Пролог

 г

Шел 1735 год. Летним июльским вечером, когда раскинув по небу малиновато - лиловый свет, усталое солнце, небрежно попрощавшись с немой пеленой далекого морского горизонта, зеленоватой лентой огибающего крохотный, скалистый островок, сиротливо затерявшийся между Лервиком и Шотландскими островами. Несмотря на свою незначительную площадь, островок был довольно живописным и таил в себе великое разнообразие флоры и фауны. Только здесь воздушные, экзотические фрукты могли превосходно конкурировать с дюжими кедрами и кокетками елями, растущими полосами неподалеку друг от друга. А в отдельных местах безропотно склоняясь над обрывом, безмолвно повисли крупные персики и каштаны, снизу усыпанные мелкими, янтарными и ультрамариновыми цветами. Где-то на склонах ущелий грелись на солнышке толстые, ленивые черепахи. Нисколько им не препятствуя, виляя шустрыми хвостищами проскакивали между камней гадюки, и мыли свои миниатюрные мордочки, забавные выдры и бобры. А непроницаемые, таинственные глубины Норвежского моря скрывали в себе бурную, непознанную жизнь. Впрочем, непознанной, она существовала, где - то на бездонных глубинах. Сама же поверхность воды вдоль и поперек уже усеяна суетливым миром, уходило на покой, Наина стояла у полуоткрытого окна и бессмысленным, пустым взглядом провожала большой огненный шар. Он неторопливо плыл среди лопатых облаков, в надежде, наконец, спрятаться за бледной и обхожена рыбаками. Их лодки маячили повсюду…

В этот вечер море было безветренным и спокойным. Искрясь и переливаясь мелкой серебристой рябью, ленивые волны вяло перекатывались на золотистый песчаный берег и обратно, казалось еще немного и они вот- вот уснут и вдоль бирюзового массива воцарится умиротворенная тишина, торжество которой иногда все же прерывали крикливые чайки. Но и они вскоре умолкли. Отринув от себя след суеты, день постепенно угасал. А вместе с ним угасал и мужчина лет 65. Его жидкие, седые волосы растрепались по подушке. Плотно сжатые, тонкие губы иногда раскрывались в бреду. Острый, клювообразный нос как-то сильно усох и еще больше заострившись, уменьшился, обнажив несколько тяжелых, глубоких складок на переносице. Такие же складки появились на лбу и щеках, превратив еще недавно пышущее здоровьем лицо, пусть немолодого но довольно сильного и красивого мужчины, в сморщенную тряпку. Временами он бредил, временами впадал в забытье, или тяжелый, глубокий обморок, очень походивший на смерть. Опасное состояние между сном и бодрствованием на короткие мгновение сменялось некоторым просветлением сознания, но вскоре все начиналось сначала. Сильный жар, и жестокая лихорадка, истязая тело некогда бодрого, неунывающего человека, за три дня сделали из него безжизненную мумию, неспособную больше подняться с постели. Печать смерти все больше проступала на его бескровном, сером лице. Громадные, черные круги вокруг сомкнутых век и слегка искривленные уголки губ, свидетельствовали о том, что мужчина испытывает сильнейшие физические страдания. Он таял и чахнул на глазах, чем очень сильно пугал свою верную Наину, его добрую подругу и жену. Ни на минуту не покидая своего поста, она не спала уже третьи сутки. Немолодая, но сохранившая остатки былого очарования, женщина, красными не столько от недосыпания, сколько от слез глазами, тревожно всматривалась в больного. Тот лежал неподвижно. И лишь изредка вздымавшееся кверху одеяло давало знать Наине, что ее горемычный муж пока жив. В очередной раз, смочив в уксусе повязку, женщина вернула ее на лоб больного. Одной рукой она поправила одеяло, а другой спешно смахнула накатившуюся слезу. Рыдания теснили грудь. И только неимоверные усилия воли заставляли душу молчать. Она должна быть сильной! И она была! Но иногда, в отдельные моменты изнутри все,же прорывался тихий жалостный возглас. Видимо он как-то доходил до слуха больного и тогда, словно выражая свое сожаление и сочувствие, мужчина виновато постанывал, затем вдруг снова замолкал и впадал в полное беспамятство.

Время близилось к полуночи. Пребывая в своих тяжелых раздумьях, Наина и не заметила, как комнату окутал черный густой мрак. Свыкшись с темнотой ее глаза, почти сразу обнаружили свечу. Сверкнула спичка, и новая свеча тут же сменила предыдущую. Тьма немного рассеялась, обнажив довольно убогую обстановку. Квадратный стол, два табурета и высокую железную кровать, над которой висело огромное, золотое распятие, преподнесенное отцу Филиппу ко дню рожденья его старинным другом - мэром. Вот пожалуй и вся меблировка…

 Новая свеча вспыхнула с новой силой и по комнате разлился запах ладана, забивая неприятно - резкий дух уксуса и лекарств…

 К полумраку тусклой свечи присоединилась полная луна. Ее ненавязчивое, свечение ненароком заглянуло и в одиноко - бодрствующее окошко, невесело подмигнув Наине своим единственным, лиловым глазом.

Остров замер в сонном ожидании нового дня, Наине казалось, что эта тягостная ночь не закончится никогда. Настежь распахнув окно, она несколько раз вдохнула свежий, морской воздух. Упиваясь тишиной, пыталась забыться и расслабиться. На какое-то время ей это даже удалось. Но ненадолго. Внезапный резкий порыв ветра шумным вихрем ворвался в унылую лачугу и безмятежно осел на полу грудой мусора и песка. Окно с таким сильным грохотом садануло о стену, что стекло только чудом уцелело. Ниоткуда взявшийся ветер заставил женщину вздрогнуть и резко отпрянуть в сторону. С минуту она колебалась, затем осторожно высунула голову на улицу. Странно! Вокруг все тихо и спокойно! Недоброе предзнаменование!- тяжело вздохнула Наина. Ей сделалось совсем нехорошо. Чтобы отогнать скверные мысли, она машинально схватилась за веник и принялась выметать песок. Чем больше она обдумывала происшествие, тем сильнее ее охватывало ощущение тревоги. Затем оно переросло в страх, а позже и в необъяснимый панический ужас. Начало вдруг мерещиться, что кроме них, двоих, в комнате есть кто - то еще. С боязнью оглядываясь по сторонам, Наина совершенно потеряла покой. Неведомо во что бы вылились все ее страхи, если бы, разбуженный грохотом больной, не пришел в это время в себя.

-На-и-на! – тихо позвал он.

Позабыв обо всем, Наина тут же подскочила к мужу.

-Я хочу попросить … - с трудом выговаривая каждое слово, почти шептал он.

-Слушаю тебя, родненький! – кротко ответила женщина, опускаясь к мужу на одно колено, чтобы лучше понять, что он говорит.

Вдруг неожиданно мужчина, с силой оттолкнув от себя жену, тоном, не терпящим возражения, потребовал:

-Близко не подходи! Я заразен.

-Помилуй, золотенький, да разве ж я боюсь заразы? Мне главное выходить тебя!

Муж с грустью глянул на родное, измученное лицо и сказал:

-Напрасно все это…Мне не жить!

-Да как же это, миленький ты мой?!- горестно зарыдала несчастная жена.

-Не реви… Лучше послушай… Времени у меня немного… Ангел смерти уж за хребтом! Приведи мне Марианну! Мне надо с ней поговорить! А сама уходи… Пожалуйста! Не заставляй меня страдать еще сильнее!

Дождавшись, пока муж договорит, Наина глухим, дрожащим голосом просипела:

-Не волнуйся, родненький, Марианну я приведу. Но, прошу, не прогоняй меня от себя! К чему мне без тебя жизнь? – и повернувшись спиной к Филиппу, она выскользнула из комнаты, не в силах больше сдерживать рыданий.

-Бедняжка… - нежно прошептал муж. - Если бы ты только могла знать… - он тяжело вздохнул. Словно адским огнем внутри него все жгло и болело. Тело затекло, кости нестерпимо ломило. Дабы облегчить сильные пытки, отец Филипп попробовал чуточку приподняться, но ослабленный болезнью организм, не выдержав такого испытания, снова отключился.

Более получаса священник оставался без своей заботливой сиделки, но в горнице он был, ни один. Чутье Наины ее не обмануло. Стоило женщине скрыться за дверью, как сотни безобразных рож, выпрыгивая оттуда, где нет распятия, тесной душной тучей обложили ложе больного, в уповании помучить постылого пастора. Однако азарт лютых бесов несколько поубавился, после того как ударяясь о невидимую стену, один за другим, они скатываясь вниз, разъяренно мычали, визжали и при этом злобно крыли нецензурной бранью. Не в состоянии достигнуть Филиппа физически, бесовское отродье донимало священника через сомнения и страх. Без конца указывая на грешки и ошибки, грозились упечь его в ад. Наряду с этим, давили на чувство вины, обвиняя несчастного в грядущей кончине всех, живущих на острове людей. Старец изнемогал. Нестерпимые мучения рвали тело на части. Ему было так тяжело! Но в то же время ум больного оставался ясным как никогда.

- Господи, дай мне сил снести до конца свой тяжкий крест! – безмолвно молился Филипп. Его страдания были столь невыносимы, а настырность бесов столь велика, что бедный старик в этот момент желал только одного – скорейшей смерти. Вероятно, это не прекратилось бы никогда, если бы ни благородный юноша атлетического сложения, застывший у изголовья болящего. Его решительный, суровый вид не оставлял бесам ни малейших шансов. Грозно взирая на презренное отрепье, он окружил отца Филиппа облаком яркого, радужного света, и страждущая душа обрела относительный покой. В адрес юноши градом посыпались угрозы и проклятия. Сходу смекнув, что больше им здесь делать нечего, злобствующее полчище метнулось врассыпную туда же откуда и пришло. Устало откинув голову, пастор облегченно вздохнул и снова впал в забытье. Когда священник пришел в себя, то сквозь прозрачный туман мутноватых глаз, он сумел рассмотреть ту, с кем так жаждал пообщаться напоследок. Недолгим, нездоровым взглядом он обвел всю комнатушку и, удостоверившись в том, что кроме Наины и Марианны здесь больше никого нет, медленно вымолвил:

-Марианна, дитя мое, я хочу с тобой поговорить...

-Я вас слушаю, святой отец!- она, было, сделала шаг к нему, но священник ее поспешно остановил:

- Нет, Марианна, близко не подходи! Это черная болезнь… очень опасная!

Ему становилось все хуже и хуже, но Филипп был уверен, что Бог не возьмет его до тех пор, пока он не выполнит Его последнее поручение. Собрав весь остаток сил, священник вяло промямлил:

-Все случилось со мной и многими на острове, из-за тебя, девочка... Но ты, мое бедное дитя, ни в чем неповинна. Этот мерзавец... он использовался тебя гнусным образом... В этом виновен твой отец, приблизивший к тебе негодяя…

В знак протеста Марианна отрицательно замотала головой.

- Нет,он лишь жертва мошенника!- попыталась возразить девушка.

 - Я его предупреждал…

- О отец Филипп можно ли винить того, кто склонен видеть вокруг себя только доброе и кто имеет в себе потребность нести людям радость и свет? Батюшка желал как лучше… - На щеках Марианны заблестели слезы.

- О, как я его понимаю! Однако же столько беды!!! Слепец!

- Вы не правы! Я и только я одна во всем виновата! Я давно знала кто он такой! Знала и молчала… боялась…

Филипп без слов понял ее душевные терзания. Сострадая бедняжке,он плакал и сам. Однако чувствовал, времени у него осталось немного, а он хотел успеть сказать все, что должен был сказать этой печальной, отчаявшейся душе, которая собиралась совершить непоправимое. Филипп должен был ее остановить. Поэтому предварив Марианну, которая уже открыла рот чтобы ему снова возразить, он мягко проговорил:

-Марианна, мне теперь не до прений! Выслушай! Силы зла обошлись с тобой весьма премерзко… Но Писание учит нас стойко преодолевать все тяготы жизни в соответствии с Его Словом. Так будем же держаться древнего предания! Несмотря ни на что будь покорна до конца, даже до смерти! Прими в сердце то, что скажу и храни вечно… Что поделать скорбь и насилие будут процветать на земле еще долгое время… Но ты крепись, дитя… – продолжал он,преодолевая порывы кашля,которые все чаще прорывались и мешали старику нормально изъясняться. - Удали печаль с чела... Бог с тобою...несмотря ни на что, твое семя ...благословенно!- всякое слово давалось ему с большим трудом. Но он должен, должен успеть, все сказать! Набрав больше воздуха в легкие, вопреки пульсирующей боли в голове, пастор снова заговорил:

- Тебя ждет крупное потрясение... Но обещай мне одно – чтобы ни не случилось, своего первенца ты сохранишь!

-Обещаю, отче!- машинально брякнула Марианна, растирая слезы по мокрому и распухшему от рыданий, лицу.

-Верю... Верю тебе, дитя! И помни, ты мне пообещала!

-Да, отче, я помню!-поспешно заверила она умирающего больного. На тот момент Марианна еще не знала, что пообещала, однако Филипп хорошо знал и понимал суть происходящего.

-Зеус и Колдун... это все они... их штучки!- неутомимо продолжал священник.

Марианне показалось, что Филипп бредит, он не при своем уме.

- Нет, это не бред!- точно угадав ход ее мыслей, устало замотал головой старик.- Это страшная, правда! Демоны... Они прибыли мучить... Мучить тебя... И ее тоже... Но Бог с тобой... Он пребудет и с ней... Он обязался... – Филипп бросил на пол тетрадь. - Вот, возьми! Там все написано... Сохрани для будущих поколений... Впоследствии ты все сама поймешь! А теперь покинь меня! Спеши! - он тяжело вздохнул.

Марианна подняла с пола тетрадь, машинально раскрыла ее и стала читать:

- Не сгниет она во тьме...

 Сила Божья в ней вполне…

О ком идет речь, отче, я не совсем понимаю!- недоумевала растерянная девушка.

Филипп уже хрипел, но не утихал:

Позже уразумеешь! Ангел Смерти уж торопит меня... Есть надежда, дитя мое, есть... Так сказал Бог... С тебя все началось, тобой должно и закончится... Твое семя ... Одним ликом с тобой... - Филипп чувствовал, что силы его покидают. Слегка приподнявшись на подушке, он собрал остаток сил: - Она одолеет бездну! Бегите…. Бегите вглубь острова, иначе поги... – не договорив конечную фразу, отец Филипп беспомощно свалился на подушку и испустил дух.

 ГЛАВА1

Рафаил отдыхал в Счастливой Долине Рая, под роскошным, тенистым деревом жизни. Его вечно – зеленые, мохнатые ветви, были вынуждены опуститься донизу, под тяжестью превосходных желто - горячих плодов. В немыслимом изобилии те теснились друг к дружке, издавая приторно - сладкий, феерический аромат... Рафаил возлежал на бархатистой, насыщенно- зеленой траве, усеянной красно- белыми актелиями. Их животворное, освежающее благоухание делало все кругом более изнеженным и приветливым.

Устремив восхищенный взор куда- то ввысь, сквозь бескрайние, вселенские просторы, Рафаил прибывал в возвышенном расположении духа.

«Как прекрасно все, то, что сотворено Творцом!- думал он. – Эти важные, царственные горы, с кипенными шапками на вершинах... Они почти такие же, как и на земном шаре, разве только чуточку значительнее и благороднее... А алмазные капельки росы, орошающей даже самые малюсенькие уголки райского сада, который в признательность за заботу Создателя, преподносит столь прекрасные растения и плоды... И...человек...Человек, в которого Великий Родоначальник сумел уложить всего Себя... Непонятно, почему люди, имея Бога в самих себе, так часто его ищут где- то на стороне? Хотят увидеть – и не видят, хотят познать - и не могут... Долго призывают, жаждут Его присутствия, и не разумеют, что вот Он - рядом – в любом листике, всякой травинке, каждом запахе, букашке, и в самой атмосфере... Все пропитано и перенасыщено Им ...Мы просто растворены в Нем, и живем благодаря Ему... Люди за суетой разучились видеть и понимать главное: постигая себя – они постигают Бога! Безумцы! Их научно – техническая дегенерация их убивает... Их поджидает бездна... Пустота... Но они все больше стремятся туда... Да чрезвычайно странные создания эти люди! Бог предоставил им жизнь, а они не умеют жить... Наградил великим, колоссальным разумом, а они не применяют его себе во благо. Создавая сложные, адские машины, упускают из виду нехитрое и простое... Вечные истины Вселенной – они мудры и созидательны! Вот почему получается, что имея в своем распоряжении силу Всевышнего – люди ничтожно - беспомощны... Обладают знанием и властью, но из века в век томятся и грезят о счастье... Будучи венцом творения – повинуются тем, кто значительно ниже и слабее них... Ангелы, которым Созидатель не предоставил и сотой доли тех возможностей, что обрели люди, вершат их судьбы, одни растаптывая и унижая, другие же, защищая их от них же самих... О, как прав Всевышний! Род человеческий губит невежество! Для этого достаточно сжать Бога в рамки религии, и все, Всемогущий Бог ограничен в своих действиях на Земле! Невежественна вера позволяет греху свободно процветать и торжествовать над справедливостью и добром. А после у них всегда обычно виноват Всевышний, не предотвратил, допустил… Они и понятия не имеют, что собственными руками создают то, что называется злом…. И как милостив Владыка, что не забывает этих хрупких, пусть и излишне чванливых существ... Они стремятся к приволью, но встречают еще большее рабство, совершенно не понимая, что нередко делаются всего лишь игрушками в чьих – то шустрых, умелых десницах! А все-таки жаль их! От них зависит все – и ничего! Что ж, Владыка, пожалуй, Ты прав! Несмотря ни на что, им просто необходима направляющая рука и помощь небес...»

В этот момент размышления Рафаила прервал зов Всемогущего.

-Пора!- вслух сказал сам себе Рафаил, неохото поднялся с махровой, шелковистой травы и направился в сторону Дворца. Туда уже со всех концов Небесного Царства стекались небожители всех рангов. Свернув на фиатисовую аллею, расположившуюся вдоль дороги, выложенной медно – золотистой, зеркальной плиткой, которую цветущие фиатисы делали ярко – алой, Рафаил догнал чернобородого атлета и, увеличивая шаг вровню с ним, быстро осведомился:

- Что стряслось, дружище?

-Я сам пока не в курсе. Только, что прибыл с поручения. Но мне не нравится мое предчувствие!

-Угу!- Кивнул Рафаил, он сам ощущал, что климат в Раю резко поменялся. В благодатную атмосферу вторглось нечто, чего он пока не мог объяснить. Вдруг они оба, как по команде обернулись. Позади них, минуя биалбуки с фиолетовыми плодами, с раздутым, высокомерным видом по саду шли Темные Ангелы. Презрительно поглядывая по сторонам, те, уверенным, размеренным шагом, вместе со всеми направлялись во Дворец.

-А эти что здесь делают?- присвистнул чернобородый.

- Как обычно, Натаниэль. Все как обычно... Прибавляют нам работы! – недовольно фыркнул Рафаил.- «Высокие Гости» к нам пожаловали! Убежден, на кону немалые ставки! Глянь – ка, сам Вельзевул, Зеус - Белиал и Гакха - Асмодей! У этой чертовой троицы бездонные аппетиты!

Согласен! – закивал Натаниэль. – Эти шутки шутить не станут! Ненажерливые наглецы! Предстать пред лицом Создателя! На это нужны очень веские причины!

- Поверь мне – скоро нам их предоставят! – с горечью произнес Рафаил.

- Не сомневаюсь! Можно ли ждать чего- то доброго от князя тьмы? Все как всегда! Господа лукавые состряпали очередную мерзость! – быстро шагая за Архангелом, рассуждал Натаниэль.

- И прибыли втянуть в свои аферы Высший Мир! – задумчиво добавил Рафаил. – Увы, на пакости они мастера!

-Согласен! – снова подтвердил Натаниэль. – Всякий раз, после их появления, мир вязнет в войнах и передрягах...

В эту минуту к ним подлетел юный, белокурый Ангел с большущими, синими глазами. От перевозбуждения они раскрылись так широко, как буд – то сейчас вылезут из орбит.

-Видели? Вы это видели? - с сильным негодованием, почти кричал он, указывая перстом на демонов. - Что надо здесь этим троим? И почему им никто не противостоит? Ну, что же вы бездействуете? Разве им место среди нас? Они же наши враги!

Рафаил и Натаниэль переглянулись.

-Мой, юный друг, на данный момент самый злейший враг здесь –кипящий котел твоих бурные эмоции! – с мрачным видом поставил юнца на место Рафаил. – Если ты поубавишь свой пыл, то, наверняка увидишь, что среди небожителей не осталось никого, кто бы ни приметил присутствие зла... Однако, оглянись вокруг! Видишь ли ты хоть кого – нибудь, кто бы так странно прыгал и вопил? Ну, что же ты, Амон? Твое поведение по крайней мере неприлично!

Амон осекся и притих. Виновато похлопывая длинными ресницами,он растерянно повертел головой по сторонам. И действительно весь ангельский мир принимал черных гостей с холодной вежливостью и неприязнью, но без особого удивления.

- Похоже они здесь уже не первый раз.- немедленно сделал вывод молодой Ангел.

 Натаниэль в свою очередь, дружески похлопал Амона по плечу:

- Ничего страшного, мой юный коллега, я начинал вот также! Вскоре ты многое поймешь, и возможно, станешь более терпимым!В нашем деле терпение и послушание, и еще раз терпение и послушание! А без этого никак! Эти существа только и добиваются агрессии. Они питаются ненавистью и злобой- это их естественное, привычное состояние, поэтому нам стоит держать себя в руках!

- Но, - в оправданье себе начал Амон,- никогда раньше я здесь не видел князя тьмы!

В ответ Ангел и Архангел лишь вяло ухмыльнулись.

– У тебя еще не раз появиться такая возможность! Можешь мне поверить! – пробасил разговорчивый Натаниэль.

- А кто эти двое? – немного осмелев, с любопытством продолжал Амон.

- Тот, что повыше, в черной мантии – один из приближенных Люцифера, демон по имени Зеус. Личность довольно известная своими кровавими, людоедскими деяниями. Еще во времена Ноя он нимало отличился! Его отец – Ангел – страж – Азазел, а мать земная девушка – аморейка. После грехопадения Всевышний Владыка послал 200 Ангелов – стражей научить людей справедливости и добру, с целью научить человека правильно ориентироваться в новом и враждебном ему мире. Но Стражи не справились со своей миссией и очень скоро развратились. Они позволили людям поклоняться им вместо Бога, научили оккультизму и идолопоклонству, открыли тайны Земли, всевозможные знания и науки, обучили строить пирамиды и многое из того, что теперь снова сокрыто от человечества. Однако и это еще не все! Наибольшей их мерзостью было то, что они начали входить к дочерям человеческим и рождать от них детей. На свет при этом появлялись громадные исполины ростом в четыре метра, прокормить которых люди были просто не в состоянии. Тогда эти нечестивцы- дети страж, добрались и до самих людей. Людоедство в те дни процветало. Ну и это еще не все!- терпеливо объяснял Натаниэль.- Эти нечистые твари спали не только друг с другом,но и со скотом,со всяким зверем, и с рыбами морскими, оскверняя при этом все Божие творение, порождая новые и новые мерзкие особи, типа русалок,кентавров минотавров и многую другую нечистую тварь. Насилие,разврат и блудодейство с такой силой процветали на Земле, что люди забыли естественное употребление женского пола с целью размножения и переключились на однополый секс.

И тогда Богу пришлось пойти на крайние меры! Дабы хоть как – то повлиять на ситуацию Он потопом уничтожил все живое, кроме Ноя, конечно же, и его потомства. Дети страж погибли вместе со всем населением Земли, но их души при этом не могли взметнуться ввысь, т.к. несут в себе ангельское семя. Блуждающие, нечистые духи остались на земле и будучи от природы злыми и нечестивыми, они по –прежнему развращают людство, порабощая дух человека, используют его тело для своих непотребств. Так вот Зеус из них- самый злейший! Мера его беззаконий переполнила уже ни одну чашу Божьего терпения. Нам ни раз приходилось пресекать его злодеяния. Он самый расчетливый игрок в этой компании.

- И очень, очень опасен! – нехотя добавил Архангел.

- А тот, что слева?

- О, это Гакха - Асмодей, так называемый истребитель! В его ведомстве так же находится вся политика мира.Но самое его любимое поприще – вся полиция

- Не вся! - запротестовал Рафаил, - а только та ее часть, которую люди точно окрестили оборотнями в погонах!

- Значит, они снова замышляют тщетное? Наверное, после таких вот визитов много людей гибнет! – гнул свою линию юный Амон.

- И много Ангелов... – многозначительно продолжил фразу Рафаил.

Между тем, пока три Ангела вели между собой дебаты, демоны, тем временем, догнав их, уже шагали вровню с доблестными защитниками Вселенной, которые беседовали так громко, что Темные личности просто не могли их не услышать. Желчно ухмыляясь Люцифер и Зеус молча измерили тройцу красноречивым презрительным взглядом, и отвернулись. Но третий их спутник молчать не собирался. Он повернул в сторону Ангелов свою безобразную, изуродованную рытвинами и бородавками, голову, и обнажив, серо – желтые, клыкообразные зубы, ехидно процедил:

- Вы, как никогда, правы, господа! Каким бы ни было происхождение, серьезного соперника недооценивать нельзя. Побеждает сильнейший, не так ли?! Ваши, порой, неловкие действия нам всегда на руку!- язвительно бросил Гакха, зыркнув на Амона ядовитыми зелеными глазами.

- Каков наглец, а?! – вспыхнул возмущением юнец, уловив истинный смысл его слов. Но увидев равнодушное спокойствие, идущих рядом друзей, тут же осекся.

Рафаил одобрительно кивнул и немного ускорил шаг. Но ощутив на себе знакомый, цепкий взгляд, на секунду замешкался и слегка повернул голову вправо. Архангел не ошибся. Зеус действительно за ним наблюдал. В этот момент их глаза встретились. Рафаил спокойно выдержал сверкающий свирепой ненавистью взгляд, тем самым давая врагу понять, что он его не боится. И это была чистая правда! Для Рафаила лютый демон был не просто соперником, но так же личным врагом, которому Зеус поклялся отомстить. Рафаил не сомневался, что тот выполнит свою клятву при первой же возможности. С Зеусом сложно и опасно тягаться!Его изобретательность во зле и насилии – безгранична, коварства и смелости - тоже не занимать. Но и он, Рафаил, Архангел Бога Всевышнего, совсем, не простачок!Не зря же его в мире тьмы опасались! Зеус это знал. За, что не только ненавидел, но где – то глубоко внутри даже уважал Рафаила, но бояля себе в этом признаться. Это же можно было сказать и о Люцифере. Ему Рафаил в свое время тоже нимало насолил!

Несмотря на свою излишнюю, внешнюю скромность,Великий Архангел слыл грозой в рядах всего поднебесья. Поэтому до конца пути никто из демонов, больше не обмолвился ни словом. Все трое понимали – здесь ни время и ни место для провокаций!

Очень скоро на горизонте замаячил Дворец. Впрочем,его контуры виднелись в Раю отовсюду.

Дворец Всемогущего был поистине чудом мироздания! Примитивным, человеческим языком сложно описать то, что описать невозможно. Тем не менее, мы попытаемся сейчас жалким подобием слов, хотя бы издали воссоздать образ той Славы и Величия, которые смогли бы дать, пусть слабое, но представление о том, насколько иным может быть мир, где живет и господствует Бог. Мы ни в коем случае не претендуем на истину, но нечто подобное наверняка есть! Итак... Чудо – Дворец имел форму гигантского, еврейского шестигранника и в добрую сотню, раз превышал размеры самой земли. Благодаря этой немаловажной особенности, он мог свободно вмещать в себя и все, население жившее когда – либо, на небе, или на Земле. Есть причины, по которым это Святое место, сооружением никак не назовешь. Возможно, это нелегко представить, но прозрачные, скалистые стены Дворца напоминали скорее потоки ручейков в пространстве, выложенные в форме мозаики, множеством сверкающих кристаллов. Драгоценные камни разной формы, цвета и величины, вращаясь быстрым калейдоскопом, создавали все новые, и новые причудливые узоры, каждый из которых никогда не повторялся. Изнутри же гигантская звезда имела несколько иную структуру. Это легкое, воздушное пространство, сквозь которое просматривалась вся Вселенная... И полное отсутствие всяких временных рамок. Прошлое, настоящее и будущее, неразрывным, единым целым как на ладони представало пред всевидящим оком Творца... Жизнь любого существа прокручивалась мгновенной кинопленкой. Избранное могли видеть и все остальные небожители Рая. Но, никак не без воли Владыки. Лишь Он один имел полный доступ к каждой, индивидуальной судьбе.

Потолком Дворцу служил огненно – красный ореол, подобный свечению миллиардов солнц. Обитатели неба это явление именовали не иначе как Божьей Славой. Со всех сторон обрамляя Дворец, радужными искорками пламени и звезд, Слава Божья, ниспускаясь вниз, получала ответный отклик, и устремляясь обратно в вышину, создавала непрерывный, хаотичный, яркий звездопад.

Со вкусом устроенный зал, раскрывал собою величье и в одночасье, простоту Творца, где все пропитано мудростью, гармоней и простотой. Окруженный остроконечными, бриллиантовыми шпилями, стоял сонм Ангелов и святых. Одетые в нарядные, белоснежные одежды, они покорно склоняли свои головы, украшенные венцами из драгоценных камней. Зеркальные бриллианты отсвечивали их чистые, золотисто – голубые, сиреневато – розоватые и просто белые, ауры, создавая нежную, приятную атмосферу вокруг невероятно - большого, зала. Повсюду свободно разгуливали, некогда умершие, земные животные. Рыси, волки, змеи, обезьяны, верблюды, лошади, крысы, собаки... Кого здесь только не было! Причем тигры мирно соседствовали с жирафами, по медвежатам резво прыгали крошечные котята, а кобра нежно ласкала языком незадачливого ежика. Мир полный противоречий на Земле здесь дружил и любил друг друга так, как его чтил и любил его Создатель.

В самом центре Дворца Славы пред лицом Преславного Владыки, в благоговейном умилении застыли необычные шестикрылые существа - Серафимы. Находясь в непосредственной близости от Того, Кто есть сама святость, любовь и чистота, кристально чистые Серафимы, все больше и больше пламенея к Богу своей безграничной привязанностью, трепетно передавали языки любви всем тем, кто не смел находится так близко к своему непорочному Создателю.

 Чуть поодаль от этих дивных существ разместились не менее чудные особи, называемые в мире Ангелов Херувимами. Четырехкрылые и четырехликие Херувимы- достославные умы и распространители знаний, с терпением и точностью в кротости передавали остальным все то, что вечно постигали от Премудрого Учителя. Но как бы хорошо все они ни делали свое дело, их неутомимость в служении Богу никоим образом не сможет сравниться с неутомимостью Престолов, они есть отдых и опора Бога. Именно на них, изрекая Свой суд, окруженный Господствами, Властями и Силами, и восседал Господь Саваоф.

Разметая вокруг себя золотисто – алые языки Божьей Славы, Престолы горели вечным, несгораемым огнем Божьего великолепия. Их блики распространялись далеко за пределы Рая, плавно окутывая всю Вселенную силой любви и добра. Окунаясь в благодатную, божественную атмосферу, каждый входящий, словно плыл в нескончаемых потоках Божьей чистоты, которая обнажала всякий малый грех, проявляясь ввиде черных пятен на одеждах. Впрочем, таковые и сотую долю секунды не могли пребывать в этом величественном месте. Черная, неистовая сила их тут же уносила прочь, туда, где и подобает быть греху – в ад. Серные языки адского, обжигающего огня, вечно терзающего обмнутые,заблудшие души, легко просматривались снизу, сквозь прозрачную пелену так называемых дворцовых полов у подножия Божьего Престола.

Более внимательного рассмотрения достойны и эти самые полы, по которым хаживали ноги Владыки. Их смело можно назвать произведением искусства. Сквозь них проглядывал космос. Мириады звезд и планет радужно сверкая и переливаясь всевозможными, красочными, блистающими оттенками, в спокойном величии смиренно застыли у ног Творца. Создавалось ощущение некой невесомости и загадочности...

Вся эта немая, ослепительная красота, превосходно подчеркивала могущество единого Вседержителя во Вселенной, но совершенно блекла перед Самой Его Особой. Восседавший на Престолах Царь, был облачен в ярчайший, свет. Этот свет походил на миллионы молний, преобразованных в одну сплошную, пламенную энергию. Он проникал повсюду, пронизывая и питая, своей неизмеримо – могучей силой все мироздание. Не каждому удавалось устоять в свете столь ослепительной силы и красоты! Многие из присутствующих падали ниц, дабы сокрыть лицо свое и не сгореть в огне святости и непорочности Бога. Вся многочисленная свита Владыки располагалась на очень приличном расстоянии от Него. И только одна, не менее великая персона – Его Сын – Иисус Христос, могла свободно стоять по правую руку Всемогущего Бога. Только Он один своим смирением и послушанием удостоился великой чести – пребывать рядом с Отцом! И только Он один свободно выдерживал святое, очищающее сияние Божьего, испытывающего пламени. Не морщился, не закрывал лица, но царственно и гордо, как хозяин, взирал на обитателей Света.

Высокий чернявый, с ясным взглядом и приветливой, мягкой улыбкой, Он смотрел на всех с любовью и безграничным долготерпением. От Иисуса исходили добро и покой. В сверкающей, древне – еврейской одежде первосвященника, и царским венцом на длинных, как смоль, кудрях, Он стоял во главе святых за Его спиной и выглядел не менее величественно, чем Его Отец-Вседержитель.

Слева, чуть поодаль, среди народа Божьего, кротко пристроилась статная женщина невысокого роста и с покрытой белоснежным покрывалом, головой. Красная, бархатная мантия царицы – яркое свидетельство того, что во всей Вселенной эта женщина пользуется великим почетом и уважением. Весь мир ее величал Святой Богородицей Марией, заступницей всех скорбящих, униженных и обездоленных. Мария слыла милостивой чудотворницей, но при этом всегда оставалась где – то в тени...

 И день, и ночь весь ангельский мир восхвалял Творца и Сына Его – Иисуса Христа. Снова и снова, разрывая небеса, отовсюду неслось ритмичное и мелодичное:

- Свят, Свят, Свят Господь Саваоф! И вся Вселенная полна Славы Его!

После весьма длительного прославления, которое для мироздания играло немалую роль, в равной степени сдерживая баланс между добром и злом, Вседержитель, поднял правую руку – и все вокруг замолчали.

- Все ли здесь? – по - отечески прогремел Бог, суровым, но дружелюбным голосом. Каждое Его Слово звучало словно трубный звук и ознаменовалось на Земле громом и яркими мимолетными вспышками молний.

-О, Создатель! Все, кому предназначено быть здесь – уже давно здесь! - по обыкновению преклонив голову, слегка выступил вперед, Архангел Гавриил.

Удовлетворенно кивнув, Владыка снова заговорил:

-Ни для кого из вас не секрет, что однажды, сотворив Вселенную, Я сказал: - Все сотворенное Мною весьма хорошо!Я создал Вселенную, установил законы равноденствия, которые должны были ею управлять и отошел от дел, в надежде, что сотворенный по Моему Образу и подобию человек возьмет на себя разумное правление мирозданием. Но однажды, одно из моих творений, тот, что зовется Утренней Зарей, безмерно возгордившись, захотел быть больше Своего Создателя и предпочел подчинению - вечное изгнание. Отказавшись принять человека как существо по способностям равное Богу, Дьявол гнусным образом, совратив двух неразумных людей и треть Ангелов, превратился в Князя Тьмы... В этот момент мой верный слуга - Михаил, призвал колеблющихся оставаться верными Богу и возглавил воинство светлых сил. Вследствие этого произошла на небе война! В результате чего нечистая сила была низвержена в преисподнюю земли, где и сорганизовалась в царство Вельзевула с подобной нам иерархией. Ангелы же, сохранившие свое достоинство и верность Мне - единому Богу и Вседержителю, не только блюдут Мои интересы, но и стоят на страже вверенных им людей. Посланники же Князя Тьмы, пришли на Землю для того, чтобы убить, украсть и погубить человечество. Тяжелая, многовековая борьба забрала с собой жизни многих. Армия Божья понесла немалые потери. В свое время и власть и силу и управление землею я отдал человеку, который неразумно передал эти дары Сатане. Однако есть нечто, что Дьяволу у людей забрать не под силу – молитвенные бдения моего народа! Именно они творят добро и равновесие сил. - и Бог указал Своим перстом на стоящие в стороне легионы. Их было так много, что нельзя и перечесть.

 – Вот они те, над кем возвышается Ангел молитвенных размышлений! – продолжал свою речь Вседержитель.- Путь молитвенных размышлений ведет ко все более возвышающейся возможности любви, которая в конечном итоге достигается осознанием того, что каждая жизнь свята, каждая жизнь – есть Бог и передача любви. Все, что делается в божественном экстазе молитвы, или молитвенных размышлений, представляет собой акт творения. И только такое деяние в Боге и посредством Бога создает в Царстве Света новых Ангелов! Посмотрите сколько их, как на дне песка морского! Ровно столько и детей моих чистых и праведных душ.

В то время как Владыка говорил речь, ликующие взоры присутствующих без слов приветствовали новое поколение Вестников.

Юные, все, как один, новички почтительно застыли в молчании. Единого роста и телосложения, они, впрочем, имели разные лица, и выглядели довольно бравыми молодцами. Хор Херувимов тут же радостно возгласил:

- Слава, слава в вышних Богу!

После чего Всемогущий вновь заговорил:

- Итак, новые легионы возглавят - юный Амон и безмерно – смелый Вилга... Они достойны высшей почести и показали себя мужественными и мудрыми воинами.

- О, Владыка!- в изумлении только и промямлил Амон. Бог назвал его мудрым и это при всем при том, что Амон только что вел себя с темными так неразумно! Он немог поверить, что Бог сделал это! Как же так? Сумеет ли он оправдать оказанное ему доверие?

Рядом с Амоном стоял Натаниэль, который оппределив ход мыслей молодого Ангела, загадочно улыбнулся и сказал:

- Малыш, ты может быть этого еще не знаешь, но ты создан для данной миссии. В тебя заложен потенциал Архангела! Будь тверд и мужествен и ты увидишь, что ты можешь делать то, о чем даже не догадывался! Просто иди вперед и делай, а Бог управит твой путь. К тому же тебе даровн великого наставника! Немного опыта – и ты герой!- подбодрил Амона как мог Натаниэль.

Тем временем Владыка неожиданно крикнул:

-Гермесен!

Из общей массы Ангелов выступил скромный, красивый, как греческий бог, атлет с большими и бездонными как само небо, глазами. Поклонившись Сначала Создателю, потом всему обществу, Ангел смиренно стал на одно колено.

 - Есть и еще один герой, которого Я хотел особо представить всему собранию...- возгласил Бог. - Он – из легиона Ангелов Смерти. И несмотря на то, что будет нести службу в ведомстве мрачного Азраила, единственный из многих преисполнен милости и сострадания к людям....он – моя надежа и Моя особая милость на нем! Представляю вам его Гермесена! Он облегчит переход многих неприкаянных душ.

- Слава, слава, слава в вышних Богу!- в очередной раз воспели Владыку Херувимы.

При столь ненавистном лицедействе на Святом месте, физиономии трех Темных Ангелов, стоявших совершенно обособленно от всех, жутко исказились и превратились в злобные гримасы. Вся эта публика святош их раздражала и угнетала. Кроме того, эти новые легионы... Для Вельзевула и для его приспешников, каждый Ангел был как кость в горле! Все трое хотели одного: совершить удачную сделку и поскорее убраться восвояси. Поджилки Люцифера нетерпеливо подрагивали. Как он презирал и ненавидел этот постылый контингент! В очередной раз вынужденный терпеть весь этот пафос, он, тем не менее, выжидал удобного момента для своих, новых махинаций. Без разрешения и вмешательства Бога ему и в этот раз не обойтись! На радость демонов, ждать пришлось совсем недолго. После очередного воспевания Херувимов, Бог, внимательно осмотрев присутствующих, как бы только сейчас заметил,среди прочих троих, цвиркающих слюной, демонов. От них плотным кольцом исходил густой, черный мрак, без труда обличавший их истинную, вечную сущность.

- О, вы только полюбуйтесь, кто к нам пожаловал! Зеус, Гакха, Люцифер! Чем обязаны, визиту? – с некоторой иронией в голосе, поинтересовался Бог, изобразив недоумение.

- Еще и издевается! - злобно сплюнул Гакха.

Сконфуженно преклонив пред Владыкой голову, как того требовал ранг и этикет, Люцифер, уверенно шагнул вперед.

- Да, Создатель, - быстро и отрывисто заговорил он, делая ударение на каждом слово, - Мы осмелились предстать пред лицо Твое, дабы обсудить один весьма важный вопрос, требующий Твоего решения и незамедлительного вмешательства!

Чего же ты ждешь от Меня, сын? – прямо и без обиняков, спросил Бог.

- Ты знаешь. – коротко отчеканил Люцифер.

- Ты пришел по душу Иовы? Не так ли?

- Ты прав, Создатель! С некоторых пор эта душа настораживает… Она предрасположена ко греху...

- Прости что вмешиваюсь, Отец! – смело выступил вперед Иисус. - Является ли напрасными и ничего не значущими мои крестные страдания?

- Ты же знаешь Сын Мой, что это не так! От начала грехопадения Я страдал вместе со всем своим творением. Всякая букашка, всякая травинка Мне дорога и любима, Я чту и блюду все формы жизни во Вселенной. Вопит земля и все живое; птицы, звери, рыбы морские и речные,всякая особь взывает и стонет и всякий вопль раздирает Меня на части! Вред нанесенный Люцифером непомерно велик! Ненасытный он возжаждал крови! Он сыграл на Моей святости и справедливостии потребовал жертву за им же учиненное беззаконие. Несмотря на свою огромную любовь ко всему живущему, Я вынужден был пролить кровь сперва невинного животного, потом Твою драгоценную кровь, Мой возлюбленный Сын. И все это ради того, чтобы выкупить мир у князя тьмы!

Твоя боль – это Моя боль, боль Земли и стенающего в аду человека – это Моя пощечина, Мое поражение и скорбь.

 - Не кори себя, Отче, Ты сделал все возможное, чтобы спасти погибающее, угнетенное человечество! Нужна ли жертва за грех тому, кто думает, что силен, помочь себе сам? Как Ты только что заметил, Отец, человеческий ген заражен грехом. Поэтому человеческий фактор никуда не денешь, люди раз и навсегда утратили способность быть непорочными и совершенными! Именно для этого в мир пришел Я! Верующй в Меня во Мне имеет жизнь вечную, Я путь освящения и очищения . Я пастырь добрый, который знает всех своих овец по именно и который ходит и ищет заблудших и потерянных, и Я не отдам тебе, Люцифер, душу Иовы, так и знай! - дерзновенно гнул свою линию Иисус бесстрастно взглянув в пылающие ненавистью глаза Князя Тьмы.

 Не выдержав святого взгляда, Люцифер в ярости потупил глаза. Он знал, что Иисус прав и всем своим гнусным естеством ненавидел само напоминание об искуплении людей. Это была его кровоточащая рана, его боль! Она заведомо напоминала о его неизбежном поражении и Князь Тьмы ожесточался еще сильнее и сильне. Возникало жгучее желание губить как можно больше и больше людей, ведь именно так он мог досадить Богу и этому чистоплюю Иисусу, присутствие которого просто невыносил.

 В святом месте Люциферу не удалось скроыть своих истинных чувств. Глубокая ненависть к Сыну Божьему исказила его и без того страшное, озверевшее за тысячелетия, лицо. Уродливая гримаса с красными, горящими глазами и лютым звериным оскалом с громадными клыками в несколько рядов, могла бы испугать кого угодно, но только не Иисуса Христа! Игнорировав осатанелого соперника, он дерзновенно продолжил :

- Я знаю Иову! Это искренне верующая и любящая Бога душа! Быть может где – то в своих желаниях и стремлениях она не совсем постоянна и кротка, но весьма, весьма искренна и прилежна в молитве. А потому часто получает и силу побеждать!

- В последнее время она горда и самоуверенна – нагло напирал Сатана. - О, Владыко, отними от нее Свою руку и позволь на короткий срок мне ее испытать, и Ты увидишь – ее любовь к Тебе тут же иссякнет! Она легко превратится в одну из тех, кто ненавидит и проклинает Тебя, когда кольцо бед становится все уже и прочнее! Люди – эгоцентричны! Каждый сам за себя! Никак не пойму, что Ты за них так держишься! Они порочат и презирают Тебя! Разве они достойны Твоего святейшего внимания? Во Вселенной всегда были те, кто намного достойнее этих паршивых овец!—в последних словах Люцифера прозвучал откровенный намек на него самого.

- О, ненасытный и неугомонный Сатана! – тут же вознегодовал на него Иисус.- Неужели тебе мало загубленных и совращенных ? Ты неисправимый враг человеческих душ, в очередной раз клевещешь на святую! Нечто подобное уже случалось... И вот ты снова за свое! Просишь за праведное сердце! Зачем подвергать ее излишним страданиям?! Зачем ломать и губить ищущую правды, душу?

- О, Иисус! Это Божья работа! Кому, как ни Тебе знать, что страдания рождают внутреннюю красоту и духовную чистоту(если конечно, она есть), или делают человека порочнее и злее... Кстати, Твоя Иова не такая уж и невинная овца! – будто, между прочим, съехидничал дьявол. – Надеюсь, Сын Божий, не позабыл Законы Небес, писанные лично Им? Если душа имеет прямую склонность к греху, ей надлежит пройти испытание тьмой! Бог Всемогущий создал человека по образу и подобию Своему: свободомыслящим и своевольным... И если эта душа в конечном итоге изберет свет ,и своими делами прославит Творца, я смиренно отступлю... Но... Общеизвестный факт: чистые плоды рождаются из праха и грязи... Золото очищается в огне!

Выслушав обе стороны: обвинение и защиту, Вседержитель сурово возгласил:

- Будь, по-твоему, Люцифер! Я предаю Иову в твою руку. Но души ее касаться не смей! Да свершится то, что должно!

 ГЛАВА 2

Иова не понаслышке знала о том, насколько тяжел крест служения. Вот уже 10 лет, с ноября 1996 года, Микаил и Иова Штельман посещают одну небольшую поместную церквушку, с благодатным названием «Свет Христов», приход, которой составляет не более 200 человек. Они постоянно стремились быть добросовестными членами церкви и послушными христианами. Духовно росли, исправно отдавали десятину и посещали все церковные мероприятия. Всегда появлялись там, где их помощь и содействие были необходимы. И доросли до того, что однажды им доверили молодежное служение. Надо сказать, молодежь к ним тянулась. Впрочем, не только молодежь. Их служения посещали люди даже преклонного возраста, те, кому было уже далеко за 40. Все они шли к Штельманам со своими проблемами и болью. Обычно им доверяли то, что не могли открыть пастору, который, сохраняя излишнюю верность традициям часто перегибал палку, забывая порой об элементарной христианском добродетели - милосердии. Блюститель святости, непорочности и чистоты, он был весьма суров и нетерпим к греху. Часто и густо только и делал, что за малейшую провинность «предавал анафеме» да «отлучал» от церкви. Штельманы же никогда не были столь категоричны и консервативны. Профессия Иовы – психотерапевт, обязывала ее быть более снисходительной к людям. Стараясь вникнуть в суть проблемы, Штельманы с каждой отдельной душой обращались по – разному. С кем –то непременно стоит быть построже. Лукавых в церкви всегда хватает! Грешу – и каюсь, каюсь – и грешу, некоторые с детства привыкли к методу кнута и пряника. Чтобы жить по – христиански таковым то и дело нужна встряска! Эта категория людей всегда все делает от сердца- и любит , и ненавидит, и грешит, но зачастую это безвольные особи, носимые жизнью взад – перед, у них всегда все плохо и всегда найдется виноватый. Обвиняя весь мир они в то же время жалеют и оправдывают себя. Но это не путь, т.е. не Божий путь. Христианин должен быть честным по отношению к самому себе и беспощадно искоренять зло внутри себя, только так, и не иначе, он сможет избежать суда вместе с остальным грешным миром. Данную мысль Иова часто озвучивала с кафедры, дабы церковь возростала в духе и истине. Но все же большинство людей нуждалось в понимании и долготерпении. Именно это Микаил с Иовой и давали людям. Двери дома этой добропорядочной семьи, были открыты и днем и ночью. Душепопечение стало неотъемлемой частью их жизни. Вникая в боль и тяжбы других, не жалея ни себя, ни детей, чета Штельманов пыталась быть для всех, всем. Они почти никогда не бывали одни. На первом месте всегда стояла церковь и служение.

 Все сильнее церковная жизнь с наглой настойчивостью поглощала их личную. В большей степени это касалось Иовы, т.к. Микаилу «волей – неволей» приходилось заботиться еще ио «хлебе насущном». А Иова, нахватавшись служений, помимо молодежного, тянула на себе прославление, различные семинары, душепопечительство и еще много, много чего. Обнаружив у нее отменный дар учителя, организатора и проповедника, пастор, официально благословив Иову на должность своего помощника, с радостью скинул на нее всю черновую работу. Наконец –то у него есть на кого опереться в его нелегком, духовном труде! Он понимал, церковь застоялась, нужна новая, свежая кровь! А девушка просто горела энтузиазмом и бездной неординарных идей. Иова с благодарностью отнеслась к оказанному ей доверию и и прилагая все старание, добросовестно, трудилась на ниве Божьей. Ей очень нравилось все то, что происходило вокруг нее. Люди, общение, новые интересные знакомства. Она чувствовала себя нужной и востребованной. В своей жизни Иова дошла до той степени роста, когда самореализация стала наиболее важным и неотъемлемым пунктом ее существования. Вначале своего христианского пути девушка радовалась, что может как –то послужить Богу и Его народу. Ощущая свою немощь и полную зависимость от Него, она подолгу просиживала у ног Иисуса вымаливая у Того совета и мудрости т.к. иногда не понимала, какого рода помощь оказать тому или иному человеку. И по рьяному своему упорству много раз получала долгожданный ответ.

 Накопив достаточно опыта и знаний, Иова со временем делалась все уверенней, и уверенней в себе. С каждым днем она открывала массу новых возможностей и путей самоутвердиться. Удивительно, но ей не раз удавалось то, что не удавалось никому. Окружающим казало, что эта девушка само воплощение божьих даров. Мудрая, рассудительная, приветливая, Иова несмотря на свою сумасшедшую занятость, никогда никому не отказывала в помощи, всегда все успевала, всегда обо всем помнила. Она одна могла заменить собой полцеркви. С ее появлением маленький приход стал заметно расти и увеличился вдвое. Людям было по душе ощущать ту заботу, которую ежедневно проявляла к ним помощник пастора. Все считали ее небесным благословением для этой крохотной общины. Иова и сама в это поверила. За что бы она не взялась, у нее все получалось идеально. Наконец она дошла до того момента, когда поняла, ей не обязательно тратить уйму времени на долгие вымаливания по всяким пустякам. Бог даровал ей живой, практичный разум и необычайные таланты не для того, чтобы она клянчила к Нему по делу и без дела. Пора становиться на собственные ноги. Кроме того,она решила, что по отношению к грешникам тоже стоит занять более жесткую позицию. Иной раз достаточно одного взгляда на человека, чтобы понять его истинную сущность. Хватит панькаться с такими! Не хочет изменяться – да будет предан Сатане во измождение плоти!

 Но это как правило - очень крайний вариант! В большинстве же случаев терпеливо выслушивая всех подряд, Иова мудро распутывала самые запутанные клубки, с легкостью вытягивала на поверхность, самые сокровенные, глубочайшие помыслы, указывая людям на истинный корень всех их проблем. Ее боялись и любили одновременно. Будучи успешным, сильным лидером, Иова заставила всех себя уважать, поэтому ее требования обычно воспринимались людьми как глас самого Бога. Многие «падшие святые» смиренно повиновались ее воле, по – настоящему освобождаясь от своих тайных, вековых пороков.

 Но имелись и такие, которые приходили поморочить голову, с целью просто обратить на себя внимание. И подобных оказалась добрая половина церкви! Стало например бабушке скучно сидеть дома, вот она и пришла к любимой Иовочке лясы поточить, на внука - грубияна пожаловаться, мол помоги, как с ним быть, как урезонить негодяя? А попутно бабушка рассказывала о своих ежедневных похождениях в супермаркет, о скидках, о соседях и бог его знает еще о чем! Иова и таких не отвергала, однако ее разум все чаще отказывался воспринимать чрезмерное колличество глупой, пустой информации и тогда она просто засыпала посреди беседы. После чего бабушка обычно с понимающим видом тихо уходила восвояси.

 Так пролетали недели, месяцы и годы. Иова безропотно служила, пытаясь для всех быть всем. А люди все шли, шли, и шли! По делу и без дела, отнимая и время, и энергию и жизнь, лишая ее возможности когда - либо побыть одной в тишине, или просто на выходные остаться дома и заняться обычными, домашними делами.

 Постепенно такое положение дел, стало ее напрягать. Червь усталости и вместе с тем гордыня, медленно подтачивали изнутри. Каждым новым утром, с трудом отрывая голову от подушки, Иова мысленно начинала убеждать себя в том, что она не имеет права на отдых, т.к. вокруг нее процветает полнейшее невежество и безответственность, в полной мере никому ничего нельзя доверить, а в Божьих делах допускать небрежности нельзя! Поэтому она должна подняться и смиренно делать то, что от нее потребует нынешний день, и Бог ее жертвенность сполна вознаградит .

 Бедная женщина очень боялась признаться себе в том, что у нее уже нет ни сил, ни желания что – либо делать,за эти годы она просто видохлась без отдыха. Тем не менее, мужественно переступала через свои собственные потребности, и стиснув зубы, снова и снова впрягалась в церковную жизнь.

 Ее старания не прошли даром. С каждым днем и работы и авторитета у нее появлялось больше, чем у самого пастора. И это не могло того не насторожить. Былая радость священника однажды вдруг, сменилась скрытой ревностью, когда один из «доброжелателей» Иовы ненавязчиво намекнул помазаннику, что благодаря чуткому руководству Иовы сам пастор как –то заметно ушел на второй план. Даже, если теперь его здесь и вовсе не станет, этого уже никто не заметит, всем вокруг прочно заправляла она! Слова наушника прочно запали тому в душу. Пастор понял, что совершил большую ошибку. Он почему – то решил, что девушка метит на его место, в то время, как, преданная ему Иова, ни о чем подобном даже и не помышляла. Бескорыстно трудилась для блага церкви и людей. Она была так наивна и доверчива, и так далека от того в чем он ее подозревал! Но пастор так не думал! Долгие годы поддерживая в своей пастве мысль о том, что он помазанник Божий и единственный в церкви, кто имеет право обладать даром пророчества, он по своему усмотрению, лепил из людей то, что хотел. А хотел он – власти, полного и беспрекословного подчинения его персоне. Впрочем, ему и так все подчинялись, по крайней мере, формально! Но видимо, он посчитал, что этого недостаточно и решил срочно вернуть утраченные былые позиции.

Поначалу, бидолашная Иова искренне верила в то, что пастор получает откровения о людях. Поэтому, когда в один прекрасный день, тот вызвал ее к себе, и вкрадчивым голосом поведал ей о том, что ею завладел не тот дух, она восприняла это очень серьезно. Не совсем понимая смысл сказанного, Иова ни в коей мере не сомневалась в истинности пророчества. Она и сама чувствовала, с ней что-то не так! И если Бог открыл пастору ее конкретную проблему( это даже к лучшему!), возможно он подскажет как вновь зажечь в сердце былую искру огня. Соответственно, выполнила указания « помазаника» : целую неделю смиренно постилась и молилась. По истечении этого срока, он снова вызвал Иову к себе, и в этот раз прямым текстом заявил:

- В очередной раз я получил откровение о тебе, моя возлюбленная сестра!

- Я вас внимательно слушаю, пастор. - Кротко промолвила Иова.

- То, что я сегодня узнал, меня весьма и весьма опечалило, моя дорогая! – мужчина сверлил Иову проникновенным, излишне слащавым взглядом, в котором просматривалась плохо скрываемая неприязнь. – Сестра моя, мне нелегко тебе об этом говорить, но твое сердце... Оно по – прежнему полно яда и змей!

Что во мне не так? – с готовностью спросила его наивная помощница, ожидая ответа с трепетом в груди. Она надеялась услышать нечто грандиозное и услышала!

Немного помедлив, пастор холодно бросил:

- Дух Авессаломов... Он проник в церковь и атаковал твою безмятежную, не бодрствующую душу.

- Дух Авессаломов... – автоматом повторила Иова. - Не поняла… Пастор, а что это за дух такой?- недоумевала несчастная девушка. Нехорошее предчувствие закралось ей в душу.

-Ах, Иова Штельман! Ты вздумала лукавить с Богом? Разве, не помнишь,писание? Что говорится в Библии об этом коварном, подлом человеке? Это дух разделения!

- П...помню... К...конечно... помню... – запинаясь, произнесла Иова. – Он сидел у ворот Иерусалима и выслушивал нужды людей, переманивая, народ, от своего отца Давида к себе, с целью уничтожитьотца... но... п...причем здесь я? – настороженно взвела брови, Иова.

- А я говорю, дух Авессаломов в тебе! Скажи, ведь ты тоже…- он хитровато побранил ее указательным пальцем, - тоже ведь задумала меня свергнуть с моего престола, А?

-Что-о-о?! Разве я когда – нибудь... Разве могла себе позволить... такое? – возмутилась женщина. Она пыталась собраться с мыслями и не могла. Ее ноздри раздулись, маленькие глазки от изумления сильно расширились. Задыхаясь от возмущения, Иова никак не хотела поверить в смысл сказанного. Как это можно? Всю себя она раздавал всем вокруг и вдруг – на тебе- благодарность! Дух Авессаломов! Нет, нет! Это не правда! В ней нет корысти, нет! Бог сердцевидец, Он знает ее насквозь... Он не может ее в этом обвинить! Проблемы, разумеется, есть,чисто человеческие… но это не то! Не то!У нее и в мыслях нет никого свергать!на не хотела никого свергать!маым пальцем, - тоже ведь задумала меня свергнуть с мрего престола, А? Все это чушь! Ложь и клевета! Но если так, тогда Бог ли это вообще? Или же… Без сомнения, это, не Бог... Значит это... Желаемое за действительное?!О, Господи! Не может быть! И этому человеку я доверяла больше чем себе!

В этот момент в ней внутри что- то оборвалось. Словно пелена слетела с глаз! Иова вдруг что называется, прозрела! Неужели этот человек о ней столь невысокого мнения? Но, за что? Разве она хоть раз давала для этого повод? Разве хоть однажды бунтовала, шла против его воли, или настраивала против него людей? Да, как ему взбрело в голову такое?!- беспорядочно вертелось в возмущенной голове. Иова до того растеряласьи расстроилась, что при всем своем красноречии, сразу даже не нашлась, что ответить на все эти подлые обвиения. Потупив взор, она, молча, вышла из кабинета, потом из здания церкви и поплелась «куда глаза глядят». Когда первые минуты шока прошли, ее охватили боль и разочарование. Видимо, она ни первая и не последняя, кого этот лжепророк огорошил своими откровениями, видимо люди раскусили его раньше, чем она, потому что в последнее время запись к ней на прием заметно возросла. Иова раньше недоумевал по этому поводу, но теперь все поняла. Наивная! А еще строила из себя психолога! Можно ли быть такой близорукой? Элементарных вещей не замечала! Впрочем, стоит ли себя винить? Если честно признаться, мысли приходили давно, только они ею тут же отвергаись. Еще бы! Столько лет Иова почти молилась на этого человека. Ведь он был для нее не только учителем и духовным наставником, но и другом, которому она, не стесняясь, выкладывала все начистоту. Считала его идеальным, безгрешным, святым человеком! А он оказался обычным завистливым типом! Грязным сапогом - и прямо в душу! Дуреха! Может ли человек быть идеальным? Нет, врят ли! Гордость и самодурство лезут вперед.Человек – он и есть – человек! Против этого не попрешь! Тогда стоит ли вообще кому –то доверять ? –уныло размышляла Иова. Она вдруг вспомнила слова писания: «Иисус делал добро, но себя людям не вверял, потому, что знал, что в человеке. » О, да! Это очень правильно! Как я Иисус тебя понимаю!- тяжело вздохнула Иова.- Дух Авессаломов... Надо же такое придумать! Какая чушь! И как ему в голову могло такое прийти? – быстро шагая по парку и не замечая встречных прохожих, которые оглядывались ей в след, Иова с негодованием громко разговаривала сама с собой. Эмоции били через край! Сперва она долго возмущалась и злилась, затем вдруг стала истерически хохотать. Но вскоре ее нервный смех, перерос в удушливые, громкие рыдания. Ей казалось, что с ней поступили несправедливо. И это благодарность за то, что она сделала столько всего! Не она ли создала внутри церкви домашние группы, записала с молодежью несколько альбомов с прославленим и проповедями? Не она ли основала на базе церкви линию доверия и в свое личное, свободное время давала бесплатные консультации не только членам церкви, но и многим горожанам, чем привлекла внимание общественности к их Церкви. Да и вообще, именно она помогла многим обрести себя и свое место в жизни!

- Господи, и после всех моих стараний Ты допустил чтобы со мной так обошлись?! Я не рассчитывала на такую награду! Мне не нужна благодарнности от людей, но Ты… как ты мог это позволить?! Разве я была Тебе где – то неверна? Разве с кем-то обошлась несправедливо? За что мне такое?- упрекала Иова Бога, ни минуты не сомневаясь в том, что именно Он это попустил. Иова хорошо знала и понимала Бога. Однозначно, все, что происходит вокруг нас, происходит не без ведома Бога, но в данном случае Иова ошибалась, инициатором ее несчастий был не Он!

В то время, когда она обвиняла .Бога и истязала себя, рядом с ней впрыпрыжку весело подскакивал мелкий бес и радостно ухмылялся. Эта маленькая первая победа доставляла ему огромное удовольствие, ведь Адинайзеру стоило нимало усилий сбить Иову с толку. Он долго готовился к данному моменту. Шуточное ли дело? Эта святоша до тошноты правильная и честная, никак не поддавалась его воздействию! Так и норовила соскользнуть с крючка! Спасибо Догматику, во время подсуетился! Теперь главное, поддерживать в ней соответствующее настроение, а там все пойдет как по маслу!

- Несправедливость – хороший мотив, праведный! А праведные мотивы всегда сложнее вычислить! Праведный гнев – вообще сила силющая! С его помощью можно такого наворотить! Тебе, детка, ни за что не разобраться с собственной душой! В этот раз свет истины в тебе не воссияет! Жаль, что ты меня в полной мере не слышишь, а то бы я тебе многое понарассказал! –победоносно потирая руки вслух напыщенно рассуждал Адинайзер.

 Злосчастный бес сдержал свое обещание, он постарался на славу. Целую неделю, Иова была сама не своя - мрачная рассеянная и угнетенная. Порой общаясь с человеком совершенно не слышала, того что ей говорят. Приходилось повторять что-то понесколькоу раз прежде чем Иова на что-либо реагировала. Замкнувшись в себе, под разными предлогами она стала избегать людей. Не хотелось никого ни видеть, ни слышать, ни знать. Более же всего она пряталась от пастора, боялась не выдержать и согрешить. Боялась себя и своего языка, ведь за словом она в карман не полезет! Авторитет Божьего помазанника в ее глазах резко упал, выводы Иова для себя сделала неутешительные, однако но ни с кем конфликтовать не собиралась. Отныне помощник пастора твердо знала, что откровения от Бога о себе она будет получать сама. Баста! Больше никаких пророчеств от людей!

Так поколебалось доверие Иовы Штельман к ее любимому пастору. Это было ее первое поражение и первая крупная удача бесовских сил.

 Со временем она немнго оттаяла, вошла в былую колею. По – прежнему совершая все тот же привычный объем работы, делала все, как и раньше, но уже с меньшим рвением и энтузиазмом. Поначалу, дабы доказать пастору, что он не прав, даже хотела все бросить и уйти. Но потом, когда первая горячка утихла, Иова сочла это за трусость и решила, что не станет при первом, же испытании бежать. Кроме того, в церкви есть люди, быть может, которым, она еще нужна... Ведь они ни в чем не виноваты!

Иова Штельман всегда хотела быть сильной и прилагала к этому неимоверные старания. С великим долготерпением она выслушивала несправедливые нотации пастора, который казалось, задался целью ее морально уничтожить. Он требовал от женщины того не знаю чего, затем, с целью унизить, при всех разглагольствовал на тему ее несостоятельности во многих делах. Штельман впала в глубокое отчаяние. Пребывание в церкви превращалось в ад. Руки опускались, делать ничего не хотелось. Вдобавок ко всему, ощущалась постоянная усталость и слабость во всем теле. Вечное недосыпание и бессонница, чередовались с жуткими, реалистичными кошмарами- видениями, от которых ночами ей никак не удавалось освободиться. Психотерапевт по специальности, Иова прекрасно понимала, что она на грани срыва. Со всем этим нужно было что-то делать! Поэтому она решила изменить тактику и принялась воплощать в жизнь один весьма полезный тезис: лучший отдых – это активная смена деятельности. И теперь львиную долю своего драгоценного времени наконец стала уделять и семье. Тупо откладывала на завтра некоторые дела, отменяла многие встречи и уходила домой. Заново училась быть хорошей женой, матерью и хозяйкой.

 Дети росли и требовали к себе более пристального внимания. Дочь Арина, как раз находилась в том возрасте, когда нужен, что называется глаз, да глаз. Безусловная любовь и забота родителей в этот период, девочке – подростку были просто необходимы. Иова делала, что могла. Разговаривала по – душам, насколько могла давала дельные советы, не давила, старалась принимать дочь такой, какая она есть. Но при этом, кроме этической морали, ей хотелось привить девочке еще и истинные духовные ценности, без которых жизнь любого порядочного человека в этом мире – полная « суета и томление духа». И что – то Иове, конечно же, удавалось. Девчушка росла незлобивая и немстительная. Немного доверчивая и очень внушаемая, но с тонким внутренним устройством и довольно развитой интуицией. Огромным минусом в ее натуре, конечно же, было то, что злым людям, при необходимости, не составило бы особого труда, обмануть или обидеть столь ранимое и скромное существо. И, как это ни парадоксально, но благодаря именно этим своим качествам, Арине и удавалось завоевывать людей. Шумных, многочисленных компаний девочка избегала. А в качестве близких друзей предпочитала избранный, ограниченный круг людей. Несмотря на свой юный возраст, Арина Штельман, среди учителей слыла ученицей рассудительной, аккуратной и весьма обязательной. Все знали – ее слово – кремень! Что сказала, расшибется, но сделает. И в этом немалая заслуга ее матери! Тем не менее, Иова считала себя недостаточно хорошей родительницей, т.к. на младшего сына у нее почему – то времени вообще никогда не хватало. Девятилетним Викторо больше занимался отец. Иногда бывало так, что укладываясь спать, мальчик часто плакал и капризничал, требуя дождаться маму. Ему не терпелось, хотя бы перед сном ее поцеловать и просто пожелать спокойной ночи. Но мама часто появлялась поздно ночью и порой видела сына только спящим. Временами Викторо на нее за это даже злился. Мальчику казалось, что мать его не любит. Все это приводило к неуправляемости и немыслимому озорству. Лидер по натуре, мальчишка выкидывал в школе порой такие фортеля, за которые родителям не раз приходилось краснеть перед директором. Микаил, конечно же, его наказывал, но не слишком. Поэтому Торо становился все более злостным нарушителем порядка... Раз в две недели родители стабилльно оплачивали шалости сына в школьную казну, и раз в неделю покупали мальчишке новую одежду, т.к. старую он изрывал просто в кочья.

Такое положение дел Иову убивало! Дом и церковь – всюду бардак! Нужно было срочно что – то решать, но она почему – то медлила. Вынужденная в церкви всем вокруг улыбаться, быть внимательной и терпеливой, дома женщина часто взрывалась по пустякам. День и ночь, накапливая гнев и раздражение, мрачная, она все больше уходила в себя. Стала забывчивой и рассеянной.

Ее муж, Микаил – мудрый и проницательный человек, ловивший настроение жены с полувзгляда и полуслова, видя неуравновешенное состояни Иовы, переживал душевную боль супруги по - своему. Он знал Иова – человек долготерпеливый ,но импульсивный, поэтому ее нынешняя тихая агрессия может иметь самые непредсказуемые последствия. Мало ли что ее замкнет?! Молчит, молчит, потом что- нибудь как выдаст! Так бывало уже ни раз. Истеричная психика Иовы была подвержена депрессиям. И Микаила это сильно беспокоило. Несмотря на то, что в Боге супруга обрела некотрую стабильность и умиротворение, процесс, как считал Микаил, затянулся, любому живому существу на свете нужен отдых. Иова, пожалуй, единственный человек, который игнорирует это правило. И Микаил решил, не дожидаясь лучших времен, как можно быстрее исправить положение. Ему пришла в голову замечательная мысль – устроить Иове настоящий выходной.

 Проснувшись в субботу, рано утром, он потихоньку собрал детей, отключил мобильный, звонок и будильник, и вместе с детьми отправился загород, навестить мать.

Обычно всегда ровный, стабильный и спокойный, вот уже 13 лет Микаил был прочным прибежищем для излишне эмоциональной Иовы. Вывести Штельмана из равновесия было всегда довольно сложно. Незлобивый нрав Микаила восхищал и в одночасье злил Иову. С ее бурным темпераментом и накалом страстей она требовала от мужа большей подвижности и энергичности, но в душе понимала, что это невозможно. Мкаила был таким каким был, его всегда трудно раскачать.

 В свои 34 года Мик выглядел намного моложе своих, уже лысоватых сверстников. Благодаря его несколько хитроватому виду, всем вокруг постоянно казалось, что он непременно что – то затевает, в то время как простодушный Микаил, просто жил и за всеми тихо наблюдал. Свиду – эдакий простачок, кареглазый обаяшка, с тонкими, малозаметными губами и слабовыраженным подбородком, он, впрочем, был далеко не прост, как казался. Очень самолюбивый, скрытный, и даже немного мстительный, в делах чести, Мик, тем не менее, обладал мягким, покладистым характером. Он был приятным мужчиной, небольшого роста но довольно крепкого телосложения с обаятельным, миловидным лицом Небольшая горбинка на носу, его нисколько непортила,наоборот, придавала некое строгое обаяние, дополняемое легкой, обезоруживающей улыбкой. При этом на правой щеке проступала четкая, и глубокая ямочка, которая многих дамочек приводила в скрытый восторг. Обычно хорошо причесан и аккуратен, Мик очень следил за своей внешностью и всегда был одет с иголочки. Может быть поэтому имел немалый успех у женщин. Те нередко выбирали именно его в качестве человека, которому можно было поплакаться в жилетку. Всегда задушевный собеседник, отзывчивый и снисходительный к более слабым, Микаил в то же время был непревзойденным дипломатом, выглядел надежным и верным, другом, а главное – умел хранить чужие секреты. Будучи радушным и общительным, он слыл остроумным рассказчиком и весельчаком. Однако шутил по – уму, никогда не перегибая палку. Всегда спокойный и ненавязчивый, обладал склонностью к философским размышлениям. Иногда принципиально отстаивал свое мнение, даже, если был неправ.

Имея в себе врожденную доброжелательность, Микаил вполне мог бы использовать чье – то доброе расположение к нему в корыстных целях, если бы ни его природная скромность и безупречное соблюдение общепринятых норм и моралей. Он являлся как раз тем редким человеком, который был совершенно независтлив и открыто радовался успехам других. За счет усидчивости, рассудительности и великого долотерпения, он мог бы добиться превосходных результатов в жизни, но, будучи ленив, отнюдь не был карьеристом, часто и густо, сам не знал, чего хотел. Поэтому дальше обычного работяги на заводе, не пошел. Будучи не слишком амбициозным, он больше стремился к тихой и размеренной жизни. И, тем не менее, под влиянием, весьма ревностной, энергичной жены, время от времени, воевал за осуществление каких – нибудь обуявших его идей.

 Еще одним достоинством Микаила были его, поистине, золотые руки. Тяп – ляп работать не умел. Никогда не считался, кто из них с Иовой сделал больше. Если за что – то брался, то делал это лучше других, и обязательно доводил дело до конца. Может быть поэтому, брался не часто. Из него всегда получался отличный помощник. В цепкви он блестяще выполнял роль второго лица. Как и для самой Иовы, церковь для Микаила была вторым домом. Но то, что происходило в последнее время, внутри святых стен, очень озадачивало Штельмана. Ни для кого не секрет, что пастор церкви и раньше бывало, иногда перегибал палку, но его притязания к власти, по крайней мере, не были столь явными и беспардонными. Однако, то, что происходило сейчас, не входило ни в какие рамки! Наперекор помазаннику идти не хотелось, но, Микаилу Иова была отнюдь не чужой! Избрав пока относительно нейтральную позицию, Мик тихо молился и мудро выжидал развития дальнейших событий. «Время покажет» - говорил он сам в себе. И все же ему хотелось ну хоть немножечко облегчить участь Иовы! Поэтому, поездка к матери, была давно запланированным, тактическим ходом...

Не успел Микаил тихо затворить за собой дверь, как Иова резко вскочила и испуганно завертела сонной головой по сторонам. Ее разбудил сильный шум. Она быстро обвела глазами комнату в поисках того, что могло бы так сильно ее напугать. Мутный взгляд женщины неожиданно остановился на подоконнике. Стоп! Где цветок? Точно! На полу разбросана кучка мусора и осколков. Один из осколков Иова заметила даже на постели.

- Странно! Как он сюда попал? Ну и что это было? Война или землетрясение? – сама у себя спросила женщина, затем громко позвала:

- Люди! Аго – о - ов! В доме кто – нибудь есть?

Ответа не последовало.

- Странно! Вымерли что ли все? – мысленно констатировала Иова и только теперь, вдруг вспомнила, что накануне вечером Микаил предупреждал ее о предстоящей поездке. – Видимо все уже уехали! – решила она, но вдруг спохватилась:

- Тогда кто разбил цветок?

И тут, в углу комнаты, заметила белого, пушистого котенка. Смешно повернувшись боком, он выгнул спину и дико замяукал.

- Ах, вот, оно, что! Это ты, дурачок! И зачем ты это сделал? Ты разбил мой любимый и единственный цветок! Хотел немного поиграть, да? Ладно, обещаю, куплю тебе маленький мячик, эдакий ты шалун! Ну, иди ко мне, Пушок! – но котенок никак не отреагировал на ее слова. Казалось, он был чем – то очень напуган.

- Ну, что же ты, глупышка, нашкодил, и сам испугался!

Не обращая ни малейшего внимания на хозяйку, Пушок по - прежнему пыжился и рычал.

- Да что с тобой такое? Ты себя ведешь крайне странно! – недоумевала Иова. Ей стало немного ни по себе. Пушок вел себя так буд –то видел перед собой чужака. Именно так он обычно реагировал на незнакомых людей. Но в данный момент кроме них двоих в комнате никого нет. «Или есть?» - мелькнула быстрая шальная мысль. Судя по неестественному поведению зверька, Пушок, похоже, испугался вовсе не падающего горшка... Но чего? « Неужели здесь кроме нас двоих есть кто-то еще?»- с опаской поглядывая по сторонам, обратилась женщина к котенку, как бы желая получить от того ответ. Не сводя глаз с этого маленького, взъерошенного комочка, очень скоро Иова пришла к весьма отвратительным умозаключениям. Мелкие мурашки осыпали тело. Разум твердил: «Встань с постели и осмотри квартиру!» Тело же парализовала страшная догадка. Неоднократный опыт научил женщину верить в сверъестественное, так же легко как и в естественное. Кроме того, она давно усвоила одну простую истину - четверолапые, без повода, в пустоту не рычат!

 Помнится, еще на первом курсе, университета посещала она одну небольшую, студенческую церквушку. Пастор этой общины однажды попросил ее и двух ее друзей – студентов, вместе с ним проведать одну пожилую даму. По дороге, объяснил, так, между прочим, что всю свою сознательную жизнь, женщина занималась знахарством. Никто из ребят не придал тогда этому значения. Но во время самой обычной молитвы покаяния, дама неожиданно заговорила мужским басом и так укрыла их отборным матом, что студенты, чуть в штаны не наложили! Как горячо они тогда молились! Но прежде, чем все это случилось, на пороге, когда они вошли в дом, их встретил хозяйский кот. Ласковое и милое животное, долго путалось у гостей под ногами, и навязчиво просилось на руки, мешая общениею с приветливой хозяйкой. И вот, во время молитвы, ни с того, ни с сего, совершенно мирное, безобидное существо вдруг словно подменили! Кот неожиданно взбесился! Выпучив разъяренные глаза, которые в этот момент из зеленых превратились в чисто – черные, он ощетинился, и жуткими, гортанными звуками, громко завопил, на хозяйку да так, что у всех присутствующих волосы стали дыбом. Затем кот стал, медленно пятится назад, будто на него кто – то рьяно напирал и через мгновение, достигнув распахнутой настежь двери, вылетел на улицу и был таков! После этого все и началось! Эту демонстрацию бесовской силы Иова запомнила надолго! Позже, на эту тему она прочла массу всевозможной литературы, и поняла, домашних животных игнорировать не стоит! Они весьма чувствительны к изменениям на тонком плане. Все это она помнила очень хорошо, но столкнувшись с этим в собственной квартире, в первый момент даже запаниковала. То была там и тогда, можно сказать, история давних лет, к тому же, ни для кого ни секрет, что оккультизм- прямой источник нечистой силы. Но она верующий человек... семья служителей... И вдруг такое?! Откуда у них бесы? К верующим бесы подходить не могут. Или все же могут? Озадаченная Иова растерянно смотрела на котенка. В это было трудно поверить, но поведение Пушка сомнений не оставляло! Котенок увидел нечто! И это «нечто», вернее «некто» находился именно здесь, в этой комнате! Изумлению женщины не было пределов, но только в первые несколько минут. Очень быстро Иова взяла себя в руки.

- Что ж, в любом случае, прятаться под одеялом нет смысла! – решительно заявила она сама себе, и еще раз, на всякий случай, громко позвала котенка:

- Пушок!

Котенок не реагировал, лишь испуганно все больше прижимался к стене. Смешно и в одночасье странно было смотреть на это крохотное, месячное существо, явно с кем – то воюющее! Понаблюдав за ним еще немного, Иова набрав больше воздуха в легкие, на одном дыхании выпалила:

- Во Имя Христа, нечистый дух, исчезни!

Как бы не показались простому обывателю, ничего не смыслящему в духовных вопросах, эти слова странными и бессмысленными, но, тем не менее, еще немного покуражившись, котенок вдруг вскоре успокоился. А вместе с ним, с облегчением вздохнула и сама хозяйка. Однако эта история не давала ей покоя. Ну и как это понимать? Откуда здесь взялись бесы? Каким образом открылась дверь в их жизнь? А точнее, в ее... ее жизнь... Ведь эту нечисть, обнаружила только она! Неужели чем - то сама их привлекла? Но чем? Разве только непрощением? – мелькнула страшная догадка. В последнее время ее духовное состояние действительно, оставляет быть лучшим... Нужно обязательно все обдумать и пока не поздно, срочно все исправить! Недопустимо, чтобы по дому безнаказанно бегали бесы! Это знак! Недобрый, очень недобрый знак... – размышления Иовы, прервал жалобный писк ее котенка.

-Ну, что такое, Пуша? – ласково обратилась она к зверьку. Тот подхалимски терся о ее ногу. Ну, иди, мой хороший... Иди ко мне! – взяла его на руки женщина. – Должна тебе сказать – ты просто молодец! Мой маленький, храбрый рыцарь! – и Иова поцеловала котенка в крохотный, розовый носик и крепко прижала к себе. Тот довольно муркнул и потерся о щеку. – Ну, что, дружок, ты, наверное, так перенервничал, что даже проголодался, да? Сейчас, сейчас мы это исправим! – глядя на этот милый, пушистый комочек, Штельман невольно улыбнулась. Разве можно равнодушно смотреть на это чудо? Взирая на хозяйку исподлобья, котенок еще раз, на всякий случай муркнул.

- Знаю, знаю, не возмущайся! У тебя прескверное настроение! Но, уверенна, кусок ветчины, все исправит! – она посадила котенка на плечо, и только теперь встала с постели, влезла в огромные тапки – собачки, и, шаркая ногами о паркет, поплелась на кухню.

-Мя – я – я – у! – снова напомнил о себе котенок.

-Да, сейчас, сейчас, обжора! Погоди! – Иова открыла холодильник, и, достав колбасу, отрезала Пушку солидный ломоть. Бросив хозяйке благодарный взгляд, котенок принялся с аппетитом уплетать ветчину.

- Ну, что, жизнь налаживается! А, Пушик? – затем, тяжело вздохнув, огорченно протянула: - Мне бы твои проблемы, дружочек!

Пока кот расправлялся с колбасой, Иова убрала в спальне мусор, наспех пересадила в другой горшок свой горе – цветок, затем снова вернулась на кухню и включила газ. Через пару минут горьковатый запах крепкого кофе распространился по маленькой кухне. Удобно пристроившись, возле окна на мягком уголке и бездумно помешивая ложечкой кусочки сахара, Иова думала о случившемся.

 Неужели своей агрессией и нетерпимостью она призвала зло в свою жизнь?! Но разве люди не должны быть здравомыслящими? Разве Богу угодно тупое и бездумное соблюдение законов? Не сердце ли важнее? Разве Божья любовь не упразднила закон?! Ведь сказано: «В воздержании имейте рассудительность»! Где грань между рассудительностью и судом? Вправе ли она игнорировать помазанника? Не лучше ли смириться со всем? Неприятно, но что поделать? Наверное она должна просто довериться Христу, пусть Он разбирается с этим человеком Сам. По крайней мере, это будет лучше, чем откровенная война! Да, определенно так будет лучше для всех!

Пока Иова размышляла, Пушок, досыта наевшись, взобрался к ней на колени и уже мирно дремал.

- Хорошо тебе, Пуша! Ты уже все забыл! – с завистью проговорила Иова. – А тут...! Такое разве легко забудешь?! Просто в голове не укладывается! Охо- хо! Что за жизнь, что ни день – то сплошные ужастики! Что наяву, что во сне! - Смутно припоминая свой очередной, ночной кошмар, тяжело вздохнула Штельман. Из забытых слоев подсознания все яче и ярче в разуме восстанавливались четкие образы и ясные, реалистичные картинки сна.

Вот идет она по широкой, каменистой дороге, прямо ведущей в прекрасный, зеленый лес. Справа виднеется черника и земляника, слева – смешанное разнообразие желто – фиолетовых цветов. Иова входит в лес и перед ее взором предстает шикарное, синее озеро. Во сне она ощущает непреодолимое желание искупаться в этой изумительной воде. Некоторое время колеблется, затем все же входит в воду, ощущая под ногами мягкий, илистый песок. Восхитительно – чистая, прозрачная вода, приятно ласкает усталое тело. Иова заходит все дальше и дальше, наслаждаясь благоуханием лесных ароматов, и звонким пением птиц, перекликающихся с громкими криками кукушки. От умиления и восторга хочется плакать и кричать одновременно, настолько все вокруг прекрасно! Ее изболевшаяся душа казалось, только этого и ждала....

Но вдруг, зеленое великолепие куда – то исчезло, и она ясно ощутила, что и без того зыбкая почва, уходит у нее из – под ног, а ее саму, с неимоверной быстротой слой ила засасывает под воду. Прежде, чем женщина поняла, что происходит, ниоткуда появились три черных, уродливых беса, и жутко регоча, подобием длинного жезла, стали создавать все более мощный водоворот. С невероятной скоростью, тело Иовы погружалось в какую – то жуткую, огненно – черную слизь. Несчастная беспомощно махала руками, пытаясь выплыть на берег, или хотя бы удержаться на плаву. Но все было тщетно! Силы ее оставляли. Она задыхалась от жары и зловония. Собрав остаток сил, хотела крикнуть, но чья – то холодная, волосатая рука сдавила горло. Иова поняла, что это конец, рука смерти ее не отпустит! Ей никогда не выбраться из этой мерзкой слизи! «Господи, помоги мне!» – только и успела она мысленно воззвать к Богу, и ее тут же поглотила огненная пучина. Но, внезапно, все изменилось в один момент! Она, вдруг, почувствовала, как чья – то могучая, сильная лодонь, одним рывком вытянула ее из грязи и поставила на твердую почву.

- Довольно! – услышала она властный громовой голос и проснулась.

- Слава Богу, что это был только сон! – содрогнулась Иова при одном воспоминании тех ужасов, которые ей пришлось пережить так реалистично. В последнее время ее сны становились все более какими – то явными и правдивыми. Один за другим они часто сбывались, заставляя женщину верить в неизбежность происходящего. Это была самая отъявленейшая , бесовская ложь, и где –то в глубине души Иова слышала тихий голос, который то и дело твердил ей: «Не всем снам можно верить! Пережитое за день тоже дает о себе знать!» Иова хорошо понимала, что подсознание, фиксируя происходящее, таким образом иногда просто снимает внутреннее напряжение. Но что-то в этих снах ее беспокоило и злило.Она давно привыкла быть хозяйкой собственной судьбы и в ее планы вовсе не входило вмешательство потусторонних сил. По ее мнению, Иова, делала правое дело, поэтому, чем бы не занималась, Бог всегда должен был быть на ее стороне, всякое же левое противостояние, типа бесовского вмешательства, женщина напрочь отметала. Ведь если Бог за нее, тогда кто против нее?! А с внутренними конфликтами любой психолог способен разобраться и сам! Правда для этого, как минимум нужно время, которого у Иовы постоянно не хватало.

«Ладно, что будет, то будет! Однажды выберу момент и со всем спокойно разберусь. – успокаивала она себя. - В конце концов, если это от Бога, тогда кто я такая, чтобы идти против рожна?! – мудро рассудила она. – Впрочем... Врят ли будет что-то к лучшему!» - сердце подсказывало, что в дальнейшем ее ждут большие неприятности.

Облокотившись локтями о пластиковый подоконник, Иова уперлась лбом в стекло. За окном не спеша, но уверенно вступала в свои права весна. Унылые, мрачные люди, с лицами тех, кого с утра поднять подняли, а разбудить забыли, сновали в разные стороны, кто – куда, каждый спеша в свой иллюзорный, материальный мирок, в свою жизнь, созданную лично им самим.

За долгие, зимние месяцы, все порядком устали от морозов и непогод, которые то и дело сменяли друг друга, или приходили все сразу. С первыми числами марта, вернулось и осознание весны. Хотелось нежной ласки приветливого, солнечного света, и звонкого пения птиц – озорниц. Но зима, словно пытаясь отвоевать у весны, как можно больше дней, погружала город, то в зябкий холод, то в густой туман. Это ранее, мартовское утро, мало чем отличалось от прочих. Разве только туман казался еще более гуще и непроглядне чем раньше, превращая общую картину в унылую, серую тоску. Настроение у Иовы было соответствующим. Она смотрела на всех этих людей и думала:

- Боже мой! Сплошь суета сует! Девять утра, суббота, а люди, что муравьи, куда – то бегут, куда – то спешат! Им всегда так много нужно! Каждый старается схватить свой кусок, да пожирнее! С раннего утра, чего - то ищут, метушаться... Они всегда в поисках... Кто – то в поисках пищи, кто – то работы, кто-то ищет счастья, кто – то власти и денег, кто-то покой и здоровье, кто-то себе пару, кто – что... Мало кто ищет добра или правды ... Мало кто ищет Бога, все только Божье! Люди жестокие и корыстные, нет в них ни правды, ни добра, лишь всюду бесспросветный эгоизм…Я… мне… мое и моему… А впрочем... Что это я? Отчасти, они правы! Не позаботишься о себе сам – кому ты нужен в этой подлой жизни? Поэтому и осуждать их наверное, глупо. Правда, ведь тоже у каждого своя! Правда – она идет в контексте жизни и опыта каждого отдельного человека. О, как прав был Пилат, когда вопрошал Иисуса о том, что же есть истина на самом –то деле? Да-а, истина – коварная подруга! Библия недвусмысленно обещает: «Познаете истину и истина сделает вас свободными.» Легко сказать: «Познаете истину!» Каждый ищет и находит свою истину... А поиски эти обычно ведутся за чей - то счет. Обязательно найдется козел отпущения! Люди готовы переступать через друг друга, через свои принципы и совесть, только бы добиться того, чего они хотят! Многие в средствах весьма непереборчивы! Они требовательны и суровы, когда дело касается лично их интересов... Что ж, как ни печально осознавать, но людям свойствен принцип курятника: клюй ближнего, лезь выше, гадь того, кто ниже... Как же я понимаю тех бедолаг, кто, нахлебавшись досыта от людей, сделались отшельниками и стали вести аскетический образ жизни! Такая жертва вполне оправдана! Иногда так хочется взять и бросить все! Сбежать подальше от всех, куда - нибудь на необитаемый остров, где нет, и не может быть никого... Подальше от людей - вампиров! Ведь, если им позволить, они высосут из тебя все, и потребуют еще и еще... И чем больше ты им даешь, тем больше они от тебя хотят! И твои услуги принимают как должное! Порой присасываются как пиявки! Им все равно, здоров, ты или болен, хорошо тебе, или плохо, им главное вынь, да положь то, что им надо! Боже мой, как мне это надоело! Я так устала от всего! Может быть, и я такая же, как и они, просто этого не замечаю?! Не знаю, может быть... Но перед их нахальным натиском чувствую себя, порой, такой незащищенной. Каждый из них ожидает меня увидеть именно такой, какой он сам меня придумал. И если я где – то оступлюсь и перестану соответствовать данному образу... О, тогда они меня с радостью распнут, растопчут, растерзают! И никто не вспомнит о моих благодеяниях…. Что поделать, мы, люди, так устроены! Сегодня c энтузиазмом хвалим и превозносим, завтра так же искренне распинаем! Именно так случилось с Иисусом! Так почему же этого не может быть и со мной? Парадоксальные существа! Как совладать с таким народом? Господи, помоги мне! Не знаю,что делать! Гребусь, гребусь – и все безтолку! Проблем не убывает, ровно как и навязчивых людей. Никто сам не молиться, да и собственноручно наделанные каки тоже разгребать в одиночку никто не желает…Скучно им что ли? Маются от безделья! И это вместо того, чтобы вместе с Духом Святым сесть и разобраться со своим дерьмом. Нет же! Учишь их учишь, а все напрасно! Иссякаешь в пустоту! С каждым днем все труднее сдерживать правильный баланс. Во мне растет ненависть, я это чувствую… и боюсь…. Дай мне сил, Боже, вопреки всему, остаться верной Тебе и Твоим идеалам... Но даже если однажды я окажусь неверной, помилуй меня и будь, по Своему великодушию, верен Ты и вытяни из той грязи, в которой, не исключено, что окажусь! Ведь я человечешка такой же мерзкий и порочный, как и все! Да не овладеет ад моей душой! Спаси, сохрани и помилуй от зла! Научи меня Твой народ, если не любить, то хотя бы смиренно и терпеливо принимать так, как это делаешь Ты! – Иова и не заметила, как на улице совсем посветлело. Но на душе у нее просвета не было. Сами собою градом покатились слезы. Иова вовсе не хотела их... Но и не сдерживалась. Под непроницаемой пеленой запотевшего окна и серого, промозглого тумана, она все меньше и меньше видела окружающий мир. То ли это принесло ей некоторое облегчение, то ли чудодейственные слезы и молитва, но постепенно женщина немного упокоилась и даже как –то приободрилась.

- Я должна... должна быть сильной! Должна победить уныние и страх! Я сильная! Я выстою! Главное – не раскисать... Иначе я погибла! Нужно все обдумать... Хорошенечко обдумать что изменить… У меня достаточно сил решить все проблемы… Надеяться не на кого, я должна помочь себе сама! И я справлюсь, обязательно справлюсь! Со мною Бог и Он меня в беде не оставит! Он вырвет меня из лап зла и напасти…. Впрочем... Стоп! – резко остановила саму себя Иова. - Что это я? Может быть, хватит вопить и драматизировать? У меня прекрасный муж, здоровые дети, сама я тоже – жива и здорова… Кусок хлеба – есть, крыша над головою есть… - на секунду она задумалась, затем продолжила перечисление: - Самореализация – и та есть! Несмотря ни на что,у меня все для счастья есть! Что еще нужно? Главное - тыл защищен…. Бог мне столько дал, а я, неблагодарная только и умею, что нюни распускать! Нужно жить и радоваться каждому новому дню, который посылает Господь… Дни так скоротечны и лукавы…. Разве есть что – либо более важное? Поэтому стоит ли расстраиваться из –за такой мелочи как бесы? Подумаешь, испугали! Эти - то уж точно явление преходяще – уходящее! Разве я мало с ними сталкивалась? С чего я только завелась? Тот Кто во мне – больше того, кто в мире!- решительно заявила Иова в пустоту и уже более свободно вздохнув, даже слегка улыбнулась.

Но, если Иова и полагала, что ее не прошеные гости исчезли по первому ее требованию, то она очень ошибалась! Они не ушли, лишь затаились.

Прямо перед ней, на плоском, светло – коричневом, шкафчике, пристроились два уродливых, карлик ообразных существа. Громадные, лохматые уши, черные, бородавчатые носы, и хитрые, бегающие глазки, делали их, смешными и в одночасье зловещими. Своим отталкивающим, скользким видом они, могли бы, пожалуй, очень походить на сказочных гоблинов, если бы не были более опасными и реальными, чем их несуществующие прототипы. Яростно сверкая злобными, кошачьими глазами, два существа иногда щурились в лицемерной, подловатой ухмылке, обнажая при этом кривые и грязные клыки, под складками толстых, рыхлых щек. С первого взгляда, выглядели они совершенно одинаково. Но, если поставить их рядом, отличия, разумеется, найти несложно! Разный рост и разный ум – две составляющие разного ранга. Тот, что повыше – коварнее и сердитее, и вполне соответствовал своему званию миро правителя тьмы. Отрицательные эмоции – это то на чем он постоянно играл и чем питался. Если ему удавалось их вызвать, можно считать: жертва на крючке. А дальше – больше! Обычно этот бес являлся прекрасным началом для любых более сложных операций. За его витиеватыми хитросплетениями как снег на голову сваливалось искушение, противостоять которому часто было не по силам даже самым мужественным и стойким христианам. Он долго и нудно подготавливал почву таким образом, чтобы окончательно захватить душу. Порой жертва сама не понимала, как оказывалась в его цепких, когтистых лапах. А уж после него, магнитом липла и вся прочая рангом высшая, мерзость, значительно круче злюки Адинайзера.

Не переставая ехидно хихикать, Адинайзер то издевался над Иовой, то злобно пинал своего нового соседа Гада. Гад – был из разряда бесов, самой низшей иерархии и не представлял собой, ничего особенного. Его послали Адинайзеру в качестве, так сказать, вдохновения и поддержки. Гад был слишком молод и слаб, чтобы действовать в одиночку, поэтому неутомимо учился у Адинайзера всем тонкостям их подлого мастерства. На нем, похабный и остервенелый, Адинайзер, время от времени подогревая свою злость, выбивал свой гнев, и таким образом становился способным на многие отвратительнейшие мерзости! Гад для Адинайзера был ввиде бонуса, довеска, раба... Чего угодно... Он выполнял поручения Адинайзера. Но, зачастую, тот ему мало, что доверял. Пакостить – исключительная прерогатива Адинайзера. От этого он получал громадное удовольстви, и никак не хотел упускать ну хоть малейшей возможности кому – либо подгадить! В будущем, Гад тоже обязан был стать таким же. Но пока смиренно учился у своего учителя . Он видимо, давно привик к издевкам Адинайзера, и не обращал ни малейшего внимания на ужимки и пинки начальствующего, лелея тихую надежду однажды на ком –то отыграться. Вот и теперь, несмотря на множество оплеух, отвешенных ему злобствующим преподователем, Гад прекрасно себя чувствовал, и нисколько не отчаиваясь, вовсю хихикал над Иовой, вместе со своим обидчиком.

Им было радостно смотреть на то, как она мучается и переживает, вслепую отражая их бесконечные, яростные нападки.

- Страдаешь, дорогуша? Ну – ну, давай, давай! Распали в себе огонь ненависти и отчаяния, наибольшие грехи из всех, которые мы породили!

- Заметь, Гад, чего бы людям ни хотелось, им всегда кажется, что они имеют на это свое право!- как бы, между прочим, поучал молодого беса опытный пройдоха.- А разочарование, при большей ловкости, можно легко превратить в чувство несправедливости.- Затем снова в уши Иовы:

- Неблагодарные сволочи, можно ли от них ждать чего – то доброго? А, твой пастор, урод! Как он тебя сделал! Злись не просто от усталости, но от тех требований, которые он тебе предъявляет!

- Ну, давай же, породи в душе благородную ярость! – исподтишка верещал Гад. – Такое оскорбление разве можно простить? – но поймав на себе злобное фыркание Адинайзера, неожиданно резко стих.

- Плачь и томись, человеческое отродье! Это только цветочки, ягодки будут впереди! И, если, ты так скиглишь при первых моих пробных атаках... Хи-хи-хи – хи-хи... То, видно, долго не протянешь! Твои силы Зеусом, явно, преувеличены! – не сдерживая себя, торжествовал Адинайзер, глядя на то, как Иова все больше впадает в депрессию и отчаяние.

- И чего Зеус ее боится? Ты только погляди, Адинайзер, она же размазня! – снова раздался голос выскочки – Гада.

- Заткнись, кретин, - отругал его Адинайзер, - не твоего вонючего ума дело! Я вообще не понимаю, из чего слеплен твой ум? Разве можно быть таким наивным?! И чему тебя только учили? Любой даже самый недалекий, примитивный идиот знает о законе волнообразного чередования! Или ты, неуч, забыл, что Бог предназначил их к вечной жизни и не дает им на Земле чувствовать себя как дома?! То что сейчас происходит с этой тварью не наша заслуга… Вернее отчасти и наша тоже… Но не во всем! Нам просто повезло! Периоды эмоциональной и физической интенсивности сменяются периодами усталости и апатии. Эти периоды вполне естественны. Так придумал наш Враг! Он больше всего полагается именно на периоды спада, нежели на периоды подъема. Некоторые особо Им чтимые переживали довольно долгие периоды спада. И нам от этого не будет ни малейшего прока, если мы не сумеем правильно использовать это состояние. Чтобы достичь умопомрачительных результатов надо задаться вопросом, какую цель здесь преследует Враг и действовать прямо противоположно! Если мы пусты как бочки, и для нас человеческое отродье всего лишь пища, которой мы насыщаем площадь нашего эгоизма, то для нашего Врага все они обособленные личности. Он действительно вздумал наполнить Вселенную множеством своих отвратительных, маленьких подобий. Ему нравится, чтобы она кишела существами чья жизнь в миниатюре подобна Его собственной, не потому, что Он подчинил их, а потому, что их воля свободно сопрягается с Его собственной. Нам нужно безгласое стадо, Ему же – служителя, которые станут Ему сыновьями. Мы хотим проглотить, Он – отдать. Он – полнота, неистощимый источник и жаждет чтобы все люди соединились с ним и при этом каждый из них остался неповторимой частицей. Он не может захватывать и завлекать человека в добро, как мы, завлекаем его в грех, Он только призывает. Его мерзкая идея в том и состоит, чтобы люди были едины с Ним, не утратив своей личности. Именно потому и существует закон волнообразного чередования! Бог воспитывает в них само сознательность. Поэтому рано или поздно случается так, что Его отпрыск после обращения какое –то время радостно плескается в лучах Божьей славы, но вдруг Тот ненадолго отнимает от чада Свою руку и безмозговый гаденыш оказывается без поддержки и наставничества своего новоявленного Папаши. Вот тут –то мы и можем немного развернуться! Если работать быстро и правильно, а главное н-незаметно, он начинает , с нашей подачи, по полной хлебать ложкой дерьмо. Таким образом, Бог вынуждает свое двуногое создание встать на собственные ноги и с помощью одной лишь воли исполнять обязанности потерявшие для него всякую привлекательность. Именно в периоды спада человек ближе всего к тому, кем предназначен стать от начала. И именно в этом состоянии люди ближе всего к постоянству. Поэтому молитвы в духовной пустыне Враг ценит больше всего. Особенно большой опасности наше дело подвергается тогда, когда оказываясь один на один с проблемой, человек спрашивает у Бога почему Тот его покинул, но между тем, тупо, пусть даже и без особого желания, но упорно продолжает повиноваться Ему, с твердым намерением следовать Его воли. Это для нас просто непостижимо! Но не будем отчаиваться! Мы же в свою очередь, должны тянуть нашу подопытную за веревку искушений. Люди предназначены нами только на заклание и чем больше это одобрит их воля, тем быстрее они окажутся в наших руках! Главное для нас сейчас – направлять злобу этой девки к ближним, а ненависть к мнимому, несуществующему врагу. Тогда зло, станет реальным, а доброта – мнимой. В работе с этой мерзавкой нужно быть очень осторожными, она из его искренних приверженцев! Поэтому нам следует незаметным образом поощрять все ее крайности, кроме послушания Врагу. Только так мы сумеем ее отлучить от Него. Всячески поощряй ее в самоанализе. Пусть она с Него обратит свой взор для начала, на саму себя, а затем и на внешний мир. Чем больше гадостей она успеет заметить, тем быстрее мы овладеем ее сознанием. Пусть плавает по поверхности, рутина и боль ей в этом помогут! Нельзя допустить, чтобы эта мерзавка рассматривала жизненный материал как личный крест и послушание Христу. Кроме всего прочего, убеди ее в том, что Бог перестал слышать ее молитвы. Убеди ее оценивать качество молитвы по чувствам, испытываемым ею во время молитвы. Пусть думает, что именно таким образом Бог внемлет или не внемлет ей. В скором времени нам это очень пригодится! Никоим образом мы не сможем избежать полной ее изоляции от Него, она не тот человек! Мы поступим иначе! Следует перепрограммировать ее мозг на то, чтобы ее молитвы были сконцентрированы не столько на самой проблеме, сколько на личности конкретных обидчиков. Пусть даже в самой молитве разжигает в себе огонь несправедливости. Раз и навсегда она должна забыть закон «Ударили по правой, подставь левую». Только так мы сможем растравлять ее раны от обид, будучи вовсе ею незамеченными.

- Ты уверен, Адинайзер, что это сработает? Ведь если она действительно так любит Бога Он ее не оставит! Если люди действительно хотят ходить, Бог радуется даже тогда, когда они споткнуться и упадут!

- Какой же ты, Гад, недоделок! Даже если у меня тысячу раз кряду ничего не выйдет, я и тогда буду пытаться ее уничтожить! С какой стати эта тварь должна быть счастливой? – злобно сплюнул бес, сверкая недобрым, свирепым взглядом. И затем снова продолжил подначивать Иову:

 - Что жалобно смотришь?! Плохо? Ой, плохо, да? Ничего, ничего, скоро и вовсе, мерзавка, загнешься! Наши знают свое дело и уже готовят тебе массу пренепреятнейших сюрпризов! Для начала помучаешься ты, а потом и вся твоя чудовищная семейка! Ха-ха - ха!

- И твой мерзкий, белый котяра, тоже! – вставил свои три копейки Гад.

- Уж мы позаботимся, поверь!

- Уж это да-а-а! – наперебой трезвонили бесы, испытывая непомерное удовольствие от того, что лицо Иовы снова омрачилось болью.

Адинайзер упал на спину и залился смехом. Гнусавый Гад же продолжал обиженно вопить:

- Я жестоко отомщу тебе и твоему коту! Хотела нас выгнать? Нет уж дудки! Нас уничтожить не так – то и просто! Не старайся! Не получится! Мы теперь твоя тень... А твой мелкий кот – сдохнет!

-Хи-хи-хи... хи-хи-хи... – не унимался Адинайзер. – Что не понравилось общение с котярой?! Ты бы еще его в нос поцеловал, придурок! Или во всевидение предстал во всей своей, тьфу! Пышной красе...Не знаю успеешь ли ты расправиться с этой мелкой тварью… Я уже вижу, глаза Зеуса ... Хи-хи-хи... Так проколоться с котом! Одно слово – недоумок! Сам себе на хвост наступил!

- Я же не знал, - оправдывался Гад, - что эта мелкая сволочь, меня видит.

А законы ада для кого? Эти зоркие, неугомонные твари призваны нам вредить. Они проводники двух миров… А ты, дуралей попался! Чуть все дело не загубил! Да если бы ни я… Если бы ни мое умение маскироваться…. Ты видел как она бомбордирует молитвой? От такой гадости как ты и духа не оставит!

Гад виновато клепал черными зрачками. Он действительно прокололся и ожидал наказания от хозяев. Ладно, еще, если отправят в ад! Там, в общем – то можно как – то существовать. Лишь бы не в пустоту! Этого Гад боялся больше всего... Все его гнусное, бородавчатое естество пылало лютой ненавистью и страхом. Дабы искупить вину, в этот момент он готов был на что угодно.

- Она заметила наше присутствие, а значит это бесследно для нас не пройдет! - подливал масло в огонь Адинайзер. Если начнет сейчас атаковать – пощады не жди, несчастный уродец! Этому нет прощенья... А теперь главное , заткнуть ей уши! Нельзя допустить, чтобы святоша получила указания от Духа!

- Хватит хныкать, ты - воин! – тем временем гневно приказала самой себе Иова и собралась взять в руки Библию.

- Ты бесспорно воин, но зачем тебе это надо на голодный желудок?! – неожиданно участливо обратился к ней Адинайзер. – Не лучше ли сперва подкрепиться, а потом с новыми силами пойти в бой!

На мгновение Иова прислушалась к урчащему желудку, коорый и вправду требовал пищи. Может быть перекусить? Но потом вдруг грубо поморщилась и тут же отпарировала:

- « Ни хлебом единым будет жив человек, но всяким словом исходящим из уст Божиих»!- и даже подумывала о том, что неплохо было бы сегодня попоститься, ведь написано же: «Сей род изгоняется постом и молитвою».

- Пост? Да ты что с ума сошла? – взвыл Адинайзер в мозг Иовы. - В твоем – то состоянии? Ты и так истощена и измотана служением! Твои силы на исходе! Пора бы себя немножко поберечь! Не позаботишься о себе сама – никто не позаботиться!- усердно уговаривал женщину бес ее же заезжанными фразами. – Ничего этот пост не дает! Он полезен исключительно для самодисциплины и очищения организма. Но ты – то ответственный человек! Да и питаешься когда придется… Пост не для тебя, а для жирных посидушек….

Иова тяжело вздохнула.

- Да уж, наверное, пост действительно не для меня! Я слишком уж ответственная! – бессознательно повторила Иова слова Адинайзера. - В противном случае бросила бы все к чертовой бабушке и укатила куда подальше! Хотя пост конечно, надо взять… Но не сегодня… Пожалуй, возьму завтра или послезавтра. Надо настроиться соответствующим образом. А сегодня оторвусь на полную катушку, ведь это единственный выходной! Когда еще выпадет такое счастье?!

При упоминании чёрта бесы совсем повеселели.

- Вот видишь, Гад, мне удалось! Удалось!- выплясывая по воздуху смешные, причудливые движеня, с восторгом вопил Адинайзер. – Если эта небожь упомянула нашего брата, значит ей совсем поганюче! Она утомлена и подавлена.

И он был прав! В данную минуту Иове жутко хотелось выть. Ее мучила сильная депрессия, делать ничего не хотелось. В самый раз лечь и бездумно уставится в потолок. Но что-то внутри настойчиво подсказывало, что этого делать нельзя. Преодолевая лень и хроническую усталость, она все – таки потянулась за Библией.

Крохотный, карманный экземпляр на всякий случай всегда лежал неподалеку, на подоконнике.

– Я как мокрая курица! С этим надо что – то делать! Нельзя раскисать! – бормоча себе под нос, Иова искала 90 псалом. Собственно, она его знала наизусть, но в качестве некой магической, духовной поддержки, все же раскрыла божественную книжицу.

- Э-Э! Ты что делаешь?! – вдруг возмущенно в один голос заревели бесы. – Даже и не думай! Тебе это не поможет! Перестань! Твои мысли сейчас заняты пастором! Вспомни, как он нехорошо к тебе отнесся, как извратил твои слова вчера! Ты всего лишь сказала, что публичные евангелизации уже неэффективны – и это – чистая правда! Пора менять подход к неверующим. А он расценил это как отказ от евангелизационного служения вообще! Вспомни, как он грубо при всех тебя оскорбил... – Адинайзер пытался навязать ей недавнюю обиду, дабы снова взять контроль над ее разумом.

Перед Иовой Штельман ненадолго промелькнула законническая маска ее пастора:

- Ты богохульствуешь, сестра! – грозно тыкнул он в нее пальцем. - Не обманывайся, Бог поругаем не бывает! Только что ты откровенно попрала Великое поручение! Ты недостойна благодати…

При этом воспоминании, что – то больно засосало под ложечкой. Щеки Иовы запылали гневом и возмущением. Волна обиды и непрощения все сильнее поднималась из недр души, захватывая при этом весь ее сознательный разум. Это –то и надо было двум пройдохам! И Адинайзер и Гад уже довольно потирали руки, как вдруг, в один момент в Иове что – то изменилось. Усилием воли она подавила в себе навязанный ей образ несправедливости.

- Нет! Нет! Нет! Я не должна разжигать в себе злость! - взвыла она, борясь со своей болью. - Иначе, чем я отличаюсь от него? Не этими ли чувствами он руководствуется?! Я не позволю ему сгубить свою душу... Господи, я покоряюсь Твоему Слову, и да убежит от меня тьма! Я прощаю тебя, пастор Николаус! – громко крикнула она в пустоту. Затем, неровным, дрожащим голосом, отделяя интонацией каждое слово, четко произнесла:

- Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего, покоится...

- Что ты делаешь, идиотка? Немедленно заткнись! – рьяно заорали бесы.

- Ты слышишь, Адинайзер, она его прощает! «Живые помощи» она читает «живые помощи»! О-о-о, замолчи же, непутевая! О как жжет! Сделай же что – нибудь, Адинайзер! Вложи ей новые болезненные переживания! Я не выдержу пламя Божьего присутствия! Я не так силен как ты!– умолял Гад своего шефа.

- Я бы рад, - в отчаянии вопил Адинайзер,- но перед прощением я бессилен! Если она, смиряясь перед нашим Врагом добровольно решила покориться Его Воле, мы не можем этому противостоять! Прощение и смирение – величайшие добродетели против коих мы бессильны! Это Его постылое изобретение! Так Он надеется нас изгнать!

- Тебе это ничего не даст! Ровно как и это тупое чтиво!– взял инициативу в свои руки Гад, корежась от нестерпимоых мук. – Тебе от нас не отделаться! Мы – неотъемлемая часть тебя и твоих переживаний! Можешь не стараться!

- Да! Мы не уйдем! – сотрясая кулаками воздух, поддержал его Адинайзер, который в эти минуты тоже чувствовал себя прескверно.

Ощутив в разуме некое сопротивление, Штельман поняла, что она на правильном пути, и уверенно продолжила:

- Говорит Господу: прибежище и защита моя! Бог мой, на которого я уповаю, Он избавит меня от сети ловца и гибельной язвы. Перьями Своими осенит меня, и под Его кровом буду в безопасности. Щит и ограждение истина

Его. Не убоюсь ужасов в ночи, стрелы летящей днем, язвы ходящей во мраке, заразы, опустошающей в полдень. Падут подле меня тысяча и десять тысяч но ко мне не приблизятся! Только смотреть буду очами своими и видеть возмездие нечестивым. Ибо я сказала : Господь упование мое, Всевышнего избрала я прибежищем своим. Не приключится мне зло и язва не приблизится к жилищу моему. Ибо Ангелам своим заповедано обо мне охранять меня на всех путях моих. На руках понесут меня. Да не преткнусь о камень ногою своею. На аспида василиска наступлю, попирать стану льва и дракона...

- Зат-кни-ись! – в один голос застонали изможденные молитвой бесы. После последней фразы, их начало так сильно крутить что они уже готовы были бросить завоеванные позиции и убежать.

– Я же говорил: Дух ей подскажет! Ну, Гад, ты сгубил все дело! Она зовет Ангелов, ставит защиту! Мы пропали! Молитва на защиту! После нее очень тяжело восстановить прежнее влияние! Ненавижу эти слова! И все ты-ы-ы…. – испытывая дикую боль, вовсю горланил Адинайзер и несколько раз ударил девушку по голове.

Ни с того, ни сего, у Иовы сильно разболелась голова, но она неутомимо говорила дальше:

- За то, что Тебя возлюбила, избавишь меня, защитишь, потому что я познала имя Твое, воззову к Тебе и услышишь меня. Со мною Ты в скорби, избавишь меня, прославишь меня, долготою дней насытишь меня и спасение Свое даруешь мне…– каждое слово губительным эхом отдавало в головы бесов. Разъяренный Адинайзер, не мог поверить в то, что произошло. Одним лишь небольшим усилием воли эта особа сбросила с себя весь его долгий, кропотливый труд! Несколько месяцев скрытой, терпеливой работы одним махом были разрушены в пух и прах! Все пошло насмарку! Под угрозой было не только его задание, но и само его существование как таковое вообще! Несказанно обозлившись за свой провал, Адинайзер захотел отомстить женщине.

- Ну, сейчас ты мне за все заплатишь! – обезумев от отчаяния, свирепо взвизгнул бес и размахнулся, для того, чтобы нанести Иове очередной удар по голове.

- Еще секунду, и получив инсульт, ты надолго заткнешься! – сотрясая кулаками воздух, с чувством поддерживал своего товарища Гад.

Но, внезапно, как раз в ту секунду, когда Адинайзер собирался ударить Иову, его руку кто-то задержал, затем приподнял беса вверх с силой швырнул в противоположную сторону.

- Что это было? - не понял Адинайзер, обиженно потирая место удара.

- Откуда он взялся? – медленно отступая назад, заверещал Гад, испуганно выкатив глаза наружу.

- А-а-а! Вызвала - таки, стерва! – догадался Адинайзер . - Я так и знал, что все этим кончится! - и он повернулся, чтобы увидеть обидчика. И вдруг, буд – то ошпаренный резко подпрыгнул на месте так, что даже упал.

- Р-р-рафаил?!- в изумлении глухо просипел бес, пытаясь подняться. Но его ноги подкосились, и он снова упал. – Н-нет... н-не может быть….Великий Архангел и вдруг на побегушках у этой девчонки?

Не удостоив Адинайзера ответом, черноволосый гигант закрыл девушку своим громадным телом, атлетического сложения.

- Зря стараешься, Рафаил, мы имеем в ней часть!Она сама нас притянула! Мы не уйдем! – потихоньку приходя в себя, пытался исправить положение Адинайзер. Он понимал – сейчас его усилия напрасны, и все же не мог остановиться.

- Да! Ей не удастся нас изгнать! – в такт шефу подвизгивал Гад.

- Даже если это и случится, то ненадолго! Совсем скоро у нее сработает привычка жить и мыслить по –старому и это вернет нас обратно! – немного опомнившись, кичились бесы. – Лучше не мешай нам! Пусть она сама сделает свой выбор! Давай разойдемся по – тихому... – пытались уговорить мерзавцы, Рафаила, намекая на то, что они здесь с позволения Бога. Их обоих неимоверно злило, что Рафаил никак не реагировал на их слова. Но в то же самое время, Адинайзера немного успокаивал тот факт, что Рафаил сам, первый не нападал. Значит, он послан только для защиты. Это, разумеется, ужасно! Но... главное сейчас – выиграть время! Больше всего, его теперь беспокоил Зеус. Как ему сообщить о появлении в их деле его злейшего врага? В гневе Зеус страшен! Надо как – то ретироваться в его глазах! – решил Адинайзер, и немного расхрабрившись, подошел к Рафаилу настолько близко, насколько позволяло расстояние Архангелу его не достать, и с некоторой угрозой в голосе, злобно произнес:

- Ты не должен нам мешать! Ты прекрасно знаешь мы на задании...

- Я тоже! – резко оборвав Адинайзера, коротко отрезал Рафаил.- Никто не позволял тебе раньше отведенного срока отнимать жизнь у этой смертной! Это очень хорошо известно Зеусу, не так ли?

Адинайзер побледнел. Рафаил прав, в порыве гнева он чуть не наделал глупостей! Лишать ее жизни сейчас, когда она всецело предана Богу – непоправимая ошибка. И как бы там ни было, в этот раз Рафаил появился весьма кстати! Низшее начальство за это по головке бы его не погладило! Поэтому, двум, злобствующим духам, ничего другого не оставалось как смириться, и, забившись в угол, вести себя тихо и безупречно. Вынужденные молча терпеть неприятное соседство, яростно сверкая глазами, бесы, стали немыми свидетелями того, как их план с треском провалился. Состояние Иовы постепенно стабилизировалось. К ней вернулось относительное спокойствие и равновесие.

 ГЛАВА3

По меркам самых смелых земных стандартов, Рафаил мог свободно претендовать на звание парня, что называется, с обложки. Крепко – сложенная груда мышц, с гордой, величественной осанкой, и невероятно – огромным, нечеловеческим ростом. В разных измерениях его рост всегда был разным, и колебался, обычно, от 5 до 10 метров в высоту. На Земле он никогда не превышал 5 метров. Но и этого, однако было достаточно, для того, чтобы, однажды увидевший такое « Чудо Вселенной» хлипкий, человеческий разум, раз и навсегда пошатнулся и сник. Впрочем, Рафаил всегда был крайне осторожен и без надобности перед людьми не маячил.

Несмотря на внушительные размеры и некоторую напускную изысканность, внешность Архангела излучала тепло и доброе расположение к себе. Его, всегда широко – раскрытые, черные глаза, внимательные и приветливые к окружающим, с некоторым удивлением и настороженностью смотрели на мир из – под густых, сомкнутых на переносице, черных бровей. Это придавало его взгляду определенную долю суровости, которую, впрочем, тут же смягчал тонкий, ярко – очерченный бантик алых губ, свойственный многим Ангелам Всемогущего.

Создатель творчески подошел к сотворению Рафаила, наделив того великоватым, чуть вздернутым кверху, носом. Благодаря этому, его лицо приобрело мягкость и миловидность, еще более подчеркиваемую густой копной черных, кудрявых волос. Неровными, вьющимися волнами, они облегали округлый овал лица и беспорядочно ниспадали на могучие, мускулистые плечи. Голова Рафаила была увенчана белым, сияющим нимфам, который как бы облачал великого Архангела в яркие лучики света, при этом подчеркивая его незаурядную, подтянутую фигуру.

 Гардероб этого достойного, высокопоставленного Архангела, всегда простой и лаконичный, ничем не отличал его от прочих Ангелов Вселенной. Это была скорее своеобразная униформа для небожитлей, которую они никогда не снимали. Серебристо – голубой, комбинезон, из сверкающих, почти прозрачных, чешуек, тонких, но весьма прочных, повсеместно облегал тело Архангела. Именно эти чешуйки и излучали настолько яркий, превосходящий всякое земное свечение, свет, что Ангелы в них казались облаченными в густое облако молний, прекрасных и устрашающих одновременно. Хрупкая на вид, кольчуга, на самом деле была прочнее любой брони во вселенной и повсеместно защищала тела Божьих воинов от каверзных ударов бесовских мечей.

 Бог позаботился о том, чтобы в совершенстве снабдить свои легионы для борьбы со злом. Воины Всемогущего были практически неуязвимы. Практически – не означает совсем неуязвимы! Одно слабое место все –таки имелось и у них – это эмоции, которыми Бог почему – то наделил не только людей, но и служебных духов. Злость, негодование и ненависть ко злу, которые Ангелы Всемогущего иногда непроизвольно в себе допускали, резко ослабевали непроницаемую Божью броню. Всегда самым сильным и непревзойденным оружием Всемогущего и Его воинства была есть и будет любовь и сострадание, которые Владыка сумел вместить и в Своих Ангелов. Опытные вояки важные уроки защиты усвоили еще отначала мира, но молодым Ангелам иногда приходилось нелегко, в особенно поначалу. Но мудрый Бог предвидел и это! С целью сохранить Ангельское достоинство и помочь молодняку освоиться в небесных просторах , словно по мановению волшебной палочки, откуда – то из – за спины Ангелов в нужный момент возникали великолепные, огромные крылья. Воздушные и белоснежные, они чем – то напоминали лебединые. Появлялись не всегда, но только в те мгновения, когда Ангелы перемещались в пространстве или просто парили в невесомости над землею. Величественно и грациозно они смотрелись в вышине небес. Но стоило вестнику коснуться твердой поверхности, и пушистые помощники, трансформируясь чудесным образом, тут же исчезали под необычной, небесно – лазурной кольчугой.

Легкие, удобные сандалии сидели на мускулистых, крепких ногах, как влитые и туго затягивали широкие щиколотки прочными, золотистыми шнурками. Такая обувь позволяла Ангелам быть более ловкими и быстрыми, что являлось немаловажным фактором в их деле...

К жилистым чреслам служебных духов вплотную прилегал толстый, широкий, золотой пояс с изощренными, в виде отдельных волокон ангельськими, зеркальными иероглифами; надпись гласила : «ИЕГОВА ЕСМЬ»... К поясу крепился настолько странный, продолговатый предмет, что врят ли простой, земной обыватель, сумел бы, при встрече с любым из Ангелов, распознать в скромном, крошечном приспособлении, несокрушимый, легендарный меч, безжалостно поражающий вероломных врагов людских душ... настолько маленьким и незаметным он был.

Завершал же небесное убранство миниатюрный, зеркальный щит, способный отразить любые, сверхмощные атаки, что не раз избавляло от верной гибели многих из воинов. Обычно его носили на поясе и выглядел он как обычная, пряжка вельможи, дорогая, но неброская для глаз. Как и прочая амуниция, он отстегивался и пристегивался к поясу одним лиш мимолетным желанием владельца. Это же желание побуждало меч выпрыгивать из ножен и как по мановению волшебной палочки в нужный момент мгновенно появлялось в ловких ангельских руках. Искусное владенине мечем , заложенное Богом в каждого служебного духа не оставляло бесовским ордам никаких шансов на выживание и заставляло врагов трепетать и отступать. И чем выше ангельский ранг, тем сильней и могущественней была эта способность.

 Сотворенный Архангелом, Рафаил обладал недюжей силой и мощью. Он был одним из тех , кто отначала грехопадения мира охраняет четыре стороны света. Михаил, Гавриил, Ориил и Рафаил - эти грозные и величественные Архангелы на протяжении многих веков преграждают грешникам путь в Рай и помогают праведникам найти верную к нему стезю. И Михаил, и Гавриил, и Ориил, и Рафаил - все четверо весьма интересные личности, достойные нашего пристального внимания, потому, что каждый из них великолепен по – своему. У каждого из них своя миссия и предназначение. Но в этой истории речь пойдет о Рафаиле. Ведь именно ему Бог доверил возвещать Свой ссудный день. Ссудный день мира и каждого в отдельности. Ведь именно Рафаил вылил чаши Божьего гнева на грешную, бунтующую землю, но вместе с тем он же и тот, кто не щадя себя защищает избранных от нападков тьмы, яростно вырывает гибнущие души из когтей зла, чем весьма сильно мешает демоническим силам в осуществении их хитросплетенных стратегий.

 Быть может именно поэтому его особа у темных сил пользовалась весьма дурной славой. Его ненавидели и боялись одновременно. Могучий и безпощадный ко злу, Великий Архангел один стоил многих легионов. Направо и налево сокрушая нечистое племя, Божий служитель , тем не менее, имел весьма мирное предназначение. Само имя Рафаил означает – целитель. Он - покровитель всякой страждущей, болящей душе. Невозмутимая личность Архангела всегда источала приятный нежно- сиреневый свет - отпечаток внутренней гармонии и совершенства. Внезапный всплеск эмоций, бесполезная болтливость, или необоснованное беспокойство, абсолютно не присущи слегка меланхоличному и всегда задумчивому Рафаилу. Он один из тех, степенных и размеренных персон, которые, ненавидели скоропалительных решений и взвешивали все до мелочей. Отзывчивый и тонко - чувствующий, Рафаил благоразумно подходил к оценке окружающего мира и никогда, всецело не растворялся в его проблемах , но при случае всегда и всем помогал. Обычно он приходил туда, куда его звали, но сам без приглашения никогда не навязывался. По своей сути и предопределению Рафаил являлся исцелителем и властителем мысли. Некоторые православные иконы даже изображают его с целебным маслом в руках. Незримое присутствие Рафаила само по себе дарует путнику успокоительный эффект и это помогает естественным путем уменьшить стресс и тревогу. Он добрый друг и помощник всем пилигриммам земли. Этот необыкновенный Архангел в равной степени всегда помогал как болящим телом, так и болящим духом. Бог часто использовал его в своей деятельности и посылал к тем, кто совершал важные духовные путешествия, чтобы они могли найти истину и верное руководство в жизни, обрести внутри себя мир и тесное общение со своим Создателем. Этот Архангел находился в непосредственном волеизъявлении у Духа Святого и впитал в себя многие качества своего Господина.

Поэтому повествуя о нем, стоит заметить, что Всевышнему нравился этот сдержанный, бдительный и скромный Архангел. Жесткий и бесцеремонный со злом, он не был столь же категоричным в суждениях о людях. С достоинством выполняя любую возложенные на него миссию по спасению человечества, всегда здравый и рассудительный, стратег, он еще не проиграл ни единой битвы. В распоряжении Рафаила обычно имелось многочисленное воинство, принимавшее участие только в самых сложных, грандиозных сражениях. Это был, так называемый, резерв Божий, по команде предводителя, в любой момент готовый к битве. Но несмотря на это часто и густо Рафаил предпочитал действовать в одиночку и прибегал к помощи войск лишь в исключительных случаях. Таков уж был Рафаил! Он не прекрывался другими, но честно и до конца выполнял свой долг. Бесполезные жертвы ему ни к чему, он предпочитал действовать наверняка. Его сверхътерпение иногда выводило многих его соратников из себя. Однако позже им приходилось признать, что, так называемая, излишняя вялость и нерешительность их главнокоманующего в которой они иногда того упрекали, во многих случаях спасала положение и становилась залогом большого успеха. Поэтому в дальнейшем, все кто находился в непосредственном ведомстве Рафаила знали эту его особенность и уже не удивлялись, предпочитая полностью довериться духовному чутью великого Архангела. Ведь вокруг столько боли и злоключений – только и успевай правильно реагировать! И они реагировали!

 За плечами его неутомимых помощников, в числе которых был и уже вышеупомянутый Натаниэль, бесчисленное множество больших и маленьких личных людских трагедий, сиротливых, человеческих душ, униженных и оскорбленных, которым они сумели вовремя помочь. Сколько людей, столько и недугов и зла. Конфликт за конфликтом, боль за болью! Ни единой чистой, непорочной души! Агрессия и мстительность – бич человечества! И ни малейшей гарантии, что любая из личных, внутренних, проблем отдельно взятого индивида однажды не вылезет наружу и не перерастет в нечто более серьезное, например - в брань мирового, или вселенского масштаба. Достаточно вспомнить самые кровавые бойни в истории человечества! Люцифер все правильно рассчитал! Примитивная гордость вырастает в желание господствовать над себе подобными , она же лежит в основе всякого тщеславия и амбиций. Вот и приходится Богу и Его Ангелам вносить некоторую коррекцию в человеческие судьбы. Но при этом милость Божья всегда превозносится над судом! Простирая Свою руку и над добрыми, и над злыми, никогда Бог не забывал о милости, посланной страждущим в виде незаменимой, ангельской помощи, и даже чудес. Иногда самое сверхъестественное и небывалое, порой приходит как естественный, неожиданный ответ. Нечто само собой разумеющееся. И кажется, что по - другому и быть не могло! Ан, нет! Вариантов масса! Может случиться, что угодно! Хорошее, или плохое, отчасти зависит от людей. Впрочем, не только от них, родимых! За всем естественным неизбежно стоит всякое сверхъестественное! И совершенно необязательно знать человечеству о том, что каждая победа, или поражение, связанно с ними –- Ангелами - легионерами Христа! Даже самый юный из них и неопытный без особого труда может указать причины, которые и днем и ночью заставляют их вечно быть начеку. Где – то кто-то кого –то обидел, а кто-то взял и не простил. Отсюда и берутся змеиные клубки! Ниточка за ниточкой, наплетаются отрицательные эмоции и желание поквитаться или кому-то что-то доказать. В результате же, часто и густо оказывается виноватым не кто иной, как Сам Создатель! Такую логику Ангельский мир никогда не понимал и не принимал. Но Божья безусловная любовь к Своему непослушному, бунтовскому творению, которая превосходила всякое разумение, Его послушных помощников безропотно побуждала, если не к пониманию и любви, то во всяком случае к доступному для них состраданию и необходимым, ежесекундным действиям. Иначе и быть не может! Разве возможно равнодушно наблюдать за тем, как невидящие, неразумеющие духовного, и, почти не знающие, ни Бога, ни себя, ни того, с кем воюют, на ощупь, как слепые котята, люди, героически восстают против зла. Имея в себе лишь крохотную веру, и надежду на лучшее будущее, перенося много трудностей, применяя неимоверные усилия, они, тем не менее, идут вперед и нередко побеждают.

Несмотря ни на что, Рафаилу люди нравились, пусть многое в них самих для него навечно оставалось загадкой. Но, кто он чтобы их осуждать? Он хорошо усвоил одно: если у них, хрупких и беззащитных существ, получается, бороться со злом, значит и он, Рафаил, сделает все возможное, чтобы помочь им в их нелегкой, жизненной борьбе. И он, действительно, делал, что мог... А мог великий Архангел нимало.

 Своей внезапной напористостью и способностью появляться там, где неожидают, сеял панику в рядах врага. О нем слагались легенды. Устрашающая, беспощадная масса, как тать ночью, появлялась ниоткуда и своей единой особой могла тягаться ни с одним вражеским легионом. В ловких, могучих руках, меч двигался, словно живой, легко и непринужденно. Оружие было частью его самого. Он чувствовал меч так же хорошо, как и свое собственное тело. Чисто интуитивно он чувствовал и удары врага, даже прежде, чем их собирались нанести. Рафаил не очень любил драться! Но именно в драках, все его естество преображалось. Глаза горели праведным огнем, на суровом лице, выступал легкий румянец, а губы, то и дело шептали: «За Бога и Его святых!» Но самые важные и удачные свои битвы, Архангел выигрывал не на поле брани. Иногда Владыка доверял ему особые миссии, где требовалось особое послушание и терпение. Бывало, даже так, что Великому Архангелу приходилось выступать в роли Ангела – хранителя. Бог призывал его на это лишь в случаях крайней необходимости. Рафаил вынужден был временно оборонять жизненно важные для Бога, объекты, на которые бесы, не гнушаясь ни чем, не жалели ни сил, ни средств, ни напора.

История Иовы как раз и была именно тем незаурядным случаем, когда понадобилось вмешательство великого Архангела. Всего до конца, Рафаил знать не мог, но он не сомневался, его подопечной действительно предстоит тяжелая битва. Люцифер пойдет на все лишь бы добиться своего! Не он и будет, если не бросит на это дело все свои лучшие силы! Эта душа поневоле пройдет испытание огнем. И от ее решений будет многое зависить.

 Время пришло. Механизм запущен, и скоро все свершится! Еще немного и разрешиться многовековой конфликт, возникший в свое время между Иисусом и Люцифером! Но пока весь духовный мир застыл в тягостном, напряженном ожидании . Глас Божий еще нем и медлит. Бог дает шанс и терпеливо наполняет чашу гнева. А это значит, что Рафаилу придется находиться в одной маленькой, душной комнатушке, в сообществе тех, кого он без труда мог бы просто растереть в порошок. Сцепив зубы, Рафаил до времени вынужден сносить пакости и издевательства этих ничтожных, падших существ.

- Так надо! – усмирял себя Архангел. – Владыка мудр и великодушен, любое зло Он силен обратить в добро. На все свое время! Время разбрасывать камни и время собирать камни...

 ГЛАВА 4

Максимус шел вприпрыжку по улице. Несмотря на то, что в этот пасмурный, воскресный день, снова срывался, возможно, последний, мокрый снег, в его душе уже давно царила весна. Он летел на всех парусах, окруженный надеждами и мечтами, туда, где мог снова увидеть «ее». Как всякого, восемнадцатилетнего мальчишку, в его возрасте, Максимуса Нардипского неимоверно влекло к женскому полу. Физиология – штука сильная! Поэтому, у этого, долговязого, нескладного, парнишки была тьма- тьмущая подружек. Некоторые не прочь были провести с ним время, а некоторые из них, даже нравились Максу. Однако, влюбляться он ни в кого не влюблялся. Так, встречался... Но все это было скорее похотью плоти, чем влюбленностью души. А ему хотелось чего – то особенного и сильного! Душа жаждала некой остроты чувств, неповторимого размаха эмоций и впечатлений. В своих самых смелых мечтах, он не раз представлял, как вместе со своей дамой сердца, едет куда – нибудь в страны далекой Африки, проповедовать туземцам о Христе, как спасает тысячи людей, от голода и эпидемий, несет свет Божий в заблудшие сердца. Заблудшие попуасы отрекаются от своих идолов, и целыми семьями каются и жгут своих бывших, деревянных и каменных кумиров, а они с женой, прыгают от радости и благодарят Бога за множество чудес и знамений, явленных им благосклонными небесами. Максимус фантазировал и с нетерпением ждал ту, единственную и неповторимую, которая сможет терпеливо и смиренно разделить с ним все тяготы миссионерства. И вот однажды это произошло! Он увидел «ее» на одном из молодежных служений в церкви, которую стал не так давно посещать вместе со своим другом – Атаденом Дальбертом. Увидел – и влюбился с первого взгляда! Вот она – девушка его мечты! Его идеал, его нимфа, ради которой он был готов на самые безумные и дерзкие, подвиги! Она – лучшая! Прекраснее ее и быть не может! В ней есть все, что его так заводит и привлекает : ум, красота, неутомимая целеустремленность, твердый, волевой дух, напористый характер, великодушный нрав, и талант... Крое того,она обладает ораторским искусством! По его мнению – это был один из главных факторов и нес в себе прямое указание Божье на суженную Максимуса. Ведь именно это условие поставил он Богу, когда просил для себя жену. Его возлюбленная обязательно должна уметь проповедовать! В его понимании иначе и быть не могло! Когда Макс ее слушал, он торжествовал! Впервые в жизни он видит девушку, в которой одновременно совмещается столько прекрасных качеств! И эту девушку (он в это свято верил) Бог предназначил исключительно для него! И только для него!

На самом же деле, та, которую Максимус Нардипский называл своим идеалом, была весьма далека от совершенства. Любовь порой, слепа и бестолкова. Сложно объяснить, что зацепило в ней Макса. Яркой, особенной красотой и грацией, его дама сердца, не блистала. Выглядела совершенно обычной, серой мышью. Маленький рост, круглолицая, смазливая мордашка с лукавыми бесиками во взгляде и ямочкой на подбородке. Ее открытое, приветливое лицо обрамляла стильная, модная стрижка. Бледноватые, пухлые губки, с остатками карамельной помады, то и дело расширялись и превращались в хитроватую, пренебрежительную ухмылку, из – под которой, проглядывал ряд ровных, серовато – белых зубов, с небольшой щербиной в самой их середине. Прямой, слегка курносый нос, с немного раздвинутыми в стороны, ноздрями, и пухлые, розоватые, как у поросенка, щечки, на фоне смуглого, желтоватого лица, придавали девушке какое –то неуловимое очарование и компенсировали ее грубоватое телосложение. Неплохо сложенная в принципе, Иова, тем не менее, была несколько полноватой и неуклюжей. Походка же, вообще, оставляла желать лучшего! Стремительная и мужеподобная, она являлась прямым свидетельством непростого, дерзкого характера, который тщательно скрывался под лояльной личиной христианства. И все же, Макс был прав – имелось в ней нечто такое, что влекло и притягивало к ней всех без исключения. Некий, личный магнетизм, харизма успешного, сильного лидера, способная привязать к себе навечно. Именно на этом Макс и попался! Его неокрепший, юный ум и чувственная плоть, растаяли при первых звуках ее приятного, мелодичного голоса, который завораживал присутствующих, порождая в них желание, всегда следовать за Христом, и выполнять все указания красноречивой проповедницы. Максу хотелось, чтобы эта проповедь длилась вечно! Он восхищался в Иове буквально всем! Внешность, жесты, поведение, манера держаться и говорить... Она выглядела такой родной и милой! Паренек был просто поражен и очарован. Он влюблялся в нее все больше и больше, впитывая и пропуская через себя смысл ее слов, растворяясь в мягком тембре ее удивительного, неземного голоса, и забывая обо всем, шаг за шагом погружался в мир бесконечных грез и фантазий, где есть только он и она... И ничего кроме них двоих...

- Спасибо, Господь! Она – то, что мне нужно! – непрестанно благодарил Бога Нардипский.

В следующую ночь Максимус не спал. Как можно быстрее ему хотелось, чтобы наконец –то наступило «завтра». Он воображал, как вместе с Иовой, они построят новую, прекрасную жизнь, полную трудностей и приключений. И как отлично заживут, пусть она об этом пока и не знает... Его избранница была несколько старше самого Нардипского, но одержимого бурной страстью парнишку, это, вообще мало волновало.

- Ну, пусть ей сейчас лет 25... – рассуждал он. - Ну, максимум, 30. Впрочем, на 30 она не тянет...Значит разница в возрасте не так уж и велика! А если, так, у меня есть все шансы ее завоевать! Возможно, у нее есть парень... С этим, разумеется, сложнее, но и это не проблема! Соперничество вполне достойная прерогатива для настоящего мужчины! Я сумею завоевать ее сердце! Сделаю все возможное и невозможное... Если понадобится, – звезду с неба достану... Что угодно... Она обязательно будет моей! Теперь, когда я ее нашел – как бы там ни было, не отдам никому!

Чтобы поскорее осуществить мечту, Нардипский решил действовать быстро и наверняка. Поднявшись ни свет, ни заря, он принялся мыться, чиститься и бриться, в общем, стал приводить себя в порядок, чтобы понравиться невесте.

- Я обязан выглядеть на все сто! – говорил он себе, - Ведь сегодня я подойду к ней и непременно приглашу в кафе, или напрошусь провести домой... Что угодно, лишь бы как –то зацепиться! Ведь надо же с чего –то начинать!

Несмотря на свой юный возраст, у него имелся не малый опыт в амурных делах и Макс не сомневался, что с Иовой у него тоже все получится. Перед его шармом не устояла еще ни одна девчонка! Иова – не исключение!- самоуверенно решил он.

Еще было довольно рано, но Макс не хотел больше ждать. Схватив свою спортивную сумку, он вылетел из дому, и в прекрасном расположении духа, помчался в церковь на собрание. Быстрым, стремительным шагом прошел центральный парк и примыкающий к нему восхитительный сосновый бор, с другой стороны которого с обрыва, открывался шикарный вид на море. Приостановился. Несколько раз вдохнул в себя морскую свежесть и снова уверенно зашагал вперед. Обогнув здание мэрии и большой городской спорткомплекс, с его стадионами и спортплощадками, юноша вышел на длинную, булыжную мостовую, которая вела в старую часть города.

Первым и древним представителем архитектуры 19 века, взору представало величественное серое здание с красивыми скульптурами на фасаде и массивными, широкими колоннами, вдоль всего входа. Когда – то здесь располагался женский лицей. Ныне же это частная, христианская школа. В ней учились по – большей части дети верующих родителей... Сразу за углом, к школе примыкала новая, аккуратная, трехэтажная постройка, с зеленой, ондулиновой крышей – это была церковь «Свет Христов»... Туда – то Макс и направлялся.

Шустрый, общительный малый, Максимус Нардипский был человеком очень компанейским, хорошо умел вести светские, непринужденные беседы, легко входил в доверие людей, и если нужно, мог превосходно разряжать обстановку. Обладая исключительной способностью организатора, Нардипский был из тех, кто умел окружать себя людьми. От него исходила какая – то удивительная, живая энергия, рядом с ним хотелось жить и творить. Очень эрудированный и не по годам здравомыслящий, Макс производил впечатление человека неординарного, обладающего богатым внутренним миром и глубоким познанием христианских догм. В духовных вопросах ему просто не было равных! На любую тему он мог рассуждать часами! Большой спорщик и любитель переливать из пустого в порожнее, он не иссякал... К удивлению сверстников, нередко даже предпочитал находиться в кругу взрослых, зрелых людей, считая подростков интеллектом ниже себя. Стоило ему только заговорить, и окружающие проникались к нему немалым уважением и доверием. В особенно же своей показной рассудительностью Максу удавалось покорять сердца людей старшего поколения. У них он обычно служил примером для подражания их непутевых детей.

Несмотря на свою кажущуюся нагловатую раскованность, Максимус не был столь наглым и распущенным, как хотел показать окружающим. За его нелепой развязностью часто стояла неуверенность в себе и обычное, детское желание быть принятым остальными. К людям он порой, относился с настороженной подозрительностью, во всех видел сплетников и интриганов. Имел необыкновенную склонность к преувеличению и вранью, которое не раз ставило юношу в тупик. Свиду ангел во плоти, он обладал довольно вздорным, необузданным характером. Пропитанный неким двойственным лицемерием, и неуемной страстью добиваться своего, во многих начинаниях Макс иногда заходил слишком далеко. Порой боялся сам себя. Какая – то неудержимая жесткая сила вечно толкала его на безумные, нелепые поступки, осознавал которые, он далеко не сразу. Эгоистичный, гордый, высокомерный, достаточно амбициозный и честолюбивый, независимый, рассеянный, не дисциплинированный, необязательный, непостоянный, не в меру болтливый пустоплет и тому подобное…. Его недостатки можно было перечислять бесконечно! Но... при этом великодушный и снисходительный, он всегда был ко всем добр и внимателен, со всеми учтив, интеллигентен, мягок и приветлив. Уважал каждую точку зрения, весьма считаясь с мнением других. Никогда не торопился с выводами, и не спешил осудить людей. Собственно, ему было глубоко плевать, как живут остальные. Для него центром вселенной всегда являлся он сам. Долго выдерживать общение с этим человеком, практически невозможно. Но издали Нардипский выглядел вполне привлекательным, с примесью, даже слабо уловимого благородства. Немало в этом ему помогала его степенная, правильная речь, с великолепно – поставленным, бархатным тенором. Веселый и задорный, Макс никогда не давал никому скучать. Там, где есть Максимус Нардипский всегда вокруг шумно и весело. Поэтому, вовсе неудивительно, что парень быстро перезнакомился с местной молодежью и сумел с легкостью завоевать их дружеское расположение.

Высокий, статный брюнет, с худощавым лицом и зелеными, выразительными глазами, которые, словно лукавые бесики, улыбались даже тогда, когда все лицо оставалось серьезным, он имел от природы очень привлекательную наружность. Выпуклый лоб – служил признаком большого ума, и никак не вязался с легкомысленным, курносым носом, с небольшой горбинкой. Впрочем, в этом проявлялась вся его противоречивая непонятная натура ... Вечно – потрескавшиеся от холода, нежные женские губы и глубокие наивные ямочки на обеих щеках, делали его лицо моложе своих лет. Однако синеватая бледность, сильно заостренный подбородок и колкий, испытывающий взгляд, быстро разрушали это первое, обманчивое впечатление. Длинноногий, нескладный, слегка угловатый, мальчуган никогда не гнался за модой. Не потому, что не хотел, а потому, что просто не мог соответствовать ее грабительским, требовательным стандартам. Он жил вдвоем с матерью. И жил довольно скромно, если не сказать бедно. Работая на двух работах, мать непрерывно тянулась от зарплаты до зарплаты. Существуя на копейках, никак не могла выпутаться из долгов, в которые влезла ради покупки квартиры. Поэтому и она и Макс донашивали то, что было в гардеробе. Макс всегда носил одно и то же: давно вылинявшие, столетние джинсы, черную, в белую полоску, сорочку, с застиранным от времени, воротничком, старый, уже коротковатый джемперок и совершенно не молодежные, но крепкие ботинки, доставшиеся от дяди по наследству. В своем пусть и чистом, но заношенном, тряпье, парень выглядел не очень опрятно. Однако, умел подать себя так, будто это его собственный, нестандартный стиль... Немногие знали о его истинном материальном положении. Нардипский не имел привычки жаловаться. Внешне раскованный, но очень замкнутый в душе, он не уставал играть роль, никогда при этом не перебарщивая. Бережливый, и умный не по годам, Макс многое просчитывал наперед. Казалось, всю свою жизнь он распределил поминутно. В его дневном расписании не было времени на мелкие, мальчишеские глупости. По интеллекту и трудолюбию ему не было равных! Но трудиться, Нардипский предпочитал скорее умственным трудом, чем физическим. Обладая превосходной памятью, он был носителем грандиозного количества книжной информации. Чтение стало его страстью! Именно ему он посвящал большую часть своего драгоценного времени. Читал все подряд, что попадалось под руку. Перечитав все, что было дома и в городской библиотеки, он добрался сперва до книг друзей, а затем собрал деньги и купил компьютер. Благодаря интернету его увлечение пробрело новый, масштабный размах. Неиссякаемые потоки информации завоевали весь его разум. Он все больше становился похожим на живого робота. Мать часто удивлялась: куда в него все это вмещается? На что Макс лишь отшучивался: « До времени оседает штабелями на полках!» И на самом деле, он не врал. Его практичный, острый ум использовал все и всегда. Имея в себе еще одну страсть - к роскошной жизни, Нардипский твердо знал, что однажды все эти знания сделают его богатым. Знал, и непрестанно всему учился. Упертый, целеустремленный, и до мелочей продуманный, он в тоже время был слишком импульсивным и нередко просто руководствовался эмоциями, что считал огромным, непомерным пороком. Чтобы как – то бороться с недостатком, Максимус придумал себе образ эдакого мужчины – супергероя. Дабы соответствовать ему, часто приходилось лезть из кожи вон. Это порой очень утомляло, но Макс не унывал. Окончив школу с золотой медалью, возомнил себя взрослым мужчиной, который должен полностью обеспечивать семью.Вопреки всяким уговорам матери, Нардипский, устраивается на работу курьером, в первое попавшееся агентство по недвижимости, с твердым намерением вскоре его возглавить. А пока, получая малюсенькую зарплату, все до копейки, отдает матери. Тайком вытирая слезу, та благодарно принимает от сына его копейки, что никак не ускользает от внимательного взора Макса. Тот с чувством выполненного долга, работает все лучше и лучше. Зная себе цену, он делает основную ставку на свой ум и обаяние, верит в свои силы, и неутомимо идет вперед к своей мечте...

С некоторых пор, правда, его мечты несколько видоизменились. На первый план выступила любовь. Нардипский, казалось, забыл обо всем и все свое внимание, теперь переключил на предмет своего обожания. Новое увлечение им овладело настолько сильно, что не о чем другом он больше думать не мог. Она стала смыслом его жизни. К ее ногам он собирался бросить весь мир. (Или, по – крайней мере, ту его часть, которую он сможет себе покорить).

 Быстро преодолев расстояние от мостовой до церкви, с благочестивым видом, Макс вошел в храм. Здороваясь, и по пути перекидываясь со всеми парой – тройкой ничего незначащих, вежливых фраз, он поспешил к толпе подростков, среди, которых уже давно завидел своего лучшего друга – Атадена. С Атаденом Дальбертом Максимус Нардипский дружил уже давно. Они с детства - не разлей – вода. Под стать Нардипскому, веселый и жизнерадостный Ден, так же как и Макс, обладал весьма развитым чувством юмора. Часто подшучивал над людьми, нередко, при этом их обижая. Любитель самоутвердиться за счет других, Атаден Дальберт всегда хотел быть впереди. Его желание быть лучшим и неуемная жажда похвалы и поощрения во всем, легко объяснялись жестоким воспитанием отца. В своем стремлении сделать из него мужчину, тот, нередко перегибал палку. Наказывал сына за малейшую провинность. По его мнению, Ден обязан был делать либо все хорошо, либо – никак. Скупой на похвалу, отец, зато никогда не скупился на физическую расправу. Провинившись, Атаден, по нескольку дней отсиживался у друзей, ждал, пока гнев отца поутихнет. Затем возвращался домой, и получал взбучку сильнее предыдущей. И это продолжалось снова и снова. Но так было не всегда. Большую часть жизни Дена воспитывала мать, т.к. его отец – вор, рецидивист и беспредельщик, часто отбывал наказание в отдаленных местах лишения свободы. В такие времена и Атаден и его несчастная, вымученная, злобным антихристом, мать дышали свободно и полной грудью. Ден, без отца настолько расслабился, что даже, пошел на поводу у Макса, который, с некоторых пор, стал одержим идеей о вечной жизни и спасении души, и нашел для них, двоих, подходящую церковь, неподалеку от дома. Не слишком разделяя рвение Нардипского, Ден, тем не менее, открыто Бога не отрицал. Наоборот, вел себя набожно, и даже излишне религиозно. Находясь в постоянном поиске, он интересуется всем, что связано с религией и оккультизмом. Очень восприимчивый к новому, извлекает пользу из всего услышанного, делает свои, никому, не известные, выводы. Принципиальный и конфликтный, Ден жаждет боя и приключений. Жизнь для Дальберта младшего часто кажется скучно и пустой, а потому, он неосознанно, делает так, что в его присутствии возникают скандалы и заварушки, в которых Ден, ведет себя как рыба в воде. Смелый, задиристый и находчивый, живет без проблем, книгам предпочитает иллюстрированные журналы, любит шумные компании, и всегда ищет соответствующие места. Его в городе знали во многих тусовках. Нередко бывал он и в ночных клубах. В особенно его чем – то привлекал ночной клуб « Казанова»...

 В отличие от пессимиста Нардипского, Дальберт никогда не теряет оптимизма и контроля над собой. Ко всем относиться предубежденно и негативно. Для него люди состоят лишь из одних пороков и страстей. Предвидеть мысли и действия Атадена нелегко. Насквозь лживый, внешне, он всегда спокоен и дружелюбен. Но под мирной личиной скрывается бурный вулкан. В особенно это всегда касалось женщин. Нездоровые, садистские наклонности, порой удивляли и настораживали любвеобильного и нежного мачо - Макса. Его поражала способность друга так быстро и легко отталкивать от себя девчонок. Казалось огромное удовольствие Дену доставляло причинять им боль, даже «из – под полы». Тень сарказма и издевки проскакивала в нем сама собой. Узнав Дена чуть получше, девушки почему – то бежали от него сломя голову, даже, несмотря на то, что Дальберт тратил на них кучу денег. Кстати, деньги были вторым вопросом в списке Нардипского. Тот никак не мог понять: откуда у друга столько бабла? Его мать, так же как и у Макса, перебивается скромной зарплатой, сам же Дальберт, чтобы не отставать от друга, тоже устроился курьером. Но в отличие от Макса, Ден мог позволить себе все, что хотел. Как - то набравшись смелости, Нардипский задал другу вопрос на эту тему, на что Дальберт отмахнулся: « Дядя иногда кое – что подкидывает за некоторые услуги. И вообще, Макс, к деньгам надо относится легко! Они для того и существуют, чтобы их тратить на удовольствие и на увеселение бренной плоти». А что за дядя, откуда он взялся, и что за услуги Ден ему оказывает, друг объяснять не захотел, тут же перевел разговор на другую тему, озадачив, таким образом, Макса еще больше. Нардипский давно заметил, Атаден, иногда бывает странным и замкнутым, а иногда, что ненормальный несет всякую чушь. И вообще, он весь словно соткан из загадок ! Упрям, но в тоже время – легко приспосабливается к обстоятельствам, быстро сходится с людьми, и так, же быстро расстается, Склонен манипулировать другими, рассматривает их как шахматные фигуры на доске, но в тоже время, поддается элементарным манипуляциям со стороны тех, кто сильне его. Совершенно невозможно понять: когда он говорит правду, а когда врет. Его лживость граничит с фантазерством. Она настолько вошла в привычку, что он даже перестал различать, где вымысел, а где правда, и искренне верит самому себе. Но его отличительной, чертой является не это, а его тихая агрессия, которая с годами превратила забитого мальчишку в тщеславного завистливого монстра, никогда не выплескивающего наружу, ни гнева, ни раздражения, ни злости. С самого детства Ден привык держать все в себе. Обиженный на весь мир, больше всего он ненавидел тех, у кого жизнь протекала ровно и гладко, и исподтишка делал все возможное, чтобы хоть как – то им ее осложнить. Такова была его сущность, и он ничего не мог с этим поделать. Обладая великолепной реакцией, и проницательностью, Атаден, обычно полагался только на свой ум и анализ событий. Слишком прагматичный, чтобы надеяться на случай, он плел интриги исподтишка. Сталкивая людей лбами, сам, часто оставался ни при делах, тихо посмеиваясь и потирая руки. А если правда все же всплывала, корчил из себя невинную овцу, мол, извини, не хотел, так получилось, ну дурак я...

Макс знал об этой гнили друга, иногда он и сам становился его жертвой, поэтому ничего сокровенного Дену, не доверял, но и расстаться с баламутом тоже было как – то жаль. К его стервозности Нардипский давно привык и смотрел на это сквозь пальцы. Где – то друга жалел, а где – то, возможно, в чем – то видел и себя. Вернее, свои тайные пагубные наклонности, в которых сам себе даже боялся признаться. Народная мудрость гласит: «Скажи мне кто твой друг – и я скажу, кто ты». Этим и объяснялась их дружба. Нардипский и Дальберт легко находили общий язык, и понимали друг друга даже без слов. Все – таки столько лет вместе! Ни один пуд соли съели!

 Как только Макс подошел к мирно – беседовавшей молодежи, стены большого, церковного холла, затряслись от громкого безудержного хохота. Остроумные шутки Нардипского, не могли оставить легкомысленную молодежь равнодушной, и, заливаясь от смеха, те просто держались за животы. Столь неблагочестивое поведение подростков, вызвало у людей более старшего поколения волну негодования и неприязни. Все это не ускользнуло от внимательных глаз Иовы, которая находилась неподалеку в окружении нескольких человек. Искоса поглядывая на Нардипского она обратила внимание как новичок, подзадоривая остальных, рассеянно вертел головой по сторонам, и сам как – то не слишком смеялся. Иова также увидела, как от толпы бабушек отделилась одна из пожилых дам, и направилась к подросткам, с целью преподать молодежи урок благочестия. Макс же, похоже, вошел во вкус! Трезвонил и трезвонил, как умалишенный! Неизвестно чем бы все это закончилось, если бы позади себя он не услышал:

- Привет, ребята! Как настроение?!

Юноша, словно ошпаренный, подпрыгнул и, побледнев, резко замолчал. Всю его смелость и веселость, как рукой сняло. Из сотни тысяч голосов он мог бы узнать этот голос! Это она его любовь! Сердце Нардипского бешено заколотилось. В этот момент все успокоились и притихли. Все внимание было приковано к Иове.

- Ну, что, Макс, - вдруг неожиданно обратилась она к парню, - я смотрю, ты потихонечку осваиваешься!

Не в силах сказать ни слова, говорун Макс сник, затем покраснел, и даже не оборачиваясь, в знак согласия, просто кивнул. Непонятное, трепетное состояние, которое охватило его при их самой первой встрече, снова вернулось и напрочь сковало разум и язык. Сердце билось так сильно, что Максимусу показалось буд - то все вот – вот услышат его стук и поймут, что с ним происходит. Стук, разумеется, никто не услышал, но такая резкая перемена при виде их молодежного пастора, не могла подростками остаться незамеченной. Но их пастор, ни о чем, не догадываясь, продолжала:

- Со следующей недели начинаются новые евангелизационные курсы. Так, что, если хочешь - приходи! Думаю, там ты сможешь в полной мере применить свое великолепное красноречие!

- Угу. – только и промямлил недавний весельчак. Его бледные щеки стали пурпурными от стыда, а сам он ненавидел себя за свое нелепое поведение. Такой казус с ним впервые. В нем все словно закрепостилось. Не в силах разрушить оковы любви, Макс не смел даже, посмотреть в ее сторону. С замиранием сердца он слушал ее голос. Слушал, и всем телом трепетал.

- Ребята,- говорила она дальше, повернувшись к остальным, - вас это тоже касается! После окончания курсов, мы поедем по ближайшим сельским окрестностям, работать с местным населением... Все вместе мы разработаем новые шаги по работе с вновь прибывшими людьми. Старая стратегия, думаю, уже не годится! Жизнь не стоит на месте, и нам нужно с этим считаться. Вы со мной?

- Да!!! – хором ответила молодежь.

- Вот и хорошо! Я бесконечно рада, что вы меня понимаете и поддерживаете! А сейчас, мои дорогие, давайте подготовим наши с вами сердца, ко встрече с Господом. Молитва – самый важный и самый сильный источник духовной жизни. И как прилежные духовные христиане мы не может не склонить наши головы и наши колени перед нашим Творцом!

Ребята послушно стали в круг и взялись за руки. По иронии доли Максу досталась рука Иовы. Какая уж тут молитва! Мысли путались, тело дрожало от неописуемого блаженственного экстаза, но юноша этого почти не замечал. Разум и чувства сошлись в одном: их всецело поглотила чужая, но такая родная плоть... Она! Рядом с ним в этот миг стояла она... И он держит ее за руку, как в своих мечтах... Прикасается к ней, ощущает тепло ее тела, ее пульс, а может быть соприкасается даже незримым образом с частичкой ее души... Это так здорово, стоять вот так вот! На седьмом небе от счастья, Максимус стоял, погруженный в себя, и совершенно не заметил, как молитва окончилась и столь драгоценная рука исчезла, растворившись в толпе прихожан.

- Идем! – внезапно толкнул его Атаден, - служение начинается!

Макс еще не успел опомниться от счастья, как вдруг, словно вихрь, в здание ворвались двое детей- девочка и мальчишка лет 8. С пронзительным криком: «Мама- мама!», он подбежал к Иове и повис у нее на шее.

- Мама? – изумленно прошептал Максимус. В один момент в нем все оборвалось. Эти слова подействовали на него, как гром с ясного неба.

Его реакция не ускользнула от Атадена, который, уже давно и так понял, что к чему. «Это то, что нужно!» - быстро смекнул он. В голове Дальберта уже зрел коварный план. Состроив при этом невинную физиономию, он так, между прочим, произнес:

- А ты что так скис? Да, это ее дети. А вон там, вон, видишь крепкого парня лет сорока? Так вот, это ее муж! – говоря последние слова, Ден смаковал каждое слово. Похоже его товарищ крупно влип, и это не могло не вызвать в нем тихое, торжество. Уголки губ незаметно скривились в еле заметной, ироничной ухмылке, когда он услышал обреченное: «Замужем... Неужели она замужем?!»

- Естественно, замужем! Ей уже тридцать с гаком! Такие бабы долго в девках не ходят! Зануда еще та! А ты что думал? – хитровато поглядывая на друга, хихикнул Дальберт.

- Я д-д-думал она од-дна... – подавленным, дрожащим голосом, в котором слышались нотки боли и отчаяния, тихо выдавил из себя Нардипский. От его внутренней самоуверенности не осталось и следа. Вскоре, немного опомнившись, Макс постарался взять себя в руки. Дабы не привлечь к себе ненужное ему сейчас внимание публики, которая и без того искоса поглядывала в их сторону, он сделал непринужденный вид и уже более безразлично добавил:

- И как она все успевает? И церковь, и семья... Разве легко служителю все совмещать?! Лично у меня, никак не получается разумно распланировать время! Надо как то поинтересоваться... – бессвязно стал врать Нардипский, чем вызвал еще один издевательский смешок Атадена.

- Поинтересуйся, поинтересуйся! – недвусмысленно произнес товарищ.

Однако, будучи исключительно на своей волне, Макс совершенно не заметил откровенно – оскорбительного тона Атадена. Ему было просто не до того. Растерянно поглядывая по сторонам, он покорно плелся за Дальбертом и ничего не видел и не слышал. А в голове безжалостно пульсировало: «Замужем, замужем, замужем!» Сердце разрывалось между любовью и разочарованием, нутро трясло то ли от холода, то ли от волнения - он уже не понимал. Вся его жизнь оказалась перечеркнутой одним жестоким словом « Замужем». Он попытался расслабиться и успокоиться, унять дрожь, так выдававшую его эмоции, и никак не мог. Снова и снова в нем кто – то безжалостно орал: «Замужем, она замужем!»

- Господи, что же Ты наделал? – мысленно накинулся на Бога Нардипский.- Я ведь Тебе поверил, а Ты меня так подвел! Как мне теперь с этим жить? Как поступить? Голос разума твердит уйти с дороги и не разрушать их семейной идиллии, но голос сердца протестует... Хватит ли у меня сил от нее отказаться теперь, когда я ее нашел?! Какой же я идиот! Готов был бороться за нее с ее парнем, а про мужа, даже не подумал! Против мужа я бессилен... Она всецело принадлежит ему! Принадлежит... Какое страшное роковое слово... Оно убивает меня своей непоправимой реальностью! Я должен... Я вынужден отступить! Не могу в это поверить... Ведь я безумно ее люблю! Однако, разрушить семью я не смею... Я этого не хо-чу! Не хочу и не буду! И если такой как она в моей жизни больше не будет, то пусть не будет больше никого! Боже, ну почему все так вышло? Ну почему Ты ко мне так жесток и несправедлив? Разве я чем – то заслужил Твою немилость? Разве не старался жить по Писанию? За что Ты меня так обидел? Я ее еще не знаю, но уже должен забыть! Да, забыть! Именно забыть... Пока все только – только началось... Пока не поздно... Или уже поздно? Легко сказать «забыть!»... Но как теперь это сделать? Как забыть, если во мне все кричит и стонет: « Иова, я без тебя не могу!» Но я должен, должен, должен забыть! А что если сосредоточиться на ее недостатках... А разве они у нее есть? О, Господи, это нереально! Э- эх! Надо же было так влипнуть! – лихорадочно думал Макс, без конца перебираясь от одной мысли к другой. Ему казалось его сердце вот- вот разорвется и его мучения закончатся. Но все только начиналось!

А на полу, у самых его ног, сидело уродливое чудище, с бородавчатой физиономией и, подпитываясь людским отчаянием, громко хихикало от удовольствия.

 ГЛАВА 5

За чертой древнего, провинциального городка Трикопольеус, с населением около 300 тысяч человек, среди моря, на вершине отвесной скалы стоит одинокий остров, с нехорошим названием «Черный». Со всех сторон его окружает вода, и лишь случайный кусочек земли, соединяя его с остальным внешним миром, как бы всегда давал понять, что, несмотря на свою отдаленность и заброшенность, он все – таки тоже является частью современной цивилизации . Несмотря на свой очень живописный и шикарный на вид, остров имел довольно мрачную репутацию и «Черным» назывался совсем не зря. Среди местного населения, расположившегося за добрую сотню миль от этого злополучного места, по сей день бытует устойчивое мнение о том, что остров кишит нечистой силой. И в этом есть доля истины. Уже около двух столетий подряд, зловещий рок висит над ним. Люди благополучно обходят это место стороной. Его боятся и ненавидят. Даже сама матушка – природа, со своими законами равновесия и гармонии, буд - то пытаясь загладить вину перед человечеством за свое столь порочное творение, во всей своей силе и величии, не раз порывалась уничтожить этот проклятый рай. Весной, во время половодья, когда переполненное море, частенько выходит из берегов так сильно, что поднимается на несколько метров в высоту, все ближе и ближе пробираясь к острову, и порой достигая самого его центра, без тени сомнения готовое вот – вот поглотить остров со всем его содержимым, под свои бездонные, мрачные пучины... Но вдруг в один момент все меняется. Словно невидимый страж тормозит могучие воды и гонит их обратно... И те, покорно отступают, а остров, как ни в чем не бывало, продолжает жить своей необыкновенной, таинственной жизнью.

Именно это место и привлекло к себе внимание одного влиятельного бизнесмена из Франции. Ранним утром он приехал в Трикопольеус и не теряя времени сразу же отправился в местное, риэлтерское агентство. Через полчаса он уже сидел в кресле перед агентом по недвижимости и излагал тому свою просьбу. По мере того, как он говорил, брови агента сдвигались все сильнее и сильнее. До конца выслушав бизнесмена, несколько минут агент молча изучал покупателя, затем с озабоченным видом весьма серьезно спросил:

- Вы не боитесь?

- Боюсь чего?- удивился бизнесмен.

- Ну, как же так господин….

- Лаврью. Жан – Поль Лаврью.

- Как же так господин Лаврью, вы собираетесь приобрести недвижимость и совершенно не удосужились поинтересоваться ее историей?

Болтают, что место это нехорошее, здесь пропало много народу. Еще в 18 столетии в заброшенной башне бывшего маяка, которая находится в западном крыле острова, и является его единственной, постройкой, ярко свидетельствующей о том что некогда на острове жили люди, в старой башне поселился один человек. До сих пор его все считают колдуном, т.к. в свое время находились даже такие, которые, якобы видели, как тот общается с сатаной. И многие в это верили. А как не верить? Слишком много странных и ужасающих совпадений! К тому же, эти зловещие, гортанные звуки, издаваемые то ли невиданным зверем, то ли птицей, то ли каким – то странным не земным существом. Время от времени с западной стороны острова слышатся эти душераздирающие крики. Доносятся они даже до Трикопольеуса, расположившегося, в самой, что ни на есть глубинке, в получасе езды от Черного острова. Если случается иногда пешему путнику идти мимо, то он не колеблясь, делает лишний крюк, огибая десятки лишних километров вокруг мрачного острова окольными, проселочными путями. Впрочем, раньше бывало и такое, что туда все же захаживали некоторые смельчаки. В основном это были не местные бродяги. После, их больше никто никогда не видел. Как - то раз судьбу испытал и один юный, любопытный егерь, не боявшийся ни Бога, ни Дьявола. Наспор решил всем доказать, что вся эта шумиха вокруг Черного острова, не более чем бабкины сказки . Дождавшись темноты, он осторожно пробрался к старой башне, в полной уверенности, что ничего сверхъестественного его не ждет. Но он ошибся. К величайшему удивлению юноши, на третьем этаже, в одном из окон башни горел свет. Охваченный еще большим любопытством, егерь по кирпичам, умело вскарабкался наверх, и уцепился за выступ бойницы. Одно неловкое движение – и он мог упасть. Нащупав ногой край облезлой штукатурки, юноша поставил на нее ногу и сделал шаг вперед. Теперь он мог свободно добраться до окна. Слегка подтянувшись, он заглянул внутрь, и ужаснулся. Разбросанные повсюду в лужах крови валялись растерзанные останки человеческого тела.

Бесстрашный егерь бывал в разных переделках. Доводилось, даже воевать. Но такого ужаса он не испытывал нигде и никогда! Его нервы сдали, в желудке замутило. В следующую секунду, неожиданно для самого себя, он вскрикнул и дал деру вниз. Не помня себя от ужаса, егерь бежал до тех пор, пока не очутился в своей лачуге. Через три дня в его доме случился пожар, после чего и обнаружили его несчастное, обгоревшее тело. Эта история, произошла еще в конце 18 века. В то время она очень сильно взбудоражила общественность и закрепила и без того устойчивое мнение о том, что остров проклят и надлежит забвению. Но вовсе позабыть о таком жутком соседстве невозможно. Век за веком, остров обрастал легендами, каждая из которых, страшнее предыдущей.

- Да-а-а, веселенькую историю вы мне поведали!- потер лоб Лаврью.- Но, как вы сами только что сказали – все это дела давно минувших дней! Легенды! А они, как правило всегда преувеличены, нет?

- Ну-у, насколько эти легенды правдивы – никто не разбирался, не было надобности. Им просто верили и все!

- Люди весьма мнительны и пугливы. Им достаточно маленького пустяка! Я же не столь наивен, и запугать меня гораздо сложнее!

Скептический настрой незнакомца совершенно не понравился агенту.

- Позвольте поинтересоваться, зачем вам нужен этот остров?

- Что ж, большого секрета здесь нет. На этом вашем загадочном острове я собираюсь построить нечто ввиде «Дисней Лэнда», парк ужастиков и всяких там привидений. Согласитесь, место весьма подходящее для страшилок! А бывший маяк превратить в фешенебельный отель с этими самыми вашими привидениями. По моему мнению, прибыль должна быть колоссальной!

- Что ж, оригинальная задумка! Думаю с продажей острова больших проблем не будет. – уклончиво ответил риэлтор. – Сделку можно заключить влюбой момент… Но на вашем месте, я бы все же еще раз хорошенько подумал…

- Мне не о чем думать, мой дорогой друг, своих решений я не меняю!

- Что ж, ваше право. Посмотрим, что из всего этого выйдет! Не уверен, что люди туда пойдут. - с некоторым беспокойством произнес агент.

- Можете не сомневаться, пойдут! Как только они увидят там рабочие бригады, вся эта древняя мишура уйдет в прошлое и мне останется пожинать богатый урожай! Согласитесь чем загадочнее место, тем больше желающих его посетить!

- Сразу видно, вы не из наших! Из поколения в поколение от отцов к детям передавался устный наказ избегать этого места. А вы говорите пойдут! Как бы вам не прогореть!

- Поживем – увидим! В любом случае, думаю, не прогорю, как вы изволили выразиться. Кроме всего прочего я слышал когда – то там находились заброшенные алмазные рудники.

- Все что можно было, оттуда давно уже выгребли!

- И тем не менее…

- Вот оно что! Вас видимо в большей степени интересуют старые рудники!

- Меня интересует место в целом!- резко оборвал его Лаврью. – Честно говоря, меня удивляет тот факт, что такое рыбное место простаивает без дела и все это только из- за каких – то нелепых домыслов!

- Что ж, ваше право! Думаю, мэр с радостью передаст вам все документы. Остается дело за малым, за ценой.

- О-о! На этот счет можете не беспокоится! Я заплачу любую цену. Но разумеется, в разумных пределах!- хитровато улыбался Лаврью.

- Что ж, я немедленно отправляюсь к мэру, чтобы уладить этот вопрос. Но вы все же еще раз как следует все взвесьте…- как мог отговаривал француза риэлтор.

Но тот был непреклонен.

- Значит, мы с вами договорились?

- Ну в общем, да. – неуверенно пожал плечами агент.

-Что ж, приятно иметь дело с умным человеком! Позвольте откланяться, дела!- попрощавшись, Лаврью спешно покинул кабинет.

- Да, господин Лаврью, с умным человеком дело действительно приятнее иметь. А вот вы, пожалуй, не из таких! Глупец! Полный глупец! Я честно пытался предупредить! С этой минуты я не дам за твою жизнь ни единого гроша!- затем он снял трубку с телефона, и быстро набрав нужную комбинацию, приглушенным голосом почти прошептал:

- Алло, это я!

 ГЛАВА6

Приближалась полночь. Приплывшие с севера, мохнатые облака, тяжело нависли над морем, поступаясь местом лишь бледному свету полной луны, отражение, которой зеркальной дорожкой спускалось к морю, и мерцая тонкой, серебристой струйкой, растекалось аж до самого берега. Непредсказуемый, зеленовато – лиловый свет ночной царицы неба, зловещей тенью падал на заброшенную башню, освещая ее, совершенно необычные, для простого маяка, постройки. Как знать, быть может, первоначально ее строили совсем для других целей! Однако целых два столетия она служила людям маяком, помогая многим путешественникам обрести твердую почву под ногами. Поэтому так и осталась для всех эта башня – старым маяком. Это было квадратное здание, крыша которого представляла из себя некий ровный плацдарм, или огромный балкон, со всех сторон окруженный железными перилами. Прямо посередине балкона, словно продолжая свое движение вверх, выросла конусообразная, круглая, достаточно высокая, но узкая башня, с энным количеством этажей. Судя по окнам, с массивными, коваными решетками, башня, как и нижняя часть здания, имела еще этажи, без окон, с тайно – встроенными в стены дверями. По крайней мере, так предполагали. Уж слишком нереально высоким казалось людям расстояние между окнами этажей. Да и сама башня, в общем, выглядела гораздо выше своей фундаментальной, нижней постройки, что придавало ей загадочный и необычно – странноватый вид. Полуоблезлое, здание из серого кирпича, одиноко возвышалось на склоне горы, так, что ее мрачные очертания в лунную ночь виднелись далеко за пределами острова. Некогда – величественная, сейчас она выглядела жалкой и устрашающей. Ее то ли окна, то ли бойницы – не поймешь, словно по два зорких глаза с каждой стороны, грозно вглядывались в разные части острова, неусыпно оберегая их покой.

Именно сюда, к этой бесхозной, одинокой постройке, окруженной густым, дремучим лесом, с жуткопереплетенными ветвями деревьев, словно пытающихся скрыть от любопытных глаз свои сокровенные тайны, и стекалось множество черных теней. Появляясь ниоткуда, они тут же исчезали за непроницаемыми, древними стенами.

Черная процессия, облаченная в длинные балахоны, со скрытыми под капюшонами лицами и факелами в руках, медленно двигалась по каменным ступеням винтовой лестницы. Бесшумно преодолевая ступень за ступенью, она остановилась на верхнем этаже, возле серой, невзрачной стены. Легким движением руки кто –то коснулся ее, и та, тихо раздвинулась. Процессия двинулась дальше, и вскоре оказалась в большом, круглом зале, с грязными стенами, некогда облицованными кусками мрамора и серым кирпичом. Важно шествуя по кругу, люди в черном, направились в противоположный конец помещения. При этом, все они бормотали себе под нос непонятные для слуха слова. С каждым шагом, их монотонное бормотание становилось все громче и сильнее, постепенно перерастая в один сплошной, однообразный вопль, дополняемый уже синхронным топотом и призыванием того, кто уже давно был здесь. Через мгновение вся процессия черных теней, издавая нечеловеческие, душераздирающие крики, билась в конвульсиях, изгибаясь и выворачиваясь до того неестественно, что скорее походила на клубок ядовитых змей, и никак не на людей. Отделившись от общего кубла, один из адептов, подошел к алтарю, на котором стоял каменный саркофаг, подобный египетскому. Одним безжалостным ударом кинжала он пронзил грудь бесчувственной девушке, неподвижно застывшей в древнем гробу. Несчастная жертва не издала ни звука. Алая кровь залила девственную грудь, к которой тут же приставили золотую чашу. До краев наполнив посудину свежей кровью, жрец добавил из плетеной бутылочки несколько капель черной жидкости, и сделав из чаши несколько глотков, зловеще облизнувшись, передал ее остальным. Ритуальная чаша пошла по рукам. Тогда жрец открыл толстую, здоровенную книгу, со странными, непонятными знаками и хриплым басом начал читать заклинания, призывая к себе духов зла. Одурманенные зельем, черные адепты, изрыгая массу проклятий, извивались в самых неожиданных эротических танцах, лаская себя и других самым откровенным образом. Все они быстро превращались в оргию извращенцев. Смешалось все: руки, ноги, тела, рваная одежда. С неистовыми, истерическими воплями, гавкая, мявкая, хрюкая, визжа, они совершали между собой беспорядочные половые акты, с жуткими извращениями надрезая кинжалами себя и других. Неосознавая, что творят, они испытывали при этом немыслимое, звериное наслаждение. Бесы и люди – все смешалось!

Причем первые, сидя, верхом на полоумных, бесноватых людях, с восторгом и диким визгом хохотали так сильно, что, казалось стены здания не выдержат и вот – вот рухнут от такой мерзости. Безбожно издеваясь каждый над своей жертвой, они заставляли людей совершать самые низкие, изощренные гадости, которые из чувства такта, здесь не подлежат описанию...

Зеус, со своей многочисленной свитой стоял в центре зала. Удовлетворенный происходящим, он злорадно ухмылялся. Людское поклонение всегда делало его могущественнее и сильнее. Неподалеку от него важно пристроился плюгавенький демон, с сизой, сморщенной рожей. Он вел себя как настоящий хозяин – нагло и раскованно. Никто другой себе этого при Зеусе позволить не смел. Удачно воплощенный в предводителя оргии, Колдун возомнил себя, после Зеуса, самым главным. Направо и налево разбрасываясь гнилыми, колкими репликами, он то и дело пинал и издевался над низшими рангом, или же совершенно не стесняясь повелителя, давал указание его фаворитам. Высокомерный и жестокий Колдун, жаждая видеть реки человеческой крови, считал время жертвоприношений своим самым любимым развлечением. Впрочем, это было по вкусу всем. Однако Колдун сегодня торжествовал особенно сильно. Сегодня была его ночь. Сам Зеус посетил его владения. Стоя по правое плечо от своего повелителя, сдавленным, хриплым горлом, он самодовольно ревел, глядя на то, как осатанелое, людское скопище, тращило невинную, девичью плоть, со звериным остервенением пожирая ее окровавленные внутренности. С презрением посматривая то на своего озверелого помощника, то на кишащую мерзостями массу, Зеус с удовольствием впитывал в себя все, что происходило вокруг. Но через несколько часов вдоволь насытившись всеобщим людским унижением, демон сурово поднял левую руку и громовым нечеловеческим голосом гаркнул:

- Довольно! Мне надоели эти рожи! Повеселились и хватит! Пора браться за дело!

Лежбище бесов моментально угомонилось. Не обращая больше внимания на бесновавшихся людей, ледяным тоном Зеус обратился к рядом стоящему помощнику:

- Как продвигаются наши дела в этой части земного шара, Колдун?

- Все в порядке, о Адородие Зеус! – с готовностью ответил Колдун, – Подготовка идет полным ходом! Наживили быстро! Главное теперь все правильно раскрутить!- загадочно ухмыльнулся демон. – Есть уже нужные люди... Разумеется, для этого потребуется время...

- Времени у нас не так много! – резко оборвал его Зеус, - Надо действовать быстрее! Пожалуй ускорим события... Греховодник, Лицемер и Блудник, теперь ваш выход! Займитесь – ка этими гордецами! Они должны сделать все, что нам нужно!

- Нет ничего проще, о Адородие Зеус! – услужливо ответил скользкий Блудник, который никогда не снимал маску Амура, поэтому даже сам Зеус никогда не видел его истинного лица.- Достаточно как следует раскачать маятник судьбы... – принялся объяснятьБлудник, - немного романтики, немного коварства, и включится нужный нам механизм... Он то и сдвинет нашу глыбу! Причем так, чтобы ниточки всевозможных обстоятельств, сплелись , воединую, крепкую бечевку ... безвозвратно... навсегда... и тогда...

- И тогда... - грубо перебил Блудника тщеславный Зеус. Он терпеть не мог, если кто- то считал себя умнее его, и потому, поспешил перехватить инициативу, и продолжил мысль сам:

- Стоит еще чуточку придавить и где – надо, потуже затянуть... И пусть Святой попробует что – либо изменить! – Ха-ха-ха! - раскатисто зареготал демон. Затем резко перестал, и как ни в чем не бывало, снова серьезно заговорил:

- Выбор должна свершить она! Только тогда он возымеет силу! Вы слышите, бездельники? - грозно обратился он к избранной троице. – Повторяю: выбор за людьми! Но мы должны им помочь. Они должны сделать тот выбор, который устраивает нас!- особое ударение он сделал на окончании фразы.

- О, Повелитель, будь спокоен, мы создадим для них такую атмосферу, в которой им трудно будет устоять! – быстро и отчетливо заговорил Греховодник. - Пройдет совсем немного времени и их души навсегда будут разделены с Христом. Это случится очень и очень скоро!

- Спешить нельзя, это может все испортить! – попытался вмешаться Колдун.

- Действуйте тонко, незаметно, но напористо. - не обращая внимание на Колдуна, приказывал трем демонам Зеус. – Работа нескольких столетий не должна пропасть даром. Но, тянуть - тоже не советую! Их внутренний мир изучен довольно хорошо... Зацепки и лазейки есть... Чего тянуть и выжидать? Истина стара как мир... Она все та же Ева, он – Адам... И ничего на этом свете не меняется! – ехидно ухмыльнулся Зеус своей безобразной улыбкой, обнажив при этом устрашающие, серые клыки. Поэтому все в общем как всегда, но как всегда с новым подходом! Вначале раскачиваем их душевное равновесие, создаем малюсенькие неприятности, малюсенькое разочарование, крохотненькую боль, и затем идем по нарастающей, все дальше и дальше... Дискомфорт, должен стать их единственной доминирующей эмоцией! В этом наш шанс! Как только мы завоюем разум, сможем завоевать и душу! Помимо всего прочего, весьма губительны для нас ее частые мысли о вечности и смерти. Наша задача заключается в том, чтобы она раз и навсегда рассталась с мыслью похоронить себя заживо в этой захудалой церквушке и захотела жить. Всеми правдами – неправдами стоит вернуть ее к настоящей, полноценной жизни, со всеми ее благами и прелестями. Думаю, эта стратегия поможет нам поглотить эту особь с потрохами! И пусть Он попробует ее вытащить из кучи всего этого дерьма! Ха-ха-ха. Греховодник и Лицемер – ваша специфика, обычно тоньше действий нашего бестолкового друга – Адинайзера, который еще не научился работать так, чтобы не наследить! – и он злобно зыркнул на Адинайзера. Предчувствуя недоброе, тот весь вжался и сделался в два раза меньше, чем он был. Его прокол уже известен. Точнее прокол Гада, что впрочем – одно и то же, т. к. это был один из его подчиненных. Значит, беды не миновать! Кроме того, ему предстоит еще одно неприятное дело. Этого – то Адинайзер и боялся больше всего. Он долго не решался сказать, но, все равно, похоже, придется! Зеус, так, или иначе, об этом узнает, и тогда будет еще хуже.

- О, Повелитель... - решившись на что – то неуверенно проскрипел Адинайзер, - Не скрою, я виноват. Но я лез из кожи вон, дабы выполнить порученное дело... Конечно, мне следовало быть более избирательным в выборе помощника... Но, кто мог знать, что в Хранители Святой приставит к ней Рафаила... – последние слова Адинайзер говорил, мысленно прощаясь с жизнью.

- Что – о – о?- впился в него ядовитым взглядом Зеус, - И ты, мерзопакость, так спокойно об этом говоришь? – его зеленые, ненавистные глаза стали страшными и угнетающими. Адинайзер понял, что пропал. Зеус с упоением наблюдал, как под действием его сверлящего взгляда, Адинайзер корчился, что на сковороде. Пылающая, огненная боль поражала его крохотное, уродливое тельце, оставляя на нем множество жгучих язв и царапин.

- Сжалься, Адородие! Я искуплю свою вину! – дико вопил Адинайзер, не в силах терпеть страшные мучения безжалостного, демонического взгляда.

- Ты что-то пискнул, недоросток? – Зеус надменно усмехнулся. Его физиономия покрылась мелкими, кровавыми пузырями – это было признаком сильной ярости. Не переставая терроризировать несчастного коротышку, демон прошипел:

- Р-рафаил! Он здесь! И ты, мразь, молчал! С этого и нужно было начинать!- с диким рычанием, машинально коснувшись левого плеча, на котором зиял бледноватый рубец от меча, он зловеще заскрипел зубами. – Что он здесь делает этот... этот... Нненавижу!- в ту же секунду он выместил злость на Адинайзере, швырнув его так сильно, что бедняга аж застонал. Пока Зеус собирался с мыслями, Адинайзер потихоньку пятился в самую гущу бесовской толпы, пытаясь сокрыться от гнева Повелителя.

При одном упоминании об Архангеле, Зеус совсем потерял самообладание. Всем своим естеством он ненавидел Рафаила! Ненавидел и мечтал с ним поквитаться. Там, в Раю, у Бога за пазухой, он был не на своей территории, а потому, не мог ничего сделать. К тому же, Зеус не знал, что этот Архангел снова станет путаться у него под ногами теперь, когда у него почти все готово для завершающей атаки. Но, почему? Почему именно Рафаил? – задавался вопросом Зеус. Разве он Ангел – хранитель?! А-а-а, знаю откуда ветер дует... Это Иисус…. Его работа... Он ее полностью нам не отдаст! Ее жизнь в Его руках! – метая глазами тысячи молний, вслух размышлял демон, не обращая внимания на то, что своим смертоносным взглядом несет непоправимый урон своим же легионам. Направо и налево крушит ни в чем не повинных подчиненных. Колдун точно знал: такие вспышки зеусовского гнева ничем хорошим не заканчиваются. Срочно надо было что-то делать! Где он возьмет потом новых воинов? Но сам Колдун сейчас прекословить Зеусу не осмелился. Нужен был кто – то нейтральный, кто сумеет умерить его пыл! Колдун быстро оббежал взглядом всех присутствующих. Неожиданно остановился на демоне с человеческим обличьем. Вечно разряженный и расфуфыренный, Дурман только он один мог усмирить Повелителя. Колдун никогда не понимал: как Дурману удается так быстро находить правильный подход к Зеусу? Самого Колдуна, Дурман непомерно раздражал. Напыщенное, самовлюбленное чучело! – не раз называл он демона – подлизу. Он вечно шнырял без дела и морочил всем голову своей надоедливой, пустой философией. Но в этом, похоже, и был его успех! Близкое к людскому, мышление Дурмана помогло ему беспрепятственно покорить многие, искренне верующие сердца, и заменить истину Божьего Слова, религиозными традициями и обрядами. С помощью нескольких ловких маневров, Дурман сумел занять престижное место в христианской церкви, так, чтобы этого никто и не заподозрил. Он единственный ставит свой престол там, где восседает Бог. «А это дорогого стоит!» - не раз говаривал Люцифер. И вся прочая, бесовская братия, несмотря на его мерзкий, человекоподобный вид, относилась к нему с трепетным благоговением. Особого уважения заслуживали его маневры и манера общения с так называемыми «начальствами, властями и силами». Он умел обставить дело так, что, несмотря на свой внушительный авторитет, те без колебания выполняли все его просьбы и требования. Поэтому присутствие Дурмана здесь и сейчас – было как нельзя кстати! И Колдун решил воспользоваться его помощью. Только это было не просто! Дурман знает об отношении Колдуна к его персоне и бескорыстно помогать врят ли станет.

 Тем временем Зеус разошелся не на шутку! Пол легиона как с куста! И это был не предел! О его расточительстве войсками издавна идет недобрая слава. Сам Утренняя Заря не раз устраивал взбучку демону войны и агрессии, упрекая того за его взрывной характер и неукротимый гнев, несущий немалый вред их собственным силам. Но дальше разговоров, обычно, дело не шло. Зеус был любимчиком Люцифера, и этим все сказано! Колдун знал это не хуже других, поэтому, недовольно нахмурившись, пошел на поклон к Дурману. Тот стоял в стороне и равнодушно наблюдал за происходящим. Незаметно протиснувшись к напомаженному демону, от которого за версту несло церковным ладаном. Колдун подошел поближе и с отвращением поморщившись, еле слышно шепнул тому на ухо:

-Дурман, ты должен вмешаться!

- Фи! – недоброжелательно фыркнул Дурман. – Не в моих правилах вмешиваться в чужие распри! Мне вообще здесь не нравится! Если бы ни личная просьба Утренней Зари, я ни за что бы не согласился работать с этим варваром! Столь грубое обращение мне не по вкусу. Я привык работать, а не дурить!

– Всецело разделяю твое мнение, Дурман! Мы все делаем общее дело... И думаю - негоже рубить руку, которая тебя кормит... Твой изящный подход милее грубой силы... Незнаю, как ты это делаешь, но ты порой, омерзительнее остальных! Так кому же если ни тебе остановить никому не нужные потери?! Или быть может ты уже не в силах это сделать?

-Почему я должен тебе помогать? – с пренебрежением спросил демон религии, в упор, глядя на Колдуна. Его мягкий льстивый взгляд тут же сменился на яростную, открытую ненависть.

- Ну-у, хотя бы потому, что я не привык оставаться в долгу! – недвусмысленно произнес Колдун.

- Ладно. – Надменно, но уже более мягко и покладисто вымолвил Дурман. – Тогда вот мое условие: я хочу заполучить ее первым!

Колдун смутился.

- Ты же знаешь - это невозможно! Зеус назначил...

- Знаю, знаю! Не глухой! Слушать, поверь мне, я умею! Именно поэтому... Они никуда не денутся... Обещаю. Но, первым, кто ворвется в ее душу – должен быть я! Она моя по праву! После, делайте с ней, что хотите! У меня с этой стервой свои счеты! – ненавистно прошипел он и злобно сплюнул черный сгусток блевотины. На секунду обнажилась его истинная, полная лютой ярости, черная, сморщенная физиономия. Но тут, же она быстро сменилась прежним, человеческим обличьем.

- Что ж, я согласен. - неохотно пошел на попятную Колдун. – Но как убедить в этом Зеуса?

- Это уже моя проблема! – необычно для себя грубо рыкнул Дурман. Пока они болтали между собой, неуемный гнев Зеуса разгорался все больше и больше. Досталось всем! Не избежал своей участи и Адинайзер. Зеус нашел его среди прочих и терроризировал до тех пор, пока тот не упал бездыханно. Толпы мелких бесов, сжавшись в кучки, в ожидании неизбежной гибели, дрожали всем своим хрупким, мерзким естеством. Играя ими, словно пушечным мясом, разъяренный демон сгонял на них свою обиду.

Небрежно расталкивая тесносгруппировавшихся карликообразных существ, Дурман с достоинством, смело вышел вперед и приятным, ласковым голосом заговорил:

- Не стоит расстраиваться по пустякам, Повелитель!

-Пустяк? - разгневанно выкрикнул Зеус. – Ты называешь это пустяком?! А знаешь ли ты, что именно из – за Рафаила эта операция уже однажды провалилась?! Этот мерзавец меня уничтожил! Моя честь непобедимого воина... – и он снова коснулся синего рубца, – утрачена навеки! Рафаил сильный, очень сильный соперник! И я понимаю, почему он здесь! Что ж, мудрый, очень мудрый ход, Святой! Покровительство Рафаила дорогого стоит! И... теперь...дело значительно усложняется!

- Не понимаю твоего раздражения, Повелитель! Разве наша битва уже проиграна? Да, Архангел силен, но разве он всемогущ? Однажды выигранная битва еще вовсе не означает новой победы! Кроме того, ты сильный, могущественный воин... К тебе приклонено ухо Люцифера... Разве ты достоин противника меньшего, чем Рафаил? Сам Святой высоко ценит твое величие, если послал такого сильного воина, как Рафаил... Прими же вызов достойно! Отомсти за себя! – и он указал взглядом на шрам.

Гнев Зеуса заметно поубавился. Его глаза снова обрели прежний презрительный, желтый блеск. Колдун облегченно вздохнул.

- Все так, мой хитроумный и коварный друг. Ты, совершенно прав! Я зря вспылил... Излишне изводить себя!

- Изводить себя?! – непроизвольно тихо вырвалось у Колдуна. - Да он уничтожил целый легион!

Рядом стоявший Гакха, искоса взглянув на Колдуна небрежно заметил:

- Каждый ответит за себя.

Колдун, сцепив зубы, промолчал. Еще один умник нашелся!

Тем временем, Дурман продолжал:

- К тому же, Зеус, думаю, мне удастся достигнуть дистанции между ней и Рафаилом. Отниму у нее веру, поселю в сердце требование быть счастливой, (ведь ты же знаешь - требование – исключительно плод нашей успешной деятельности) приправлю все это ложью и клеветой, поселю внутрь придуманную реальность, а в душу ропот и недовольство... Горячие молитвы, несомненно, увянут, а вместе с ними иссякнет и сила Рафаила!

 И без того узкие, ястребиные глаза Зеуса загорелись лучиками зловещей надежды, и оттого, сделались еще омерзительнее и злее.

- Сделай это Дурман, сделай! Пусть, наконец, поймет, что оказала большую честь всем этим мелочным чистоплюям. Набей до отказа ее голову с одной стороны страхом вечного застоя, а с другой – всевозможными романтическими бреднями! Если она жаждет справедливости - дай этой смертной ею упиться сполна, да так, чтобы яд последствий навеки поглотил разум и добродетель! Отврати ее ум от простейших обязанностей, заставь глубже осознать крах одиночества и веру в то, что зло превозмогает над добром. Пока допущена возможность, мы в полной мере можем окружить душу кромешной тьмой. Не использовать это оружие - пагубное преступление! Я знаю замысел Бога прост – с отвращением рассуждал Зеус, - Он позволяет нам увидеть кратковременные страдания Своих чад лишь для того, чтобы помучить нас, искусить, и в конце концов выставить на посмешище! Но в этом ОН сильно рискует! Силы преисподние не лыком шиты! Он хочет свободы выбора – Он ее получит! Что ж господа святоши, не так быстро! Со мной покончить нелегко! Там, где действуют люди – Ангелы бессильны! Я достойно тебя встречу, Рафаил! Посмотрим, кто кого!

 ГЛАВА 7

Между тем, бесшумно разрывая густоту серых сумерек, вспыхнул и появился яркий, сиреневатый круг, и быстро задвигался в сторону острова. Необычная, зигзагообразная траектория его полета позволяла кругу за счет резких, стремительных движений, лавировать по небу незамеченным. Чем больше круг приближался к земле, тем отчетливее проявлялись его элипсообразные контуры, очень напоминающие панцирь черепахи, усеянный новогодними гирляндами. Настолько сиял и переливался этот необычный объект. Совершив несколько дугообразных маневров, объект завис прямо над Черным лесом. Спустя несколько секунд, от черепашьего панциря отделилось нечто, вроде блистающей, розовой сигары, и с невиданной скоростью заерзало по небу. Остановилась сигара только в чаще леса, на симпатичной, просторной опушке, окруженной плотным кольцом многовековых деревьев, среди которых было несколько громадных, старых дубов. У одного из них, с дуплом, сигара притормозила, облетела его со всех сторон, резко вспыхнула и исчезла. Вскоре, на опушке показался и черепаховый панцирь. Только теперь он уже не светился. Достигнув земли, его форма стала резко меняться и деформироваться. Из корпуса полезло множество веток и листьев, а в центре образовалось округлое дупло. Внутри этой конструкции, плотно прижавшись к обтекаемым, металловидным креслам четыре существа неземной, наружности, уставившись друг на друга, застыли в немом, тревожном, ожидании. Совершенно одинаковые по виду и по росту, они выглядели крайне странно. Отличить одного от другого было бы практически невозможно, если бы ни одна деталь - все они носили на груди (или ее подобии) красивые кристаллы, граненные белым, матовым металлом. На фоне их маленького роста эти устройства выглядели просто огромными. Это был так называемый "крипт" - многофункциональный прибор, широкого спектра действий. Их кристаллы очень отличались по виду и весьма напоминали драгоценные камни. Такие же камни виднелись и на руках, ввиде шикарных, широких браслетов...

Низкорослые, бесполые особи с грушевидной, удлиненной головой и черными сплошными зрачками, доходившими до боковых, височных частей, чуть ниже которых проглядывали треугольные отверстия, служившие им одновременно и речевым и слуховым аппаратом. Эти отверстия, пожалуй, можно назвать единственными опознавательными знаками на так называемом лице. Нижняя же половина головы казалась ровной, гладкой и прозрачной, как надувной, гелевый шарик бледно - болотного оттенка. Их тщедушные, маленькие тельца прятались под неким подобием короткой мантии коричневого цвета, украшенной лиловыми, иероглифами. Незадачливая одежда оставляла непокрытыми только конечности рук и ног, на которых врастопырку торчало по 10 длинных, тощих пальцев, такого же болотного оттенка.

На первый взгляд и сам корабль и все что находилось внутри него, состоял из довольно необычного материала чем -то напоминающего хорошо отполированную до зеркала нержавейку. Но это только на первый взгляд. Тягучая, пластичная структура этой неземной материи представляла собой плотный сгусток туго - сконцентрированной в один пучок, непроницаемой энергии, ввиде блестящего резинового пара, о котором земляне пока не имели ни малейшего понятия.

 Удобно расположившись в своих креслах, неземные особи полусидели, полулежали, при этом упершись ногами в глянцевитый, обтекаемый пол. Приняв форму их тел, упругий, но вместе с тем, и очень податливый материал, мягче пуха прогнулся под миниатюрными, непропорциональные туловищами. Такое положение корпуса для них всегда было естественным и непринужденным.

С серьезным, непосредственным лицом, на котором никогда не проступало, никаких эмоций Табирро вещал своей команде о том, что им вскоре предстоит важное и ответственное задание. После долгого и нудного вступления, которое ввиду своих ораторских способностей, он часто и густо любил применять, их вожак, наконец, перешел к сути вопроса. Маккенто и Эллиот с уважением и внимательностью выслушивали длинные тирады босса. Им и в голову не могло прийти, что может быть иначе. Дисциплинированные и послушные, сродни машинам, они привыкли беспрекословно подчиняться. Так было всегда и везде. Однако, то ли на них подействовала нечистая энергия неуправляемых землян, то ли произошел какой сбой в программах, но с некоторых пор и они сделались строптивыми и непокорными спорщиками, отчего Табирро пребывал в небывалом замешательстве. Разрушительное действие этой планеты было налицо и это еще раз подтверждало предположения совета старейшин. При разработке этой важной программы,учитывая все тонкости дела, Совет постановил,что команда должна действовать слаженно и быстро, дабы эта планета полностью не заразила кубируйю- опытных исследователей страшным, губительным вирусом своеволия и бунтовства.

 После долгой тирады вожака, искоса поглядывая на свой браслет, первым нарушил тишину обладатель кроваво - красного рубина.

- Быть может, наконец объяснишь, куда мы, попали Табирро? Крипт перестроился на странный язык. Если не ошибаюсь это...

- Ты прав, Эллиот, это Земля, - невозмутимо констатировал Табирро пристально вглядываясь в свой бриллиантовый браслет. По первому же мысленному приказу владельца, бриллиант мгновенно растворился, обнажив вместо себя черное небо, и длинную вереницу низко нависших, тяжелых облаков. Затем показались и два одинаковых дуба. Удовлетворенно кивнув, Табирро заключил:

- Место посадки выбрано, верно. Мы все еще находимся на Земле, только в ее северо -западной части. Для нашего дальнейшего пребывания на этой планете Бусикс выбрал правильное место. Миссия и далее должна остаться незаметной для землян.

- Мы, кажется, собирались на Кубируйюс?

- Планы изменились Маккенто!- получен приказ, остаться.

- Когда же мы увидим Кубируйюс?- разочарованно спросил Маккенто, тупо уставившись в свой изумруд.

- Видимо, нескоро.

- Цель задания?

-Дальнейшее, более тщательное изучение землян.

- Дальнейшее изучение? Как космогенетик, могу с уверенностью заявить: земляне малоразвитые существа, с примитивными рефлексами и инстинктами. Доминирующей является программа самоуничтожения. Что тут еще изучать? - раздраженно высказался Маккенто.

- Ты правильно заметил, Маккенто! - вмешался в разговор Эллиот.- Программа самоуничтожения! Не все так просто, как кажется!

- Эллиот прав, пока ты Маккенто долгое время был на дозаправке, кое- что изменилось. И прежде всего на самой Кубируйюс.

- Что с Кубируйюс? – встревожился Маккенто.

- Пока ничего. Но... на галактику Кайбибирингл неумолимо движется пожирательница галактик. Она истребила сотни тысяч систем... И... если мы не найдем способ ее остановить, то в ее безднах исчезнем и мы!

- Подумаешь, пожирательница галактик! – немного расслабившись возразил Маккенто. – У меня если хотите, есть серьезные основания предполагать, что эта необъятная дыра – ни что иное, как обычный портал, ведущий в новое, пока неведомое нам измерение. Владыка, неизвестно зачем, прячет его от Вселенной, но однажды, и это неизбежно случится, Его тайна будет раскрыта!

- Все это, разумеется интересно, но неподтвержденная фактами теория – всего лишь ничего не стоящие домыслы! – рассудительно изрек Табирро. – Раскаленная плазма внутри дыры – вот что известно нам достоверно! Она сжигает все на своем пути! Ни одной из попавших в черную дыру галактик, в изведанном нам пространстве больше нет – и это проверенный факт! Поэтому, предлагаю, более не касаться этой темы! Будет лучше, если мы всецело сосредоточимся на том, как спасти Кубируйюс.

Последние данные дают довольно умопомрачительные прогнозы.

- К чему ты клонишь, Табирро?

- Земля - одна из удаленных планет, излучающая кердугисис - черную энергию зла. Новейшие результаты исследований позволяют полагать, что энергией кердугисис можно если не управлять, то по - крайней мере ее контролировать, направить кердугисис в нужное нам русло.

-При более тщательном изучении человеческой плазмы мы кое – что обнаружили. Оказывается психоэмоциональное состояние человека способно каким-то образом напрямую влиять на массу и размеры этого бездонного чудовища. Проще говоря, земляне подпитывают эту заразу изнутри. В основном это негативные чувства, эмоции, ощущения - производные так называемой, человеческой души, вернее той ее части, которая заражена противоестественной для человека мутацией – геном противоборства. Именно душа является потенциально - небезопасной. Нам предстоит досконально изучить субстанцию, и найти способы воздействия и обратного применения этой плазмы, с целью остановить надвигающуюся на Кубируйюс, угрозу.

- Каким образом?

- Путем искусственного синтеза человеческих эмоций. Если нам это удастся, у галактики Кайбибирингл появится шанс избежать неотвратимой катастрофы. Совет постановил направить в разные концы Вселенной, исследовательские экспедиции. Нам выпала честь быть одной из них.

- Не вижу логики!- выслушав речь капитана, недовольно пробурчал Маккенто.- Столько усилий ради этих злых, отвратительных существ! Не лучше ли уничтожить Землю со всеми ее носителями?! Подобно Фаэтону, развеять их по космосу и все!- неожиданно предложил он.

- Не говори ерунды!- возразил Табирро.-Ты не хуже остальных знаешь - эта планета находится под покровительством того, кто есть все над всем! И мы бессильны что- либо изменить! Противоречить Владыке - откровенное безумие. Совет на это не пойдет! Нам позволено изучать, но, никоим образом не вмешиваться в жизнь и ход истории этой планеты. В данной ситуации наилучшим решением есть сотрудничество с Высшими Силами Света. Кое - что я уже придумал! Несмотря на то, что у Высшего Разума на этой гиблой планете есть какой-то свой, до сих пор, непонятный нам, интерес, люди Его не слишком ценят. Большинство из них даже открыто игнорируют. Как ни парадоксально это звучит, но именно здесь, на Земле, под Его милостивым и могущественным покровительством и выявлено наибольшее количество носителей черной энергии! Это дает нам основания задержаться здесь на более долгий срок...

-Должен отметить, - перебил Эллиот, Табирро, - при всем их внешне кажущемся примитивизме, кроме того, что земляне являются излучателями кердугисис, они еще и обладают огромным потенциалом, который мы обязаны изучить досконально и применить эти способности для блага Кубируйюс. В них есть нечто такое, чего нам, пока, с нашими высокоразвитыми технологиями, недостает!

- Например? - с любопытством поинтересовался Маккенто.

- Изволь! Если, в течение 10 световых лет, изжив блок своих энергетических запасов, мы вынуждены, в барокамерах коротать долгий и нудный процесс дозаправки, то, люди устроены иначе! Запас их биорезервов - неисчерпаем!

- И что это нам дает?- равнодушно спросил Маккенто.

- А вот что! - оптимистично продолжил свои разъяснения Эллиот. В случае положительных исследований у нас есть шанс навсегда избавимся от надоедливых до заправщиков!

-Ты что - то путаешь, Эллиот! Все мы знаем, что средняя продолжительность человеческой жизни - 70 - 100 лет. Люди обречены на вымирание! Их уже ничто не спасет! И нудных, как ты говоришь, дозаправщиков, у них нет!

- Ничего я не путаю, Маккенто! Их ДНК способна жить вечно и вечно обновляться! Но... при определенных условиях, которые на данный момент по известным нам причинам,( хвала Создателю!) для них недоступны.. Сокрыты для их же блага! Ангелы- стражи причинили великое зло не только самим землянам, но и всему космосу. Эти особи, называемые людьми, единственные существа, имеющие природу Вечного Бога. Они имеют колоссальную силу в себе самих. Но опасность заключается в том, что энергия света им все боьше недоступна, в то время как кердугисис, несмотря на усилия Христа, в их плазме преобладает все сильней.

- Истинный план Владыки сокрыт от Вселенной. Мы не можем до конца постичь все Его цели. – снова возразил Маккенто.- Ясно одно- Создатель Всселенной знает что делает и не лучше ли просто довериться Ему и немного подождать?

- Пока мы будем ждать от Него милостей, наша галактика превратиться в ничто!- в очередной раз поддержал Еллиота Табирро.- Энергия кердугисис в первую очередь разрушает их самих! Она напрочь блокирует гены вечности. Ни для кого не секрет, что человеческий мозг используется всего лишь на 10, в лучшем случае, 15 процентов. Скрытые же резервы таят в себе могущество Высшего Разума. Они не умеют работать с энергиями на тонком плане, в то время, как являются стопроцентными производителями и носителями любой из них.

- И это нам на руку! Но именно поэтому они очень опасны! Из них наиболее неизученными и тяжелыми являются носители черной энергии. Несмотря на то, что Высший Разум в определенной мере уравновешивает баланс энергий, нескончаемая борьба между добром и злом, не всегда дает желанные для нас результаты. Думаю, Владыка не слишком обидится, если мы Ему чуточку поможем...

- Что ты имеешь ввиду? - подозрительно спросил Маккенто.- Ты сам только что сказал, вмешиваться в дела Всевышнего мы не вправе! На это нужно разрешение Высшего Совета. Оно у тебя есть?

- Пока нет. - Невозмутимо заявил Табирро. - Но я собираюсь его добыть! А теперь к делу! Будем действовать по плану. На первом этапе у нас появилась возможность выяснить, каким образом, будучи вне тела, субстанция души продолжает синтезировать черную энергию. На данный момент - это наша первостепенная задача.

- Но, мы не можем врываться в астральный мир! Это запрещено!- запротестовал Маккенто.

- А мы и не станем этого делать! - успокоил его Табирро. - В районе нашей базы датчик фиксируют величайшие негативные показатели грязной субстанции. И вообще, хочу обратить ваше внимание, в этом месте Бусикс остановился не случайно! Наш кусочек земли - стратегически важный, духовный объект. В этом обрывке земного шара кердугизеры зашкаливают сильнее обычного! По некоторым данным, которые мне удалось добыть от Высшего Ангельского Совета здесь готовится новый, мировой переворот. И мы имеем величайшую возможность воспользоваться всем этим в достижении наших с вами величайших целей! Совет Старейшин Кайбибирингл уже направил ходатайство Владыке. От Его ответа будет зависеть многое!

Итак, приступим к более детальному сканированию данной местности! Бусикс, действуй!- командным голосом обратился он, в пустоту.

В светлой и просторной кают компании аппарата неопределенных размеров, ниоткуда возник большой прозрачный экран и доброжелательным, компьютерным голосом доложил:

-В квадрате №9 обнаружена не материализованная в физическое тело субстанция.

На экране мгновенно возникли сначала своды старой башни, затем глыбы темного, древнего подземелья и наконец, узкая, винтовая лестница обнажила мрачную, прозрачную тень, беспокойно носившуюся по серому, кирпичному строению. Контуры астрального тела странным образом разъединялись на несколько отдельных частей. Руки, ноги и голова находились в состоянии отдельного, плавного парения, и казалось, жили сами по себе. С видом полноправного хозяина душа, в которой отчетливо распознавались контуры мужчины, витала по башне взад – перед и не находила покоя.

Почуяв, что за ней наблюдают, тень молниеносно скользнула в стену. Компьютер тут же выдал свежее изображение: большая горница, затем круглый зал... Быстро замелькав, изображение менялось каждую секунду. Тень постоянно перемещалась.

- Его будет довольно сложно отследить! - неожиданно заговорил их четвертый спутник, который до этого предпочитал не вмешиваться в разговор.

- Ничего, Гирзлоу, попытаемся его взять!- не допуская возражений, отчеканил Табирро. По его команде все четверо внезапно испарились с кресел, предоставив, Бусиксу на корабле полную свободу действий.

Без труда проникнув в башню, кубируйю слегка замешкались. Резвые передвижения призрака мешали им живо ориентироваться в незнакомой местности. В погоне за ним, переправляясь с места на место, кубируйю неожиданно очутились в большом, округлом зале, в обществе публики, состоящей из смеси бесов и людей. Ящерообразные, змееподобные, карликовидные и просто маленькие и большие, безобразные рожи оцепили горстку оголенных, полубезумных людей. Впрочем, для кубируйю не было секретом, что темные ангелы всегда крутились неподалеку от этих чудаковатых, слепых особей. Но, чтоб в таком количестве! Первоначально, видя такое доминирование черной энергии кубируйю даже опешили. Их датчики на щупальцах бешено замигали. Прежде чем они успели что – либо сообразить, перед ними возник гигантский, черный демон и устрашающим, адским голосом, полным злобы и отвращения, прорычал на весь зал:

- Что вы здесь забыли, ничтожные кубируйю? Мало вам того, что вы преступили черту моих владений так вы еще и охотитесь на мои души? Или ваша ничтожнейшая Кайбибирингл до такой степени себя изжила, что даже разучилась использовать собственные ресурсы?

- О, это Зеус! – в один голос в ужасе вскричали все четверо. Столь нежелательная встреча застала их врасплох.

- Да, как видите, перед вами я – Зеус – Белиал Грандиозный – демон войны и агрессии - собственной персоной!- высокомерно прохрипел Зеус. – Чему обязан? Откуда настолько дерзкое вторженье?! - впившись в маленьких существ жутким, ненавистным взглядом, повторил дважды свой вопрос демон, яростно сверкая страшными, кошачьими глазами неопределенного цвета.

-Успокойся, Зеус! – сотрясаясь всем крошечным естеством, внезапно заговорил Табирро. – Во первых – мы не знали, что ты здесь, в противном случае, не посмели бы нарушить твой покой. А во вторых, позволю тебе заметить, что мы здесь ненадолго и с твоего позволения сейчас исчезнем. Но прежде, умоляю, выслушай! Мы, разумеется, чтим суверенитет. И здесь с мирной миссией... И, как ты понимаешь, не без разрешения Владыки!

- Мне нравится твоя наглость, кубируйю! Врет и не краснеет! Браво брависсимо, вздумал подлец, меня обмануть?! Напрасно стараешься, прохвост! Посмотри на себя! Кто ты, и кто я! Неужели ты думаешь, я не прознаю о твоих убогих замыслах? Ха-ха –ха! Ничтожество! Ты все так же самоуверен, как и тысячу лет назад! О какой мирной миссии может идти речь?! Рассуди сам, есть ли резон мне сотрудничать с представителями Святых Галактик? И ты, несчастный, и твои дружки – законопослушные кубируйчики, все вы только и стремитесь нам навредить! Хотите за счет нас уберечь свою жалкую планетку? Не выйдет! Я вам этого просто не позволю! Орды тьмы сделают все, только бы вас добреньких во Вселенной уменьшилось во сто крат, то бишь не осталось ничего! Ха-ха –ха! Добыча сама плывет ко мне в руки и я непременно воспользуюсь вашей немереной глупостью! Обещаю! Ха-ха- ха! Спасители вселенной хреновы, решили занять место Христа! Ну-ну! То что я стерпел от Него не потерплою от таких жалких уродцев как вы! Он- извечный Бог, а кто вы? Корыстная горстка ублюдков, возомнившая себя способными сотворить больше Него?! Да я вас в порошок сотру! Неужели вы наивно полагали, что сможете меня перехитрить? Идиоты, самоуверенные идиоты! Вы сдохнете раньше, чем успеете произвести свои примитивные опыты!

- Всевидящее око Высшего Совета тебе не позволит этого сделать!- решительно заявил Табирро, выступив вперед.- Мы на земном шаре по негласной, уведомительной декларации Владыки, а значит – неприкосновенны! И если ты прозреваешь все вокруг, как пытаешься нас в этом убедить, то наверняка обязан знать и об этом! Поэтому, на тебя, как на одного из нижайших представителей тьмы, возлагается ответственность за безопасность нашего пребывания на этой планете. В противном случае, ты знаешь Устав! Доведется предстать пред Высшим Советом. Его нещадный, жесткий приговор тебе давно известен - как и любой другой ангел, нарушивший Вселенский Договор Троицы, ты раньше срока отправишься в геенну вечных мук и скрежета зубов!

Сверкнув яростным взглядом, Зеус рассвирепел:

- Ты жалкий червь, еще смеешь мне угрожать? - с грозным видом он вплотную подступил к Табирро. – Тварь, я тебя уничтожу! Плевать я хотел на все эти вместе взятые святые договора!- его ненависть казалось, достигла своего апогея. Готовый разорвать наглых, маленьких кубируйю Зеус в злобном бессилии тряс своей уродливой, косматой гривой, перед правыми сердцем, благодушными существами, над которыми он в полной мере действительно не имел власти.

Те же сжались от напряжения. Будучи наготове, они могли бы дать достойный отпор и Зеусу и его бесстыдной своре, но весьма миролюбивые, предпочитали более лояльные, добрые пути.

- Да, Зеус, я здесь! И у меня, как ты сказал, действительно есть определенная задача. – нисколько не испугавшись угроз демона, не разошелся Табирро. – И прежде чем появиться на земле, долгое время я изучал твое коварство, твою мощь и твою силу. Ты несешь непоправимый вред всему живому. Одним усилием воли разрушаешь добрые созидания Творца. Губишь души невинных, беспощадно расправляешься с любым, кто встает на твоем пути. Ты жестокий гордец и бесцеремонный убийца! Питаешься болью и страданием других. Могу ли я с тобой тягаться? И милости не прошу, потому, что у тебя нет милости! Но, прошу одного...

-Ты точно сумасшедший! Надо же, он меня еще и просить будет! Ха-ха-ха! Да ты не в том положении, малявка! – он занес было руку, чтобы нанести Табирро ряд ударов, но кубируйю смело сдержал натиск. Его ничего не выражающий взгляд впился в метавшие тысячи молний, глаза демона.

- Я не боюсь тебя, Зеус! – твердо проговорил Табирро.- Но и драться с тобой не намерен! В мои планы это не входит.

-Ха-ха-ха! Вы только поглядите на это! В его жалкие планишки это не входит! Да ты еще больший кретин, чем я думал! Ой недоумок! Ой, насмешил! Ха-ха-ха! - внезапно зашелся злобным ржанием Зеус. – Махонький, а вони... Даже тронуть гадко!- после нескончаемой тирады сквернословий, о которых мы из чувства такта, в большей степени умолчим, Зеус внезапно подобрел ( если это можно так назвать). Его свирепое выражение сменилось на более спокойную, грубую мину с извечным, хищным оскалом и вскоре, он, как ни в чем не бывало, произнес:

- Да-а, кубируйю, вас следует проучить! И мы сделаем это! Дай только закончить одно дельце! Мирная миссия! Ха-ха-ха! Скоро и от вас и от вашей мирной миссии не останется и следа! Это обещаю тебе я – демон войны! Это случится очень скоро… Вашей галактике не спастись! Если вас не сожрет дыра, это сделаю я лично! Но не сейчас. Я найду более удачный для этого момент! Можешь в этом не сомневаться!

- Я и не сомневаюсь в этом, Зеус!- мрачно ответил Табирро.

- Что ж, ты достойный противник, кубируйю! Слабый, но храбрый! По крайней мере, не строишь из себя одного из этих чокнутых праведников! Мирная миссия... Ха-ха-ха! Придумал же! Ох, и мерзавец! Ха-ха-ха! Буд – то я не вижу тебя насквозь! Цель твоего визита, от начала мне известна! Ты не получишь то, за чем пришел – так и знай! Неприкаянная душа старика – Гумблера, принадлежит мне! Она оставлена здесь для того, чтобы отпугивать любопытных тварей... В Свое время этот нелюдь, будучи в своем немощном, жалком теле, мне сослужил хорошую службу. Пусть послужит еще, только теперь уже духом! Он не уйдет отсюда никогда. Его удел – вечные муки здесь и там! – ткнул он кривым, костлявым пальцем вниз и злобно разреготался.- Ха-ха-ха! Он дурак, всю жизнь думал, что мною управляет. Ездил на мне как хотел. Думал, что Зеус у него на побегушках! Ха-ха-ха- снова раскатисто зареготал демон. - Час расплаты настал! Он привязан ко мне, он вечный раб этих стен. А вас четверых, за наглость и дерзость следует проучить! О, я слышу, как бурлит ненависть и страх в ваших блоках эмоций! И это мне нравится! Да, Табирро, я действительно таков, как ты сказал: кровожадный и свирепый монстр! Я обожаю смерть и насилие, мое нутро полно яда и змей... Твое мнение обо мне весьма лестно, для меня! Поэтому, в качестве исключения и вопреки всяким правилам, я пожалуй, оставлю вас в живих… Пока… И быть может ... даже пойду дальше, разрешу продолжить вам ваши эксперименты. Ха-ха-ха. Ведь вы же полные кретины! Разве можно хотеть быть похожими на это быдло?! – и он снова ткнул корявым пальцем в бесноватых людей. – Вы только посмотрите на них! Отпетые выродки! И это нас они смеют называть уродливыми?! Сборище предателей, подонков и отпетых подлецов, не ведающих, сами, что творят! Венец Божьего творения! Ха-ха-ха! И все они мои навеки! Все они, жаждущие славы и власти – все они обречены! Их удел прост и ясен: ад, боль и жуткий скрежет зубов! Не мне же одному пропадать! Достойная добыча, не так ли? О, я уже слышу, как из их уст вылетает хула и проклятия в адрес Бога. Там, в месте мучений, мои бравые молодцы, не покладая рук, трудятся, дабы их отчаянные, ненавистные крики длились бесконечно! Но, пока эти безумцы считают себя хозяевами жизни. Не верят ни в Рай, ни в Ад и ни во что, кроме меня и своих недалеких, мелких желаньишек... Думают, я – Зеус – у них в услужении! Ну и пусть думают! Ха-ха-ха! Наивные идиоты! Их иллюзия продлится недолго... Старик Гумблер это понял, но поздно! Теперь скитается вечно. Но, пусть потешится и это дурачье! – затем он внезапно перевел свой злобный, презрительный взгляд с них, на кубируйю и равнодушно констатировал:

- Вы же, еще большие безумцы, чем они! Если бы Бог не стоял за вашей галактишкой, вы бы давно сдохли! И чего вам не ймется –то? Разве не Он сдерживает натиск черной бездны? Чего метушиться? Надеетесь на себя? А что вы без Него можете? Вы – слабаки и ни за какие коврижки не рискнете открыто противоборствовать Ему, а значит под Его покровительством. И очень жаль!Иначе бы давно оказались в нашей власти, как эти ничтожества- люди! Уж потешился я над ними сполна! Уж напился их кровушки так напился!Ха-ха – ха.

- В чем – то Зеус, ты прав, - осмелился снова заговорить Табирро, - люди существа весьма бестолковые. Имея такого высокопоставленного покровителя, тратить свою недолгую жизнь на безрассудные, пустые поступки – значит не жить вовсе! Но, ты не можешь не согласиться, что стоит только одному из них захотеть - и твои чары исчезнут вместе с тобою! Любой из этих,- ткнул он пальцем в сторону людей,- даже самый тщедушный - сильнее жестокого и могущественного Зеуса!

- Но, к счастью, они об этом не знают!- криво усмехнулся Зеус.

- В этом их беда! Твоя сила во лжи и клевете. Но, если однажды, кто – то из них познает истину – тебе конец!

- Ха-ха-ха! Конец! Ха-ха-ха! Наивный! Если ты думаешь, что истина от них сокрыта, то очень ошибаешься, Табирро! Они знают и цитируют Библию лучше нас с тобой! Но, у этих, - теперь пришел черед Зеуса ткнуть пальцем в одержимых, - раз и навсегда отнят фундамент – вера во Христа! Для них Он слабый и незначительный! Вот и все! Ты только взгляни на них! Так, называемые дети божьи! Ха-ха-ха! Гордость затмила их рассудки! Предстань мы все пред ними сейчас в своем натуральном обличии – уверен, ничего бы не изменилось! Никто не заметит нас в упор! Здравый смысл здесь присутствующих гуляет где – то очень далеко! – Внезапно, его настроение резко переменилось, а физиономия сделалась снова свирепой. Несколько мгновений Зеус испытывающе всматривался в своих непрошенных гостей, затем, вдруг спохватившись, он сквозь зубы гневно процедил:

- Ну, хватит ужу болтать! Впредь, советую гулять подальше отсюда! Еще одной встречи с вами я не потерплю! Убирайтесь, пока целы!

Табирро и его спутников не нужно было уговаривать, или повторять им дважды. Они порядком устали от едкой, злобной болтовни зловредного Зеуса , и воспользовавшись ситуацией, быстро убрались из башни.