Глава 4

Лондон 16. Сегодня утром пять самолетов мятежников бомбардировали Барселону. Бомбардировке подвергся порт. Одна бомба упала близ французских военных судов. Убито 4 человека, ранено 13.

Комсомольская правда. 17.03.1937

Когда часов в одиннадцать Джордано открыл глаза, в окно заглядывало солнце, было тепло от еще непрогоревшей с утра печки и раннего завтрака. Он выбрался из-под одеяла и подошел к окну. О ночной буре напоминал лишь снег, вновь по-зимнему укрывший станцию и повисший на ветках окружающих низкорослых сосен и пихт. Белизну окружающего мира не портили даже утренние следы Николая, протоптанные к будкам с метеорологическими приборами.

Бессмертный натянул штаны, рубаху и вышел в общую комнату. Прислушался, из чуть приоткрытой двери комнаты Николая слышалось тихое посапывание ученика. Похоже, надо было возблагодарить бога за посланного им сумасшедшего бессмертного, так удачно погасившего неизбежный, казалось, конфликт.

«Надо же, а я, оказывается, по-настоящему привязался к мальчишке», – подумал Джордано, отчетливо вспомнив ощущение пустоты и бессилия, охватившие его в момент, когда он подумал, что Николай убит.

«А как бы ты отомстил, особенно учитывая позавчерашнее!» – но даже сарказм вечного оппонента не испортил ему настроения.

Накинув полушубок, он взял журнал наблюдений, прихватил ведра для воды и отправился снимать показания приборов. Когда вернулся, Николай уже встал и чистил вытащенные из подвала полведра картошки, мурлыкая бодрый революционный мотивчик. На сковородке скворчало сало.

– Ты чего меня не разбудил?

– Спал ты, как сурок, – ему хотелось добавить что-нибудь о пользе отсечения голов для крепкого сна бессмертных, но, глядя на радостное возбуждение ученика, он промолчал.

– Слушай, а может надо им навстречу выйти? Вдруг, что случилось?

– Угу, стадо бессмертных набежало и порубало мужиков в крошку, – Джордано вдруг осекся, ощутив приближение чужого зова.

– О, черт! Это еще откуда? – он точно знал, что во властных и силовых структурах всех прибрежных районов вплоть до Сухуми не было ни одного бессмертного. Откуда взялся еще один? Два экземпляра за неполные сутки – явно было перебором.

«Если кто из малолеток постреволюционных, то греха не оберешься. Весь отряд можно положить», – Джордано с тревогой взглянул на своего «малолетку», напрягшегося и готового вскочить за оружием.

– Уймись! Тебе вчерашнего мало!

– Но ты же сам говорил…

– Мало ли, что я говорил! Чисть картошку! Люди замерзли, их накормить надо.

Джордано, не спеша, поставил ведра на лавку у входа, бросил на стол журнал, снял полушубок и расположился в полуметре от пирамиды с оружием.

В дверь постучали, и тут же в нее просунулась голова в лохматой бараньей шапке:

– Живые есть?

– Ну, ты даешь, парень! А если б тут кто чужой был?

Дверь открылась, и в нее ввалился молодой мужик с древним дробовиком в руках. Джордано его знал по заповеднику. Остальные егеря удивлялись непутевости и бесшабашности этого человека, но то, что он умудрялся выходить сухим из воды, было фактом.

– Ты с ума сошел, Лешка! А если б подстрелили? Мне вчера сообщение о бандитах передали.

– Да брось ты! Мы ж их стоянку нашли! Постреляли они друг друга!

– Лешка! Да, я тебя, дурака, подстрелить мог. Откуда я знаю, кто прется.

В открытую дверь Джордано увидел, что, оставив внизу, у реки, группу человек в пять, по тропинке поднимаются двое. Один был местным – районный милицейский уполномоченный, а второй… Джордано вгляделся. В НКВД-ешной шинели, лихо перетянутой ремнями и сидящей так, как будто ее шили в 14-ом году в модном салоне на Невском, к станции подходил плотный человек татарской внешности. Несколько удивившись, Джордано облегченно перевел дух.

…

*– Алексей Иваныч! Алексей Иваныч! Погодите,* – *смотритель догонял спускавшегося по лестнице Джордано. – Я Вас с обеда все выглядываю! Вам тут пакет передали, – запыхавшийся старик протянул запечатанный конверт.*

*– Так я ведь ассистента предупреждал, что в подвале буду. Там установку собрали.*

*– Ассистента? Это которого, не Петра Николаевича?*

*– Его. Что ж он Вам не передал?*

*– Запамятовал он, должно быть.*

*– Запамятовал! Опять барышня к нему приходила?*

*Старик молчал.*

*Джордано рассматривал конверт без подписи.*

*– Ладно, Семеныч. Спасибо, что передали. Кто приносил, не приметили?*

*– Мальчонка, посыльный, – старик потоптался на месте, – Алексей Иваныч! Вы ж Петра не ругайте. Дело молодое.*

*Джордано улыбнулся.*

*– Да ладно. А как думаете, дело у них сладится?*

*Старик облегченно улыбнулся. Баламута Петьку, несмотря на его подначки, на кафедре все любили.*

*– Да, хорошая у него барышня, серьезная.*

*– Ну, до завтра, Семеныч.*

*Джордано вышел из подъезда и под тусклым фонарем вскрыл конверт. Достал два билета в ложу Императорского Мариинского театра на завтрашний спектакль. Давали «Баядерку» с гастролировавшей в Петербурге Павловой в партии Никии. Кроме билетов в конверте не было ни записки, ни визитки.*

*«Это ж кто меценатствует?» – недоуменно подумал Джордано.*

*По дороге к Дворцовому мосту, не встретив ни одной пролетки, он перебирал всех возможных кандидатов подобного приглашения. Отбросив мелкую шушеру, у него получилось трое претендентов, постоянно проживающих в городе, еще парочку могло занести из Москвы. Но никто из выбранных не интересовался балетом. Да и зачем затевать выяснение отношений прилюдно, тем более предлагая придти на встречу не одному.*

*Наконец у самого моста он остановил первого повстречавшегося извозчика.*

*– На Гороховую!*

*Откинувшись на сиденье, он еще раз достал письмо.*

*«Причем тут Елена, ведь ясно, что приславший приглашение о ней знает?» – перед знакомыми петербургским бессмертными он никогда не афишировал своих семейных отношений. Правда и особо скрывать не стремился, так что в основном все знали о его дочери.*

*«Как в большой деревне», – Джордано грустно улыбнулся и почему-то вспомнил, как на поминках Сашеньки Хан отговаривал усыновлять девочку, а у него перед глазами стояла ободранная каморка Сашиной тетки, и звучал ее визгливый голос, что нечего было ждать от актерки, и видеть она не желает принесенное в подоле наследство. Так что все наследство досталось Джордано: пара балетных костюмов, стоптанные пуанты, почти стертые воспоминания о хрупкой женской фигурке, танцующей Жизель у кромки прибоя, и непоседливое, не в меру любопытное ясноглазое создание, ставшее его дочерью.*

*Стоп! Хан. Хан ведь тоже сейчас в Петербурге. За последние четырнадцать лет они виделись с десяток раз. Последний раз, когда Джордано только вернулся в университет из Казани на нынешнюю должность, они вместе пообедали в новомодном кабаке на Большом проспекте. И еще, Хан знал, что последняя партия была у Сашеньки в «Баядерке».*

*«А я тогда обещал познакомить его с Леной».*

*«Черт! Если это действительно от Хана, то Ленку нужно вести в театр. Да, а вечернее платье?» – Джордано с ужасом подумал о том, что его девочка уже совсем взрослая барышня, а он не следит за тем, как она выглядит. Бросил все на экономку, добродушную, но практичную особу, которая по-своему, похоже, даже любит Лену, но неизвестно, что смыслит в капризах петербургской моды, а главное, сколько считает нужным тратить на прихоти ребенка. С возвращением в Петербург он со всей определенностью ощутил, насколько ему не хватает женской руки в воспитании девочки. Даже наставницы Смольного института не могли привить его бесенку в юбке лоска светских манер, но найти женщину, достойную быть матерью его дочери, он не сумел. Хотя скорее не слишком стремился, боясь ошибиться, да просто что-то менять в ставшем за несколько лет привычном и теплом мире, наполненном заботами о человеческом детеныше и в очередной раз увлекшей его работой.*

*Извозчик остановился у парадного подъезда современного многоквартирного дома в стиле модерн. Здесь, в третьем этаже, Джордано снимал большую и удобную, но не слишком элегантную квартиру. Поднимаясь к себе, он удрученно думал, что необходимость заниматься завтра приведением к соответствующему эталону своего с дочерью внешнего вида прельщает его меньше, чем перспектива перерезать кому-нибудь глотку. А ведь на завтра планировался первый эксперимент с новой установкой.*

*Однако сколько бы он не потешался над собственным глупым человеческим желанием предстать перед приятелем в респектабельном виде, но методично провел операцию по его реализации. Одевшись с изысканной небрежностью стареющего светского льва, он самолично повез дочь в магазин парижских мод мадам Дюклэ на Морской. Там, представив Елену провинциальной родственницей, наследницей приличного состояния, они разыграли с дочерью спектакль одевания Золушки на бал. Девчонка унаследовала видно от матери некоторые актерские способности и, несмотря на вечернюю перепалку с утверждениями, что она не желает представлять собой светскую куклу, вначале честно играла простушку, а потом увлеклась изобилием заграничных тряпок так, что пришлось напоминать о светской кукле.*

*В итоге бурной утренней деятельности, под звук последнего звонка по центральной лестнице Мариинки поднимались немного потертый временем, но исполненный собственного достоинства петербургский профессор и изящная девушка с холодноватым взглядом «мохнатых» серых глаз и высоко поднятыми русыми волосами, заколотыми старинным, с крупными жемчужинами гребнем. Струящийся блеск шелка и нитка такого же старинного, как на гребне, средиземноморского молочного жемчуга на точеной шейке подчеркивали юную свежесть ее лица. Джордано исподтишка любовался своим произведением.*

*Заказанная ложа была пуста. Устроив дочь и усевшись, Джордано, рассеяно слушая вступительную увертюру, разглядывал зал. Он не был здесь со времён смерти Александры. Как все нормальные люди его круга, Джордано достаточно часто бывал в театрах, водил дочь на модные премьеры, даже футуристические безумства посещались и обсуждались вечерами в кругу приходивших к нему на чай аспирантов и старшекурсников. И только Мариинский театр оставался под непонятным ему самому запретом. Размышления прервало ощущение зова и тихий шорох открываемой двери.*

*В ложу вошла высокая темноволосая женщина в светлом вечернем туалете. Отблески неверных огней рампы мягко отражались изумрудами на шее и в ушах незнакомки. Следом, поддерживая спутницу под локоть, в ложу прошел Хан в генеральском мундире. Поднимаясь навстречу вошедшим, Джордано мысленно восхищенно присвистнул. Его собственное недавно полученное профессорское звание явно меркло на фоне успехов Хана в деле борьбы с подрывными элементами. Они взаимно представили дам и уселись в глубине ложи, но обменялись лишь парой малозначительных светских фраз, когда спутница Хана зашипела, призывая к тишине.*

*Пришлось ждать окончания первого акта. В антракте отправились в буфет, где заказали дамам пирожных и шампанского. Хан рассказывал Лене, что знал ее маленькой девочкой, смеялся и шутил, вспоминая их с Алексеем похождения «молодости». Потом, проводив женщин в ложу, они оставили их развлекать друг друга и, извинившись, вернулись в буфет. Заказали графинчик коньяка и некоторое время сидели молча. Джордано не выдержал:*

*– Ты меня сюда пригласил похвастаться генеральскими погонами?*

*– А что, не нравятся? – Хан самодовольно ухмыльнулся. – Ты ведь тоже кое-чего достиг.*

*Джордано передернул плечами и промолчал, услышав непонятную угрозу в последних словах.*

*– Так уверился в собственной неуязвимости, что голову потерял?*

*– Это ты о чем? – Джордано испытал искреннее недоумение.*

*– А кто летом гонял цыганку в Сестрорецке на заливе?*

*– Цыганку? Ну и что? Тебе-то это откуда известно?*

*– На, полюбуйся! – Хан протянул пару аккуратно сложенных листков бумаги.*

*Донесение некоего агента описывало произошедший инцидент между бессмертным объектом наблюдения и неизвестным мужчиной, по виду состоятельным дворянином, приехавшим со студенческой компанией на берег Финского залива на пикник.*

*В донесении сообщалось, что цыганки гадали молодым людям, готовившимся позавтракать на берегу. Одна из девушек, по виду горничная, отдала цыганке за гадание колечко, а когда гадалки удалились, принялась плакать. Молодые люди ходили в табор, искали женщину, забравшую колечко, но ничего не добились. Через некоторое время к компании присоединился господин, катавший девушек на лодке по заливу. Одна из девушек по виду была его дочь. Горничная плача кинулась к вернувшемуся господину и его дочери. Девочка тоже расстроилась и стала о чем-то просить отца. Тогда господин пошел в табор, запретив молодым людям следовать за ним. Там долго говорил с бароном, а потом встретился с женщиной, забравшей кольцо, и предлагал ей деньги. Та отказалась, а когда высказавший ей некую угрозу господин возвращался через лесок на берег, последовавшая за ним, цыганка метнула в него нож, от которого господин на удивление легко для своих лет увернулся. После этого он догнал цыганку и заколол ее же ножом. Затем дождался воскрешения и вновь потребовал вернуть кольцо, что та согласилась сделать. Получив кольцо, господин бросил нож под ноги цыганке и вернулся к своей компании.*

*Прочитав, Джордано с недоумением взглянул на Хана:*

*– Это что?*

*– Я думаю, это описание примера глупости некоего, как тут написано, господина дворянской внешности.*

*– Да я что, знал о бессмертной в таборе? Но откуда ЭТО у тебя?*

*– А ты о Стражах ничего не знаешь?*

*– Слышал. И ты как-то говорил. Но бумажка их как к тебе попала?*

*– Это другая история. Ты понимаешь, что тебя ищут?*

*– Судя по твоему появлению, пока не нашли.*

*Хан улыбнулся:*

*– Сообразителен. Подставляться так я бы не стал.*

*– Может, и не найдут, да и что у них на меня есть, не я же умирал. Я даже не порезался.*

*– И не допускаешь, что можешь порезаться?*

*– Зря ты драматизируешь. За предупреждение спасибо, конечно… – Джордано замолчал и сосредоточился на разглядывании рюмки с коньяком.*

*– «Спасибо, но…» Что ты хотел сказать?*

*Джордано оторвал взгляд от коньяка и посмотрел в глаза Хана:*

*– Ты что, имеешь доступ к документам этой организации? К спискам бессмертных?*

*– Ну имею. И не только к их спискам.*

*– А моей персоны в этих списках нет. И тебе не нужно, чтобы я там появился. Так?*

*– Так.*

*– Почему?*

*Хан молчал.*

*– Почему, Хан! Насколько я понимаю, Стражи не угрожают жизни бессмертных. Собирают сведения, да и только. Вообще, бессмысленный орден.*

*– Стражи живут не в пустоте, а мир меняется.*

*– Так я попал в круг твоих доверенных лиц, но ты не скажешь по какой причине?*

*– Не скажу. Я не готов к этому.*

*Джордано рассматривал холеную физиономию Хана.*

*– Ладно, не готов так не готов. Я постараюсь быть внимательным, но уничтожить эту реализацию сейчас я тоже не могу. И не только из-за Елены.*

*– Этого я у тебя и не прошу. Просто анализируй окружающее. Я же не говорю, что ситуация критическая. Два месяца все же прошло, но чем черт не шутит.*

*Еще посидели молча.*

*– Ладно, господин профессор. За нашу удачу! – Хан поднял рюмку и улыбнулся.*

*– За удачу, Ваше превосходительство! Зачем бы ты это не делал.*

*Они выпили.*

…

Подхватив полушубок, Джордано отодвинул Лешку плечом и вышел навстречу офицерам.

– Макарыч! Вы что ж олуха вперед пустили?

– Здоров, Аванес! Так он проводником вызвался. Горазд по горам лазить. Разве угонишься! – Макарыч крепко пожал протянутую Джордано руку. – Знакомься – краевой представитель.

НКВД-ешник козырнул и протянул руку:

– Капитан Гасанов. Руководитель контртеррористической группы.

– Начальник метеостанции, Аванес Саркисян.

Они на мгновенье дольше положенного задержали рукопожатие.

– Что тут у вас? Никто не появлялся? – спросил Макарыч.

– Тихо. Вчера, как сообщение пришло, оружие достали. Где стоянку нашли?

– Недалеко, у излучины.

– Что ж так друг друга и перестреляли?

– Да слушай ты больше, – Макарыч кивнул в сторону станции.

– Один ушел, – капитан взглянул на Джордано.

– Станцию он вряд ли незаметно обойти мог, – с задумчивым видом произнес Джордано. – Другой дороги зимой к перевалу нет. Может, вниз пошел?

Капитан чуть заметно кивнул.

– Так мимо нас тоже негде было пройти, – произнес Макарыч, входя в дверь станции.

Пропустив вперед капитана, Джордано прикрыл дверь, исподтишка наблюдая за выражением его лица.

– Знакомьтесь, товарищи! Это мой напарник – Коля Емельянов.

Гасанов, сохранив невозмутимый и доброжелательный вид, пожал протянутую Николаем руку, лишь заметив:

– А вы тут замечательно устроились, – и обвел взглядом помещение станции.

– Макарыч! Ваши люди должно быть совсем замерзли. Ночь то, какая была. Даром, что конец марта.

– Да… Мы ведь вечером чуть под лавину не попали! Капитан, оказывается, у нас везунчик! Только к Каменной речке подходить стали, а он велел назад под стенку вернуться. На Леху, вон, пистолет навел.

– Правда, правда, – Леха согласно закивал головой, – Я думал, он меня точно убьет, если на камни полезу. Только успел назад отскочить, как она и понеслась!

–Почудилось мне. Удивительно даже, ведь в горах я ни разу не был.

«Артист! Врешь, как сивый мерин. А когда заливал про Аланию, так все расписывал? Это если только Кавказ в расчет брать», – мысленно огрызнулся Джордано в ответ на простодушие офицерика. – «Только я тебя не почувствовал. Правда, не до того было».

– Так пусть мужики поднимаются, обсушатся, поедят. Николай, вон, картошку варит.

– Щас, щас, – Макарыч засуетился.

Пока станция наполнялась гомоном обрадованных теплу людей, паром испарений от промокшей одежды, Джордано выскользнул в сарайчик с дизелем. Через пару минут дверь открылась, и вошел Хан:

– Здравствуй еще раз. Я рад тебя видеть, живым и в России, – произнес он, протягивая руку.

– И я тебе рад.

Они обнялись.

– Живой, чертушка! – Хан засмеялся, – Я слышал, что ты к Деникину подался?

– Ты, Ваше превосходительство, тоже будешь выяснять мою благонадежность?

– А кто еще выяснял?

– Пацан мой! Он, знаешь, какой идейный!

– Догадываюсь. Слушай, ну, ты и номер с ним отколол. Кто б сказал, в жизни не поверил!

– Да, а это не на тебя ли он в Сочи наткнулся? Где-то в первых числах августа.

– Девятого. Шустер он у тебя. Ушел. Как заяц сбежал, в море сиганул.

– А я всех в городе перешерстил.

– Погоди с пацаном. Ты Янека Ляха видел?

– Это был Лях? Я его лично не знал.

– Так ты его убил?

– Не я, Николай!

– Николай?! Врешь! В прошлом веке Лях считался одним из лучших фехтовальщиков Малороссии.

– Ну, чего с переляку, как говорят в той же Малороссии, не сделаешь!

– С переляку – это он в Сочи от меня пер! С переляку только собственные головы отлетают!

Джордано усмехнулся.

– Куда вы труп дели?

– А сам не догадываешься?

– Ах, ты, сволочь! А если б отряд под лавиной размазало?

– Мы б с тобой до лета не увиделись точно. – Джордано отошел за дизель и, отодвинув одну из досок, достал сверточек.

– Ну, ты… – в голосе Хана послышалась угроза.

– Да не злись! Сами ноги едва унесли. Я даже тебя не почувствовал. А что ты мне прикажешь с дохляком делать? Показывать твоему Макарычу расчлененный труп? – Джордано вернулся к двери. – На вот! – и он протянул сверток Хану.

Хан развернул содержимое.

– Это ты у Ляха забрал?

– Да. Хотел узнать, кто он был и куда шел, – Джордано вздохнул. – Возвращайся на станцию, а то мы тут заболтались.

Хан уже приоткрыл дверь сарайчика, собираясь уходить, но обернулся:

– Еще одно, чтоб ты знал. В конце декабря урну с прахом одного не безызвестного тебе писателя похоронили в стене на Новодевичьем кладбище, – Хан развернулся и ушел.

Джордано, ощутив бесконечную усталость, прислонился к стене и закрыл глаза.

В большеземельской тундре расположена метеостанция Хоседа-Хард. Она помещается в землянке. Здесь же живет 22-летний метеоролог Витязев. Недавно его оставил товарищ, не пожелавший работать в тундре...

Много гидрометеостанций разбросано по просторам нашей страны. На них работают сотни молодых наблюдателей, ведущих с большим упорством, а подчас и с героизмом свою кропотливую, но чрезвычайно важную для страны работу. В 1937 г. на гидрометеостанции придет еще 1500 наблюдателей

Комсомольская правда. 17.03.1937.

Когда Джордано прервался на полуслове, Николай удивился, потом, почувствовав внезапно присутствие еще одного бессмертного, испугался. Вчерашний бой и ощущения, возникшие при получении силы, вернулись вдруг с прежней силой, как будто все произошло несколько мгновений назад. Неужели вчерашний кошмар повторится снова? Внутри все похолодело, и Николай внутренне подобрался, как бывало перед боем в далеком двадцатом. Лишь окрик Джордано привел его в чувство, заставил осознать, что этот бессмертный пришел не один. Вокруг будут обычные люди, и схватки, по крайней мере немедленной, не будет. Он заставил себя успокоиться и подумал, что не всегда же встречи бессмертных кончаются поединком. Тот вчерашний на него напал, и рассуждать было не о чем. А человек, пришедший с отрядом? Он же не враг! Надо же, он как-то и не удосужился выяснить у учителя, как обычно складываются отношения у бессмертных, если они не враги.

Потом он очумело смотрел и что-то даже отвечал вошедшему на станцию Лешке, а сам ждал, напряженно ждал появления незнакомца.

Холодное спокойствие капитана, глядевшего на него, несмотря на внешнюю вежливость знакомства, как на пустое место, раздосадовало и, на удивление, разозлило. Умом он понимал, что перед людьми отряда капитан и должен был вести себя так: уверенно и спокойно. Кем был для него пацан на этой затерянной в горах станции?

С усилием заставив себя оторвать взгляд от пришедшего бессмертного, понимая на сколько это глупо и странно выглядит со стороны, он поискал глазами в ставшей тесной от людей комнате Джордано. Тот о чем-то говорил с милицейским начальником. Словно почувствовав взгляд Николая, он обернулся к ученику.

‑ Коля! Что же ты сидишь! Помоги людям и с завтраком поторопись.

Ни тон, ни поведение учителя не говорили об опасности. С капитаном они не обменялись и парой фраз. Николай окончательно пришел в себя. Раз ничего не случилось, значит, не случилось. Он ведь утром был весь в ожидании прихода отряда. Полгода монашеского отшельничества, отсутствия людей были для него сложным испытанием, ведь даже в годы болезни он не оставался один. И утром, когда опасность разоблачения его сущности, казалось, отступила, он был так рад, что вокруг появятся обычные люди. Если эти двое – Джордано и капитан ведут себя, как ни в чем не бывало, то он, и подавно, может себе это позволить.

Поставив на плиту казан с картошкой, Николай стал помогать пришедшим развешивать мокрую одежду и накрывать на стол, куда выкладывались из вещмешков походные запасы милиционеров. Он не сразу сообразил, что капитан с Джордано исчезли. Опят накатила тревога.

Когда же через некоторое время капитан вернулся один, Николай почувствовал панику. Куда исчез учитель? Как бы ни складывались их отношения, за прошедшее время Джордано стал Николаю самым близким человеком. Остаться совсем одному! Это было… От ужаса он закрыл глаза. Стоп, и о чем же он думает. Так просто ‑ без эффектов ‑ такие, как они, не умирают! Вчерашнее проявление «эффектов» настолько зримо встало перед глазами, что парень вздрогнул. И это вернуло его к реальности.

Капитан, о чем-то переговорив с Макарычем, направился к Николаю:

– Товарищ Емельянов! У вас передатчик в рабочем состоянии?

Пытаясь скрыть свое состояние, тот лишь утвердительно кивнул.

– У нас на базе договор был, что мы, когда сюда доберемся, свяжемся с городом. Так что, включите передатчик, а я вам минут через десять текст дам, – Николаю показалось, или на самом деле, в холодных глазах капитана мелькнула насмешка.

– Передатчик от дизеля работает, – Николай пристально взглянул в глаза бессмертного.

– Ну, так иди дизель включай! Что же ты ждешь?

«Из дома выпроводить хочет!» – от бессилия и злости сжались кулаки. Еще мгновение и …

Скрипнула входная дверь. На станцию вошел Джордано.

– Аванес! Где же ты ходишь? Нам передатчик нужен, – районный уполномоченный направился к вошедшему хозяину.

– Так, в чем задержка? – он развернулся в сторону Николая, их глаза встретились.

Ученик почувствовал, как спина и виски покрываются потом, не взглянув на капитана, он чуть не бегом кинулся включать дизель.

Запустив двигатель, Николай несколько минут собирался с духом, чтобы вернуться в дом. Вначале он думал, что Джордано зайдет и скажет все то, что почудилось ученику во взгляде учителя. Он знал, что пара насмешек или просто разнос были бы лучшим лекарством от испытанного стыда. Но Джордано не пришел, и пришлось возвращаться, так и не узнав, что же о нем думает этот уверенный в себе, холодный бессмертный. И как теперь поправить пусть и не совершенную, но такую очевидную глупость.

Задержавшись у входа еще на мгновение и набрав воздуха как перед прыжком в воду, Николай открыл дверь и сразу направился к передатчику. У стола Гасанов дописывал шифрограмму. Ученик включил передатчик, настроился и поднял глаза на бессмертного. Тот, как ни в чем не бывало, протянул ему записку, дождался окончания передачи, прислушиваясь к тому, что выстукивает радист. Когда Николай закончил, удовлетворенно кивнул:

– Хорошо! Не выключайте. Минут через двадцать будет какой-нибудь ответ.

– Товарищ Гасанов, Николай! Идите к столу. Стынет все, – Джордано подошел сзади. – Когда будет ответ, мы услышим.

За обедом Макарыч рассказал Аванесу с Николаем подробности происшествия на побережье.

Подрывная группа должна была, по видимости, взорвать строившуюся недалеко от Адлера плотину для небольшой гидроэлектростанции. Кроме того, что из-за взрыва оказались бы сорваны планы по вводу в строй весной трех крупных санаториев, два из которых принадлежали военным, вода затопила бы и ближайший рабочий поселок. На счастье курортного городка террористическая группа наткнулась на не в меру любопытных комсомолок. Девчонки подались в горы за распустившимися рододендронами. Дело было тайное – природу надлежало беречь, а не обдирать охапками заповедный кустарник. Но у одной из девчачьих подружек родился первенец, а это грех было не отметить чем-нибудь необычным. Взяли в лесхозе лошадей, прихватили для надежности охотничье ружье – вдруг в лесу волк или медведь встретятся ‑ и отправились. На беду слишком крупный встретился зверь.

На этом месте рассказа Макарыч надолго замолчал, мужики-милиционеры, потупившись над тарелками, перестали даже жевать.

– Ну, и?

– Девчата заметили в лесу чужих людей. Время, сами знаете, какое! Галинка младшей, Машухе велела затаиться, а они вдвоем с Нюрой взялись последить. Да, куда там! Заметили их видно сразу, еще и в каньон заманили. Подстерегли они девушек, одним словом, – Макарыч опять вздохнул и на время совсем замолчал.

– Ну? – повторил, напрягшийся, как струна, Джордано.

– Да, что ты нукаешь, не запрягал! – Макарыч зло потянул носом. Наконец продолжил. – Хоть Галина и заметила неладное, даже из ружья пальнула в одного из бандитов, но… Одной только младшенькой Машухе удалось уйти. Она чуть в стороне от старших была, ее сразу не заметили. Так что, пока бандиты с Галей и Нюрой разбирались, сбежала она, да по дороге лошадь ногу повредила. Ночью уже на жилье вышла. Пока по тревоге народ собирали, пока то, да се. Только к обеду на место и попали. В общем споганили они их. Мучили сильно, прежде чем убить…

Макарыч снова молчал, и Николай, за время рассказа не оторвавший от него взгляд, перевел глаза на Джордано. Ему почудилось или это было на самом деле, что зов учителя усилился. Он увидел посеревшее лицо человека, взгляд которого светился такой ненавистью и болью, что Николаю стало страшно. Инстинктивно ему захотелось заслонить учителя, чтобы никто не заметил его состояния. Он обвел взглядом собравшихся, но милиционеры были заняты собственными воспоминаниями страшной картины, и только капитан неотрывно смотрел на Джордано. Казалось он, что-то хотел сказать или сделать.

…

*Звяканье ключей и скрежет отодвигаемой решетки были теми ставшими почти единственными условными сигналами, что возвращали Джордано к действительности. С обычной силой пришли ощущения голода, жажды и того сводящего с ума морока, единственным, но временным избавлением от которого было пойло, которым его поили раз в два или три дня и дополнительно в качестве поощрения после каждого удачного боя. Наказывали тоже пойлом, вернее его отсутствием. Тогда от боли, что сводила его тело, он не мог нормально перейти в спасительное состояние прострации и ничего не чувствования, которое стало его единственной целью. Но сегодня отпирали решетку не его камеры. Бессильная злоба наполнила все его существо. Если бы не колодки, стягивающие за спиной руки и ноги, он бы кинулся грызть решетку, отделявшую его от остального помещения трюма. Колодки, стягивающие локти, появились года три назад ‑ хотя он давно уже даже не пытался вести счет времени, ‑ после того, как, научившись выдергивать руки из обычных кандалов, задушил двоих охранников.*

*Поняв, что сегодня ему ничего не дадут, Джордано попытался вновь отключить сознание, но странный инородный звук ‑ то ли писк, то ли плач, ‑ да слишком явное возбуждение в соседних камерах вдобавок к боли, сводившей его тело, от окончившего свое действие наркотика не давали расслабиться. Он открыл глаза и попытался сосредоточиться на том, что происходило в трюме.*

*В неровном свете двух принесенных масляных ламп, подвешенных на крюках у входа, он увидел женщин: одну в мужском платье дворянина-европейца, другую в платье служанки из состоятельного дома. Кафтан дамы был разорван в клочья, и она, тщетно стараясь прикрыть обнаженную, потемневшую от синяков грудь остатками рубашки, затравленно глядела на освобождаемых одним из стражников от цепей колодников. Молоденькая служанка, едва ли достигшая пятнадцатилетнего возраста, прижимаясь всем телом к госпоже, тонко на одной ноте скулила.*

*Колодники, содержавшиеся в трюме с Джордано, не были рабами. Это были проштрафившиеся члены пиратского экипажа, попадавшие сюда за долги, дикие драки с резней, бунт против капитана. Их выпускали, когда команда шла на дело.*

*Сейчас, образуя все теснее сжимавшийся круг, они скалились на невиданный в этом месте товар. Мало кто из здешнего сброда даже по пьяни мог мечтать о женщине высшего круга. Попав в плен, подобная женщина была не по карману людям дна, и они стремились поскорее сбыть ее с рук, урвав лишнюю горсть монет. Но этих привели к ним на растерзание, и они все теснее сжимали круг, разжигались похотью.*

*Когда казалось, что еще мгновение и сброд кинется на женщин, в трюм, стуча каблуками, влетел Мустафа, размахивая саблей и горящим факелом, визгливым от злости голосом пытаясь остановить колодников.*

*Пришедший несколько в себя от невиданного действа, Джордано безразлично отметил, что выглядит Мустафа потасканным старым сморчком, смешно размахивающим сабелькой. Но следом он вначале ощутил, а потом и увидел, спускающегося в трюм Ахмеда. От чувства опасности у Джордано поджались уши, и он почти прикрыл глаза, стараясь ничем не привлечь внимания хозяина. Хозяин же был мертвецки пьян, едва держась на ногах. Он втащил бочонок вина и кинул его прямо в толпу:*

*– Пейте, гады, угощаю! Чтобы мне от стервы этой – места живого не осталось!*

*– Что же ты творишь, господин! Смилуйся, денег ведь она больших стоит! – Мустафа вцепился в колени хозяина.*

*– Ты! Мне указываешь? – Ахмед поднял, как тряпку, управляющего с колен, встряхнул. – Мне указываешь! К девкам отправляйся, старая развалина!*

*Бессмертный столкнул Мустафу в трюм, пьяно заржал, пошатнулся и вперил взгляд в раба, открывшего от изумления глаза.*

*– А, и ты очухался. Хочется сладенького? Если от этих господ что останется, так и быть, и тебе перепадет! – Ахмед опять заржал, пошатываясь, развернулся к выходу.*

*– Эй, тащите бургундское! – крикнул кому-то наверх. Чуть не упал, потеряв равновесие. Стражник, отпустивший колодников, подхватил пьяного хозяина и потащил на палубу.*

*В трюме на мгновение наступила гробовая тишина. Колодники, казалось, размышляли с кого начать: с ненавистного, минуту назад всевластного помощника капитана, отданного им на расправу, или с замолкших от ужаса женщин.*

*Потом по трюму прошел вой, и толпа разделилась. Одни кинулись на Мустафу, цепями выбили из его рук саблю, повалили. Другие, отталкивая друг друга и дерясь, набросились на женщин. Минут через пять тело Мустафы окровавленной кучкой осталось лежать вблизи решетки джордановой камеры. Сабля, почти до последнего мгновенья не выпущенная из рук, валялась рядом с телом, а вся толпа скопилась у выхода из трюма, где насиловали женщин.*

*Джордано обессилено закрыл глаза: если бы ему на мгновение эту саблю. Только на мгновение! Он завыл страшно, по-волчьи, на одной ноте. Ни один из колодников, увлеченных своим делом, даже не обернулся. Но сломанное, избитое и изрезанное ножами тело управляющего зашевелилось. Джордано увидел, как тот ползет к решетке. В окровавленной руке зажат ключ. Мустафа попытался встать, раз, другой. Упал, дернулся, ключ выпал из обессилившей руки.*

*Джордано снова взвыл. Если бы можно было высвободить хоть одну только руку. Но нет, сколько раз он старался проделать это – ничего не получалось! В который раз бессмертный напрягся, расходуя последние силы. Вывихнутое плечо щелкнуло, стало на место, резкая боль свела провернувшееся на сто восемьдесят градусов в тугих браслетах кандалов предплечье и запястье. Джордано осторожно, пытаясь обмануть боль, перевел дух. Начал осторожно сжимать и разжимать пальцы, пытаясь вернуть кровообращение. Если бы не сведенные за спиной локти! Он почувствовал как по щекам впервые за долгие, долгие годы текут слезы, бессильно опустил голову на провонявшую мочой и калом подстилку.*

*– Ползи сюда!*

*Он что, бредит? Джордано поднял голову и встретился с горячечными глазами, оказывается, все еще живого Мустафы. Извиваясь, мучительно медленно он двинулся к решетке, думая лишь о том, что может не успеть: или умрет Мустафа, или кто-то из колодного сброда оторвется от своего занятия, или явится сам Ахмед.*

*Джордано не знал, сколько времени ему потребовалось, чтобы оказаться у решетки. Прислушался. Клокочущее дыхание вырывалось из груди умирающего.*

*– Мустафа!*

*Тот поднял голову. Джордано рывком перевернулся, подвинулся так, что его закованные локти оказались у самой решетки напротив руки Мустафы. Опять бесконечные минуты ожидания. Сердце билось так, что, казалось, эхо отдавалось в трюме. Наконец щелкнул замок. Локти были свободны, и он, сдирая кожу до самых костей, на одном дыхании выдернул кисть правой руки из колодки и из кандалов сцеплявших запястья.*

*Джордано рывком вновь перевернулся к решетке. Голова Мустафы уткнулась в пол, по подбородку стекал кровавый ручеек. С ним все было кончено. Но у самой решетки валялись спасительная связка ключей от его кандалов и ключ от самой камеры. Он в последний раз сосредоточился, вырвал левую руку из колодки. Дальше все понеслось галопом.*

*Колодники даже не успели сообразить, что происходит, они так и остались лежать, как поваленные снопы, у ног изнасилованных женщин. Младшая была мертва. Джордано для верности пощупал пульс на сонной артерии, потом осторожно закрыл ей глаза и прикрыл куском оборванной юбки. Старшая – дворяночка ‑ еще живая глядела одним, как у дикой птицы, глазом. Второй был выколот.*

*Он опустился перед ней на колени, погладил по руке. С трудом подбирая забытые французские слова, произнес:*

*– Прости, сестра! Я не успел.*

*Ему показалось, что женщина улыбается.*

*– Спасибо тебе. Добей меня.*

*Он задохнулся от жалости, хотя давным-давно разучился жалеть.*

*Отвернулся, поискал глазами, замеченный у одного из колодников кинжал. Поднял и точно всадил в сердце гордой женщины.*

*Долго сидел перед ней на коленях не в силах сдвинуться с места. Откуда-то сверху неслись ругань и пьяные выкрики, визжали женщины. Время уходило, а он не мог заставить себя подняться и вновь идти убивать ради ставшей такой близкой свободы. Потом почувствовал, что тело начала сводить знакомая боль. Организм после пережитого с новой силой требовал наркотика. Времени почти не осталось. Бессмертный резко поднялся, выдернул кинжал из начавшего холодеть тела. Осторожно, пытаясь не шуметь, поднялся вверх по трапу. Люк выходил на нижнюю палубу. До свободы было еще три перехода…*

…

Уловив слабое движение джорданова ученика, Хан перевел на него глаза.

– Ничего… – Николай понял, что это предназначалось только ему, капитан как будто просил его о чем-то. – Ничего! Вот найдем этого последнего гада. С него и спросим.

Он поднялся, с шумом отодвинув табурет, достал из внутреннего кармана кителя плоскую стальную фляжку.

– Помянем, товарищи, девушек, комсомолок. Жаль, не удалось наказать бандитов как положено. Но смерть наших товарищей, подруг не была напрасной. Жизнью своей они предотвратили преступление, большую беду.

Николай дернул под столом Джордано за руку. Тот, беспомощно моргнув, начал приходить в себя, возвращаясь к действительности. Как сомнамбула поднялся, подставил кружку под разливаемый Гасановым спирт. Николай сбегал, принес в кувшине чистой воды. Но народ оказался крепким. Никто не потянулся за водой. Молча выпили, постояли минуту и опустились на свои места.

На лицо Джордано начала возвращаться краска.

Приподнятое утреннее настроение отряда ушло. Люди мрачно вздыхали:

– Ушли гады, – смерть бандитов от рук одного из членов террористической группы была не понятна и раздражала.

Вскоре застучал телетайп. Николай сорвался с места к передатчику. Остальные поднялись было за ним, но Гасанов властно приказал остаться на месте.

В 1934 году колхозы получили 3.758.000 руб. денежных доходов, в 1935 году - 8.654.000 руб., в 1936 году - 13.880.000 руб. В прошлом году колхозникам выдали на трудодень почти в два раза больше чем в 1935 году.

Правда. Калинин. 18.03.1937

Поздно вечером, когда оставшиеся на станции милиционеры уже спали, Джордано спустился к реке. Часть группы, с Николаем в качестве проводника, Хан по договору с центром отправил вверх, к перевалу, где Макарыч должен будет встретиться с поисковой группой, поднимающейся с северной стороны хребта. Если все будет нормально, то к завтрашнему вечеру Николай вернется, проводив отряд мимо лавиноопасного участка. Дальше милиционеры пойдут самостоятельно. Теперь же на станции осталось всего трое смертных, которым предстояло обследовать лавину на каменной речке.

После ухода основной группы Джордано показал оставшимся дорогу на склон, выводивший к тому участку лавины, где, может быть, можно было отыскать следы пропавшего члена банды, в случае если он собирался идти к перевалу верхней, летней дорогой. Эта экскурсия окончательно вымотала людей, так что Джордано не сомневался – до утра на станции будет тихо.

Стоя на берегу, он ждал Хана. Не умолкая, шумела вода, вырываясь из под ледяного купола, перекатываясь на камнях, и срываясь вниз небольшим водопадом. Вчерашней бури как небывало, и яркие, как будто нарисованные звезды освещали склоны кажущихся неприступными Кавказских гор. Похоже, период растительного существования близится к концу. И может быть эта льдистая, наполненная звездным светом и шумом весенней воды ночь будет одной из последних перед прыжком в неизвестность – в реальность того мира, что строит выбранная им для жизни страна. Джордано улыбнулся.

Наверху чуть слышно скрипнула дверь станционного домика. Фон зова усилился. Наконец Хан спускался к реке. Джордано не обернулся и, подойдя, Хан тоже не сказал ни слова. Задрав голову кверху, он некоторое время рассматривал рисунок весенних созвездий.

– Умеешь ты, однако, выбирать места для отшельничества! – Хан выжидающе взглянул на Джордано, но тот лишь улыбнулся в ответ. – И на сколько времени ты тут решил обосноваться?

– Предполагалось, что до весны. В мае заканчивается договор. Сюда обещали подобрать людей для постоянной работы, – Джордано на мгновение замолчал. – Зачем ты спрашиваешь? Наверняка ведь в городе ознакомился с документами.

– С чего ты взял?

Джордано впервые с начала беседы обернулся к Хану и взглянул в изображавшие честное простодушие глаза НКВД-ешника.

– Да ладно, не смотри. Конечно, ваши бумажки я внимательно проштудировал. Документики, между прочим, не плохо сработаны. Если б не твоя физиономия, даже я бы липу с ходу не предположил.

Джордано кивнул и вновь отвернулся к реке.

– Эй, не отворачивайся! На паспорт дашь взглянуть?

Джордано вновь кивнул:

– Паспорт тоже не плох был. Я его, правда, потерял. Размок он у меня в воде при благовидных обстоятельствах. Так что, теперь у меня настоящий. – Хан чувствовал, что Джордано смеется.

– И кто тебе это произведение искусства делал?

– Ты что, издеваешься! С чего б я тебе это сказал?

– Это кто-то из наших?

Джордано обернулся и опять посмотрел Хану в глаза:

– Я похож на твою шестерку? Ты и так слишком много узнал.

Хан отвел глаза.

– Ладно, сам выясню.

– Вот и хорошо. Занимайся своими делами сам.

– Это пожелание относится ко всем моим делам?

– А у тебя есть стоящие идеи?

– Идеи всегда есть. Но до мая можешь продолжать загорать на этом курорте.

– Премного благодарен, Ваше превосходительство! Барское решение, надо заметить.

– Не ерничай!

– Ладно, не обижайся. Если честно, то мне тут порядком надоело. Только из-за Кольки связался с этим райским местом.

– По-моему, ты с ним слишком долго возишься. Разбалуешь мальчишку.

– Но ему нужно было время, чтобы адаптироваться к изменениям.

– А другим оно не бывает нужным?

Джордано вздохнул и промолчал.

Хан тоже помолчал.

– Давай, что ли, в твой сарай с дизелем подымимся. Что-то холодно тут. У меня еще спирт остался.

– Ты думаешь, под спирт я лучше колоться буду? – Джордано засмеялся. – Идем. Я уже тоже замерз.

Они поднялись в сарайчик, хозяин зажег керосиновую лампу и, на минуту задумавшись, извлек пару стопок из-за груды ветоши и инструментов на одном из стеллажей.

– Вы тут с Николаем сами у себя выпивку, что ли, воруете? – удивился Хан.

– Нет. Мужики из бригады, что строили и оборудовали станцию, здесь жили. Вот посуда и осталась.

Они устроились в углу у верстака. Хан разлил остатки спирта. Выпили.

Предательское тепло поползло по телу. Джордано потянуло прислониться к стене и закрыть глаза. Третья бессонная ночь давала себя знать. Но спать было нельзя, иначе Хан, точно, его на чем-нибудь подловит. На Хана алкоголь никогда не действовал.

– Ты чего ухмыляешься?

– Да так, вспомнил, как ты бутылку шампанского в окне третьего этажа на спор пил.

Хан самодовольно улыбнулся:

– Дурак, конечно, но ведь получилось!

– Что ты хотел еще из меня вытрясти? – с ходу меняя тему, спросил Джордано.

– Ты куда торопишься?

– Хан! Если я сейчас закрою глаза, то – уже до утра.

– Давай поговорим завтра.

– Завтра вернется Николай, а с утра ты будешь заниматься официальной деятельностью. Так что, закончим сегодня!

– Потом ты скажешь, что я на тебя давил.

– Не скажу. – Джордано улыбнулся. – Продолжай!

Хан помрачнел, опустил глаза:

– Мне показалось, или ты действительно бываешь в Турции.

– Ты был у меня в доме?

– Был.

– Один?

– Слушай, профессор, ты-то меня за кого держишь?

– Извини, но я тоже кое-чего не понимаю!

– Например?

– Например, как царский генерал, не армейский, заметь, а человек, охранявший основы государства, оказался «защитником» Советской власти? – от непонятно почему вспыхнувшей злости сон с Джордано совершенно слетел.

Хан, глядя в ему в глаза, спросил:

– Я никогда не замечал за тобой особого пристрастия к идеям монархизма.

– Ты прав, пристрастия к монархизму у меня как не было, так и нет до сих пор. Но вопрос не в моих пристрастиях к каким-то идеям. Вопрос в тебе? Это ведь ты из реализации в реализацию защищал монархию.

– Погоди! Есть две разные вещи: Россия и система управления этой страной. Тебе-то должно быть понятно: от того, что сменилась система управления, Россия ведь никуда не делась. Даже не Россия, а эта территория, тип людей, которые тут живут.

– И ты поддержишь любую власть, которая будет на этой земле?

– Нет, конечно, – он на мгновение остановился и с какой-то опаской в голосе спросил: – Ты зачем сюда вернулся?

Джордано с интересом разглядывал Хана. Злость ушла, но азарт остался, хотя игра и становилась опасной.

– А что, не просто шлепнуть приятеля, если его взгляды не соответствуют твоим?

Хан напрягся, готовый вскочить, впился в глаза полные насмешки. Потом отвел взгляд:

– Я заставлю тебя уехать.

– Мне некуда ехать, Хан! – Джордано расслабился, прислонился к стене, усмехнулся: – Ты в своем максимализме на мальчишку моего похож. Он, правда, сбежать собирался.

Хан молчал и продолжал смотреть на приятеля.

– Черт с тобой! Я сейчас достану то из-за чего бываю в Стамбуле.

Он поднялся, залез на один из стеллажей и достал прорезиненный мешок.

– На! Ищейка! – мешок полетел в Хана.

Поймав тяжелый мешок, Хан мгновение держал его в руках:

– Книги, что ли?

Он развязал узел и извлек один из журналов.

– Ты в своем репертуаре! Дурак, он дураком при любой власти остается. Ты хоть знаешь, что тебя посадят за один экземпляр этой макулатуры?

– Догадываюсь.

– И много у тебя подобного дерьма?

– Здесь только это.

– Слушай! – Хан поставил мешок у стенки и вальяжно прислонился к стене сарая, – А хочешь, я тебе расскажу, чем бы кончилось ваше с Николаем приключение с трупом, если бы следователей привел не я? А если б они тут еще и немного поискали. Это ведь не единственная дрянь, – он указал на мешок, – из-за которой ты тут место пригрел.

– Да брось! Ту расщелину, где мы труп пристроили, лавина не завалила, завтра своих ребят можешь прямо туда и вести. Так что, все было бы нормально. – Джордано вернулся к верстаку, сел на табурет и прислонился к стене.

– Умник! А зачем все это практически в доме хранить?

– Не драматизируй, тоже еще защитник нашелся! Чтобы начать искать – повод нужен, а повода я не давал. Хотя, ты прав, макулатуру надо было в другом месте спрятать. Но далеко лазить ‑ лень. Нет ведь здесь никого. А вчера вымотались, вот и забыл про журналы.

– Забыл! – передразнил Хан. – Слушай, у тебя есть, чем горло промочить? А то ты меня в гроб вгонишь.

Джордано отлепился от стены.

– Ладно. Сейчас принесу.

У самой двери Хан окликнул Джордано:

– Погоди, бумагу какую-нибудь захвати. План нарисуешь, где труп искать.

Пока хозяин ходил за выпивкой, Хан извлек из мешка журналы и стал просматривать содержание. Потом, присмотревшись, выбрал те, что казались более зачитанными, и открыл в местах, где они не раз открывались. Прочитал аннотации и выводы. Вздохнул. Еще раз заглянул в пустой мешок: за макулатурой далеко лазить мерзкому итальяшке было лень, а вот засунуть куда-то собственные записи он, как всегда, не поленился. Хан еще раз вздохнул, достал папироску и закурил.

Скрипнула дверь. Вернулся Джордано.

– Тебя за смертью посылать!

– А ты быстро справился, – Джордано, выкладывая на верстак хлеб, солонину, соленые огурцы и капусту, и налитую на три четверти пол-литровую банку со спиртом, кивнул на отставленный к стенке мешок и оставшиеся открытыми два американских журнала со статьями Бора и Дирака. – Что скажешь?

– Что в этой ахинее я все равно ни черта не понимаю. Так что, жду твоих комментариев. А еще, что не понимаю: с чего ты решил экономить на спирте?

– А ты не знаешь, который сейчас час? Хороши мы будем с утра с перегаром, когда твои подчиненные проснутся трезвые как стеклышко.

– Ладно, уговорил, напиваться не будем, – улыбнулся Хан, разливая по стопкам спирт. – Но согласись, от твоих фортелей грех не напиться. Это надо же, выяснять: с чего я поддерживаю Советы! Да еще тон – оскорбленного отца русской демократии.

Джордано рассмеялся в ответ…

До половины ночи они болтали.

Хан все же объяснил причины, по которым в марте семнадцатого, почти сразу после отречения Николая II, исчез один из царских генералов, а в Красноярске объявился ссыльный поселенец, поддерживающий большевистскую фракцию социал-демократов. То, что Джордано определял для себя лишь на уровне чувств, принимая решение вернуться в Россию летом двадцать восьмого, Хан знал и мог обосновать фактами в самом начале того кровавого пути, который вел от России к Советскому Союзу.

Потом они говорили, осторожно нащупывая точки соприкосновения, об обстановке, складывающейся в стране и мире, о странном лозунге усиления классовой борьбы по мере строительства социализма.

– Пройдет время, и все попытаются свалить на неадекватность Сталина, но он и сам лишь механизм в запущенной машине.

– Я ведь не спорю. Подобное уже было во времена французской революции. Там тоже змея пожирала свой хвост. Меня тревожит лишь то, что, в сущности, не глупые люди, как Колька, например, начинают задумываться лишь, когда колесо наезжает на них самих. Но и при этом остаются уверенными, что идеалы революции выше их собственной жизни.

Хан, жевавший по ходу дела ломтик мяса с капустой, остановился и с насмешкой уставился на Джордано.

– Ну и, что теперь я не так сказал?

Хан проглотил мясо:

– Ты действительно этого не понимаешь?

– Этого – нет.

– Прости, но себя ты не узнаешь?

Джордано мгновение молчал, мрачнея:

– Это разные вещи!

– В чем же разница?

– Католический догмат душил Европу. Все прогнило!

– И поэтому нужно было умирать за идею!

– Что я мог сделать? Они же были фанатиками!

– Они? А ты сам? Кем был ты? Что осталось от твоей философии? А католический догмат, как процветал, так и процветает.

– Как это, что осталось? Разве ничто не изменилось за эти годы?

– А если бы ты просто отрекся, то ты считаешь, что мир так и оставался бы средневековым болотом?

– Если бы все отрекались, то сейчас не средневековье, а палеолит бы процветал!

– Ну, и?

– Что ну?

– Что ж ты другим отказываешь в том, что позволяешь себе?

Черные глаза Джордано горели как два угля. Хан усмехнулся.

Бывший еретик вскочил и, хлопнув дверью, выскочил на двор. Хан некоторое время смотрел ему вслед, достал из плошки огурец, откусил, прожевал. Потом, вздохнув, направился следом за Джордано. Тот сидел на бревне спиной к порогу станции. Хан подошел, сел рядом. Джордано отодвинулся и отвернулся.

– Слушай, тебе может шпагу вынести!?

– Да пошел ты! – дальше последовала столь витиеватая тирада с упоминаниями матушки Хана и его ближайших родственников, что Хан в изумлении аж заслушался, а потом начал ржать.

Джордано обернулся к нему. Хан еще пару раз хрюкнул:

– А говорят, что я главный матерщинник! – он смотрел в ставшие почти спокойными глаза. – Прости меня.

Джордано отвел взгляд:

– Что прощать? Ты ведь правду сказал!

Он поднялся, засунув руки в карманы, прошел несколько шагов вниз по тропинке к реке. Остановился, постоял некоторое время, вглядываясь в черный мрак хребта. Вернулся назад и сел рядом с Ханом.

– Когда тебе будут говорить о чистой идее белого движения, не верь. Она вся сгорела. Остался лишь пепел, обломки человеческих жизней. Когда они говорят о неправедности Советской власти и преступности ее верхушки, им нечего противопоставить взамен. Скопище несчастных, все потерявших людей.

– И ты решил вернуться?

– И я вернулся!

– А где твоя Лена?

– Уехала с Константином в Париж.

– Ты ее отпустил?

– Хан! Она была мне дочерью. А я все же священником когда-то был. Да и нужны они друг другу. Она родила ему ребенка. В Туркестане. Он тогда был очень озлоблен на всех. Она уговорила его прекратить бессмысленную борьбу.

– Иногда ты ведешь себя как блаженный.

– Причем тут блаженный. Что можем мы дать смертным женщинам? – Джордано задумался. – Да и потом, куда я мог ее взять. Сюда? Сейчас ей почти сорок. Женщине нужна нормальная жизнь. С Константином во Франции она у нее, наконец, есть.

Некоторое время они молча сидели рядом.

– Нормальная жизнь… Это ты точно выразился. Пройдет время и, когда угли этого пожара совсем прогорят, потомки тех, кто уехал, соскоблят пепел, расправят белые крылья и опять будут говорить о чистоте помыслов, о святости монархии и неправедности большевизма.

– Ты думаешь, люди ничему не учатся?

– Это ведь ты помнишь, зачем взошел на костер. А потомки нынешних строителей коммунизма забудут, по какой причине их деды и прадеды шли брат на брата, а потом надрывали животы на стройках индустриализации.

– Интересную ты перспективку нарисовал.

– Да ладно, до этого еще далеко! Идем спать. – Хан поднялся.

– Идем. – Джордано тоже поднялся, – Сейчас только жратву и журналы уберу.

– Смотри, спирт не оприходуй. Мне не дал, а сам вылакаешь!

– Да пошел ты …

Мы должны иметь многие тысячи любительских коротковолновых радиостанций. Целесообразно организовать слеты любителей по радио и всевозможные соревнования радиолюбителей. Нужно учредить звание рекордсмена Союза по радио и заслуженного деятеля радифронта...

Если фашисты нападут на нашу родину, десятки тысяч десятки тысяч радиолюбителей будут работать на оборону...

Из письма Э. Кренкеля к радиолюбителям

Комсомольская правда. 19.03.1937.

Весь следующий день Хан с тремя оставшимися на станции милиционерами провозился в районе указанной Джордано расщелины. Джордано не пошел с отрядом к лавине, предоставив Хану самому осуществлять поиски. Занимался обычными делами на станции. Ждал Николая.

Лавина расщелину не завалила, и при внимательном осмотре склона милиционеры почти без наводки обратили внимание на камнепад, который, наверное, и вызвал сход лавины. Осталось только проследить его траекторию, и был замечен труп человека, присыпанный камнями. Но добраться до трупа за весь день так и не удалось. Снег на склонах днем таял, за ночь превращался в лед. Для скалолазания по покрытым льдом камням не подходила ни амуниция отряда, ни, как оказалось, опыт людей его составляющих. С Ханом осталось трое молодых парней, которые выросли на побережье в теплом климате кавказских субтропиков. Хотя все они с детства излазили окрестности кто Сочи, кто Адлера, парни почти не представляли, как себя вести зимой на верхней границе альпийских лугов.

Вернулись в сумерках уставшие, промокшие и голодные. За ужином обсуждали, как спуститься в расщелину и осмотреть останки. Джордано вначале слушал предложения внешне совершенно безучастно. Потом, видя, что Хан начинает злиться, получив с десяток наивных предложений, решил вмешаться.

Принес бумагу, нарисовал схему крепления страховочных веревок. Объяснил, как забивать колья, чтобы спускающийся человек не сорвался вниз. Про себя подумал, что если бы они с Николаем в день убийства возились со страховкой, то не только ничего не успели, но и под лавиной бы размазало не Ляха, а их самих.

Хан, выслушав Джордано, оживился, но все еще мрачно заметил, что нужны колья и веревки.

– Это как раз не проблема. В дизельном сарае найдете все необходимое, чтобы сделать приспособления.

После ужина Джордано отвел парней в мастерскую, дал инструменты. Сам вернулся передать метеоданные на базу. Потом, сходив выключить дизель, спустился к реке. Через некоторое время подошел Хан.

– Нервничаешь?

– Горы – всегда горы. Ошибок они не любят.

Хан прислушался, спросил:

– Мне уйти?

– Бесполезно. Твой фон с любой точки станции слышно.

Хан кивнул: зов молодого бессмертного не мог быть слишком ярким. Любые помехи его размазывали.

Помолчали.

– Ну, что твои Кулибины? Справились?

– Нет еще. Угробят они завтра друг друга.

– Давай спущусь я.

– Тебе не положено. Мне самому надо туда лезть.

– Насколько я понял, твой персонаж в горах впервые.

– Впервые. Но он начальник, а приказ, как известно, – закон.

Они еще помолчали.

– Слушай! Откуда ты узнал про Ляха?

– Их группу мы внизу почти нагнали, но они мост через ущелье взорвали. Пришлось в обход идти. Тогда мне показалось, что в группе есть кто-то из наших. А на Ляхова наблюдателя у меня наводка была. Он был связан с англичанами. Так что, когда на трупы наткнулись, вопросов уже не было.

– Ты решил, что Лях идет ко мне?

– Была такая мысль. Тем более, что ты шатаешься за море.

– Но ты же был искренне рад встрече!

– А я играл! – Хан усмехнулся, – Но если честно, то политические пристрастия любого из нас еще не повод хвататься за клинок. Я тебе уже говорил, что был бы удовлетворен просто твоим отъездом из страны.

– Интересная позиция! А когда ж ты решил, что я не причем?

– А сам не догадываешься?

– То, что я отдал Ляховы бумажки – ерунда. А вечером в «чистоте помыслов» всерьез ты усомнился лишь раз, – Джордано задумался. – Из-за случая за обедом? Но вопросы морали и работа на чужую разведку – разные вещи.

– Ты не учел еще один фактор – своего ученика.

– Причем тут Колька?

– Он не стал бы учеником своего врага. А в тебя он, мне кажется, просто влюблен, как кисейная барышня.

– С чего ты взял?

– Он испугался, когда утром ты задержался. Еще б чуть-чуть и кинулся выяснять отношения.

– Ты преувеличиваешь. Причиной такой реакции могло быть все что угодно! Он просто не знает, не понимает, как к тебе относиться. А насчет врага – ты, наверное, прав.

– Брось! Я прав по обоим пунктам. Второй раз он кинулся тебе на помощь как раз за обедом.

Джордано вздохнул, зябко поежился:

– Отшельничество, как ты это назвал, расслабляет. Теряешь контроль над собой.

Хан взглянул на Джордано. Что-то хотел сказать, но промолчал.

– Мне кажется, я знал одну из девочек. Галя, дочка Федора Петренко?

– Да… Ее отец – Петренко, – Хан озадаченно смотрел на Джордано. – С чего ты взял?

– Сережки. У Ляха были ее сережки, – голос Джордано стал глухим и невыразительным. – У Федора она была светом в окошке.

Джордано замолчал, потом подошел к самой кромке воды, опустился на корточки и засунул руки в ледяную воду.

Хан молчал. О замужестве девушки было известно, так что попытка приятеля объяснить «потерю контроля» была не убедительна, тем более Хан наблюдал подобное не впервые и знал, что у Джордано такие состояния только провоцируются внешними событиями.

– Не оправдывайся.

Джордано обернулся к Хану. Их глаза встретились.

Хан тоже спустился к воде, уселся на валун и, глядя в пространство, сказал:

– Вся эта история, какая-то нелепая. Лях не был идиотом, а те источники, которые указывали на связи его наблюдателя, не дают оснований предполагать такого развития событий. Убить девчонок – да, но остальное… Просто верх непрофессионализма и глупости. И эти бумажки, что ты мне отдал!

Джордано плеснул в лицо пригоршню воды, потом поднялся, стряхнул воду с мокрых ладоней и засунул руки в карманы. Подошел и сел на камень рядом с Ханом.

– Это точно. Зачем было убивать напарников и лезть на рожон незнакомому бессмертному? Может где-то есть другие документы?

– Ты хорошо смотрел?

– Как ты учил! Вы что-нибудь нашли у остальных?

– Ничего… Только оружие, английское.

Джордано присвистнул.

– Такое впечатление, что он хотел умереть, – задумчиво произнес Хан.

– А что он делал в гражданскую?

– Не знаю. – Хан пожал плечами. – Перед мировой войной, году в 13-ом мне попадала информация, что Лях вел тихую жизнь, был вполне благополучен: имел где-то на юге то ли сахарный, то ли мукомольный заводик, семью…

– Может, он мстил?

– Мстил?

Джордано достал из кармана сережку и, глядя на качающуюся капельку бирюзы, произнес:

– Я помню, Федор рассказывал, что в гражданскую служил в продотряде.

Хан вдруг резко выхватил серьгу и поднялся.

– Вторая где?

Ни слова не говоря, Джордано отдал ему вторую.

– У тебя электричество только для передатчика? Свет нормальный организовать можешь?

– Могу, – Джордано поднялся. – Пошли, дизель включу. Да глянем, что твои орлы делают.

Сразу рассмотреть сережки Хану не удалось. Пришлось разбираться с изделиями «орлов». Крепления для страховочных веревок получились более-менее нормальными, а вот колышки для стены вышли коротковатыми, да и концы у них нужно было еще спиливать и спиливать, чтобы можно было забить в щель между камнями. Парни устали и пытались убедить Хана, что и так все будет нормально.

Критически оглядев плоды их трудов, Хан велел довести работу до конца.

– Да что, мы первый день в горах? – самый молодой из милиционеров, Яшка Серов, пытался уговорить Хана. – Нормальные колья! И так вобьются.

– Вобьются! – передразнил Хан. – Так же как вы сегодня носом по льду катились. Если завтра кто без разрешения куда полезет, то взыскания от вашего начальства я вам обеспечу. Товарищ Саркисян с нами пойдет, и вы как один подчиняетесь ему.

Парни насупились. Яков что-то бубнил про себя.

– Товарищ Серов! Повторите приказание!

Яшка вскочил, вытянулся:

– Слушаюсь, товарищ капитан! Есть выполнять указания товарища Саркисяна.

– Вольно! Так-то лучше.

Хан обернулся к Джордано, тот со спокойной уверенностью, без тени усмешки смотрел на парней. Согласно кивнул и пошел запускать дизель.

На станции Джордано включил шестидесятиваттную лампочку, достал лупу. Пока Хан рассматривал сережки, сидел, облокотившись о стол, следил за Ханом.

– Ты откуда про сережки узнал?

– Федор показывал перед свадьбой. Сказал, что подарит.

– А где взял не говорил?

Джордано мгновение помолчал, вспоминая разговор с Федором.

– Что-то невнятное, про бабу из бывших и барахолку.

– Работа действительно старая. Вот, смотри клеймо. – Хан протянул Джордано лупу и сережку.

– Черт, я думал, что это недорогая поделка начала века. Бирюза – копеечная стоимость.

– Стоимость то копеечная. Только, похоже, не для Ляха и этой девочки – Гали.

Хан поднялся, подошел к окну, открыл форточку и закурил. Сквозь фон присутствия Джордано почудился дополнительный оттенок. Хан посмотрел на приятеля. Джордано тоже поднял голову.

– Похоже – мальчишка твой?

Джордано кивнул. Он тоже поднялся и подошел к окну.

– Жаль, что ты не один, – произнес, задумчиво глядя в темноту.

– С чего это?

– Можно было бы показать Николаю «мельницу».

Хан, казалось, не услышал, молча докурил папироску, выкинул в форточку.

– Щенков этому не учат.

– Кто сказал, чему надо учить щенков.

Хан обернулся и в упор, глядя на Джордано, спросил:

– Мальчишка тут не причем. Это ведь нужно тебе?

– А даже если и так. Что с того? Ты боишься?

Хан хищно усмехнулся:

– Ладно, поглядим.