мальборо». Судя по последнему варианту ассортимента, контрабанда процветала и здесь, правда, несколько в зачаточном виде. В другом месте уже Светлане пытались впарить целлофановые пакеты с изображением красивых мужчин, джинсы явно одесского происхождения и (о, ужас!) жевательную резинку. Правда, цены на всё это великолепие были буквально астрономические, можно было только представить, какие барыши получал в Разгуляе оборотистый и удачливый некто, которому существование этого странного мирка наверняка доставляло истинное удовлетворение и счастье.

Впрочем, самым счастливым человеком в Разгуляе в этот день был всё-таки полковник Валерий Николаевич, который, к тому же, на это данное время был без сомнения пьян. Это же состояние (можно было поспорить) разделял с ним в гостином дворе и Коркин. Пожалуй, лишь профессор Потемьев, тоже оставшийся там по причине недомогания, не разделял этого приподнятого настроения, поскольку сильно горевал по причине разрушения лаборатории, а значит, и потере заработка. О том, что этот заработок, мягко говоря, не совсем законен, он, разумеется, не задумывался.

Однако в счастливом состоянии полковника был всё-таки виноват именно он, человек с посохом. После того, как там, в горах, стало понятно, что идти вниз – встречаться со слепым, но умным суо, а возвращаться к выходу из пещеры – наверняка попадать в пасти злобных белых волков, решено было пробираться в разрушенную лабораторию, в некоторых её оставшихся кабинетах ещё можно было надёжно спрятаться. Не на долгое время, конечно, так ведь и волки не могли дежурить у пещеры вечность.

Кабинет профессора Потемьева был действительно похож на хорошо укреплённый бункер. Зато сама лаборатория, расположенная в одном из таких же залов пещеры, казалось, пережила ядерную войну или, на худой конец, землетрясение. Всё вокруг было искорёжено, кругом хрустели под ногами осколки битого стекла, но освещение еще работало – как позже пояснил профессор, это было искусно устроенная газовая система, которых внизу у обычных здешних жителей не было. Остальные же приборы представляли собой набор каких-то средневековых алхимических средств.

- Этого здесь было и достаточно, - простодушно пояснил Лев Павлович, - в фармакологии обычно не требуется сложной аппаратуры. Травки там, минеральные вещества, - и новый препарат готов. Причём, порой с уникальными свойствами.

- Травки, говорите? – оживился по понятным причинам полковник. – А персонал вы где набирали, специалистов? Одному новые препараты не потянуть. Да и кабинетов тут у вас, мягко говоря, достаточно… было…

- Было. Так молодежь способную искали. Зарплата хорошая, подъёмные. Желающих много находилось…

- А вот эту девушку, - полковник достал свою фотографию, - вы на работу нанимали? И что с ней стало?

Было видно, что руки у него сильно дрожат.

- Так помилуйте, - привычно откинулся в кресле Потемьев, - не я же её, как вы выразились, нанял бы, если что. Я сам тут – человек подневольный. Это Компания. Ком-па-ни-я. Понимаете?

- И где она, эта ваша компания? Да говорите же, мать вашу!

- Да с чего ж вы бранитесь-то? Все бранятся. Как суо атаковать стали, все начали разбегаться. А я как уйду, куда? Я ж за всё тут в ответе. И в материальном смысле, и в духовном.

- Так была тут дочь моя или нет? Говори ж ты, пробирочная душа? Татьяна Валерьевна Самсонова, фитотерапевт…

- А, фитотерапевт… Татьяна… Слышал я про неё. Только она не у меня работает, а внизу, в компании. Это они там местные травы используют, сон-ягоды. А мы тут – сок камней, слёзы камней, кто как это называет.

- И что ж вы тут делали?

- Лекарства всякие, препараты. Дорогие, сильнодействующие.

- И наркотики, конечно?

- А что? За них здесь никто не спросит, ни тебе полиции, ни милиции…

- Ну, ясно теперь, чем ваша Компания тут занимается, - Борис сразу что-то такое и подозревал, - райское вам тут место. Смотри-ка, даже из мумиё научились эту гадость делать…

Профессор принял гордый вид:

- Лично моё ноу-хау. В единственном, так сказать, виде в мире. Очень эффективный препарат. Посильнее героина.

После этих слов полковник решительно хотел Льва Павловича побить. Потому что в Монголии насмотрелся, как объяснил, много людей, особенно среди местных, которые от наркотиков буквально умирали. Охотник, правда, его остановил – не время, мол, надо дорогу к этой Компании разузнать, если уж дочь полковника сейчас там.

- А уж потом мы этого упыря на большую землю как-нибудь переправим, - заметил он, - пусть ответ держит.

- Если отсюда выход есть, - мрачно предположила Светлана, - что-то у меня на этот счёт не очень хорошие предчувствия.

- Ну, наркоту свою они явно не для местных алкашей делали, а для нашего мира. Значит, как-то её туда переправляли. А раз переправляли, значит и мы туда переправиться сможем…

Волки ушли через сутки. Суо, к счастью, выше не поднимался. так что выйти из пещеры к перевалу они смогли относительно просто. И спуск к Разгуляю прошёл без приключений, что несколько даже удивило. Профессора захватили с собой в качестве проводника, да он особенно и не возражал – оставаться одному в обществе суо и белых волков ему тоже не очень хотелось.

- И от лаборатории, если разобраться, ничего там уже не осталось, - грустно подытожил он, - так что смысла мне там торчать нет никакого. И чего эти суо к нам привязались?

- Раз они умные, - предположил полковник, - следовательно, и наркота ваша им может быть не по душе. Вот они вас и раздраконили. Жалко, что не всех…

И вот они бродят по разгуляйскому рынку, Бат принюхивается к разнообразным местным запахам,полковник с Коркиным отмечают скорое возвращение дочери Валерия Николаевича, а вот насчёт Машки по-прежнему никаких известий не было. Выяснилось, правда, что ненавистные уже Красные Выселки лежат на той же дороге, которая дальше ведёт на территорию Компании, тут эта дорога вообще, похоже, была одной главной, вот только идти по ней, как им объяснили словоохотливые торговцы домашней птицей, было небезопасно – и лихих людей много, и нечисти всякой, не исключая агров.

Удалось им на рынке и перекусить, Охотник решительно направился к торговцу, продающему нечто, вроде шашлыков, только вместо шампуров у него были обугленные уже, но, вероятно, не сильно поддающиеся огню, деревянные палочки. Торговец удивительно напоминал кавказского человека из ТОГО мира, впрочем, он им, наверное. и был. Даже акцент определённый имелся:

- Подходите, дорогие, покушать, - пригласил он, заметив интерес Суровцева, - мясо свежий, барашка молодой…

- Точно барашка? – недоверчиво поинтересовался Охотник, - а то тут у вас много всякого водится. Съешь, и хвост вырастет.

- Не вырастет, зачем обижаешь, а? У меня вот хвост нет, у жены нет, сам я барашка растил, кормил, гулять водил. Вкусный барашка, молодой… Собачка не продашь? Хороший собачка, умный, мне будет барашка пасти…

- Пасти он не приучен, - улыбнулся Охотник, - да и друзей не продают.

Бат как услышал – посмотрел на хозяина, повилял хвостом.

Поели. Рынок был пёстрым и разноголосым. Шныряли какие-то ловкие люди с озабоченными лицами, бродили между рядов бабушки с маленькими сумками в поисках товара подешевле. Кто-то из продавцов уже отмечал удачную сделку, кто-то зычно зазывал покупателей – жизнь тут шла по своим вечным базарным законам. Ни тебе агров, ни суо, ни медведей-людоедов… Бабушки вовсю торгуют разливной настойкой сон-ягод, рядом увлечённо играют в карты, даже гадалки бродят с загадочными лицами.

Борис под шашлычок выпросил у Светланы разрешение выпить стаканчик настойки, но по-настоящему насладиться напитком (правда, сомнительным) он не успел. Внезапно шашлычник весь подобрался, посерьёзнел, сказал отрывисто:

- Вы стаканчик-то спрячьте. Или допивайте быстрее. Хозяин идёт. А он этого не любит.

Старушки с сон-ягодной настойкой и впрямь куда-то быстро исчезли, и через некоторое время среди рядов показалась небольшая группа серьезных и хорошо одетых людей, среди которых выделялся человек в тёмном костюме. Изредка он коротко что-то говорил торговцам или своим людям, и видно было, что доброжелательными эти фразы были далеко не всегда. Борис пригляделся:

- Свет, или я ошибаюсь, или это действительно он?

- Похоже, что да…

- Его ж утопили! В ванной…

- Кого? – не понял Охотник, - вон того, в костюме? А кто это?

- Давно ж ты телевизор не смотрел… Но ведь его же нет!

Тот, кого шашлычник называл хозяином, действительно напоминал одного известного российского политического деятеля, одно время даже депутата Госдумы, о богатствах и мрачном влиянии которого на обстановку в стране ходили легенды. Считалось даже, что по влиятельности своей он превосходил многих министров, да и президент вынужден был с ним считаться. И вдруг несколько лет назад было объявлено, что этот политик был найден мёртвым в собственном офисе. Прошли пышные похороны, соратники и родные произнесли много скорбных речей, газетчики вовсю оттянулись на сомнительном прошлом покойного и его связях, и, казалось, этот политик исчез из жизни навсегда.

Теперь выходит, что нет?

- Как его зовут, вашего Хозяина? – спросил Борис шашлычника.

Тот ответил. Всё совпадало.

Выходит, в том, чтобы этот здешний мир продолжал существовать, заинтересованы достаточно большие силы. Настолько большие, что одни не боятся здесь вовсю изготовлять наркотики, а другие – содержать такие вот рынки с баснословными барышами. Или это – звенья одной цепи**?**

И тут на центральной площади рынка появился всадник. Одна рука его была по локоть оторвана, предплечье перетянуто грязной толстой верёвкой, но кровь из раны, из которой мясо и сухожилия свисали клочьями, сочилась всё равно.

- Агры! – хрипло прокричал человек. – Идут агры!

И обессиленно с коня на землю. Конь одурело шарахнулся от тела. Судя по всему, всадник был уже мёртв.

**Глава вторая**

**Нападение**

Недоброе известие взволновало всех, даже в свите Хозяина обозначилась растерянность. Охотник тоже напрягся, посерьёзнел, он единственный из них взял с собой ружье и сейчас внимательно его проверял. Особенной паники на рынке не было, только торговля как-то замерла, никто, правда, пока не уходил, но и уходить-то было, неизвестно куда. Неясно было, откуда идут агры, сколько их и как они агрессивны. Конечно, всадник с оторванной рукой мог что-то преувеличить, в конце концов, боль от раны могла помутить его рассудок или исказить восприятие. Рынок был расположен на окраине Разгуляя, чтобы приезжающим торговцам было удобнее доставлять товар, рядом с той самой дорогой, по которой им предстояло идти в Красные Выселки. Дорога сразу за холмами упиралась в лес, и это тоже для рынка было удобным – в непогоду он был защищён от ветра и метелей. Но сейчас этот самый лес был угрозой, был вместилищем зла, которое надвигалось на Разгуляй и его жителей именно под прикрытием деревьев.

- Они что, могут собираться в стаи? – спросил Борис у Охотника. – Я думал, агры живут поодиночке, в глухих местах. И уж никак не способны к организованному нападению…

- Так оно и есть. Но иногда где-то, я не знаю где, какая-то сила собирает их вместе. Потом эта же сила толкает их в очередное Изменение, и они появляются в самом неожиданном месте, крушат всё, убивают живое и так же неожиданно исчезают. Мне кажется, таким образом они пытаются доказать нам, что этот мир – изначально их, а мы тут гости, причём, гости не очень желанные. В Разгуляе на моей памяти они в третий раз. В первый они начисто тут всё разгромили. Во второй люди сумели дать им отпор, да и исчезли они быстро, словно отозвал их кто-то. Так или иначе, дорога туда пока для нас закрыта…

- И сколько эта осада продлится?

- Никто же не знает, ты же видишь… Может, они вообще мимо пройдут.

- А другого пути для нас нет? – поинтересовалась Светлана, которая, на удивление, восприняла новые обстоятельства очень спокойно.

- Ну, тропы-то есть, только я их плохо знаю. И там тоже могут оказаться агры.

- С нами Бат. Это я насчёт поиска дороги. У нас есть оружие. Это насчёт защиты. Я хочу, наконец, увидеть свою дочь!

Да, женщины иногда умеют быть решительными. Правда, не всегда к месту. Всё равно ведь решили, что в путь нужно отправиться завтрашним утром – нужно было отдохнуть после гор, запастись продуктами, разузнать, что вокруг происходит. И вот разузнали…

Постановили поскорей вернуться в гостиный двор и всё равно готовиться к утреннему выступлению. Заодно нужно прервать оргию полковника с Коркиным, мало ли что может произойти ночью.

Пока шли, видели, как Разгуляй посерьёзнел, собрался. Повсюду попадались вооружённые люди, на улицах не стало видно детей и просто гуляющих. Из телеги прямо на мостовую выгружали мешки с песком.

- Они что, и сюда добраться могут? – поинтересовался Борис, - я думал, им рынка будет достаточно. Еды полно…

- Они приходят вот так, толпой, не ради еды. Или не только ради неё, будем точными. Такие толпы и у нас, людей, собираются, помните? Машины жгут, витрины бьют в магазинах… Все мы понемногу агры.

Потом им повстречался человек, одеждой похожий на Охотника, только она у него была пыльная и местами порванная. Сходство на этом не закончилось – человек оказался знакомым Охотника, и они о чём-то довольно оживленно поговорили, отойдя в сторону.

- Мой коллега, - объяснил Охотник, вернувшись, - он этих агров видел. Рассказывает, что они напали на торговый караван, который он с товарищами охранял. Убили почти всех, потому что появились неожиданно на самом рассвете – высыпали из лесу, как грибы, а потом так же скрылись. Хотя могли бы и не уходить, там им бояться некого было, осталось в живых всего несколько человек. Могли бы и добить. Но он говорит… Что эти самые агры хотели, чтобы кто-то о них рассказал здесь. Чтобы панику посеять, что ли…

Борис посмотрел на мешки с песком и сказал:  
- Ты же сам говорил, что у них с соображением – не очень. А теперь – панику… Да вряд ли они до этого додумаются.

- Они – да. Но с ними рядом… У них там есть… Ну, я не очень в это верю, но этот человек рассказал, что видел сам… С ними несколько суо. В качестве военачальников, наверное. Или советников.

- Слепые?

- А что? Они по звуку ориентируются прекрасно. И еще. Он рассказал, что они как-то общаются. Звуками. Понимают друг друга, то есть.

- Мистика какая-то. выходит, они объединяются против людей? Войной идут?

- До войны, конечно, далеко, но как-то они смогли друг друга заинтересовать. Чтобы суо из пещеры вышли, да я такого не то, что не припомню, я о таком не слышал…

В гостином дворе полковник с Коркиным мирно спали. Выпитая доза, видимо, была немалой. Профессор встревожено поинтересовался:

- Что происходит, вы мне объясните? Выхожу воздухом подышать, не всё же с этой пьянью сидеть, кругом люди с ружьями. Многие спешно уезжают, вон, один купец даже товар бросил. На нас надвигается ураган?

- Хуже, сказала Светлана, - за вами идут ваши друзья из пещер. И ещё агры.

- Тогда нужно быстрее уходить! Я слышал о таких нападениях. Людям там явно не повезло…

Профессору объяснили, что идти, в сущности, некуда, кроме, как в горы, но очередной поход туда в общие планы не входит. Разбудили Коркина с полковником. Оба, в том числе и бомж (теперь он как-то облагородился, но все же социальный его статус остался прежним) восприняли произошедшее спокойно.

- Собственно, Григорий, - обратился полковник к Коркину, - вы спокойно можете уходить в горы. До Красных Выселок нас, если что, доведёт мой однополчанин, а вам, как человеку гражданскому, рисковать тут жизнью незачем. Полагаю, что выпитое нами сегодня спиртное с лихвой компенсирует ваш гонорар, но я готов заплатить вам ещё в качестве компенсации и доброго моего расположения.

Коркин потёр краешек клеёнки на столе и сказал:

- Идти мне некуда. А с вами вроде как веселее. Даже с этими аграми. Если не прогоните, я останусь…

Зашёл хозяин гостиного двора, осмотрел собравшихся, предупредил:

- Они подойдут, должно быть, ночью. Они и в прошлый раз ночью были. Советую вам уйти в горы, там безопаснее. Здесь ведь не крепость…

Он был невысокий, толстенький, с добродушным лицом торговца волнистыми попугайчиками.

- Сами-то вы остаётесь? – спросил Охотник.

- Куда же я уйду, - сказал хозяин, - у меня – постояльцы. Есть старики, им в горы не уйти. Есть рисковые, вроде вас, люди. Может, они и не дойдут. В прошлый раз их остановили вон у того дома напротив. Дом, конечно, уже другой, тот они разломали. Но до нас не добрались. Может, не доберутся и теперь. Но всё равно ночью запрём дверь наглухо. И вы – кто бы ни стучал в окно, не подходите и не открывайте его. Говорят, у них в качестве шпионов есть люди…

- Люди? – удивилась Светлана.

- А что вы хотите? Белый свет переворачивается. Даже здесь, у нас, в совсем другой жизни… Да, предлагаю отужинать через некоторое время. Кто знает, пригодятся ли нам эти продукты завтра, и кто их будет есть…

Время до ночи, если не считать ужина, провели практически молча. Коркин, найдя где-то иголку с ниткой, латал одежду, полковник сам с собой играл в шахматы, Охотник чистил оружие, профессор просто лежал на кровати и смотрел в потолок. Борис со Светланой, негромко переговариваясь, перебирали продукты и вообще вещи – идти на Красные Выселки утром было решено в любом случае.

- Пойдём через Ведьмин хвост, - сказал Коркин, - это овраг такой. Он вон там начинается, за конюшней. Если эти нехристи туда не сунутся, выберемся. Если окажется там кто-нибудь из них, можно будет и пристрелить. Много их в этом овраге не поместится, там кустарник колючий. Из Разгуляя до леса доберёмся, а там уж – как повезёт. Только бы в Изменение какое-нибудь не вляпаться…

Вечером вокруг было прохладно и тихо. Такое впечатление , что пропали все звуки.

- Хорошо-то как, - сказала Светлана, - так вот, наверное, в сорок первом году было, когда немцы на нас напали… А что у них тут, в этом мире, армии нет, что ли?

- А зачем? – ответил Охотник. – Друг с другом тут люди не воюют. Что же касается агров – это же звери. А зверей стрелять – уже наша забота. Никто ж не думал, что они организовываться начнут.

- У Компании есть своя так называемая стража, - пояснил Потемьев, - есть, говорят, белая – это которая в открытую территорию охраняет, а есть тёмная. Тёмных стражников вообще никто не знает. Это просто люди самых разных профессий: мясники, плотники, да те же фармацевты, если хотите. Живут, работают, а сами ещё и в страже.

- Стукачи, короче, - сказал Коркин.

- Может, и так. Но ,говорят, служба эта очень ценится. И не всех туда берут.

Снова зашёл хозяин:

- Их видели в лесу, на опушке. Подходить пока боятся, но вокруг Разгуляя – ни стены, ни рва. Заходи, кто хочешь. У вас в соседних двух номерах никого теперь нет, так что вы посматривайте.

Внимательнее всех его слушал Бат.

Ночью мужчины договорились дежурить по очереди. Впрочем, за исключением Коркина, никто глаз не сомкнул. Григория в этом не упрекали – он простодушно объяснил, что, исходя из образа жизни, привык спать в любой ситуации, но проснуться готов мгновенно. Так оно и случилось, едва только раздались первые выстрелы. Похоже стычки начались с рынка.

- Вот по-военному я не имею права им там не помочь, - вздохнул полковник, - но кто дочь найдёт, если меня там кто-нибудь загрызёт?

- Там у Хозяина своя гвардия, - успокоил его Охотник, - ребята тёртые. Это тебе не дикие монголы, которые ружья в жизни не видели.

- Всё они видели, - хмыкнул полковник, - может, и агров тоже.

Он громко хлопнул себя по шее, куда примостился неизвестно откуда взявшийся комар, и на руке осталось тёмное в лунном свете пятнышко, должно быть, кровь. Свечи, конечно, не зажигали. И тут зарычал Бат. Борис осторожно приблизился к стеклу. На улице двигались тени. Большие мохнатые звери, действительно, похожие чем-то на медведей, но с волчьими мордами, почему-то тихо двигались куда-то по улице. На окна гостиного двора они пока не обращали никакого внимания. Шли звери почти по-человечески, на двух ногах, только сильно сутулясь. Один из них нёс в лапе какое-то, должно быть, задушенное животное – то ли кошку, то ли небольшую собаку.

- Агры, - сказал Охотник, - интересно, куда они направляются? Обычно они без цели просто так не шатаются. На конюшне сейчас жеребят много. Туда, наверное, и прут.

Неожиданно один из агров остановился и подошел к окну дома напротив. Ударил по стеклу лапой. Стекло не разбилось. Боднул головой, уже зарычав. Потом, наконец, взял с земли увесистый камень и швырнул. Звон разбитого стекла подтвердил его. победу. Тогда он принюхался, присел, встал на четвереньки и словно большая ловкая кошка, нырнул в разбитое окно в длинном прыжке. За ним тут же поспешил второй. Бат, не переставая глухо рычать, напрягся, но Охотник пса попридержал – не стоит, мол, попусту в драку ввязываться.

- Там кто-нибудь остался? – кивнул на разбитое окно Борис.

- Не видел, - пожал плечами полковник, -.вообще-то эти твари живое существо, говорят, чуют. Хотел бы я, чтобы на этот раз они ошиблись.

Слышно было, как в доме громыхнула, разбиваясь, посуда. Потом, видимо, стала падать мебель.

Потом все-таки раздался человеческий крик. Длился он очень недолго несколько секунд, так что помочь несчастному там никто бы из гостиного двора не успел.

Беззвучно заглянул хозяин.

- Там старик Семёныч жил, - объяснил он, - я думал, он давно уехал. Уж с месяц, как на улицу не выходил. Может, парализовало. А родных нет.

- Ну нельзя же так, - горячо зашептала Светлана, - просто стоять и смотреть. Вдруг там еще кто есть.

- Давайте пальбу откроем, - возразил Коркин, - их тут и так – полная улица, а на выстрелы ещё сбегутся. Найдёте вы тогда своих дочерей…

Внезапно к стеклу окна, в которое смотрел Коркин, прильнула мохнатая морда, только с шерстью покороче и, насколько можно было различить в темноте, несколько другого, более светлого, цвета. Незрячие глаза уставились на людей словно осмысленно. Охотник еле сдерживал Бата. Потом суо зачем-то лизнул стекло и скрылся в темноте.

Светлану крупно затрясло, и она беззвучно заплакала.

**Глава третья**

**Дорога через лес**

Насчёт Ведьминого хвоста Коркин не подвёл – по нему из Разгуляя выбраться можно было относительно незаметно. Самое трудное оказалось – проскочить мимо конюшни, где агры хозяйничали вовсю, расправляясь с лошадьми и жеребятами, но именно их увлечённость этим занятием и помогла добраться до оврага без приключений. К тому же ближе к рассвету нападавшие стали почему-то уходить из Разгуляя, побродив по пустынным улицам и, словно чего-то не обнаружив, возвращаясь назад, к лесу. Позже говорили. что они сильно, чуть ли не до основания, разрушили рынок со всеми его складами и запасами. Сам же Разгуляй пострадал не очень, наверное, от того, что большинство жителей в горы всё-таки ушло. Основательно был разрушен лишь квартал торговцев пушниной – местные купцы устроили целый фейерверк выстрелов навстречу незваным гостям из леса, и агры в ответ организовали там настоящее побоище. Ближе к утру, когда обитатели гостиного двора решили всё-таки выступить в сторону оврага, на улицах оставались только немногие припозднившиеся агры, которых редкие местные смельчаки добивали отдельными точными выстрелами.

Не отказался пару таких выстрелов сделать и полковник, тем более, что к оврагу нужно было подобраться быстрее, и случайные преграды в виде заблудившихся молодых агров были путникам явно ни к чему.

Однако молодые молодыми, а уже в овраге два старых агра едва не погубили Светлану, обманув Бориса. По Ведьминому хвосту действительно сильно рос колючий какой-то кустарник, так что по тропинке пришлось идти цепью. Впереди, как обычно, бежал Бат, за ним шёл Охотник, остальные периодически менялись местами, чтобы поговорить или передохнуть. Сначала всё шло спокойно, казалось, что Разгуляй благополучно останется позади, и главное теперь было – не сбиться с пути и к вечеру добраться до злополучных Красных Выселок. Борис оказался сзади и сначала оглядывался, но сзади не было абсолютно никакой опасности, даже птицы стали уже щебетать, встречая солнце. И тут сверху раздалось негромкое рычание, потом – знакомое – ХЛЮП! ХЛЮП!

Ах ты, батюшки! Комаров всмотрелся в склон – да, там наверху, чуть поотстав от их отряда, похоже, прячась, продвигался агр . И не просто агр, а агр старый, матёрый, с сединой в шерсти. Так, Бата с Охотником впереди тоже что-то отвлекло. Чепуха, разберёмся сами. Прямо перед Борисом по тропе шла Светлана, которая тоже придержала шаг. Комаров кивнул супруге – иди, мол, догоняй остальных, я задержусь, и вскинул ружьё. Хитрый старый агр за это мгновение куда-то со склона исчез. Борис видел, как шевелятся колючие кусты (агров они, похоже, нисколько не задерживали) и ждал, когда зверь покажется снова, не мог же он не показаться, раз заметил людей. В конце концов, если что, он выстрелит наугад. Хоть задеть это животное – и то хорошо. а то так и будет преследовать.

И тут закричала Светлана. С того же склона на неё прыгнул другой агр – тоже старый и тоже наверняка хитрый. Потому что пока Борис отвлекался на одного старика с клыками, второй почти успел напасть. Почти успел, потому что шедшие впереди толком не поняли, что происходит. А Борису не хватало каких-то секунд, чтобы перегруппироваться.

Но ещё был Бат. Как успел среагировать он, понять было трудно. Но в своём прыжке он невероятным образом успел агра перехватить. Наверное, пёс заметил хищника чуть раньше его броска на Светлану. Так или иначе, схватка между собакой и арком перенеслась уже на дно оврага. Несколько мгновений, и из горла арка хлынула темная кровь. Он дёрнулся и затих. Бат отошёл в сторону.

- Иногда мне кажется, - сказал подошедший Охотник, - что его порода так и называется – аркодав. И попался он мне тогда в лесу совсем не случайно.

Мёртвый арк смотрел на Бориса невидящими глазами и, казалось, хотел ему что-то сказать.

ЗДЕСЬ ВООБЩЕ НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО, НЕУЖЕЛИ ТЫ ЭТОГО НЕ ПОНЯЛ?

Пока выходили из оврага на дорогу, в лесу натыкались на агров ещё дважды. Первого полковник пристрелил, как и положено военному человеку, с одного выстрела, второго решили не трогать – некогда. Да и сам агр в их сторону даже не взглянул: видимо, был сыт и вообще устал после бессонной ночи.

- Что-то у них не так пошло с эвакуацией, - задумчиво сказал Охотнтик, - обычно после таких налётов они дружно исчезают в Изменениях, а теперь не вышло. Вот и бродят. Сейчас они наверняка отправятся каждый на свою территорию, Разгуляй им больше не нужен…

На дорогу они вышли где-то к обеду, почти как раз там, где арки напали на караван. Кругом валялись перевёрнутые подводы, кое-где даже бродили нетронутые аграми лошади. Живых людей, к сожалению, не было. Видно было, что люди пытались отбиваться до последнего, и не без успеха - рядом с телами погибших караванщиков лежали и трупы хищников. Но, по всей вероятности, нападавших было слишком много.

Выяснилось и то, что не все из них отправились грабить разгуляевский рынок. На одной из подвод сидели два небольших суо и с аппетитом поедали какую-то падаль. Какую – рассматривать не хотелось. Одно из этих чудищ попыталось цапануть лапой подошедшего слишком близко Бата, другой монстр (и после этого говорите, что они слепые) неожиданно прямо с повозки бросился в сторону профессора, но здесь Охотник с Борисом быстро справились, подняв ружья.

- Берем какую-нибудь целую подводу, запрягаем лошадь, и вперёд, - скомандовал Охотник. – так быстрее доберёмся. И, к тому же, меня не покидает ощущение, что эти уроды на выстрелы сейчас сбегутся. А со всеми нам не справится. Профессор - не боец, Светлану тоже охранять нужно. От Коркина вашего тоже помощи мало. Давайте-ка поспешим.

Нашли подходящую и довольно вместительную подводу. В ней даже осталось немного неразграбленного товара – сгущёнку в банках агры не тронули.

- Устраивайтесь, - пригласил Охотник, разминая соломенную подстилку, - и молоко пригодится, когда вашу Машу найдём.

Светлана громко ойкнула.

- Да что же вы, мамаша, так переживаете. Говорю же – найдём…

Но Светлана отрицательно замахала головой и стала показывать на солому. Сразу и не заметили, что из-под неё торчат босые ноги, одна из которых была неестественно вывернута. Быстро обнаружили под соломой труп человека со свёрнутой шеей – агры, вероятно, постарались. Человек, наверное, был обычным пожилым торговцем, может быть, даже владельцем этой самой сгущёнки.

- Спал, наверное, - сказал полковник, - может. И не успел заметить ничего. Хорошо бы так было.

Поехали молча. Даже Борису казалось, что торговец сгущёнкой всё ещё лежит где-то рядом. Они даже не успели никого из них похоронить, только сложили тела чуть в стороне от дороги. Словно кто-то сверху враз изменил правила жизни: можно убивать, оставлять непогребёнными трупы, похищать чужих детей, в открытую штамповать наркотики. Интересно, бывший депутат Госдумы, якобы убиенный ТАМ, в большом мире, сильно обеднял после сегодняшнего налёта? И где он был в это время? Наверное, у такого человека тут есть и своё бомбоубежище. А у них только подвода. Чужая. Принадлежавшая некогда живому, а теперь мёртвому человеку. И лошадь, которая их сейчас покорно везёт, тоже наверняка имела своего хозяина. Он кормил её кусочками сахара. Или просто хлебом.

А потом пришли агры. Или кто-то их привёл.

ЗДЕСЬ ВООБЩЕ НЕТ НИЧЕГО СЛУЧАЙНОГО. ПОНЯЛ, ИНТЕЛЛИГЕНТ ИЗ ВОНЮЧЕГО ПОДЪЕЗДА С НАДПИСЬЮ НА СТЕНЕ?

- А вы уверены, что там, впереди этих агров нет? – подал голос профессор. – На разведку бы сходить.

- Вот ты и иди, - коротко сказал Коркин, - ты у нас самый храбрый. И глазастый. Небось, ты и ТАМ, в обычном мере сгущёнку ящиками жрал. И на соседей жалобы писал, а на работе коллег подсиживал. Я таких навидался.

- В бомжатниках своих?

- И там тоже. Везде есть свиньи. И просто хорошие люди.

- И в теплотрассах, вы хотите сказать?

- И там. А в лабораториях встречаются гниды, - подвёл черту Коркин и отвернулся.

- Сейчас доберёмся до Большого водопада, - сказал Охотник, - от него поворот будет как раз на Красные Выселки, а сама дорога на тракт общий пойдёт. Не пропустить бы. Я, честно, об этих местах только слышал, и не всегда только хорошее.

- Что-то водопада-то не слышно, улыбнулся полковник, - может, ты ошибся в чём?

Выяснилось, что не ошибся. Как рассказал Охотник, с этим водопадом было связано много тёмных историй.

- Случалось, - продолжил рассказчик, - люди там тонули. Подойдёт человек водицы испить, тут у него голова и закружится отчего-то, он прямиком в воду и ныряет. А вода эта ледяная, аж ноги сводит. Вот их и сводит, да так, что сразу утопленника находят. Синего такого. Вы не смейтесь, я на эту тему много наслышался. А ещё рассказывали, что подойдёт, бывало, к водопаду этому старушка или старичок. Напиться попросит, это прямо у воды-то. А человека опять же находят либо утонувшим, либо повешенным. А старичок вроде как исчезает, будто его и не было.

- Пугаете? – спросила Светлана, - Мало нам агров с покойниками на телегах. Я уже словно фильмов ужасов насмотрелась настолько, что ничегошеньки не боюсь. Не страшно. За Машку страшно, чем ближе к этим Выселкам, тем больше. А за себя – вроде, как и нет уже.

- Да никого я не пугаю. – обиделся Охотник. – просто рассказываю. И к тому, между прочим, что зло все равно терпит поражение. Всегда. Иначе мир бы наш не стоял. И водопад этот в конце концов иссяк. Взял, и иссяк. Не знаю, чья в том заслуга. Только теперь там одни сухие камни. Сами сейчас увидите.

И действительно – завернули за небольшой холм, и вот они, сухие камни. Ни капли воды.

И старичок на камушке с костылём по мышкой. Седенький такой, глаза слезятся.

- Пить хочешь, батя? - поинтересовался полковник осторожно.

- Да нет, - ответил тот, - мне бы до Красных Выселок доехать. Подвезёте?

**Глава четвёртая**

**В плену**

- C аграми у нас вроде как договор о ненападении, - рассказал старичок по дороге, - их семейка тут рядом живёт. Мы их не трогаем, они нас. Иногда им телёнка подкинем, они к нам и без претензий. Зато и хищник к нам не забредает, и лихих людей нет. Так и живём по-соседству.

- И не страшно? – поинтересовался полковник. – Говорят, они не приручаются.

- Истинно так. Но вот собака на цепи злая, к ней тоже сдуру-то зря не подойдешь, верно? И хозяин её осторожно кормит, лишний раз не подходит, она и его укусить может. Зато никто чужой не сунется.

Старичок назвался Пафнутием, сказал, что ногу повредил ещё в детстве, «с тех пор сохнет». Живёт он на Выселках с сыновьями, жена померла от водянки, хозяйство у них справное, часто на рынок ездят торговать мясом. Про нападение на этот рынок старичок узнал как бы впервые, разохался – где ж теперь продукцию сбывать? Но с другой стороны солидно отметил, что, должно быть, разгуляевцев бог наказал – уж больно поборы у них на базаре были непомерные, «а не заплатишь, всё перевернут, похлеще агров этих». А случалось, что после удачной торговли поедет иной мужик с деньгами домой и пропадёт, словно его и не было. И ведь разбойников в этих местах отродясь не встречалось, а человека – поминай, как звали. Может, и агры это. Только они повозки-то с собой не утаскивают, и деньги им не нужны. Жаловались рыночному Хозяину, но тот разобраться только обещал.

- Сами вы , - говорит, - напьётесь с радости, да в болото куда-нибудь и заезжаете. Мужику нашему только дай червонец лишний.

А у самого этих червонцев наверняка – выше крыши где-нибудь сложено. Осторожно расспросили Пафнутия про Клима Устиновича. Тот сказал, что Клима знает, но не знаком близко, «Клим всё больше родню признаёт, остальных сторонится». Уезжает куда-то часто. Внучку недавно привез. А откуда внучка, если дети здесь не родятся уже давно? И внучка эта странная какая-то, со двора почти не выходит, а если и появляется, то двигается, будто во сне, смотрит на всех и не узнаёт никого, даже соседей. Больная, наверное. А откуда здесь взяться здоровым, когда детей тут бог не даёт? Рассказывают, на разгуляевском рынке малолетних детишек купить можно, прости, господи, их из большого мира привозят, но у них на Выселках и денег больших ни у кого нет, и грех это – детьми торговать, впрочем, в Разгуляе всё можно.

Светлана во время этого повествования еле сдержалась, чтобы подробнее об этой новой внучке не расспросить, но Борис её удержал, взял за руку и сжал крепко – скорее всего, это, конечно, Маша, только торопиться не нужно, старик сейчас доедет и побежит Клима предупреждать, тот девчонку и спрячет. А в этих местах, похоже, целый полк куда-нибудь в Изменение загнать можно, никто и не найдёт и не хватится.

Так что ехали в томительном ожидании, Светлана бросала умоляющие взгляды на Охотника, который правил лошадью, - быстрее, мол, но быстрее не получалось – дорога была каменистой и ухабистой, словно по ней давно никто не проезжал.

Добрались до небольшой лощины. Старичок оживился:

- Вон там, за холмом, повернём, и Красные Выселки будут. Мой-то дом с самого краю. А вам куда?

- Посмотрим, - уклончиво ответил полковник, - мы, отец, тоже по торговой части. А уж поскольку рынка у вас пока не будет, мы вам – самое подспорье. И мясо будем скупать, и молоко.

- Не будете! – сказал кто-то громко из-за деревьев, - А ну, скидывайте свои ружья, да слезайте с телеги с поднятыми руками. Баба ваша у нас на прицеле, так что не дёргайтесь.

Бат, бежавший впереди подводы, готов был броситься в сторону говорившего, но Охотник его подозвал. Не хватало ещё и собаку потерять.

- Кто вы? – так же громко спросил полковник, оглядываясь вокруг, - Что вам нужно?

- Ружьё бросай, дядя. Нас тут хватит, чтобы вас всех уложить. И бабу первую. Не веришь? И собачку попридержите. Судя по всему, она у вас справная. Пригодится для охоты. А остальных мы и вот так можем.

Грохнул выстрел, и лошадь упала, дёргая ногами.

Старичок проворно спрыгнул с подводы (даже про костыль свой не вспомнил) , отбежал в сторону и закричал:

- Эй, Саввушка, пошто коня-то сгубил? Добрый ещё.

- Аграм пойдёт на ужин, - ответил невидимый пока Саввушка, - все равно им что-то давать надо, озвереют. Андрюха, Петро, ну-ка разоружите этих…

Из лесу вышли два здоровых парня, собрали с подводы ружья. Борис лихорадочно соображал, что можно было предпринять, и не находил выхода. Полковник с Охотником, судя по всему, готовы были броситься на незнакомцев и с голыми руками, но опасались за Светлану. Профессор сопротивляться, похоже, и не собирался. Слезли с подводы (а зачем она теперь, без лошади?), отошли в сторону, ближе к лесу. Из-за деревьев вышел ещё один здоровяк, по-видимому тот самый Саввушка.

- Ну, батя, - сказал он старичку, - улов у тебя нынче отменный Теперь мы агров этими лохами долго подкармливать будем. А то я боялся, что они у нас голодными останутся. Начнём, наверное, с самого задохлого, - он ткнул профессора дулом ружья, - ты, паря, все равно долго не протянешь, а ешь, наверное, много…

- Сынки мои, - объяснил Пафнутий, - кровинушка. Люди хозяйственные. Вы уж не обижайтесь сильно. Надо же как-то с аграми жить. А вы бы тут всё равно пропали. Места тут гиблые, да и люди недоверчивые. Чужаков не любят. А мы вас перед смертью ещё и подкормим.

- Вот, значит, какой у вас, старик, с аграми нейтралитет, - процедил полковник, - а ещё бога поминаешь…

- Бог – он ничему не мешает. Раз есть, скажем, на земле такая тварь, как агр, значит, всевышнему её существование угодно. А, коли есть агр, ему же кушать надобно. А какой агр на телятине сидеть будет? Ему человеченки подавай… Давайте-ка мы вас свяжем…

И тут ещё не связанный Коркин ломанулся в лес. Охотник отпустил ошейник, махнул рукой, и Бат по команде бросился следом. Понял, что лучше ему сейчас здесь не находиться. Действие это произошло так быстро, что братья немного растерялись. Петро пальнул пару раз вслед беглецу, но, судя по треску сучьев, бомж убегать продолжал, и дробь его не задела., так же, как и Бата. Савва бросился, было, следом, но старик его остановил:

- Не мельтеши, сын, а то и эти разбегутся. А беглец этот – всё равно не жилец. Либо аграм в лапы попадёт, либо с голоду подохнет или заблудится. И собака ему не поможет. Трусовата она, раз сбежала. Чужаков наша земля не любит… Веди вон лучше этих в сарай. А задохлого этого к вечеру аграм отведём. На пирушку…

В сарае было темно и много сена. В углу поставили миску с водой и большую тарелку с сырой пшеницей – это у них, надо полагать, называлось «подкормить». Профессор как-то затравленно оглядывался по сторонам и издавал какие-то странные звуки, словно поскуливал.

- Эк ты, Лев Павлович, как ужином-то стать не хочешь, - заметил полковник, - а придётся ведь… Небось, когда зелье своё для людей варил, о смерти не думал. А вот агр тебе печёнку сначала выгрызет, потом за мозг примется. Они, хищники, мозглюбят…

- Да хватит вам, Валерий Николаевич, - возмутилась Светлана, - человек и без того сейчас с ума сойдёт. У всех у нас теперь одна перспектива.

- И пусть сходит. А насчёт перспективы, как человек военный, скажу – если они нас сразу не порешили, шансы наши на выживание увеличились многократно. Так ведь, Аркадий?

Охотник согласился:

- Есть даже теория такая милитаристская, не наша. конечно, что захват пленных военным действиям только мешает. Никакой выгоды, одни заботы. В плен берут когда? Когда человек либо безоружен совсем, либо физически ослаблен. А посади его под замок – он и в себя придет, и, глядишь, оружие себе добудет. И – играй, гармонь, на деревне…

Борис в который уже раз отметил, что Светлана даже в такой ситуации панике не поддаётся. Это ТАМ, в другой жизни она давно бы уже разрыдалась, разразилась скандалом каким-нибудь истерическим, маме бы своей по телефону названивала. Тут всё совсем другое. Тут сарай из хороших, прочных досок (не сбежишь), Машка где-то рядом и мозг профессора, приготовленный к ужину. Ещё полусумасшедший старик с сыновьями, вооружёнными до зубов… Но там, снаружи, есть ещё и Коркин где-то, и Бат. На Коркина надежда смутная. Может и драпануть, а вот пёс, он хозяина не бросит, даже если тот его отослал подальше.

- Интересно, - словно прочитал его мысли полковник, - этот самый Коркин нас бросит или выручить попытается?

- Не бросит, - сказал Охотник, - я Бату его охранять приказал. И Бат охранять, конечно, будет, но и от меня далеко не уйдёт. И ему не даст.

- Он прямо у вас благородный собачий рыцарь с человеческими мозгами, не при профессоре будет сказано.

Потемьев никак на эти слова не отреагировал, только махнул рукой.

- Подкоп снаружи они вряд ли сделают, - продолжил полковник деловито, - тут вокруг вся земля в корнях. В открытую на братьев с Пафнутием этим они не нападут тоже – не с чем. Сарай этот, конечно, Бат найдёт, только вот – что дальше? Предлагаю дождаться ночи…

Профессор застонал.

- Ах, да, я и забыл, что у нас тут кое-кто уже в меню… Значит, ночи не дожидаемся. Наше преимущество в том. Что они понятия не имеют о том, что двое из нас – кадровые офицеры.

- Я вообще-то тоже кое-чему на военной кафедре обучался, - вступил в разговор Борис, - пригожусь, может быть.

- И я, - поддержала мужа Светлана, - женская хитрость, она, знаете ли, нигде не помешает.

- Скажи уж лучше – коварство, - поправил её Борис, - если что, мы тебя на обольщение одного из братьев бросим. Может, и получится.

- Получится, скорее, другое, - посерьёзнел полковник, - разберём диспозицию…

- А что её разбирать? – весело сказал Охотник. – Вот у меня в кармане есть бечёвка. Я всегда её с собой ношу. У полковника с Борисом есть сигареты с фильтром и зажигалка. Для боя вполне достаточно.

- Ещё тарелка с зерном, - кивнул в угол Валерий Николаевич, - если зерно высыпать в носок, да по виску этим садануть…

- Чтобы мозги вылетели, - неожиданно произнёс профессор.

И все улыбнулись.

Оставалось только ждать подходящего момента. И молить бога, чтобы какой-нибудь глупый случай им не помешал. Борис почему-то был уверен, что не помешает.

ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ ПРОИСХОДИТ СЛУЧАЙНО, ТЫ ПОМНИШЬ?

Он помнил. Хорошо помнил. И рядом где-то было Машка, это придавало сил.

**Глава пятая**

**Красные Выселки.**

Убить Саввушку оказалось неожиданно легко, так же, как нетрудно получилось его заманить в сарай. Как говорится, по предварительному сговору профессор начал истошно кричать. Светлана так же громко прокомментировала ситуацию:

- Эй, тут ваш ужин кончается! Помогите кто-нибудь!

Кем-нибудь сначала оказался заспанный почему-то Петро, вывалившийся на крыльцо избы напротив. Он почесал затылок и недовольно спросил:

- Чего там? Потише нельзя?

- Нельзя, - не унималась Светлана, - у него пена изо рта идет…

- Пусть идёт, - неуверенно сказал Петро, - нам-то что?

- А влруг агр его есть не станет? Дохлый и больной к тому же. Вт тогда они на вас накинутся…

- Сейчас прямо и накинутся, - причмокнул губами один из братьев, - как же…

Но все-таки вернулся назад в избу. Посоветоваться, надо полагать.

После совета на улице показался уже Савва. Видимо, он тут был самый решительный. Огляделся, закурил, послушал стоны Потемьева:

- Чего он орёт-то?

Тут уже в разговор вступил полковник:

- Непонятно что ли, плохо ему. Делать что-то надо.

- Надо, - вздохнул Савва, - а то соседи сбегутся. Они у нас тут бдительные, язви их…

И зашёл в сарай.

А тут полковник с бечёвочкой в руках, Охотник с сигаретными фильтрами. Эти фильтры он предварительно расплавил на огне и заточил до состояния небольшой бритвы. Бритвой этой он и полоснул братца по горлу, а уж Валерий Николаевич после бечёвочку свою накинул, душить начал. Всё произошло настолько быстро, что Светлана даже охнуть не успела, глядя на смертоубийство, только Потемьев продолжал зачем-то истошно стонать, словно рядом ничего не происходило.

- Ты бы заткнулся, Менделеев, - сказал ему полковник, опустив безжизненное тело на сено, - свою задачу ты уже выполнил. Можешь вообще идти теперь на все четыре стороны. Ну что, дверь открыта, можно и всем бежать, так?

- Подождите, - остановил его Борис, - там, снаружи, похоже, ещё кто-то есть.

Сквозь щели сарая действительно было видно, как вдоль стены пробежал какой-то человек. Тут же раскрылась дверь. Полковник, отступив назад, приготовил свою бечёвку. К счастью, оказалось, что напрасно. Сначала в сарай вбежал Бат, радостно бросившись к хозяину, следом за ним показался Коркин.

- А я вот он, а я вот он! – весело пропел он.

- Да ты, братец, пьян уже! – удивился полковник, - Нас тут на ужин готовят, а ты похмеляешься. Не стыдно?

- Нисколько, - мотнул головой бомж, - самогон был трофеем. Мы с Батом… это самое… Пафнутия повязали. Старика этого…

- Как это?

- Да просто. Он до ветру пошёл. Мы его у толчка и чмокнули. Сначала Бат его напугал до смерти, потом уж я руки- ноги ему стреножил. Он рыпаться пытался, так пёс ваш его за палец тяпнул. Пришлось кляп в рот засовывать. Только сначала я у него разузнал, в каком сарае он самогон прячет.

- Лихой ты, - хмыкнул полковник, - сразу и не скажешь. Хотя с собакой и я бы так смог. А старик-то где?

- В толчке сидит. Он же туда торопился. Строение деревянное, прочное, не убежит. Да и ноги связаны. А вы тут, я вижу, тоже время не теряли. Человека вот убили. Могли бы и погуманнее.

- На пьяную голову о гуманности легко рассуждать, - вставила Светлана, - а нас вообще съесть могли. Профессора уже почти приготовили…

Потемьев гордо кивнул в знак согласия, словно в этом была какая-то его заслуга.

- Ладно, - подытожил разговор Охотник, - споры о нравственности отложим на потом. Что делаем? Бежим? Оставшиеся братья нас по всем Выселкам искать будут, ещё и соседей поднимут. И порешат тут же. И старик из толчка выберется с их помощью.

- А нам ещё Машку найти надо, - добавила Светлана.

- Надо. Поэтому и братьев надо нейтрализовать.

- Убить?

- Можно и не убивать. Хорошо бы их, конечно, к аграм на ужин отвести, если бы знать, куда. Придётся пока их тоже связать, что ли. Так что давайте в избу. А старик нам ещё пригодится. покажет, где Клим ваш живёт.

В избу ворвались все вместе, так что братья и сообразить, похоже, ничего не успели. Первым, разумеется, в комнату забежал Бат, тут же длинным прыжком достал Андрюху – правильно выбрал, этот из оставшихся братьев был, видимо, посноровистее. Петро как лежал на кровати, так там и остался, - ружьё, отобранное у Саввы, оказалось веским аргументом для того, чтобы не двигаться. Бат разбирался со своей жертвой серьёзно, пытаясь добраться до горла, брат Андрюха в этой борьбе обессилел совсем, но не кричал, только хрипел, и Охотнику пришлось силой оттаскивать пса в сторону, благо, тот на хозяина даже не огрызнулся. Братьев повязали профессионально, они и не больно сопротивлялись, а вот старик, когда достали его из деревянного туалета, начал грязно ругаться:

- Вы это, мать вашу… Аккуратней. Зароют же вас живьём. По кусочкам, ядрит твою… По самым маленьким. Вживую будем отрезать. Чтобы визжали, как свиньи.

- Сам ты свинья, - ткнул в него пальцем Коркин, - и самогон у тебя дрянной, дерьмом пахнет.

Старика тоже свели в избу, усадили на пол рядом с сыновьями, всех ещё раз обвязали верёвкой в один узел. Пафнутий перед этим всё-таки показал дом Клима:

- Там он проживает, на взгорке. Вот его бы в сортир, да головой вниз… Жадный, сволочь, и вороватый, говорят…

Все они тут, видать, не без греха, - подумал Борис. Вот интересно – ну придумала природа или кто-то там ещё свыше этот бесполезный вымирающий уголок, изменила пространство, и населился этот мир скопищем разных отвратительных существ арков, белых волков, медведей-людоедов. А хорошее что-нибудь нельзя было сюда засунуть? И Красные Выселки эти… Пафнутий со своим семейством, Клим этот Устинович, который, не моргнув глазом, детей ворует. Их сюда, что ли, по особой разнарядке посылают?

К дому Клима подбирались осторожно, прячась за заборами окрестных поселений. Как ни хоронились, наткнулись-таки на костлявую бабку с каким-то узелком в руке.

- Вы не белые монахи? – сразу поинтересовалась она, - Белые монахи должны придти. Должны грехи отпустить, усопших помянуть. А вы, значит, не белые монахи?

Подбородок у неё мелко трясся.

- Мы, бабушка, по другой части, - успокоил её полковник, - а вон в той избе не Клим ли Устинович проживает?

- Он, благодетель, - подтвердила старушка, - старым помогает, убогим, убогих тут много.

- Ишь ты, какой добрый, святой прямо. А внучка новая у него откуда?

- Марья-то? Так господь послал. Оттуда из другого мира, из сатанинского.

- Прямо-таки из сатанинского?

- Истинно, - перекрестилась бабка, - да и вы, видать, оттуда? И собака у вас на нечистого похожа.

Бат, словно услышав и поняв, что речь идет именно о нём, завилял почему-то хвостом, что вообще-то с ним случалось редко. Умел пёс скрывать свои эмоции. А здесь, значит, и расслабиться можно было – старушка никакой опасности не представляла, скорее, наоборот.

Вообще Красные Выселки показались поселением довольно странным. И собаки тут отчего-то не лаяли, и петухи не кричали, и людей в проулках не было видно. Хотя, пока они пробирались к дому Клима, за заборами проглядывались и копошащиеся в пыли куры, и лежащие у будок собаки, и люди, занятые обыденными делами на подворье, и всё это были словно кинокадры без звука или на полутонах. Никто на них, кроме старухи, внимания не обратил, хотя обычно вроде бы в деревнях незнакомцев внимательно разглядывают.

НИСКОЛЬКО НЕ УДИВЛЮСЬ, ЕСЛИ ОНИ САМИ ТУТ ЕДЯТ ЛЮДЕЙ, А НЕ ТОЛЬКО СКАРМЛИВАЮТ ИХ АРКАМ

Бориса не покидало чувство опасности. И исходила эта опасность вроде бы вовсе не из дома, к которому они продвигались, а откуда-то из другого места, с другой стороны. Поэтому он нисколько не удивился, когда справа, откуда-то из леса, вдруг раздался крик:

- Арки! Арки идут!

По улице бежал мужчина в разорванной одежде. Про арков он кричал, не умолкая, и это вызывало во дворах переполох. Где-то громко зарыдала баба, залаяли, наконец, собаки, кто-то выстрелил, должно быть, проверяя ружьё. Даже Бат не удержался и глухо зарычал. Кричащий мужчина подбежал ближе, и Борис как-то отстраненно, почти безо всяких эмоций, увидел, что бегущий держит над головой, словно знамя, человеческую руку. Рука была оторвана - из нее болтались обрывки сухожилий и куски мышц, но уже не капала кровь, наверное, мужчина бежал уже долго. Он продолжал кричать про арков, и в доме на взгорке тоже началось шевеление – слышно было, как хлопнула где-то во дворе дверь и испуганно загоготали гуси. Полковник поднял руку, показывая, что нужно остановиться. Притаились за каким-то обшарпанным, видимо, заброшенным сараем. Закрыл бы их Пафнутий в такой – за минуту бы сбежали. Ткни пальцем, и саманная стена упадёт. Но хоть какое-никакое укрытие.

- Похоже, это аркочье войско или его остатки теперь от рынка сюда повернули, - сказал Валерий Николаевич, - потерялись, видно. Нам эта суматоха на руку будет. Глядишь, под шумок вашу Машу и умыкнём безо всяких разбирательств.

- Нет уж, - процедил Борис, - я с этим Климом самым Устиновичем очень даже хочу повстречаться…

- С ним, по-моему, и без нас повстречаются. Видите?

На улице показались первые арки. Шли они как-то трудно, пошатываясь, - видимо, уже устали шагать в поисках нужного Изменения или кто-то всё-таки их крепко потрепал.. Но видно было, что и без добычи они уже не остались. Один из них нёс в лапах курицу с оторванной головой. Время от времени он подносил тушку ко рту и откусывал кусок прямо с перьями. Вся пасть у него была измазана в крови. Другой арк вертел в лапах какую-то тоже измазанную кровью тряпку. Приглядевшись, Борис её узнал – это была рубашка Пафнутия.

- Господи, - прошептал он, - мы же не заперли у них в избе дверь. Думали – потом кто-нибудь из соседей, заглянув, их развяжет. Но заглянули-то, видно, арки…

- А мы их связали, и у них не было никакого шанса, - охнула Светлана, - никакого. Мы… связали…

- Истерику, барышня, бросьте, - сказал полковник, - вы, вероятно забыли, какую участь эта семейка нам готовила? Так, сейчас этот авангард пройдёт, перебегаем улицу и продвигаемся к дому Клима. Мы с Борисом обходим двор слева, там видно калитку. Попробуем проникнуть внутрь. Аркадий с Коркиным (ему самогон смелости придаст) огибают строение справа и ищут ещё вход, он должен быть. Ищем девочку, она в таком возрасте тут, похоже, одна, не перепутаете. Возможно, она будет как-то одурманена. Возможно, никого не узнает и даже нас испугается. Хватаем на руки и уносим.

- А мы? – неуверенно спросила Светлана, - Алкаша вон берёте, а я – мать.

- Вот потому ты здесь останешься, поскольку мать, - объяснил полковник, - рисковать тобой нельзя. Ты ребёнку сейчас нужнее всех. А от профессора толку – как от козла, даже меньше. Да и одной тебе оставаться не стоит. Так что без споров, и вперед. А вы ждите нас здесь. Будет много арков – отступайте в лес, Бат вас найдёт, если что… С Богом!

Арки прошли мимо сарая и поплелись дальше по улице. Внезапно раздался выстрел. Арки (их было особей пять) повернули морды и свернули на звук, в ближайший двор. Один из них был, видимо, ранен, но продолжал двигаться. Вскоре со двора снова раздались выстрелы, потом крики – мужской и женский, и утробное рычание зверя, добравшегося до добычи.

ХЛЮП! ХЛЮП!

Больше арков пока не было видно.

Полковник быстро, умело пригибаясь, перебежал улицу, Борис последовал за ним. Только бы Машка была здесь, и с ней было бы всё хорошо. Пусть она их не узнает, пусть не обрадуется даже, но хоть бы с ней ничего дурного не случилось. И тогда – быстрей отсюда как-нибудь… Хотя и полковнику дочь найти помочь надо. Но это – поможем, это – решим потихоньку, в конце концов, она не у старика Клима в плену томится – работает в лаборатории. Это и не в сарае сидеть.

С правой стороны послышались выстрелы. Так, значит вторую группу со двора заметили. Плохо.

- Видать, Коркина за арка приняли, - неожиданно весёлым голосом сказал полковник, - оно и хорошо, пусть внимание отвлекают. А мы пока поближе со своей стороны подберёмся. Вон она калитушка-то, близко уже.

- В кусты пробирайся! – послышался голос Охотника, - Коркин, хватит по забору палить попусту. Давай в кустарник, убъют же.

Стрельба, действительно, только нарастала. Похоже, вторая группа ввязалась в настоящий бой.

Зато Борису с полковником со своей стороны подобраться к калитке удалось быстро, и, главное, их никто не заметил. Все на стрельбу отвлеклись. Из-за угла, правда, выкатился какой-то полуспящий арк, но полковник его уложил быстро, с первой попытки. Благо на выстрел в пылу всеобщей пальбы никто не обратил внимания. Заглянули в щель забора. Так и есть – с их стороны почти никого. Какой-то рослый детина глуповатого вида сидит у кучи нарубленных, видимо, только что, дров, курит. Работник, родственник? А вот и Машка. В строгом, наглухо повязанном платке она молча подошла к дровам, стала набирать поленья. То ли печь затопить решили, то ли пленницу собирают. Клим Устинович – он хозяйственный. На улице – стрельба, крики, а тут – дела повседневные, будто ничего и не происходит вокруг.

Борис пригляделся. Так, никакой сильной заторможенности у дочери не наблюдается. И взгляд адекватный. Хотелось, конечно, сразу её позвать, но неизвестно ещё, как детина этот с сигаретой отреагирует. У него вон топор рядом.

- Калитка закрыта с той стороны, - сообщил полковник, - то ли крючок, то ли засов небольшой. Я сейчас через щель в заборе этого придурка с топором успокою, а ты Машку зови. Голос твой она, надеюсь узнает.

Стрельба на правой стороне двора, между тем, не стихала. Кто-то из защитников двора начал громко стонать и грязно ругаться. Видать, Охотник попал, не Коркин же. Детина с сигаретой стал озираться. Боишься, значит, за свою шкуру? Сейчас тебе её продырявят…

Грохнул выстрел полковника. Детина схватился за ногу и грузно повалился, правда, слава Богу, кричать не стал, начал поспешно отползать к сараям. Он, похоже, подумал, что это шальная пуля с другой стороны залетела. Если он вообще думать способен. Но ползёт же, значит, соображает что-то.

Машка, обхватив голову руками, присела около дров. Но, когда Борис её позвал, сразу поняла, что к чему, резво бросилась к калитке, отперла.

- Быстро вылезай оттуда и – вон под то дерево, - рявкнул полковник, - обниматься потом будете.

- Папа! Я знала, знала, что ты меня найдешь, - заплакала Машка, но к дереву проворно побежала, укрылась.

- Где Клим? – подобрался к ней Борис, - И кто ещё в доме?

- И сколько их во дворе стреляют? – добавил полковник, тоже подобравшийся к дереву передохнуть.

- Во дворе их человека четыре, - всхлипнула Машка, - и Клим Устинович с ними. А в доме… Жена его парализованная, да любовница Наташка. Она в спальне.

- Во как, - резюмировал полковник, - арки его, выходит, во время утех спугнули. При живой-то супруге…

- А ещё в подполе там дети. Таджики, трое. Говорят, он их ещё в прошлую поездку привёз из нашего мира, хотел на рынке продать. Дети тут дорого ценятся.

- И тебя тоже?

- Меня он во внучки взял. А потом… Наташа у него тоже когда внучкой была…

- Вот пенёк старый, - сплюнул полковник, - значит, так. Среднеазиатских подростков освободим чуть позже. Им сейчас подпол – самое безопасное место. А нам, наверное, пора старика навестить. А то они там Коркина точно пристрелят.

- Я с вами, - попросилась Машка, - я одна теперь не останусь.

- А говорят, ты тут словно во сне бродила, - осторожно поинтересовался Борис, - тормозная была какая-то.

- Это меня Клим Устинович отваром каким-то поил. Он и в поезде меня опоил так, что я ничего не помню. Проснулась уже тут. Бежать хотела, а куда? Наташа про агров такие страсти рассказывала. Думаю, вас ждать придётся. А мама где?

- С мамой всё в порядке. Её умный дядя охраняет. И ещё у нас есть два добрых дяди с собакой, не пугайся, если встретишь. Им помогать мы сейчас и пойдём.

Осторожно вошли во двор. Стрельба немного поредела, но где-то за сараями продолжалась. В углу мычал подстреленный детина.

- Это Витюша, - объяснила Машка, - он добрый. И ещё немой. Зря вы его подстрелили.

Она подошла к этому самому Витюше и погладила его по голове. Немой, зажимая рукой рану, благодарно улыбнулся.

- Вот, - сказал полковник, - одного тут всего ранил, и то не того, кого надо.

Вдруг за их спинами заскрипела калитка и раздалось многоголосое рычание вместе с утробными звуками.

ХЛЮП! ХЛЮП! ХЛЮП! ХЛЮП!

- Чёрт, запереть надо было за собой, - выругался полковник, - а теперь – новая напасть…

Напасть была целой толпой арков, особей в двадцать, которые плотной массой вываливались во двор, словно зубная паста из тюбика. Полковник несколько раз выстрелил, но на место упавших зверей тут же заступали другие, идущие следом. Повезло ещё, что калитка была маленькой, проход за ней – узким, и поэтому агры мешали друг другу быстрее во двор забраться. Пришлось отступать к дому.

А ЕСЛИ ЭТА САМАЯ ВНУЧКА-ЛЮБОВНИЦА НАТАША ЗАПЕРЛА ДВЕРЬ? ОНА ЖЕ ВИДИТ, ЧТО ВОКРУГ ТВОРИТСЯ!

Один из арков разворошил зачем-то кучу дров. Витюша, значит, рубил их, рубил, а всё, выходит, напрасно. Немой подполз к дому даже быстрее их, толкнул дверь, замычал довольно – не заперто. Скользнули в коридор, Машка быстро заперла все засовы. Окна в доме, по счастью, были защищены чугунной решёткой (хоть за это хозяйственному Климу Устиновичу спасибо), так что аграм, даже разбив стекло, сюда не добраться. Но ведь и Клим со товарищи вернуться могут…

- Борис, вы с дочкой в комнату идите, a я в сенях побуду, у входа, - распорядился полковник, - мало ли что. Запасной выход на прочность проверьте. И с Наташей этой поосторожней. Они, любовницы, странными бывают…

Витюша, страдая, уполз куда-то за печь, должно быть, на свою лежанку.

- Перевязать его хотя бы надо, - сказала Машка, - человек ведь.

Борис поморщился – не было печали. Тут бы дочь из этого ада вывести:

- Сейчас Наталью твою найдём, она и перевяжет. Ей всё равно с ним оставаться, куда теперь?

Стекло в окне в сенях разлетелось вдребезги. Но решётка выдержала. Пара агров пыталась её расшатать, но ничего у них так и не получилось. Полковник устроился в сенях неподалёку, закурил.

- Вот, помнится, в Монголии, - сказал он, - нас какие-то религиозные фанатики окружили. На буддистов похожи, такие же лысые, только все в чёрном. Не знаю, чего ни от нас хотели, но ничего хорошего – это точно. Всё норовили за руку ухватить и к себе в толпу утянуть. Укрылись мы в каком-то доме заброшенном, дверь там не то, что тут, - хлипкая была, как тростинка. А стрелять командир запрещает категорически. Не хватало, - говорит, - нам ещё международного конфликта. Конфликта, значит, ему не нужно, а мы в расцвете лет помирай… Так мы им шашку шумовую бросили. В два счёта все рассосались. Но эти не рассосутся. Если только другую добычу не найдут.

- Найдут! - обрадовалась Маша, - там же, за сараями, Клим с работниками оборону держат…

И действительно большинство агров, оставшихся в живых после выстрелов Валерия Николаевича, повернули к сараям. Тем более, что, судя по голосам и выстрелам, конфликт там разгорался с новой силой. Оставшиеся двое, которые разбили окно, всё-таки остались, но немного отошли – видимо, размышляли, что им теперь делать. Борис с дочерью пошли в комнату. Там царил прохладный полумрак. За столом, разложив какой-то пасьянс, сидела полногрудая блондинка в ярко красном платье. Она повернулась в сторону вошедших и громко произнесла:

- Как я поняла, у нас тут конец света? Так, Марья? А этот непричёсанный человек с ружьём, стало быть, твой отец? Нашёл-таки дочь. Уважаю таких мужиков. А мой папик моего отсутствия даже, наверное, и не заметил. И не вспоминает теперь, если только от водки не помер. А Клим Устинович хороший, он меня на вокзале подобрал и сюда привёз. Вы его уже убили?

Борис выглянул в окно. Двор заполнялся всё новыми арками. Откуда их здесь столько? Охотник рассказывал, что они обычно слоняются по своей территории в одиночку. А тут… И сонные они какие-то, как стадо овец. Куда один, туда и все.

Арки, между тем, не обратили на дом никакого внимания, а пошли всей толпой за сараи, на выстрелы. Да, похоже, Охотнику с Коркиным прибыла могучая подмога, можно заряды уже не тратить…

- Убъют вашего возлюбленного Клима, я полагаю, уже без нас, - сказал он, - Хотя, признаюсь, при нашем косвенном участии. Запри мы за собой калитку – сюда ни одна тварь бы не зашла, а через забор они почему-то лазить не умеют. Давайте, показывайте, где у вас тут подпол, детей надо вызволить. И там, за печкой, ваш немой, Витюша, кажется, его необходимо перевязать и успокоить.

Наташа покорно встала из-за стола:

- Подпол на кухне. Марья знает. Половик поднимете, там крышка. А Витюшу вы зря ранили. Вы же, я правильно поняла? Если бы до него арки добрались, давно бы на куски разорвали, он защищаться не умеет…

Таджики действительно сидели в подполе. Зажгли свечи, посмотрели. Двое испуганных мальчиков и одна девочка с косичками были прикованы к стене цепью. Чтоб не убежали, надо полагать. Обстоятельный хозяин, Клим Устинович, нечего сказать. Хоть бы его арки по маленьким кусочкам ели. И вживую.

Примерно так и вышло.

**Глава шестая**

**За холмом**

На краю улицы, как раз в том самом месте, где начиналась тропинка, ведущая к заброшенному сараю, в котором укрылись Светлана и Потемьев, стоял мохнатый зверь, принюхивался и шарил по воздуху лапами.

- Ой, а это кто? – прошептала Машка. – Этот даже пострашнее арка.

- Это суо, - объяснил Борис, - они слепые, потому что обычно живут в пещерах, там всё равно темно и нет света. Но зато эти твари слышат хорошо, даже отлично. Так что давайте тихо-тихо его обойдём и стрелять в него не будем. А то ещё арки вернутся. Хорошо, что они куда-то дальше упилили.

Арки, действительно, со двора Клима как-то разом ушли, собравшись опять в стадо, словно кто-то ими командовал. А что? Такое вполне возможно, это войско любому полководцу пригодится. Знать бы, кто он. Ну, не старик, это точно. Когда Борис с дочерью вернулись в сени, несчастный Клим Устинович, ухватившись за решётку окна снаружи, начал пронзительно кричать. Как пояснил полковник, старик бежал к дому, но арки всё-таки его догнали, вцепились в тело с разны сторон, и он успел лишь доползти до окна, но помочь ему было уже нельзя. Пока он держался за решётку, арки буквально в секунды отгрызли ему ногу и принялись за вторую. Однако старик всё не умирал и продолжал орать. Живучий оказался детоторговец. Полковник не выдержал и выстрелил ему в лоб. Крики прекратились, арки уволокли безжизненное тело Клима Устиновича куда-то в сторону, а потом и ушли стадом совсем. Двор, похоже, опустел, не было слышно стрельбы и из-за сараев. Только бы Охотник с Коркиным (и с Батом, конечно) остались живы. А то ведь и там, снаружи, было наверняка полно арков, да и работники климовские наверняка стрелять умеют.

Эти самые работники лежали за сараями у забора. Двоим, похоже, перегрызли горло арки, двоих подстрелили. Неплохой итог боя.

- Эй! – крикнул полковник, - Аркадий! Вы там живы?

- А что с нами будет? – послышался из-за забора голос Охотника, - Вы-то как? Машу нашли?

- Тут она.

- А Клима, старика этого?

- Клима агры съели.

- Жаль, - вступил в разговор невидимый Коркин, - у него наверняка самогон где-то припрятан, рассказал бы…

Бат с Машкой подружились сразу. Наверное, псу за последнее время надоело просто подчиняться взрослым и захотелось иметь друга, тем более, что он правильно определил, что именно девочка больше все нуждается в защите.

И вот теперь они прятались за каким-то опустевшим домом, выглядывая на улицу, а на другой её стороне стоял отставший от общего стада суо и тревожно обнюхивал пространство.

- Можно Бата на него наслать, - предположил Охотник, - правда, с этими суо он никогда не дрался. Но зато большого шума не будет.

- А если он заорёт? – остановил его Коркин, - Помните, как там, в пещере такой орал, когда меня за палец цапнули? Я думал – конец света пришёл…

- Я заметил, что здесь, на поверхности, они молчат, - сказал полковник, - то ли света боятся, то ли, правда, их кто-то зомбирует. Но псом рисковать не стоит. Давайте всё-таки обойдем его по-тихому.

И почти уже обошли, но похмельный Коркин, шедший последним (нашли тоже замыкаюшего) ухитрился-таки споткнуться, задев какой-то камень. Суо дёрнулся, пошёл на звук, и полковнику пришлось два раза выстрелить, а Бату вцепиться в ногу зверя, чтобы тот, наконец, упал и перестал дёргаться. Наверное, сдох. По крайней мере, Бат потерял к нему всякий интерес, как к потенциальной опасности.

- Сейчас эти твари вернутся, - подвёл итог стрельбе полковник, - так что бежим скорее отсюда к Светлане с профессором. Надеюсь, арки их не обнаружили.

Возвращаться, правда, на выручку к суо никто не спешил. В самом конце улицы показался одинокий арк с дохлой кошкой в лапах, осмотрелся и ушёл обратно. Надо полагать, у тварей были дела поважнее. Судя по доносившимся звукам, так оно и было. Где-то кричали люди, рычали арки, громко лаяли собаки. Арки в Красны Выселках бесчинствовали вовсю.

- Не привыкли здешние защищаться, - вздохнул Охотник, - не один Пафнутий тут, видать, эти тварей подкармливал, вот и уверовали люди в свою безопасность. А волка сколько ни корми, он все равно в лес смотрит.

В полуразрушенном, но крепком ещё сарае сидела одна Светлана, профессора видно не было. Увидев дочь, она, разумеется, принялась плакать от радости, обнимать и целовать Машку, но та, на удивление спокойно отреагировав на их встречу, вполне серьёзно произнесла:

- Некогда, мама, телячьими нежностями заниматься. Агров тут полно. И ещё суо какие-то бродят, они даже страшнее. Уходить надо.

- А Потемьев где? – встревожился полковник, - до ветру пошёл? Или аграм на закуску достался?

Светлана и вправду успокоилась, поправила волосы:

- Тут агры проходили. Много агров. Мы тут тихо сидели, они в нашу сторону даже не смотрели. Но этот самый Лев Павлович только в штаны не наложил, а вообще струхнул серьёзно. Даже молитвы какие-то шептать начал. А потом не выдержал и как ломанётся наружу! И прямо в лес припустился.

- И агры его не трогали?

- Пытались некоторые лапами зацепить, но он как-то увернулся. А потом повернулся к ним и как заревёт по-звериному! Страшно так. И, вы знаете, эти уроды на какое-то время остановились! Я даже глазам своим не поверила. Правда, потом одна группа за ним бросилась. Да так быстро, что он, я думаю, вряд ли там живым остался. Только мне этого уже не видно было.

- Жаль, - сказал полковник, - не его самого, конечно. Просто я рассчитывал, в случае чего, его на дочь свою обменять.

\_ И вряд ли бы это получилось. – успокоил его Борис, - кому он нужен теперь без лаборатории. А ещё ему зарплату до сегодняшних дней выплатить надо. Зачем? Плохо, правда, что дорогу нам теперь никто не покажет… В какую сторону в эту Компанию двигаться?

- Это в лабораторию? – неожиданно перебила его Машка, - Я знаю, в какую сторону.. Оттуда люди какие-то к Климу Устиновичу на лошадях приезжали. Он для них травы собирал. А они нам консервов дороги привозили. Икру красную, кальмаров…

- Нехило тут тебе жилось, - улыбнулся Борис, - так куда идти-то? Не к аграм в лапы, надеюсь?

- Нет, Машка даже тихо засмеялась, поглаживая Бата (и тот терпел эти нежности!), - вон туда надо идти, за холм.

- А за этим холмом – ещё какая-нибудь стая…

- Можете возвращаться. – сказал полковник, - вам девочку домой в целости доставить надо.

- Ага, сейчас, - Светлана поднялась и пошла к выходу из сарая, - в нашем роду женщины военных не бросают. Даже бывших. Так что пойдём за вашей дочерью все вместе. Так, Маша?

… До самого холма добрались без происшествий. А как поднялись на него, лучше бы вниз не смотрели. Прежде всего, невесёлое зрелище представляли собой сами Красные выселки. Несколько домов почему-то горело. То ли агры где-то очаг опрокинули, то ли хозяева сами жилище поджигали, чтобы зверьё отпугнуть. Почти везде во дворах было разброшено тряпьё, валялись в беспорядке инструменты и стройматериалы. Можно было различить и лежащих неподвижно людей, видимо, мертвых. Кое-где у трупов ещё копошились агры и суо, но основная их часть, похоже, уже откочевала дальше по дороге в другую деревню.

А с другой стороны холма был лес кладбище среди редколесья. Собственно, в самом присутствии погоста не было ничего тревожного – около каждой деревеньки такое скорбное место есть, и в селах оно даже навевает какое-то светлое, чистое настроение души. Может быть, и у Красных Выселок могилы предков такие чувства когда-то действительно в человеке пробуждали. Но только не в этот день.

На могилах хозяйствовали, в основном, суо. Неизвестно, как уж они незряче определяли место, где находится захоронение (не по звукам же, покойники не говорят и не шевелятся), но орудовали там эти твари вполне уверенно. Помогали им несколько арков, но без особого энтузиазма, мертвечина их видимо, привлекала не особенно. Зато суо раскапывали могилы прямо-таки с воодушевлением. Было видно, как на одном из захоронений этот процесс уже увенчался успехом. Твари выволокли наверх гроб, легко разломали его ( могила, скорее всего, была давняя) и теперь с видимым удовольствием грызли кости несчастного, если можно так выразиться, покойника.

- Вот никогда больше собакам кости давать не буду, - поморщилась Светлана, - а подальше обойти этот погост нам никак нельзя?

Тропа проходила у самого края кладбища, дальше начинался лес. Причём, густой. Так что в дебри забираться тоже не хотелось, там из-за каждого деревф чёрти что выскочить может, не заметишь. Но и место упокоения огорожено было оградой хлипкой и не высокой. Это вам не забор Клима Устиновича, его агры, скорее всего, перемахнуть сумеют. А тут – целая делегация на обед, пусть и вооружённая.

- Делаем просто, - предложил Охотник, - мы с Батом зайдём на кладбище и будем этих уродов отвлекать. А в пока проскочите. Только ни на что не отвлекайтесь, сами справимся.

- Я с тобой, Аркадий, - вступил в разговор полковник, -одному трудновато будет, даже с собакой.

- Тебе рисковать нельзя, ты один из нас Татьяну твою видел. А то мы без тебя какую-нибудь Марфуту прихватим, куда её потом девать? Я и один вывернусь как-нибудь, не впервой.

- Почему один? – подал голос Коркин, - Мы вместе в атаку ходили, вместе и на арков пойдём. Мне такой образ жизни даже нравиться начал.

Возражать не стали.

Конечно, - подумалось Борису, - героизм тоже бывает разным. Есть люди, которые в самое пекло лезут, потому что к жизни своей по-копеечному относятся. Убъют – и ладно, в живых останусь тоже ничего. До следующего боя. А вот Коркин, хоть и бомж по определению, он, похоже, не из таких. Но вот поди ж ты – на подвиг тянет. Ну, не на подвиг, на конкретную и помощь ближнему. И говорите потом, что у асоциальных типов души нет. Да и какой он асоциальный? Потерявшийся человек просто.

Потерявшийся человек, между тем, первым пошагал к кладбищу, открыл небольшие ворота и громко закричал:

- Эй, уроды! А к вам гости!

Несколько уродов лишь подняли на мгновение головы, посмотрели на смельчака или, скорее, принюахлись к нему и продолжили своё дело. Только агры стали кучковаться, намереваясь, видимо, Коркина всё-таки атаковать. Тот в одного из ни выстрелил (и попал!) и побежал к противоположному краю кладбища. Раненый арк завизжал и опустился на землю, остальные бросились за стрелявшим.

Потом в дело вмешался. Бат. Пёс, явно соскучившийся по активным действиям, сходу бросился на ближайшего суо, расшатывающего скромный, уже и так покосившийся памятник на деревенской могиле. Подземный зверь атаки явно не ожидал и повалился на землю даже просто от толчка прыгнувшей на него собаки. Он разинул пасть и громко зарычал, почти так же, как тогда в пещере. Правда, пространство здесь было гораздо больше, и потому, наверное. этот рык оказался не таким грозным. Да и Бат на поверхности чувствовал себя гораздо более уверенно. Он не стал тратить время на когтистые лапы соперника, которыми тот махал как-то испуганно хаотично, а сразу попытался добраться до горла. Это удалось, и суо захрипел, задёргался, и Бат своё дело успешно доделал. Однако за это время его уже успела окружить небольшая толпа арков. Перевес был явно на и стороне, но пёс сдаваться не собирался, угрожающе рыча. К тому же тут в борьбу вступил уже Охотник, открыв стрельбу. Некоторые арки и суо повернулись к нему и стали окружать уже его. Охотник стрелял, и довольно метко, Бат с своей стороны уверенно боролся с очередным суо, тут подоспел и Коркин, сходу серьёзно ранив нескольких тварей.

- Бегите скорее! – крикнул Охотник, - мы догоним! Дело тут несложное, оказывается…

Полковник махнул рукой, и оставшиеся путники побежали вдоль ограды. Только бы из леса никто навстречу не выскочил, не хватало ещё между двух огней оказаться. И кладбище не длинное, это хорошо, остаётся надеяться, что арки дальше за ними не увяжутся. Машка резво забежала вперёд, весело крикнула:

- Родители, не отставать! Форму сохранять надо!

И они бежали, изредка оглядываясь на Охотника с Коркиным, и те уже потихоньку к ним продвигались, по-прежнему сопровождаемые, правда, арками и суо, которые побросали свои могилы и покойников и, похоже, намеревались всерьёз разделаться со своим противниками, особенно почему-то с Батом. Пёс, стоит отметить, нисколько по этому поводу не тушевался, кусал врагов отчаянно, не давая им близко приблизиться.

Коркин подбежал к ограде и вознамерился её перепрыгнуть, но стал поджидать Охотника с собакой, стреляя по аркам с суо с неожиданной меткостью.

И Охотник уже подбежал к этой ограде, уже махнул Коркину рукой, чтобы тот выбирался наружу, но тут он задел ногой невесть откуда взявшийся моток колючей проволоки.

Откуда на ухоженных обычно сельских кладбищах появляется такой вот мусор – загадка давняя. Не будет же какой-нибудь недоумок этой злополучной проволокой могилу своего родственника ограждать. И по периметру кладбища на ограде её видно не было. Не агры же её сюда притащили. Им она не нужна, не научились они ещё на неё кого-нибудь ловить.

А вот Охотник поймался. Опытный человек. В горячих точках бывавший, многое насмотревшийся и многое научившийся замечать. Но не сумевший заметить маленький кусок ощерившегося железа…

Вообще-то он был не такой уж и маленький, раз ногу Охотника обвил почти мгновенно и крепко. И ещё он, как назло, был к чему-то наглухо одним концом прикреплен, словно специально. Так что фронтовой друг полковника не удержался и упал, запутавшись ещё больше.

И тут не помогли ни выстрелы Коркина, ни стрельба полковника с Борисом, ни отчаянно рвавший агров и суо Бат. Да, и выстрелы были меткими, и Бат. как обычно, не подкачал, и Охотник уже начал буквальо переваливаться через ограду кладбища, но тут один из суо, уже серьезно раненый и покусанный собакой, вдруг метнулся к нему и разодрал клыками горло. Всё произошло настолько быстро, что сначала никто ничего не понял. Бат окончательно настиг злополучного суо, и через мгновение тот уже не двигался. Коркин прикладом уложил очередного арка и буквально размозжил ему череп.

А из горла Охотника ярко и густо хлынула кровь, и через несколько секунд он умер.

**Глава седьмая**

**Компания**

До вечера шли, не останавливаясь, и, к счастью, ничего серьёзно опасного им не встречалось. Может, и шлялся кто-нибудь из здешних хищников где-то рядом, но Охотника рядом теперь уже не будет – подсказать некому, А Бат словно потерял интерес к окружающему – просто трусил сзади, вовсе не собираясь, как обычно, группу возглавить. Каким-то чувством он, наверное, понял, что с хозяином случилось непоправимое и его больше нет, когда Аркадия Ильича опускали в могилу, пёс и вовсе отошёл в сторону. Правда, повести его за собой оказалось сложновато, он просто никуда не отходил от могильного холма, заваленного камнями, чтобы агры и суо не позарились. Только стараниями Машки, которая обняла пса обеими руками и что-то долго ему на ухо шептала, он все-таки поднялся и пошёл за ней.

Вот и всё, и нету у собаки хозяина.

Помянули Северцева на светлой солнечной полянке у опушки леса, где агров уже не было не видно и не слышно.

- Вот ведь как сложилось, - вздохнул полковник, - даже на кладбище похоронить друга не могу. Только за оградой…

- А ведь он мог бы с нами и не идти, - сказала Светлана, - через перевал помог перебраться, ладно, но сюда-то уж мы бы и одни добрались.

- Не мог он нас бросить, - полковник единым махом осушил стакан, - не такая у военных нашего времени была выучка…

И вот теперь они шли по тропе, молчали, и никакой Компании видно не было. Борис поймал себя на мысли, что без Охотника они словно потеряли направление. И раньше хоть Бат уверенно впереди бежал, теперь идёт, как во сне. И даже не осматривается, не пытается принюхаться. Хорошо, хоть от еды совсем не отказывается, хоть немного, но ест, когда его Машка с руки кормит.

- Что-то не похожа эта местность на окрестности какого-нибудь академгородка, - проворчал полковник, - был бы был бы рядом профессор наш сребролюбивый, что-нибудь показал бы. А то на тебе – к аграм в качестве обеда сам побежал…

- Это хорошо, что его нет, - сказал Борис, - очень хорошо даже. Нам ведь не стоит сразу заявлять, что мы за вашей Татьяной пришли. А вдруг она им, как специалист, там очень нужна? Или, например, ей там нравится. И вы не кипятитесь, полковник, всякое случается в жизни.

- Там хорошо вряд ли. – вставил Коркин, - они бомжей в нашем мире к себе зызывают. Говорят – выпивка каждый день, одежда, деньги, крыша над головой. Рай просто. Только всё там не так. Ставят на тяжёлые работы или вообще на опыты пускают. У нас один вернулся, говорит – еле утёк. Они, если сбежавших поймают, аграм скармливают.

- Так арки и там есть?

- В клетках. Наверное, тоже для опытов. Гиблое место, если попросту сказать…

И тут Бат всё-таки выбежал вперёд и зарычал. Непонятно, почему – на тропе никого и ничего опасного не было видно, кроме густой травы и кое-где опавших листьев.

- Если тут листвяк какой-нибудь и есть, то очень маленький, - сказала Светлана, но из-за него собака так беспокоиться не будет. Бат, между тем, по привычке тревожно оглядывался, но. не найдя хозяина, сам без команды осторожно пошёл вперед.

И вдруг из-под земли, буквально из-под тропинки, выпрыгнул вооружённый человек в камуфляжной форме с белой лентой на берете. Белая стража, надо полагать. Вот и встретились. Бат от неожиданности залился непривычным для себя заливистым лаем.

- Встречали мы такие люки, - негромко проговорил полковник, - в Монголии их подземным дозором называли.

-Между собой не разговаривать! – резко сказал человек в камуфляжной форме, подняв автомат, - Отвечать только на мои вопросы! И собаку утихомирьте, если она вам нужна.

Бата тут же отозвала Машка, и пёс пошёл к ней неожидан покорно.

- Как вы здесь оказались? – это уже, видимо, начались вопросы, на которые отвечать было разрешено.

- Пришли, - коротко ответил полковник.

- Зачем?

Ответ на этот вопрос был уже заранее оговорен. Полковник доложил, не задумываясь:

- Мы Компанию ищем. Нас послал профессор Потемьев, который у вас в горах работает. У него там в лаборатории – беда. Агры напали, всё разграбили. Помощи просит. Нам бы с руководством с вашим поговорить.

- Всем вместе? И с собакой? Одного достаточно будет, остальные ждите.

- Мы пойдём только вместе, - твёрдо сказал полковник, - никто никого здесь не оставит. Даже пса. Мы и так уже людей потеряли, пока к вам шли.

Человек в камуфляже что-то негромко доложил по рации (тут, выходит, работает!), сделал знак подождать. Вскоре рация захрипела, стражник подтянулся:

- Да, товарищ генерал, так точно… Четверо взрослых, девочка-ребёнок и собака, да…

Потом он повернулся к путникам и спросил:

- Есть среди вас полковник Самсонов?

Валерий Николаевич отрекомендовался.

- В таком случае проходите все. И собака тоже.

- Куда проходить-то?

- За мной, вниз, не в лес же. Тут лестница под люком, осторожнее. Собака спускаться умеет?

- Она, дяденька, и кусаться умеет, если её обижать по-всякому, - неожиданно дерзко сказала Маша, - вам товарищ генерал вроде бы ясно приказал нас всех пропустить…

Ишь, ты, - подумалось Борису, - вот в нас и сарказм проснулся. Стоило только на Красных Выселках побывать и с аграми повоевать. Интересно, много ли взрослых такое выдержать способны без ущерба для психики? Однажды ему довелось повстречать женщину, которая побывала в небольшой автокатастрофе. Именно небольшой, никто там серьёзно не пострадал. Просто пассажирский «Пазик» сзади толкнул ещё какой-то автобус, когда они отъезжали от остановки. Потом Борис встретил её в поликлинике. Женщина смотрела на всех почему-то казавшимися чёрными глазами и беззвучно плакала.

- И ничего с ней поделать нельзя, - мрачно объяснил Комарову участковый врач, - чуть ли не каждую неделю так приходит: то голова у неё болит, то ноги якобы отказывают…

- И как же её муж терпит, дети?

- А муж ушёл уже. И детей забрал. Я, говорит, тому водителю автобуса ноги бы оторвал. А за что, собственно? Обычный тычок…У неё даже синяка не было. Лично я бы, например, спросил с того, кто её такой сотворил. Но не спросишь же…

Спускались вниз всей гурьбой в полумраке, и спуск был явно не особенно короткий, пахло сыростью, но зато потом оказались в широком, тёплом, хорошо освещённом коридоре, полы которого были устланы даже неким подобием ковровых дорожек.

- Так у вас тут электричество есть всё-таки? – хмыкнул полковник, - А все хутора окрестные, значит, при феодализме жить должны?

Стражник, идущий впереди, пожал плечами:

- Кому что дано… И вообще, товарищ полковник, я с вами здешние порядки обсуждать не уполномочен.

Так и прошли молча мимо вереницы дверей, пока не уперлись, наконец, в апартаменты самые, пожалуй, тут главные – вход был с тамбуром и даже секретаршей. Едва присели на стулья в приёмной, эта миловидная фря что-то прошептала в телефонную трубку и сказала им, что сейчас их примут.

- Телефонная связь тут только местная, - зачем-то объяснил стражник, - так что на приветы родным не рассчитывайте. И электричество не везде, генератор по частям привозили.

Тут секретарша объявила, что все могут войти, только почему-то кроме Коркина.

- У нас свой разговор будет, - прибавил стражник и увел бомжа в коридор, правда, вполне дружелюбно.

Любопытно. – подумал Борис, - как там этот таинственный генерал выглядит? И откуда он нашего полковника знает? Воевали, наверное, где-нибудь. В такой же вот какой-нибудь подпольной или подземной мировой дыре.

- А собаку куда? – громко поинтересовалась Машка, - Я без неё не пойду.

- А я с ней не останусь, - резонно отреагировала секретарша, - сказано, чтобы все заходили, вот и идите. Наш шеф собак любит и сам держит.

На опыты, наверное, как агров? Борис развить эту тему не успел, потому что они все в кабинет вошли. И тут уже начались совсем другие впечатления.

Кабинет был словно копией высокого начальника девяностых российских годов прошлого века. Длинный стол для визитёров и роскошный, солидный, с яшмовой подставкой под письменные принадлежности и с маленьким трико лором на подставке. На стене – портрет (это почему-то нисколько не удивило) ныне покойного первого президента России в уже явно немощном и преклонном, правда, возрасте. А из-за стола, оставив за спиной черное кресло с высокой спинкой, к ним вышел ( и это тоже не удивило, не удивило совсем!) нет, не генерал вовсе с разноцветьем орденских планок и в брюках с лампасами. К ним вышел человек, которого они в те самые девяностые каждый день видели в политических теленовостях государства, и потом тоже видели, правда уже гораздо реже, а уж в последний раз видели в кадрах криминальной хроники, где он лежал, чем-то накрытый на асфальте и, как объясняли, убитый тёмными и вредоносными силами.

И вот он теперь – тут, за столом. Живой и, наверное, здоровый.

Я ТАК И ЗНАЛ, Я ЗНАЛ, МЫ ВСЕ ЗНАЛИ, ЧТО ОНИ И ЗДЕСЬ СОТВОРЯТ КАКУЮ-НИБУДЬ МЕРЗОСТЬ И КУПЯТ ВСЁ И ВСЕХ, ДАЖЕ СМЕРТЬ. А ТЫ СЮДА ПОПАЛ СЛУЧАЙНО, ПРИДУРОК! ТЫ ДАЖЕ МЕСТО НА КЛАДБИЩЕ ПРИЛИЧНОЕ СЕБЕ НЕ КУПИШЬ!

* Удивлены? – великодушно поинтересовался человек. – А уж как бы супружница моя глазёнки-то порасширила… Бычьи такие глазёнки. Глупые – жуть… Она ж бы мне всё равно бы не простила, что, когда меня якобы застрелили, я с любовницей гулял. Кстати, кто меня убил-то? Что по телевизору сказали?
* А это кто? – громким шёпотом поинтересовалась Машка.

Борис готов был поклясться, что это увеличение звука было не напрасным.

Наверное, так показалось и Светлане, потому что она довольно чётко и тоже громко, смотря при этом на хозяина кабинета, ответила дочери:

- Этот человек, милая моя, был и губернатором, и директором крупного завода, и чуть ли не кандидатом в президенты страны. Потом объявил себя борцом за свободу и его застрелили, когда он прогуливался с женщиной лёгкого поведения.

- Значит, мы на том свете? – не унималась дочь.

- Ну зачем так мрачно, деточка, - встречающий их человек был явно настроен благосклонно, - просто в один прекрасный миг мне хорошие люди доказали, что тут - лучше. Пришлось понарошку умереть. Славно было смотреть, как на место моей мнимой гибели простодушные люди несли гвоздики...

Да уж, - подумалось Борису. Конечно, тут лучше. И не в пример выгоднее. Целую Компанию по выпуску наркотиков соорудили. Ни тебе тут полиции, ни ФСБ. А ведь кто-то эту сволочь хоронил и оплакивал. Интересно, кого в гробу-то несли?

- А вы тут такой, видимо, не один? – въедливо поинтересовался полковник.

- Как вы догадались? Впрочем, одного такого вы уже встречали на местном рынке в Разгуляе. Но мы с ним враждуем. Приходится даже агров в этой борьбе использовать…

- Так это вы и послали людей грабить и на части разрывать? И каким же образом? – не выдержала Светлана.

Хозяин кабинета покровительственно улыбнулся. Наверное, так же вот вели себя на допросе на Нюрнбергском процессе руководители вермахта:

- Зачем так грубо – разрывать… Лес рубят, знаете ли, - не только щепки летят, ещё и головы. А чудищами этими мы научились управлять… направлять их, скорее… с помощью ультразвуковых установок. Вон, господин полковник такие вещи наверняка знает. Нужно только частоту нужную подобрать…

- Где моя дочь? –громко, с надрывом спросил тот.

- Я всё ждал, когда вы спросите… А то хотели свой приход на Потемьева свалить. Мол, пришли ему помочь. А ему помогать-то и не надо. Он сам от агров убежал, сюда пришёл и всё-всё про вас рассказал. Наябедничал, можно сказать. Мелкий человек, хоть и способный. Позвать его?

- Где дочь моя? – казалось, разъяренный полковник сейчас бывшего губернатора задушит, и тот умрёт уже по-настоящему. Зарычал, почуяв обстановку, и Бат.

Хозяин кабинета отступил к своему креслу:

- Не стоит так нервничать, папаша. Ещё и собаку вон приплели. Татьяна ваша сейчас в ночной смене, утром повстречаетесь.

- Я хочу видеть её сейчас!

- А я сейчас хочу «Спокойной ночи, малыши!» посмотреть. А здесь не ловится. Мы сейчас вас на ночлег определим по комнатам…

- А мы? – поинтересовался, в свою очередь, Борис, - Нас куда?

- Тоже по комнатам, - мягко улыбнулся «воскресший», - разве что собачке вашей отдельной конуры не обещаю.

- А потом? Утром?

- Утром мы вас домой отправим. И у всех всё будет хорошо.

- И вы не боитесь, - неожиданно дерзко вставила Машка, -что мы ТАМ про вас расскажем?

Нюрнбергский процесс вспомнился снова.

- А кто вам поверит, - вполне серьёзно отреагировал хозяин кабинета, - могут только в психушку упечь. На всю оставшуюся, как говорится. И в Изменение, которое сюда ведёт, вы во второй раз сами вряд ли попадёте. Мы через ваш город поезд просто больше пускать не будем – мало ли других линий…

**Неожиданный эпилог.**

**Коркин.**

Спать, естественно, не хотелось, хотя апартаменты им выделили едва ли не люксовые по гостиничным меркам. На ночлег решили распределиться поровну, мало ли что в этом подземелье ожидать можно. Полковник устроился в номере с Борисом, напротив через небольшой коридор – номер Светланы с Машкой, в подкрепление к ним был отправлен Бат. В крайнем случае хоть лай поднимет, впрочем, он способен и гораздо на большее.

Мужчины дверь номер решили не закрывать и лежали сейчас молча, в темноте, прислушиваясь. Звуков в коридоре слышно не было вообще никаких, - похоже, в этом отсеке Компании гостей больше не было.

Вдруг в коридоре послышались шаги. Кто-то очень осторожно пробирался к и номерам. Ковёр в коридоре приглушал эти шаги, старался незаметно подобраться человек опытный, но и полковник был шит, как говорится, не лыком – он первый приподнялся на кровати и сделал знак Борису затаиться.

Интересно, агры сюда могут пробраться? Конечно, вряд ли. Но какие-нибудь дрессированные твари вполне могут тут оказаться. Впрочем, Бат бы и учуял.

А сейчас молчит.

Почему?

- Эй, - раздался знакомый голос, - это я…

Коркин! Живой, значит. А то казалось, что его к аграм куда-нибудь уволокли, как асоциального элемента.

Включили ночник.

Это был и вправду Коркин, только другой.

На нём была камуфляжная форма – такая же, как и на охранниках, которые их на тропе встретили. Так… Начинается новая глава в повести сюрпризов.

* Не бойтесь, - сказал бомж (теперь уже наверняка бывший), - сейчас вас никто не тронет. Я тут свой.
* Это… как? – поинтересовался несколько ошарашено полковник, - хотя я, кажется, понимаю… Что-то вы, помнится, рассказывали о тайной страже…

- В точку, - радостно сказал Коркин, - это я по легенде был бомжом, а по-настоящему был агентом. Вот так.

Неплохо же он в образ вживался. Борис подумал, что на другую работу этого тёмного стражника возьмут вряд ли – привычка употреблять всё, что горит, в людях и тут наверняка неистребима. Надо же… Выходит, он всё это время за ними как бы следил, а не просто плёлся? И наверняка что-то сюда о нас передавал. То-то нас так странно радушно встретили. Могли бы просто пострелять на тропинке.

- Подрбности потом, - поторопил Коркин, - дочь ваша в соседней комнате. Еле провёл я её сюда. Только… Она как бы.. немного сонная…

- Знаем, от чего, – оборвал его полковник, - как выбраться-то отсюда?

- Почти никак, - вздохнул Коркин, - наверху всё кишит аграми. Доигрались наши начальники с ультразвуком. Теперь нужно думать, как и уничтожать скопом. Если получится.

- А нам о чём думать надо? Обещали же домой отправить.

Коркин мрачно улыбнулся:

- В живых оставлять собирались только полковника. Он же большой специалист по травам. Наш генерал ( вы его ещё не видели) с Валерием Николаевичем в одной части служил… Потому вам и позволили сюда придти. Остальных просто наверх выпустят утром. К аграм. А переночевать вам дали, чтобы полковник не нервничал. И уверен был, что к вам ко всем хорошо отнесутся.

- Весело. И что теперь?

- В конце коридора есть дверь. Вот ключи. Там вход в Изменение. Окажетесь на границе своего мира. Там уж – сами… И упаси Бог вам сюда вернуться… И забудьте всё.

НО ОНИ НЕ ЗАБЫЛИ. И ВЕРНУЛИСЬ. НО ОБ ЭТОМ – ВСЛЕДУЮЩЕЙ КНИГЕ «ЧЕРНОВИКА МИРА» - «ВОЗВРАЩЕНИЕ АНГЕЛА»

2016г.