Мужчина в светлой футболке и синих спортивных брюках с белыми полосками, с короткой узловатой палкой в руке, остановился на пригорке и оглядел нагретую солнцем степь. Грудь его тяжело вздымалась, пот катился c лица. В этот летний день светило жарило беспощадно. Он достал из кармана мятый тетрадный лист и, прищуривая бычьи глаза, долго сопоставлял местность с имевшейся у него на бумажке схемой. Потом решительно двинулся вперед к следующему пригорку, словно пес обнюхивающий холмы. Снова прислушался, огляделся. Издали его можно было принять за чабана искавшего пропавших овец. Здесь его широкого словно шкаф заметил молодой пастух. С винтовкой на плече и ярлыгой(чабанская палка) в руках он шел по степи в том же направлении.

   Пастух замахал рукой, стараясь привлечь внимание путника. Однако мужчина его не увидел. И пастух засвистел по-разбойничьи, засунув два пальца в рот. Свист прорезал степной зной, на мгновение заглох стрекот кузнечиков - рядом из травы выскочил оглушенный заяц и дал стрекача, выписывая восьмерки. Путник вздрогнул, резко вскинул голову, начал искать свистуна. Загорелая кожа и выцветший серо-зеленый костюм чабана почти сливался с летним ковром степи. Пастух накинул свою кепку на палку, повертел ею над головой. И мужчина с пригорка увидел его. Они сблизились. Гость в степи ладонью вытер пот со лба и поздоровался прокуренным голосом:

  - Салам аллейкум!

  - Ва аллейкум салам, - ответил пастух. С интересом присущим людям, которые проводят много времени в одиночку, разглядывал нарядную одежду, незагорелое лицо, короткие толстые пальцы в наколках. Также он отметил полные лиловые губы, коричневатые круги вокруг бычьих глаз и настороженный взгляд.

  "Городской. Уголовник похоже. И травкой балуется - отметил про себя пастух, - " На беглого не похож. Что же этому "шкафу" в степи надо?"

  - Собаки могут тут быть? - спросил мужчина, упершись о палку. Вопрос этот звучал так, будто за ними он и забрался в такую глушь. А глаза прощупали парня, винтовку.

  Юноша пожал плечами. Он не потел, и видно было, что жару переносит легко.

  - Ферма рядом. Наверное, есть. Как же без собак. А что случилось?

  - Ису, чабана где можно увидеть? Он мне нужен.

  - Я с другой фермы. Иса обычно где-то вон там пасет коров, - указал ярлыгой налево пастух, - случилось что? Пошли на ферму, там наверно кто-то есть - спросим, узнаем.

  - Нет, все ништяк. Знакомы мы. Один вопрос надо бы перетереть с ним, - уклонился мужчина от открытого разговора, - Значит, там говоришь! Баркала!

  Он облизнул свои толстые губы и свернул влево. Пастух посмотрел вслед, усмехнулся его виду и пожал плечами. Мало ли странных чужаков ходят по степи. И продолжил путь в сторону виднеющейся невдалеке фермы.

  Через некоторое время пришелец, который еще шел в указанную сторону по горячей степи, настороженно обернулся и застыл. Намечалась повторная встреча, которая не обещала быть похожей на первую. На него с грозным видом, целясь из ружья, бежал тот же пастух.

  - Стоять! - приказал он чужаку в наколках. Запыхавшись от бега, приблизился с направленным на него оружием, - Руки вверх!

  Недоумение отразилось на лице у того:

  - Ты че, пацан? Чего надо? Винтовку-то убери!

  - Ису он ищет! Сейчас я тебя в ментовку отведу! - сказал дрожащим от возбуждения голосом молодец, подходя слишком близко к уголовнику. Лицо его было полно решимости комсомольца, идущего на амбразуру.

  - Ты что щенок! Обкурился? Что тебе надо?

  - Давай! Топай! Там тебе все расскажут! Судя по наколкам, это для тебя привычное дело! Дернешься - шкуру попорчу! - воинственный пастух показал дулом винтовки куда идти.

  - А ну, брысь отсюда! Сопляк! Я сейчас эту винтовку тебе в задницу засуну! - закипел уголовник, - На меня вздумал наехать! Не на того напал!

   С бешеным лицом, готовый вырвать ноги и руки этому пастушку, он сделал шаг вперед к ружью.

  На доли секунды пастух растерялся, не ожидал такого сопротивления, представлял себе все это по-другому. Но следующее мгновение, отступил на шаг и перевел дуло с груди пришельца на ноги:

  - Стой! Стрелять буду!

  - Да, ты что, сучара-козлопас, в меня хочешь стрелять? - шкафоподобный гость степи набычился, хищно раздул ноздри, не спеша, грозно надвигался, - За что?

  - Стой, говорю! - отступая еще на шаг, споткнулся о кочку юноша. Заметив, что противник дернулся в его сторону, пастух нажал пальцем на спусковой крючок. Сухо щелкнул боек, но выстрела не последовало. Подвела старая винтовка молодого хозяина.

  Бывший зек, стремительно, для его немалых лет и бочкообразной фигуры, как взбешенный бык метнулся к молодому чабану и взревел:

  - Ах, ты падла! Я тебе постреляю!

  Пастух сообразил моментально, и в следующий миг повторно взвел курок.

  Но, увы, поздно. Опытный урка успел отвести в сторону ствол, тут же выплюнувший в степь заряд картечи, рассчитанный на волка. Быстро взметнулась его рука и, молнией блеснула "финка", неизвестно для пастуха откуда появившаяся. Горячую степь оросила кровь. Тотчас выражение решимости сдуло с лица пастуха, страх мелькнул в блестящих черных глазах. Он выпустил из рук ружье, осел на землю и стал заваливаться на бок, держась за грудь. Схватив ружье за ствол, уголовник подбежал к торчащему неподалеку валуну и изо всех сил раздробил об него "трофей". Боковым зрением он засек какое-то движение в стороне. Как разъяренный буйвол развернулся. К нему бежал еще один пастух, вооруженный уже автоматом.