Бимаев Анатолий Владимирович

Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Некрасова 24А – 81

Тел.: 8-913-051-47-07; эл. почта: a.bimaev@mail.ru

**Восемь-восемь**

**(роман)**

**7,5 а.л.**

**АБАКАН**

**2021**

**Часть первая**

**––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

**1**

Меня назвали Лехой в честь деда.

С самого детства я проявлял мистическое сходство со своим родственником. В привычках, предпочтениях, манере речи. Например, я никогда не делал закладок в читаемых книгах. Страницу запоминал, а абзац отчеркивал ногтем. Как дед. Никто не учил меня этому. Обыкновение проявилось само по себе. Будто вспомнилось. А еще я питал врожденную любовь к грузовым автомобилям. Я игнорировал собак и кошек, мне были до лампочки игрушечные автоматы, но когда я видел, как мимо меня, дымя сожженным маслом, проезжает горбатый «Зилок», то бежал за ним на край света. И в этот момент по щекам моим текли слезы счастья.

Всю жизнь мой дед проработал шофером. Исколесил полстраны и, думаю, был мировым мужиком с кучей дорожных баек и анекдотов. Мою двоюродную сестру он звал Олегом, хотя она была даже не Ольгой. Так сильно дед хотел внука. Жаль, мы с ним ни разу не встретились. Он умер от опухоли головного мозга за несколько лет до моего появления на свет.

Однажды, бухая у Серого на квартире, мы заговорили об этом. О переселении душ и всем прочем. У нас имелся ящик пива и пятница, и мы были полны решимости разложить все по полочкам.

– Нет, – в конце концов произнес мой товарищ. – Я не верю в эту галиматью. Но знаешь, во что я действительно верю? Я верю, что умершие предки на самом деле определяют судьбу живых.

– Ты говоришь о генетике?

– Нет, черт подери, не только о ней.

Он был крайне импульсивным молодым человеком.

– И не о коллективном бессознательном, – заверил меня тут же он.

Удивительный тип. Отучился на повара, но взахлеб читал философию. Как-то раз я нашел у него на полу возле кровати «Закат Европы» Освальда Шпенглера. С черно-белой фотографией мыслителя на фронтисписе. Философ как две капли воды походил на Серегу. Только был на двадцать лет старше его. Во взгляде Шпенглера угадывалась пламенная непримиримость. Качество, которое долгое время после того четко ассоциировалось у меня со всем возвышенным и прекрасным.

– Так о чем же? – произнес я.

– Я говорю, твою мать, обо всех тех трансцендентных вещах, которые на ментальном уровне передаются нам по линии крови. Это не психология и не метафизика. Это биология в ее высшем смысле. У всякого рода есть дух. И все мы – единичные воплощения этого духа. Вот почему важно знать свою генеалогию. Изучая биографии родственников, мы постигаем и границы нашего общего с ними духа, а через это постигаем себя. Свои возможности и горизонты, свои заблуждения.

– Кажется, я понимаю.

– Твою мать, я не могу объясниться точней.

А ночью я вызвал такси. За мной подъехала старенькая «Тойота», в салоне которой стоял удушливый запах триллиона выкуренных сигарет. Машина безбожно скрипела, троила, чихала, но ехала. Упрямо и терпеливо, как старая лошадь. Водитель тоже, казалось, вот-вот двинет коньки. Таким он выглядел усталым и древним. Они, верно, состарились вместе. Он и машина. Я взглянул на одометр. Почти миллион километров. Можно было сгонять на Луну и обратно, по дороге заскочив на МКС. Я даже присвистнул. Эта парочка вызывала у меня уважение.

– Как, есть работа? – спросил я водителя.

– Работа найдется всегда для того, кто хочет работать, – произнес таксист, неспешно катя по дороге. Казалось, что он умирает и машина просто едет накатом. – Главное, есть ли у тебя деньги?

Я представил себя со стороны. Пьяный, футболка порвана после того, как мы с Серегой решили посостязаться в борьбе, на руках – ссадины. Вид как у разбойника с большой дороги.

– Держи, шеф, – сказал я, протянув сотку.

Таксист удовлетворенно убрал ее в нагрудный карман рубашки.

– Хочешь подработать в такси? – спросил он.

– А почему нет? – пожал я плечами.

Все дело в том, что недавно отец подарил мне старенький «Жигули», без дела ржавевший у него в гараже. Конечно, не «Зил», но для первой машины что надо. И я вправду подумал: «Почему нет? Сиди себе с книжкой у магазина, да развози милых старушек с продуктовыми сумками по домам. Романтика, черт подери». Мысль стать шофером так неожиданно созрела в моей голове, что в этом можно было обвинить лишь покойного деда – его дух или гены, называйте как нравится, – нашептавшего мне эту идею.

– Студент? – поинтересовался таксист.

– Уже нет, – сказал я. – Ушел с последнего курса филфака.

– Отчислили, что ли?

– Да нет же. Просто трезво прикинул, максимум, что меня ждет после получения диплома – работа школьным учителем за двадцать тысяч. А мне это не улыбается.

Я всем рассказывал эту историю. И в общих чертах она соответствовала действительности. Не говорил я только, что сначала ушел в академ. Несчастливая любовь, знаете ли. Не мог я сидеть над учебниками, когда мне хотелось бежать черт его знает куда, лишь бы не находиться наедине с самим собою. Я съездил на вахту на Сахалин, в Абакане поработал на стройке, а когда год истек защита диплома показалась мне такой мелочью, что ради нее не стоило и заморачиваться. Не представлял я себе больше жизни связанной с ведением бесконечных отчетов, журналов и ежемесячных листов самооценки. И все это под садистский диктат директора-неврастеника.

– Лучше устраивайся по специальности. Такси – это для пенсионеров и тех, кто не может найти себя в жизни. А ты еще молодой. Стоит попробовать себя по призванию.

– Избавляетесь от конкурента? – спросил хитро я.

Таксист рассмеялся. Нет, он был офигительным. Правда.

– Ни в коем случае.

– Хотите узнать мое мнение?

– Валяй, – сказал он.

– Как по мне, так вам давно пора на покой. Нянчиться с внуками, смотреть по кабельному «Семнадцать мгновений весны», а вечерами сидеть на лавочке возле подъезда, дышать воздухом и вспоминать все былое.

– Я еще не так стар, – смеялся таксист.

– Да, нужно освобождать дорогу для молодежи.

– Но не в таксисты же?

– В том числе и в таксисты.

Водитель не переставая смеялся. У него было превосходное чувство юмора. Большое и мягкое, как он сам. Расстались мы с ним друзьями. А на следующий день я пошел в таксомоторную фирму.

**2**

Я на всю жизнь запомнил свою первую смену.

В то время у нас еще не было «Убера» или «Яндекса», которые раздавали заказы через приложения на «Андроид». Компании работали по старинке, то есть по рации. А когда ты в такси первый день, город знаешь на уровне обывателя и общий твой водительский стаж – четыре с половиной часа, такая работа способна обратиться сущим кошмаром. В рации треск, голос диспетчера слышен так, будто звучит из самих чертогов Нерзула и на то, чтобы сориентироваться, как, черт побери, далеко ты находишься от клиента, у тебя есть пара секунд. Самое большее.

– Мальчики, Пушкина, Сто шестьдесят восемь, – сообщала диспетчер и тут же в ответ слышалось двадцать мужских голосов, во всю силу легких выкрикивающих свои позывные.

– Втор-пя-шестьдесят пер-двадца-седьмой, – примерно так звучала ответная какофония.

– Седьмой, – выдавала вердикт диспетчер.

– Почему седьмой? Первым был я, – пытался спорить один из водителей.

– Мальчики, вы так кричите, что только друг другу мешаете. Чей позывной я четко услышала, тот и получает заказ. Всем все понятно?

– Понятно, – хмуро отвечал завязавший перепалку таксист.

– А ты, Двадцать третий, проверь рацию. Или встань в другом месте. У тебя помехи в эфире.

На то, чтобы получить первый заказ у меня ушло часа три, за которые я успел порядочно известись. Я попросту не успевал вовремя жать на гашетку. Боже, выдай нашим таксистам оружие и по сравнению с ними ДиКаприо из «Быстрых и мертвых» не годился даже на то, чтобы палить в небо. Да на Диком Западе они, верно, бы каждый день грабили по десять поездов, а шерифов убивали целыми пачками. Каждый из них, в конце концов, заработал бы по миллиону зеленых, и никто б их не сцапал, если, разумеется, они сами, одного понта ради, не сдались властям. Но они жили в России, в самом начале 21 века, и их сноровка ценилась не дорого.

Как бы там ни было, удача все-таки мне улыбнулась.

Я стоял возле рынка. А так как эту часть города я более-менее знал и диспетчер, словно смилостивившись надо мной, назвал адрес не по номеру дома, а по названию магазина, среагировал я молниеносно.

– «Золотой дом», рынок, – послышалось в шипящем эфире.

– Восемь-восемь, – заорал я, как полоумный.

– Восемь-восемь, – ответила диспетчер Маша. – Клиент ждет у главного входа. Поедешь до Черногорска, проспект Космонавтов, Одиннадцать. Четыреста рублей.

Четыре сотки. Вот это удача! Одной заявкой я сразу отбивал весь простой, триумфально возвращаясь в игру. Наверное, ни один пассажир не видел такого счастливого водителя такси. Всю дорогу я держал себя так, будто вез самого президента. Для полного погружения не хватало лишь красной ковровой дорожки, к которой я с ювелирною точностью подрулил бы на адресе. От радости мне хотелось выкинуть что-нибудь этакое. Остановиться на светофоре и оббежать машину победной трусцой. Безумие? Знаю! Но я ничего не мог с собою поделать.

– Хоть дожди наконец кончились. Июль месяц, а настоящего лета еще не было, – зачем-то проговорил я, косясь в зеркало заднего вида. Девушка переписывалась с кем-то по телефону.

– Ага, – проронила она, не подняв головы.

– Едете домой или в гости?

Тут она все-таки на меня посмотрела. Но посмотрела так, словно было без пяти минут шесть и ее только что попросили задержаться в офисе до полуночи. У меня даже пульс участился от жути.

– Послушайте, у меня был трудный день, и я хочу помолчать.

– Хорошо, помолчим. Ваше право.

Я включил радио. Не скажу, что мое настроение испортилось. Ведь я все-таки получал свои четыре сотки. Но музыка в машине звучала несколько громче, чем требовалось, да и вместо попсы играл тюремный шансон.

Вернувшись в город, я принялся брать все подряд. Только слышал знакомую улицу – тут же кричал свой позывной. Я не дожидался, когда диспетчер назовет номер дома, придя к заключению, что город наш небольшой и в каком бы конце его клиент ни находился все равно он будет где-то поблизости. Однако на деле подобная тактика выливалось для моих пассажиров в десятки минут ожидания, по истечению которых они готовы были меня растерзать.

Экономя время, я летел по улицам, как угорелый, проезжая светофоры на желтый. Если мне требовалось развернуться, я бросался, словно атлет с шестом, через двойную сплошную. По кочкам проносился, как по автобану. На проспектах и вовсе развивал сумасшедшую скорость. Тогда я имел весьма смутное представление об амортизации и таком тонком моменте, как соотношение цен на бензин и пройденном за день пути, поэтому в первый день, а, возможно, и весь первый месяц работал почти что впустую.

– Я жду вас двадцать минут! – кричала разъяренная пассажирка с бешеным взглядом серийной маньячки. – Если бы я не торопилась, разве вызвала бы машину? Включите логику, умоляю!

– У нас аншлаг, дамочка, – успокаивал я ее, закладывая особенно лихой вираж. Мне казалось, что так я больше похож на таксиста. – Солнышко светит и людям не сидится на месте.

– Тогда сказали бы сразу, что машин нет. Я вызвала бы другое такси.

– И отдать вас конкурентам?! Пристегнитесь, пожалуйста. Я доставлю вас к месту быстрей истребителя.

Дорога до пассажиров была сплошным лабиринтом. Это сейчас у каждого в телефоне есть навигатор, который любезно подскажет короткий маршрут до любой точки мира. Тогда приходилось пользоваться собственными скудными знаниями. Перед выходом на работу я купил в книжном подробную карту города. Разворачивая ее каждый раз, когда мне нужно было сверить свое местонахождение в пространстве, я клал карту прямо на руль, пытаясь одновременно управлять автомобилем и ориентироваться на местности. Наблюдая эту картину, люди открывали от изумления рты. Они, верно, думали, что я им мерещусь. На то, чтобы удостовериться в происходящем у них попросту не хватало времени. Я пролетал мимо, как кролик Бакс-Бани из Уолт-диснеевских мультиков. Мгновение спустя они приходили в сознание, но я уже был далеко, минимум за два перекрестка, не досягаемый для их эмпирических изысканий.

Стоит ли говорить, что у моей навигации была масса серьезнейших недостатков. Попробуй, например, с перепугу найти какой-нибудь маленький, богом забытый проулок в районе «Космоса» или «Гавани», где их нашпиговано больше, чем в бразильских фавелах.

– Маша, где у нас улица Восьмого Марта? – спрашивал я диспетчера.

И она отвечала:

– Между Павшими и Цукановой.

Я разворачивал карту. Целых пять минут у меня уходило на то, чтобы найти злосчастные Павших Коммунаров с Цукановой и с ужасом осознать, что между ними находилось три добрых десятка улиц поменьше, которые безбожно змеились, ветвились и черт знает что еще делали во все направления сторон света, включая Северо-северо-запад и юго-юго-восток.

К тому же в городе было полно «хитрых» улиц, которые никаким особенным образом на карте не отмечались. Такая улица могла упереться, например, в стадион или по непонятным причинам вдруг оборваться посреди чистого поля. И я думал: «Ну что ж, здесь я управлюсь по-быстрому. Всего двадцать дворов». И начинал искать нужный адрес на этом коротком, до дыр изъеденном шинами отростке асфальта, выбивая нанопыль из подвески, в полной уверенности, что клиент где-то рядом. Я проезжал улицу один раз, второй, третий, но так и не находил нужный дом. Тогда я снова разворачивал карту. Скрупулезно изучал каждый ее сантиметр, вчитываясь в мельчайшие буковки шрифта и вдруг натыкался на продолжение своей улицы, объявлявшейся в другой части города. Словно пуля, вошедшая в тело в районе груди и вышедшая из него в пояснице, «хитрая» улица продолжалась в том конце Абакана, где ее никак не должно было быть. Логическому объяснению это не поддавалось. Видимо, «хитрые» улицы необходимо было попросту выучить, подобно исключениям из правил русского языка. А пока что мне приходилось в буквальном смысле слова ступать по минному полю. Часто мне попадались плевые улицы, но после них рано или поздно прилетала и «хитрая». И тогда на то, чтобы добраться до адреса, расположенного в каких-нибудь двух сотнях метрах, мне требовалось пятнадцать минут драгоценного времени.

Наконец, бумажная карта не показывала моего текущего местонахождения. Особенно остро недостаток сказывался в частных районах города или на дачах. Стоило проплутать там пару минут, как я совершенно терялся в пространстве. Не каждый хозяин коттеджа утруждал себя повесить на забор табличку с адресом. Порой требовалось проехать улицу до самого последнего дома, чтобы элементарно выяснить как она называется. Когда же стемнело разобрать, куда именно я подрулил, вовсе сделалось невозможно. Приходилось то и дело отстегивать ремень безопасности, вытаскивать свою задницу из машины и под оглушительный лай дворовых собак рыскать в округе в поисках хоть какого-нибудь указателя. В определенный момент у меня даже сбилось дыхание от подобной гимнастики, хоть с недавнего времени я и ограничивал себя пятнадцатью сигаретами в день.

– Вы что, толкали сюда машину через весь город? – решил пошутить над моей одышкой клиент на Орбитовских дачах.

– Нет, тащил ее на спине, – произнес я в ответ. Наверное, несколько резче, чем требовалось. Во всяком случае, больше этот умник шутить не осмеливался, промолчав до самого выхода.

На восьмой час безостановочного мотания по городу я вымотался до предела. Честно признаться, я немного иначе представлял себе труд таксиста. Непыльная работенка, так принято про нее говорить. Полная чушь! От долгого сидения за рулем у меня смертельно болела спина. Да что там спина. Болела даже пятка правой ноги потому, что я постоянно упирался ей в пол, выжимая педали газа и тормоза. Выбравшись из машины, чтобы размяться, я попросту не смог разогнуться. Меня скрючило так, будто я весь день просидел в ящике Дэвида Копперфилда. Колени скрипели, словно несмазанные петли ворот, а спина, стоило мне потянуться, отозвалась таким громким хрустом, что раздайся он ночью в лесу, из того сбежали б все звери.

Нет, правда, если б я разгрузил вагон угля, а потом перерубил поленницу дров, то, наверное, устал куда меньше, чем проехав двести километров по городу на автомобиле, не оборудованном гидроусилителем руля и автоматической коробкой переключения передач.

Это было вождением на пределе возможностей. В автошколах не учили такому. Невозможно было пережить этот опыт и используя автомобиль в частных целях. Тот ежедневно совершаемый обывателем десяти километровый пробег из дома до офиса и обратно, пусть даже с заездами в детский садик, на маникюр и в суши-бар за любимыми ролами, не открывал всех нюансов управления машиной. Можно было десять лет проездить в этом лайтовом режиме, но так и не научиться сдавать по двору задом или парковаться на забитой до отказа стоянке. Только в такси ты действительно преодолевал сопротивление дороги, а не катился себе по инерции. Никаких осточертевших, набивших оскомину маршрутов. Все время приходилось быть начеку. Вот я ехал на речку в компании подвыпивших зэков, осиливая метровые кочки и бескрайние лужи, донную карту которых еще не составил ни один мореход, а следующий заказ вел меня прямо на дачи с заросшей кустами полыни дорогой. И неизвестно ни где впереди лежачие полицейские, ни за каким деревом видеокамера. Любой светофор с отсвечивающей в лучах заходящего солнца стрелкой мог преподнести массу неприятных сюрпризов. Например, вынести под несшийся на всех парах «Ланд Крузер», одна лишь фара которого вместе с ксеноновой лампочкой стоила дороже однушки в Саяногорске.

Порой жизнь усложняли и сами клиенты, чьи непредсказуемые, лишенные всякой логики комментарии вносили немалую путаницу в процесс ориентирования на дороге.

– Вон за тем магазином поверни направо, – спокойно вел меня к адресу один такой пассажир. – А сейчас поверни налево, – продолжал он своим усыпляющим голосом.

И вдруг ни с того ни с сего заорал, словно резанный:

– А сейчас направо-направо-направо!

Я нажал резко тормоз, одновременно сверяясь по зеркалам: нет ли сзади помехи. Тут же выкрутил руль до упора в правую сторону, целясь в едва приметную тропку, уходящую под уклоном, прямо перпендикулярно дороге. И только тут понял, насколько отвесный передо мной спуск. Но уже было поздно. Машина на всем ходу зарылась вниз носом с металлическим лязгом ударившись защитой об огромный валун, торчащий из хребтины уклона, подобно горбу на спине Квазимодо. От удара у меня лязгнули зубы, во рту появился солоноватый вкус крови. Но времени на то, чтобы прийти в себя не оставалось. Спуск заканчивался глубокою яминой, преодолей которую я по центру и легко остался бы без переднего бампера. Бешено вращая рулем, я держался самого края земляной насыпи, балансируя на ней, как на канате. Машина накренилась в бок градусов на шестьдесят. Еще чуть-чуть и я бы перевернулся на крышу, продолжив спуск верх ногами. Не знаю, как мне удалось удержать автомобиль в равновесии. Разве что своей пятой точкой. Серьезно! У меня было полное ощущение, что сдвинься я хоть на миллиметр в сторону и изменявшийся центр тяжести немедленно увлечет «Жигули» в головокружительный сальто-мортале. Наконец, стукнувшись правым колесом о неприметную выбоину на краю ямы, автомобиль выровнялся, заскакав по колдобинам, как газель по саванне.

– А теперь до самого конца прямо, – снова спокойно сказал клиент, словно только секунду назад не орал, как помешанный. – И осторожно. Впереди плохая дорога.

В общем, к полуночи я чувствовал себя настоящим гонщиком болида Формулы-1. Научился управлять автомобилем за один день по ускоренной программе Илоны Давыдовны. Входил в повороты, как истребитель пятого поколения в девяностоградусные виражи, а по дворам двигался только задом. Я даже начал позволять себя разные штучки, наподобие обгонов при ограниченной видимости. От преждевременной седины клиентов спасало лишь то, что под вечер они поголовно садились в машину бухими.

Они сами просили трюкачеств.

– Давай, делай эту телегу, – отлипнув от пивной банки, закричал один такой пассажир.

Разве я мог не принять его вызов?

Встав на педаль газа всем телом, я прилип к самому бамперу впереди идущей машины, ловя разряженные потоки воздуха, как в каком-нибудь меланхоличном «Наскаре».

Затем вырулил резко на встречку, включив пятую скорость.

– Давай! Мы его дрючим.

На не бритом лице пассажира застыл безумный восторг. Красные после нескольких дней оголтелой попойки глаза блестели в свете уличных фонарей, как у Пенсильванского графа.

Но тут светофор впереди засветил желтым и мне пришлось перейти на нейтралку. Добытое с таким трудом преимущество в пять корпусов стремительно таяло. Вот она – подлая стратегия обывателя. Не ударив и пальца о палец, он придет к финишу первым.

– Езжай. Я за все плачу, – прокричал пассажир.

Дважды просить меня не пришлось. Я врубил снова пятую и вылетел на перекресток. Крадучись, на него уже забиралась черная «Гранта». Отчаянно засигналив, я перестроился в крайнюю правую полосу, пролетев мимо, как Молния Мак-Квин.

– Красава. Дай пять!

– Ну и напугали мы бедолагу.

– Плевать, – доставая бумажник, парировал пассажир. – В следующий раз будет смотреть по сторонам. Преимущество было нашим. Мы завершали маневр, он должен был уступить.

Отсчитав мне две сотки, он вышел, а я засобирался домой.

Как-никак я провел четырнадцать часов за рулем. И так устал, что не чувствовал тела. И все-таки я был счастлив. Словно вспахал огород у бати на даче. Одним словом, сделал что-то полезное.

Сдав рацию, я подсчитал прибыль. С вычетом комиссионных и сожженного топлива, которое я буду вынужден снова залить завтра в бак, у меня в кошельке было тысяча триста сорок рублей.

Для первой смены не плохо.

**3**

На следующий день я решил побить свой рекорд.

Ворон я уже не считал, ввязавшись в борьбу за клиентов с самой первой минуты. К трем часам пополудни я сделал десять заявок, начав строить весьма амбициозные планы. Я прикинул, что, если дела пойдут так и дальше, я смогу перекрыть прошлый заработок минимум в полтора раза. Перед моим мысленным взором светились, словно неоновые, астрономические цифры будущих выручек. Полторы тысячи, две, две с половиной. Наконец я увидел буквально сиявшую, подобно названию казино в залитом электрическим светом Лас-Вегасе, сумму в три с половиной тысячи рублей. Это сколько же в месяц? Даже с двадцатью рабочими сменами я рисковал перекрыть заработок учителя средней школы минимум в три раза. А если поднапрячься и отработать двадцать пять смен, то каждые полгода я мог совершенно спокойно летать в Паттайю на двенадцать ночей. Я бессовестно грезил, как со мной часто случалось, искренне веря в свои безумные планы.

А потом мне прилетела заявка до Минусинска. Двадцать пять километров пути и пятьсот пятьдесят рублей чистой прибыли. Похоже, мне действительно сегодня везло. И это уже были никакие не выдумки.

На адрес я летел, как полоумный. Все казалось, что диспетчер скажет сейчас: «Восемь-восемь, отбой. Клиент уехал с другим, слишком ты долго». Такого фиаско я бы себе не простил. Поэтому еще за два перекрестка до въезда во двор прокричал в рацию:

– Восемь-восемь, на месте.

– Звоню, – спокойно произнес диспетчер в ответ.

«Успел», – решил я. И хотя клиент мог запросто уехать без предупреждения, на душе мне сделалось легче. Когда же подрулив к дому, я увидел у одного из подъездов парня, нетерпеливо поглядывавшего по сторонам, меня вовсе поправило. Захотелось выпрыгнуть из машины и расцеловать пассажира. В том, что это мой пассажир, я не сомневался. Двадцатичасовой опыт работы в такси безошибочно мне говорил, что все подпирающие подъезд люди только и мечтают о том, чтобы куда-нибудь скорее свалить.

– До Минусинска? – спросил он, открыв дверь машины.

– Поехали-поехали, – скороговоркой произнес я, словно мы были на фронте и по нашему квадрату во всю била союзная артиллерия.

После спринтерской гонки со временем я чувствовал себя все равно что под энергетиком. Стоило клиенту усесться в машину, как я бешено рванул с места, выбросив из-под колес шквал мелких камешек.

– Боже, ну и переворачивает меня, – произнес пассажир.

– Гулял вчера что ли? – спросил я, стараясь взять себя в руки.

Это было не просто. Со двора я вылетел, как снаряд из « Т-34» и, подрезав тихоходную легковушку, неспешно катящую в сторону готового вот-вот заморгать светофора, выскочил на дорогу, безбашенный и агрессивный.

– Не то слово. Пять лет не виделся с другом.

– Пять лет? Был в отъезде?

– В Москве. Сегодня улетаю обратно.

Я присвистнул.

– Далеко тебя занесло.

– Кстати, если подождешь, поедем обратно. Мне только сумку забрать и в аэропорт.

– Без проблем, – сказал я, заложив широкий вираж на перекрестке.

– Сколько возьмешь?

– Косарь туда и обратно.

– Вот что мне у вас нравится, так это расценки в такси. В Москве бы за такое взяли тысячи три, в лучшем случае.

– Ну так, столица! – произнес в ответ я.

То, что творилось у меня на душе, было неописуемо. Бог мой, косарь! Выполнив этот заказ, я мог сразу ехать домой. И будьте уверены, я бы нашел, чем занять свободное время.

– Один московский таксист мне как-то рассказывал, – произнес пассажир. – Подобрал он приезжих на Курском вокзале. «Куда?», – спрашивает. «До Ярославского», – отвечают они. А Ярославский вокзал находится сразу через дорогу, – рассмеялся парень. – Посещал когда-нибудь Москву? Приходилось бывать на Площади трех вокзалов?

– Не бывал. Но представление имею.

– Так вот, таксист включил счетчик и давай катать пассажиров по городу. Провез по Третьему транспортному, по Садовому, прокатил по Набережной мимо Кремля. В общем, устроил экскурсию. В итоге, когда он остановился у Ярославского, счетчик накрутил семь рублей.

– И они заплатили?

– Заплатили. А куда денешься?

Я представил себе этих людей. Должно быть пожилые супруги. Мужчина худой, с желтым от никотина лицом, в старой истрепанной кепке из кожзаменителя. Женщина полная, в свободном, черного цвета платье с выцветшими аппликациями. И у них были большущие сумки. Не пластмассовые с колесиками и выдвижными ручками, какие вошли сейчас в моду, а клеенчатые в разноцветную клеточку. Приезжие так испугались города, что не нашли в себе сил возразить бессовестному бомбиле. Возможно, эти семь тысяч были их последними деньгами и, прежде чем расплатиться, женщина долго держала купюры в руке, не решаясь с ними расстаться.

Я даже перестал гнать, так меня возмутила эта история.

– Да ладно, – угадав мое настроение, произнес пассажир, – ему вернется все бумерангом.

Я немного остыл. И попытался припомнить, когда кому-нибудь из знакомых прилетал бумеранг. Сразу же вспомнился случай, когда Серега не вернул продавцу лишние пятьдесят рублей сдачи и тем же вечером его обсчитали в пивной. Выходит, схема и вправду работала. В моем воображении сразу же закрутилась картинка, как московский таксист разбивает машину. Но сначала его грабят преступники. А перед этим изменяет жена. Сурово, конечно. Но подобные люди заслуживают судьбы Иова.

Тем временем я вырулил из Абакана. Провел машину по мосту через одноименную реку, спустился к Подсиненским дачам и снова пересек мост, на этот раз через реку Енисей. Теперь мы с пассажиром катили по Красноярскому краю. Кругом тянулись холмы с одинокими соснами. Постепенно сосны собрались в небольшой бор, но лишь для того, чтобы минуту спустя расступиться, открыв широкий простор, подернутый вдалеке синей дымкой.

Минусинск был прямо по курсу. Старинный и живописный. Новая его часть с панельными пятиэтажками торговыми центрами и металлическими гаражами сменялась старым кварталом, где местами встречались вполне колоритные здания. Я не бывал в Питере, но почему-то всякий раз, когда проезжал Минусинск, на ум приходил именно этот город. Единственное, чего ему не хватало – так это лоска. Старинные здания выглядели заброшенными и нежилыми. Казалось, они вот-вот рухнут, подняв в воздух такую древнюю пыль, что от нее у жителей города начнется эпидемия бубонной чумы, осложненной китайским гриппом.

Всю дорогу клиент не умолкая рассказывал про Москву. Он жил на Садовом, по соседству с Меладзе. Его квартира стоила пятнадцать миллионов рублей и каждые полгода он летал заграницу. Побывал в Египте, Турции, Испании и Франции. Я верил ему и не верил. И в конце пришел к выводу, что даже если это вранье, то красивое, а значит безвредное. Все равно что фильм про любовь, где в конце все живут долго и счастливо.

– Ну, я пошел, – сказал клиент, когда мы остановились на адресе. – Возьму сумку и сразу же выйду. А ты пока развернись.

Я включил радио и принялся ждать, напевая под нос сладкие, как варенье, слова популярных хитов. Я и не заметил, как прошло десять минут, а пассажир так и не появился.

Наконец я занервничал.

– Маша, у меня клиент ушел за деньгами, – пробубнил я. – И не возвращается. Набери его номер.

– Клиент недоступен, – ответила Маша минуту спустя.

– Набери еще раз, пожалуйста.

– А какой смысл? Я уже раз семь набирала.

Я запомнил в какой подъезд он зашел, но что толку? Пять этажей, на каждом пролете минимум по три двери. Не буду же я долбиться во все квартиры подряд, как член Избиркома?

Сукин сын так хорошо меня обработал, что я не потребовал денег. Побоялся обидеть столичного гостя. А тот возможно с детства жил в какой-нибудь Селиванихе и сейчас умирал со смеху, рассказывая корешам, как обвел меня вокруг пальца.

– С почином тебя, Восемь-восемь, – грустно сказал по рации один из таксистов.

**4**

– Скорей на железнодорожный вокзал. Я опаздываю, – крикнула женщина, запрыгнув в машину.

Я тронулся с места с таким прошлифоном, будто вознамерился побить рекорд ускорения до сотни. Пассажирка чуть было не кувыркнулась в багажник. По Озерной, изогнутой как неправильный вопросительный знак, я выжал восемьдесят, выбив днищем сноп искр об лежачего полицейского. Свернув же на Тараса Шевченко, переключился на пятую, принявшись планомерно укладывать стрелку спидометра.

Три дня я мечтал о клиенте, который куда-нибудь бы торопился. До этого я был единственным, кто спешил в этой машине. А это сами понимаете, попахивает принадлежностью, хоть и не к сексуальным, но все же меньшинствам. Ты не мчишься на пределе возможностей. Тебя сдерживает отсутствие благой цели и гнетущая атмосфера молчаливого неодобрения. Клиент, возможно, только отужинал или провел приятный вечер с милою девочкой. Он умиротворен и вызывает такси, чтобы, погрузившись в приятный мысли, насладиться картиной вечернего города. А потом спокойно лечь спать. И тут он попадает в настоящий парк аттракционов. «Пристегнитесь, пожалуйста! Вы купили билет на американские горки».

Нет, торопиться в одиночку все равно, что идти на рыбалку с человеком, который видел природу в гробу. Удовольствия никакого. Но когда твой клиент и вправду опаздывает, тут твои навыки управления автомобилем развиваются до 80-ого уровня. Чувства обостряются тысячекратно. Глаза фиксируют каждую тень, мелькнувшую на обочине, каждый ухаб впереди. Мозг с компьютерной точностью высчитывает расстояние до светофоров, чтобы ни дай Бог не остановиться на красном. Проносишься сквозь перекрестки, будто ты одно целое с городом, его кровь или лимфа, и зеленый мигающий, подобно сокращениям сердечной мышцы, с устрашающей силой выталкивает тебя в очередную аорту проспектов и улиц. Твои руки становятся придатком автомобиля, его неотъемлемым механизмом, как коленчатый вал или помпа. Левая вцепилась в руль управления, правая в шаманском экстазе кружит над рычагом. Четвертая, пятая, нейтралка, четвертая, пятая. Замысловатому танцу рук вторят ноги, выжимая педали. Все чаще стрелка тахометра подползает к четырем тысячам. Мотор надсадно ревет, содрогаясь в экстазе газораспределительных взрывов. И каждый из них через ладони, через ступни ног передается твоему телу, вибрирующему, как струна, в один такт с машинным.

Я мчался по городу, как доставщик суши 8 марта, и женщина на заднем сидение притихла. Она сама была уже, верно, не рада, что попросила меня поспешить. Но поезд не ждал ее на перроне и остановить она меня не решилась. Похоже, на вокзал ей нужно было кровь из носу. Какой-то вопрос жизни и смерти. Как это часто бывает.

С Тараса Шевченко я залетел на улицу Пушкина. Здесь меня вовсе ничто не держало. Дорога прямая, точно ее укладывали по компасной стрелке, и светофоры настроены таким образом, что, угадав с одним перекрестком, остальные ты получал в качестве бонуса. По ночам машины летали по Пушкина, как по автобану. И сейчас, выжав сто десять, я с удивлением обнаружил, что кто-то обошел меня как стоячего. Я зацепился за гонщиком, но мне катастрофически не хватало мощности. Мотор соперника гудел, как у реактивного самолета. Казалось, он и вправду решил взлететь в небо. Я гнался за ним, набирая стремительно скорость, но гонщик все равно от меня уходил. «Чайзер» с трехлитровым движком. Против него у меня не было шансов.

– Идет сто пятьдесят, – сказал я пассажирке.

В ответ она только прокашлялась. Тихонько, как мышка.

Я оставил позади улицу Вяткина и Щетинкина, пересек Карла Маркса и, заложив тошнотворный вираж, выехал на Привокзальную площадь. Пролетев сквер с памятником Павшим солдатам, я ткнулся в бордюр. Да так сильно, что из-под правого колеса послышался хруст.

– Спасибо, – прохрипела женщина, выскочив из машины.

До чего же эпично она бежала. В одной руке два огромных пакета, во второй – сумка. И все это лихорадочно билось о ноги, норовя свалить ее на тротуар. Вот бы мне хоть раз в жизни захотелось так куда-нибудь попасть.

Я зажег свет в салоне. На переднем пассажирском сидение лежала тысячная купюра. Ни одной складки словно появилась тут по волшебству. Такую не грех положить под стекло, на долгую память.

**5**

– Сит даун плиз, леди.

– Спасибо, вы так любезны, мой герцог, – сказала жена.

– Ну что вы, мадам, это лишь малая толика того, что я действительно хотел бы сделать для вас.

Мы стояли возле машины и несли эту чушь. Я держал дверь а-ля столичный франт образца одна тысяча восемьсот двадцать первого года, пока жена устраивалась на переднем сиденье. Живот у нее был размером с баскетбольный мяч. Словно его надували шесть месяцев и скоро должны были забросить в кольцо. С таким обременением даже обычные вещи, как, например, посадка в машину делались трудновыполнимыми миссиями, по которым прямо сейчас снимай голливудские блокбастеры с Брюсом Уиллисом и Джоном Траволтой в главных ролях.

– Подарите мне тогда бриллиантовое ожерелье.

– Бриллиант – это камень. А их носили неандертальцы во времена динозавров. Закажите лучше себе украшение из зубов льва, чтобы совсем походить на пещерного человека.

– Фу-у. Я думала, вы настоящий герцог.

– Я и есть герцог, мадам. С прогрессивными взглядами.

– Вы просто нищий, вот кто.

– Увы, мадам. Но именно нищета и ниспосылает нам мудрость.

Несусветная глупость, конечно. Но мы так придуривались. Брачные игры, и все в этом духе. Жена у меня юморная. Причем ей было не обязательно что-нибудь говорить, чтобы я вдруг расхохотался, как умалишенный. Умилительная. Пожалуй, лучше про нее и не скажешь. Этакий маленький лесной зверек с гладкой шерсткой и большими глазами-прожекторами, которыми она светила во тьме. Ничего не поделаешь, жизнь в лесу сложная штука и ночью нужно видеть, как днем. Эволюция в чистом виде.

Стоило просто приметить, до чего потешно у нее округлялись глаза, когда она удивлялась или была чем-то захвачена и двадцатиминутный приступ хохота вам обеспечен. За это я прозвал ее Лупоглазом. Каждый месяц я давал жене в среднем по одному прозвищу. Со временем многие из них выходили из обихода, другие привязывались надолго. Никаких зайчиков, кисок, собачек и прочей вызывающей аллергию живности. До такой посредственности я никогда не позволил бы себе опуститься. Киска! Какая вульгарность… Сколько кисок обитает на улицах Абакана не сосчитаешь. Это как если бы женщины всего мира ходили в одинаковых платьях. Из-за этого можно и устроить скандал. За киску неделя без секса, за зайца – развод. Ну, а за крокодила и вовсе смертная казнь, без права помилования.

В общем, мы с женой сели в машину. В свой выходной я решил свозить ее в кинотеатр. Я сразу почувствовал что-то неладное, когда опустился на кресло. Из-под правого колеса послышался враждебный металлический хруст. А когда, прогрев двигатель, я тронулся с места, этот хруст стал повторяться при каждом повороте руля. Все внутри меня обмерло. Сломался не автомобиль, а я сам и, Бог его знает, насколько серьезно.

– Милый, что это за звуки? – спросила жена.

– Не знаю! – произнес мрачно я.

С герцогом было покончено. И судя по всему, навсегда. За один краткий миг я миновал декабристов, Октябрьскую революцию, нашествие немцев и кукурузу Хрущева.

– Будто вот-вот отлетит колесо.

– Не думаю, что это действительно может случиться.

– И тем не менее по звуку очень на это похоже.

День был безвозвратно испорчен. Фильм я смотрел с каменным выражением лица, не следя за сюжетом. А после сеанса отвез жену к дому и покатил в мастерскую.

– Капец правой шаровой, – произнес мастер.

– Много с ремонтом возни?

– Да нет, минут двадцать, не больше, – произнес беззаботно мужчина, вылезая из ямы, на которую я, как на операционный стол, загнал свой «Жигули». Для него это было плевое дело. Он был привыкшим, ясное дело. Как хирург, каждый день отрезающий людям кучу конечностей. – Сходи в магазин за запчастью. А я пока сниму неисправную.

– Хорошо, – сказал я.

Вечно я говорил «хорошо», когда хорошего ничего не было.

**6**

– Вот бабы дуры.

– С подружкой, что ли, поссорился? – спросил я пассажира.

– Причем тут подружка? Я вообще говорю. Видел бы ты сколько к нам приходит баб за обналичкой маткапитала? Каждый день по двадцать–тридцать мамаш. Знаешь же фирму «Женское счастье»?

– Не знаю. Но продолжай.

– Да оно и не важно. Главное, что обналичивается лишь часть суммы. Но это никого не останавливает. Бабам позарез нужны бабки. И куда они их, по-твоему, тратят? Все до последней копейки спускают на водку. Еще мамашами называются, курицы. Что за больное поколение, а?

При этих словах он достал телефон и принялся фотографировать все, что попадалось ему на глаза. Мой бардачок с иконками православных святых, гипермаркет, который мы проезжали, припаркованные у тротуара машины. Когда же его фантазия иссякла он принялся крутить телефон в руках, как игрушку. Казалось, он просто не может сидеть спокойно на месте.

– Сони Эриксон. Старенький, но камера охрененная. Шесть мегапикселей. Есть стабилизатор, вспышка и все дела. Фотает лучше профессионального оборудования. Вот, зацени.

Телефон был безбожно затертым, словно по десять раз на дню кочевал из кармана джинсовых брюк в ломбард и обратно. На крохотном экране фотографии выглядели, как иконки на рабочем столе Windows XP. Но мой пассажир с невозмутимым видом листал их одну за другой. Вот кто-то жарил шашлык на берегу озера, потом возник некто в кепке с золотыми зубами и, наконец, моему вниманию предстал групповой снимок – ребята в спортивной одежде обнимали друг друга на фоне железнодорожного вокзала.

– Чисто из-за камеры его и держу. Иначе бы давно поменял. Постоянно по работе гоняют, сними то, сними это. Сегодня отправили заснять дом. Клиенты отдают его нам в залог.

– Вам в «Женское счастье»? – спросил я.

– А чему ты удивляешься? Нужно же как-то крутиться.

Вскоре мы были на адресе. Дом оказался старым, покосившимся зданием с облупившейся краской. Завалившийся на бок забор, подпирало несколько прогнивших брусков. Дунь в его сторону и вся постройка завалится к чертовой матери. Но пассажир, выбравшись из автомобиля, принялся деловито фотографировать ветхую собственность, то приближаясь к дому, то отходя от него на почтительное расстояние для лучшего ракурса. Сделав несколько снимков, он уверенно залез рукой в разбитую форточку. По всей видимости, с той стороны, на подоконнике что-то лежало. Спрятав находку в карман, клиент скорым шагом направился в мою сторону.

– Двигаем, – сказал он, оказавшись в машине.

Я тут же дал по газам, а клиент продолжил упражняться в своем ремесле. Он снимал пешеходов, снимал голубей и перистые облака. На одном из светофоров возле нас остановился «Марк II». Из открытых окон била громкая музыка. Что-то про стрельбу на ночных улицах и продажных ментов. Водитель, молодой парень в балахоне, слушал трек с окаменевшим лицом вождя североамериканских индейцев. Было впечатление, что буквально минуту назад он выкопал из земли топорик войны.

– Какой серьезный молодой человек, – произнес пассажир.

И сфотографировал его на свой телефон.

Несколько минут спустя мы подкатили к строящейся многоэтажке. У забора из рифленого металла гнил древний «Скайлайн». Со спущенными колесами и разбитыми фарами. Пассажир принялся фотографировать и его. Он обошел машину несколько раз, щелкая ее с разных углов, будто хотел выставить на продажу. Потом дернул переднюю дверь и, забравшись внутрь, зашарил по салону руками. Да он затаривался на неделю, не меньше. Видимо, хотел устроить себе праздник души, обкурившись до поросячьего визга.

– Тачка – просто огонь, – вернувшись, заговорил он, пока я выруливал на проезжую часть. – У меня самого когда-то такая была. Двести пятьдесят на ней шлепал по трассе и хоть бы хны.

– Да, жаль «Скайлик».

– Руки бы оторвал людям, которые…

В следующий миг пассажир выскочил из машины. Скорость была небольшая, я как раз притормаживал у светофора. Он выскочил и побежал, что было дури. С прямой, словно доска, спиной и методично работающими в такт друг другу конечностями. Каждый шаг переносил его сразу на три метра вперед. Не бег, а прыжки в длину, как на соревнованиях по легкой атлетике. Через металлическое ограждение тротуара высотой с третьеклассника-переростка он перепорхнул, даже не шаркнув ногами перил. Лишь чуть-чуть покачнулся при приземлении, но, элегантно поймав равновесие, ринулся во дворы, еще непринужденнее, чем прежде. Если бы он не торчал мне три сотки, я б на него засмотрелся. Честное слово.

Воткнув машину в ближайший карман, я побежал следом. Но мои мышцы занемели от долгого сидения за рулем. Через ограждение тротуара, которое у пассажира не вызвало никаких трудностей, я перевалился, словно мешок с картошкой, и, тяжело плюхнувшись на асфальт, захромал дальше.

Клиент тем временем уже сворачивал за угол.

– Стой, стреляю! – прокричал я в отчаяние.

Когда я забежал во двор, там уже никого не было. Я рванул по пешеходной дорожке между домами, еще смутно надеясь поймать беглеца, но то ли он скрылся в одном из подъездов, то ли знал тайную лазейку на улицу. Во всяком случае, когда я выбежал на проезжую часть с противоположной стороны жилой зоны след пассажира простыл.

Я лихорадочно крутил головой во все стороны. Улица шла с юга на север, ни где не сворачивая, и просматривалась, наверно, на километр в обе стороны. Я упустил его, это понятно. И никому вокруг не было до этого дела. Никто не кричал: «Я его видел, он побежал направо. За ним». Всем было плевать на меня и мои деньги.

– А я думала таксисты уже на развалюхах не ездят, – заявила богатая дамочка, усевшись в машину.

На ней было платье из фирменного бутика и прическа, напоминавшая Пизанскую башню, вокруг которой выросли Альпийские горы. Надушена как сам дьявол из ночного кошмара Кристиана Диора.

– А я думал, у британской королевы есть свой личный водитель.

– Безобразие, – не оценив юмора, продолжала она. – Едешь, словно в консервной банке. И бензином воняет, как на заправке. Мы хоть до места доедем или развалимся по дороге?

– Доедем. Терпеть ваше общество, пока вас заберет другая машина я не собираюсь.

На какое-то время женщина замолчала. Но я слышал, как она вздыхала на заднем сидение. Это было ужасно. Она вздыхала на каждой кочке, на каждом светофоре, где мы останавливались. На нервы это действовало просто убийственно. Понятное дело, я пропустил поворот. Когда ты везешь нервную бабу, у тебя обязательно пойдет что-то не так.

– Куда вы меня повезли? Вот же был перекресток, – еле сдерживая себя, чтобы не перейти на крик, зашипела фригидина. Видимо, она только и ждала чего-то подобного.

– Там сейчас пробки. На следующей улице будет быстрей.

– Послушайте, я всегда езжу этой дорогой и никаких пробок на ней никогда не бывает.

– Это потому, что вы не ездили другой улицей.

– Что же вы мне говорите такое? Да я город, лучше вас знаю. Всего три светофора и мы были б на месте. А теперь придется толкаться по переулкам. Там же сейчас не продохнуть. Время обеденного перерыва.

Спорить с ней желания не было. Но видит Бог не я начал первым.

– Я проезжаю этой улицей раз двадцать на дню и знаю, что делаю. Вы бы сначала доехали, прежде чем говорить.

– Зачем мне доезжать? Я и так знаю, что на этой улице пробки.

– Ну и где же они? – воскликнул я. – Где?

Этот последний мой довод несколько выбил женщину из колеи. Ибо улица, по которой мы ехали, против обыкновения действительно была абсолютно свободной. Однако вместо того, чтобы заткнуться, пассажирка снова принялась обсуждать техническое состояние моего автомобиля.

– Понаберут развалюх и идут работать в такси, лишь бы сэкономить на комфорте клиентов. Ведь явно передвигаться на этой машине опасно. Вспыхнет того и гляди или колесо оторвет. Вы хотя бы показывали свой автомобиль, когда устраивались на работу?

– Дамочка, звоните в такси премиум-класса, раз так заботитесь о своей безопасности? У них одни иномарки.

– Безобразие. Работает в одной фирме, а рекомендует другую.

– Рекомендую, потому что знаю, вы скорее удавитесь, чем поедете по их ценнику. Не жгите мне нервные окончания. За семьдесят рублей вам «Мерседес» никто не подгонит.

Не знаю, вцепилась бы она мне через пару минут в волосы или нет, но слава богам мы были на адресе. Дамочка молча протянула мне сторублевку. Но если вы думаете, что ее молчание было золотом, вы ошибаетесь. Даже с закрытым ртом, она действовала мне на нервы. Воздух вокруг нее вибрировал, как вблизи трансформаторной будки. Честное слово, я никогда так не радовался, что у меня есть мелочь на сдачу.

– Что я вам говорила? – победоносно сказала она, подойдя к моей двери. – У вас заднее колесо спущено. Просто чудо что мы доехали до сюда живыми и невредимыми.

Нет, видно, наш мир окончательно погряз во зле и несправедливости, раз подобные этой женщине люди в конце концов всегда побеждают. Колесо было действительно спущено. Не знаю, быть может, моя машина готовила идеальное убийство. Что-нибудь в духе фильма ужасов «Пункт назначения». Шина спускалась, автомобиль накренялся, женщина вываливалась из неожиданно открывшейся двери и тут по ней на всей скорости проезжал многотонный «БЕЛаз». Но дамочка вышла быстрей, чем цепочка коварных случайностей успела оформиться в смертоносный финал. Мне же теперь ко всем бедам предстояло менять покрышку. На тридцатиградусном солнцепеке, под раздирающий душу аккомпанемент, диктуемых диспетчером заказов.

– Мальчики, Тельмана, Сто восемьдесят пять.

– Черт, это же совсем рядом, – матерился я, остервенело срывая балонником гайки.

– Некрасова, Тридцать один А.

– Шесть два заберет.

– Шесть два. Принято. Крылова, Семьдесят девять.

– Оставляй за Два восемь, красавица.

– Два восемь, заказ за тобой.

Она, словно играла в морской бой, обстреливая соседние клетки.

Наконец, она жахнула прямо по тому место города, где я менял шину.

– Ивана Ярыгина, Пятьдесят восемь.

– Да что же это такое? – подскочил я, буквально вырвав с проржавевшего барабана спущенное колесо. Да так, что машина грозно качнулась, едва не свалившись с домкрата.

Оставалось прикрутить лишь запаску. Я орудовал балонником быстрей, чем вращался электрический гайковерт. Даже пыль поднялась с асфальта. Закрутившись воронкой, она полетела куда-то в сторону Соединенных Штатов Америки. Вот они удивятся, когда через два дня ни с того ни с сего над их западным побережьем разразится торнадо.

– Щетинкина, Сорок восемь, – послышался голос диспетчера.

Я запрыгнул в машину и нажал на гашетку.

Из подъезда, перекрывая певшего по радио Шевчука, послышался душераздирающий вопль. Таким воплем, наверное, еще первобытные люди отпугивали от своих пещер саблезубых медведей. Меня продрало морозом по коже от одной мысли, что это кричит пассажир.

И как в стельку пьяным людям удавалось только вызвать такси? Ведь это достаточно трудоемкая операция. Если не верите, я мог бы вам рассказать обо всех тех клиентах, которые отправляли машины к соседним домам или подъездам, путали пункт назначения с адресом, откуда их нужно забрать. Некоторые ошибались городами. Один раз, например, я битый час искал пассажиров, которые заказали такси из Нижнего Новгорода. И все это трезвые люди. Пьяные до белой горячки, к сожалению, ошибались критически редко.

Вопль повторился опять, на этот раз ближе. Кто бы не подавал эти страшные звуки, он целенаправленно спускался по лестнице, явно намереваясь выйти на улицу. Я неотрывно следил за металлической дверью подъезда. Какое-то время стояла зловещая тишина. Потом раздался удар. Что-то бахнуло в дверь с другой стороны, как таран. Удар был внушительной силы. Дверь широко растворилась и тут же, увлекаемая пружинами, возвратилась обратно, со звоном церковного колокола стукнувшись о косяк.

– А-а-а, – закричал кто-то с той стороны.

Очередной мощный удар распахнул дверь настежь, и я смог разглядеть вопящего человека. Им оказался лысый мужик в серых трико и майке. Он стоял на четвереньках, крепко вцепившись жилистыми руками в бетонный порог. По его голове текли струйки крови.

– Еб твою мать, – проорал он, пока дверь, исчерпав сообщенное ей ускорение, совершала движение в обратную сторону. – Порву на ремни, суки. Отвечаю, ебана в рот.

Выставив левую руку вперед, мужик остановил дверь. Затем, опираясь на три конечности, принялся пролазить наружу, выполняя какие-то скачкообразные движения телом. Выглядело это все как новая Олимпийская дисциплина, крайне зрелищная и экзотическая.

Оказавшись наполовину на улице, мужик расставил широко ноги и начал подтягиваться на ручке двери. Но дверь была ненадежной опорой. Она норовила отстраниться все время в сторону, опрокинув мужика на асфальт. Однако тот, видимо, был подготовлен. Он балансировал на ногах, упорно держа равновесие. Иной раз дверь распахивалась так широко, что мужик вытягивался по струнке в попытке ее удержать. В конечном счете, он прижал дверь к стене дома и, огласив окрестности своим невменяемым воплем, с усилием поднялся на ноги.

– Т-А-К-С-И! Т-А-К-С-И! – проорал он, не отпуская двери, как спасательный круг.

Повернув ключ в замке зажигания, я выжал сцепление.

Из подъезда тем временем вышли еще двое пьяных типов. Таких же красивых, как первый. Один с огромным, в половину лица синяком, второй в разодранной на лоскутки летней рубашке.

– Эй, подожди, а! – промычал избитый мужик.

– Плывите дальше, – сказал я, дав по газам.

Справа от меня стояли припаркованные автомобили, слева тянулись клумбы с геранями и отцветшей сиренью, прямо по курсе же, еле передвигая ногами, шлепала древняя бабка в разноцветном халате. Вокруг нее разыгрывалась еще никем неизданная драму Шекспира, а она этого не осознавала, погруженная в свои мысли.

Я засигналил, но она даже не вздрогнула.

Я ехал, буквально наступая старухе на пятки, а за мной гнались трое разъяренных типов. Укради у них деньги, попользуй их женщину, отбери выпивку – они бы пришли в куда меньшее негодование, чем сейчас. От них уезжало такси! Еще никто так не гадил им в душу.

Они бежали, спотыкаясь на каждом шагу. Редкое зрелище. Бег через препятствия на сто метров, воспроизведенный в замедленной съемке. Был момент, когда тип с синяком на лице чуть было не забрался в машину. Он уже открыл заднюю дверь, приготовившись нырнуть внутрь, но тут, видимо, не совладав с настигшим его головокружением, резко изменил направление движения, как подбитый зенитным огнем самолет, и, отбежав в сторону, грохнулся в клумбу с цветами. Вскоре с дистанции сошел и тип с окровавленной рожей. Споткнувшись о высокий бордюр, он плюхнулся задом в желоб сточной канавы, да так и остался в ней с задранными кверху ногами.

Теперь за мной гнался только мужик в драной рубахе. Приблизившись к машине вплотную, он принялся требовательно бить рукой по багажнику, надеясь, по всей вероятности, достучаться до моего здравого смысла.

– Стой, – прокричал он. – Сука, стой.

Я резко надавил на педаль тормоза. Машина встала, как вкопанная, мой же преследователь, не ожидавший такого маневра, со всего маху наскочил на багажник, ударившись головой о капот, и медленно повалился на землю.

Старуха наконец-то свернула с дороги. Я выжал газ в пол, юркнув за угол дома, в надежде вырваться со двора. Но меня ждал сюрприз. Кто-то предусмотрительный перекрыл проезд бетонными блоками, выкрашенными в красные полосы. Выматерившись, я включил заднюю скорость. Да так, что машину вышвырнуло из проезда к чертовой матери. Раздался удар. Мою голову рвануло назад, вдавив в подголовник. Клацнули зубы. Во рту появился солоноватый вкус крови. Гараж! За каким лешим ты тут стоишь? Я снова выжал сцепление, решив, если потребуется, раздавить сукиных сынов, сколько бы лет мне потом за это не дали.

– Ну, гандоны, пизда вам, – прошипел я.

Я рванул с места, целясь аккуратно в типа с окровавленной рожей.

Пьянчуги отпрыгнули прочь за мгновение до того, как я пронесся мимо на скорости шестьдесят пять километров в секунду. Я даже не взглянул на них в зеркало заднего вида. Плевать. Пусть бы даже они расшибли свои безмозглые головы и теперь умирали, дергаясь в предсмертных конвульсиях возле желтых гортензий. Любой суд присяжных меня оправдал бы, отпустив на свободу с овациями.

Вылетев со двора, я остановился осмотреть повреждения. Все во мне клокотало, как в адском котле. Но на машине не было ни царапины. Только чуть-чуть погнуло кронштейны крепления бампера.

Считай, тюнинг, навроде заниженной посадки и спойлера.

Не прошло часа, как у меня начались вновь проблемы.

Гребаные беляши, купленные в ларьке у узбеков. В животе так бурлило, что, наверное, было слышно на МКС. Космонавты приняли эти звуки за сигналы инопланетян. Завтра новость разлетится по всему миру. Аудио-запись моей перистальтика воспроизведут в эфире таких телеканалов, как «CNN», «Russian today» и «НТВ». В программе о паранормальных явлениях.

Я выполнял заявки одну за другой, а волнение внутри нарастало, пока в конце концов у меня не начало срывать днище. На клапан давило, будто я проглотил перед этим пудовую гирю. Позывы то отпускали, то накатывали с новой силой, и каждый раз, когда мне легчало, я отправлялся по очередному заказу, чтобы потом, с выпученными от натуги глазами, с перекошенным от напряжения лицом, нестись по городу, сломя голову, спеша высадить клиента прежде, чем облажаться.

Вот в какие моменты начинаешь звереть от российских дорог. Нет, правда, у них существует только два агрегатных состояния. Первое – отвратительное по причине того, что асфальтовое покрытие последний раз обновлялось в середине позапрошлого века. И второе – опять отвратительное, потому что ремонт дороги производился прямо сейчас, в эту минуту. Третьего состояния в природе было не зафиксировано. Господи, даже незначительную выбоину я замечал за километр. Она надвигалась на меня, как цунами. Я покрывался холодной испариной от напряжения, прислушиваясь к своим ощущениям. Мамочки родные! Чтобы не тратить драгоценные силы, я просто зажмуривался. И там, в бурлящей пищеварением темноте, меня подбрасывало на неровности в воздух вместе со взбесившимся в кишках цирком и потом жестко опускало обратно, встряхивая это все, как коктейль.

Удар, настоящий удар кулаком изнутри чудовищной силы. Дерьмо наваливалось на сфинктер всей массой. Не единожды мне казалось – все кончено. Шоколадный батончик вылез из-под обертки. И только неимоверным усилием воли, сжавшись до размера пятирублевой монеты, я запихивал его внутрь, как яблоко в новогоднюю утку.

«Последний заказ и домой, на толчок», – обещал я себе, переведя дух. И снова мчался за пассажирами.

Тут-то ко мне и села троица пьяных рабочих.

Пока один поджидал меня у дороги, остальные лежали в высокой траве, прямо за пригорком из стеклянных бутылок и кирпичей, полностью сливаясь с ландшафтом. Я заметил их только после того, как державшийся на ногах тип поставил в салон кейс с перфоратором – дорогущим «Makita», скрывшись с которым я вполне мог пойти по статье.

– Смотри, дружище, не уезжай никуда. Я оставил у тебя инструмент, – сказал он, отправившись поднимать спящих товарищей. – Серега! Димас! Просыпайтесь, карета подана!

– Мы никуда не поедем, Толян, – пьяно промычали друзья.

– Рота подъем, говорю.

– Езжай, Толян, мы останемся.

Солнце светило вовсю, неподвижное, точно плаха, а я изо всех сил сжимал булки. Я был обессилен борьбой, все равно что тунец на крючке у папаши Хемингуэя, но пьяный рабочий все никак не мог разбудить собутыльников.

Подняв одного, он брался за следующего, но пока ставил второго на ноги, первый медленно опускался на землю, снова растягиваясь на траве. После трех безуспешных попыток мужик решил изменить тактику. Он поднял Димаса, невысокого, по-цыгански смуглого парня и, отряхнув его от земли, повел в мою сторону. Парень спал на ходу. Толян закинул друга на заднее кресло и двинулся за Серегой, чтобы повторить операцию.

– Ну и отъели вы задницы, сукины дети, – усевшись на переднее место, произнес он.

– Ммм? – послышалось сзади.

– Говорю, за такси деньги давайте.

– Сколько? – покорно спросил друга Димас.

– По сто пятьдесят с рыла.

Позади началось ленивое шебаршение. Серега давил мне в спинку коленом, пытаясь просунуть руку в карман джинсовых брюк. Адская мука. Как у Дьявола на пыточном кресле. Но отстраниться вперед, я не мог. Пудовая гиря снова давила на сфинктер. Да так, что пот прошиб тело.

– Куда ехать? – простонал я.

– Димас, ты где сегодня ночуешь? – поинтересовался Толян.

– Я не знаю, – печально ответил Димас.

– Ко мне точно нельзя. У меня дома целый выводок баб. Нарожал на свою голову. Теперь и шагу не сделаешь, чтобы ненароком не наступить на чьи-нибудь трусы или куклу. Эй, Серега, слышишь меня? – прокричал он так, словно Серега сидел на дальнем конце стадиона.

– Да.

– Димас поедет сегодня к тебе.

– Машка будет орать.

– Не сожрет тебя твоя Машка. А Димас даже заплатит. Так ведь Димас? Заплатишь Сереге?

– Заплачу, – снова покорно ответил товарищ.

Похоже, он был согласен на все. Я и сам уже был готов кому-нибудь здесь заплатить.

– Машка будет орать, – не унимался Серега.

– Подкаблучник.

– Кто?

– Дед Пихто, еб твою мать, – ответил с досады Толян.

От нечеловеческого напряжения на глазах у меня выступили слезы, а в ушах зазвенело. Еще немного и у меня мог лопнуть сосуд в голове. Кровоизлияние мозга – это не шутки. Я боролся за жизнь, а придурки в машине никак не могли определиться, куда им сегодня пристроить Димаса.

– Ладно, – сказал примиряющим тоном Толян, – пока что съездим за пиво-м, а там порешаем, как дальше быть. Эй, на галерке, вам пиво взять? Слышите? Или уснули?

– Бери, – ответил Серега, будь он не ладен.

– Бери, – буркнул Толян. – А вы бабки дали, чтобы я взял?

Сзади снова началось шебаршение. Все повторялось, как циклы истории. И я находился в самом центре этого проклятого круга событий. Как князь Болконский на Бородинском сражении.

Семь минут ушло на покупку трех литров «Джоя», еще пять минут – на проведение референдума «Где ночует Димас» и целых двадцать минут я прорывался по вечерним заторам в «Четвертый микрорайон», к дому Сереги. Я проклял все деньги мира. Честное слово. Уж слишком тяжелым трудом они доставались. А еще я снова и снова задавался вопросом: «Почему, черт побери, при нынешнем уровне развития технологий человечество до сих пор не изобрело летающие автомобили?» Ни светофоров, ни геморроидальных колец, проехать которые в час-пик сложней, чем верблюду пройти сквозь игольное ушко. Я ехал в потоке, переключаясь с первой скорости на нейтральную и обратно, и посылал чуму на нефтяников, упрямо лоббирующих свои антигуманные интересы в ущерб свободного развития человечества.

– А теперь Павших Коммунаров, Шестьдесят девять, – сказал Толян, когда его друзья вышли.

Я снова влился в автомобильный поток, тянувшийся, казалось, до самого края земли, когда началась исповедь. Толян устал. Устал возиться с напарниками, этими беспробудными алкашами. Трудно поверить, но Димас был когда-то боксером. Теперь он обычный пьянчуга. Он развелся, лишился квартиры, машины и даже водительских прав. И все это за каких-то полгода. Толян устал учить его жизни. Но больше всего он устал ишачить. У него три дочурки. И старшая уже в возрасте, когда на день рождения просят не куклу, а новый «Айфон». Весь его месячный заработок меньше стоимости телефона, а ведь дочерей еще нужно кормить, поить, одевать, собирать в школу, покупать украшения, тампоны и памперсы. Четырнадцать лет он работал без отпусков. И за все это время нажил гастрит и четыре кредита.

Грустно, конечно. Но меня эта история совершенно не трогала.

– Остановись-ка вон у того магазина. Куплю, пожалуй, чекушечку водки, – прервал Толян свой монолог. – Завтра как-никак выходной. Имею полное право нажраться.

Я чуть не взвыл от отчаянья.

– Смотри, только дождись. Я оставил у тебя инструмент.

И я не выдержал. Видно, у меня дрогнул глаз или скула, как бывает, когда надежда всей твоей жизни рушится, и этой малости было достаточно, чтобы в моей обороне появилась узкая брешь. В общем, я бросился в магазин вслед за клиентом и, пробежав торговый зал, вломился в подсобку.

– Молодой человек, сюда нельзя! – проорала полная девушка, загораживая мне проход, заставленный коробками из-под товара. Я налетел на нее, как игрок регби на чужого игрока регби.

– Где у вас туалет? – проорал в ответ я.

Вид у меня, похоже, был еще тот, потому что девушка обомлела.

– Там, – указала она рукой куда-то в конец коридора.

Я метнулся вперед. Я словно нес в решете воду, надеясь доставить домой хотя бы на донышке, а эта чертова дверь оказалась закрытой. Я лихорадочно дергал на себя ручку, вырывая дверь с косяком, пока, наконец, меня не осенило, что она открывается внутрь. Вот до чего я дошел!

– Парень! – услышал я вечность спустя, идя по торговому залу.

Я обернулся. Две девчонки, еле борясь со смехом, показывали мне пальцами на задницу.

– У вас там бумага прилипла.

Я провел ладонью по джинсам. Так и есть. Клочок туалетной бумаги болтался у меня на штанах, заправленный под ремень, как рубашка. Если бы я не был так сильно измотан, то, верно, смутился. Но не сейчас. Я бросил бумагу в коробку для чеков. Теперь этот уголок магазины выглядел, как инсталляция современного искусства в какой-нибудь Третьяковке.

– Спасибо, – произнес я.

Девчонки прыснули смехом. Одна из них, схватив подружку под локоть, потащила ту в глубину торгового зала, куда-то в отдел собачьего корма и памперсов. Там они захохотали во всю силу легких.

Поздним вечером я стоял на парковке у «Наутилуса», ожидая, когда люди ломанутся с сеанса. Мне нравилось прохлаждаться возле кинотеатра. Хлебное место. Взять пассажира здесь было значительно легче, чем вырвать заявку по рации. И в отличие от вокзалов и торговых центров, куда я уже пытался залезть несколько раз, кинотеатр не был поделен между бамбилами. Ты мог спокойно тягать клиентов одного за другим, и никто не подошел бы к тебе с просьбой исчезнуть по добру по здорову.

Я сидел в машине, любуясь афишами кинофильмов, уверенный, что неприятности на сегодня закончились. И тут откуда-то из подворотни ко мне вышел тип в замызганной куртке.

– Закурить не найдется, – произнес он.

Я молча протянул сигарету, дав подкурить.

Но тип стоял и не уходил, уставившись на меня немигающим взглядом. Я никогда не видел подобного. Казалось, в его глазах тушили окурки. Вместо зрачков у него зияли черные дыры с рваными кромками.

– Латинский язык, – вдруг сказал он серьезно.

– Какой латинский язык?

– Всем встать. Началась лекция. Выйти из аудитории.

– Ты в своем уме, дядя?

– Индоевропейская семья, Италийская ветвь. Германский язык, итальянский язык, английский язык, румынский язык, восточно-романские языки Балканского полуострова.

Рука сама потянулась к замку зажигания, но ключа там не оказалось. Незадолго перед появлением сумасшедшего, я выходил из машины размяться, а когда вернулся – оставил ключ в кармане джинсов. Теперь это обстоятельство выходило мне боком. Приготовившись к тому, что мужик вцепится зубами мне в горло или что-нибудь в этом духе, я сжал кулаки. Копаться в штанах в столь напряженный момент, я посчитал не благоразумным.

– Тишина, когда я разговариваю. Всем встать.

– Дядя, плыви отсюда, понял?

Похоже, мне читали лекцию. В двенадцатом часу ночи. При этом на небе светила луна в полной фазе. Ученая жуть, да и только.

– Выйти из аудитории.

Неожиданно тип развернулся и пошел прочь. Я провожал его совершенно ошарашенным взглядом. Наконец, достав ключ, я завел двигатель и сдал задом с парковки, чуть было не протаранив такси конкурирующей фирмы.

На сегодня с меня было достаточно.

**7**

– Привет, Алексей.

– Здорова, Рома. Здорова. Рад тебя видеть.

Мы пожали друг другу руки. Большой и мягкий, как плюшевый медведь, Рома расплылся в лучезарной улыбке. Он улыбался, словно ребенок, впервые увидевший рассвет. За это я его и любил. Мы учились на параллельных курсах филфака в моей прошлой жизни. И он единственный, кто не осудил моего решения бросить учебу. А это о чем-нибудь да говорило.

– Чем сейчас занимаешься? – спросил я, провожая друга на кухню. В принесенном им целлофановом пакете звенели пивные бутылки. Ради приезда товарища я решил выкроить выходной.

– Торгую, – произнес Рома загадочно.

– И чем? Неужели минусинскими помидорами?

– Валютой. Акциями. Опционами. Всем, что котируется.

Надо же, Рома стал спекулянтом. Такой улыбчивый человек и вдруг занялся азартными играми. А ведь это преступность, долги и наркотики. Одним словом, скользкая тропка для порядочного человека.

– Это не казино, – угадав мои мысли, произнес он. – Там все по-честному, никакого обмана. Главное, знать механизмы, по которым функционирует рынок и уметь вовремя выйти.

«Механизмы», «функционирует»! Я не узнавал друга.

– Я сейчас тебе покажу.

Я не заметил, но Рома принес с собой нетбук. Расстегнув чехол, он поставил компьютер на стол и нажал кнопку питания. На экране появилось окно с графиками. Выглядели они очень внушительно. Как крутейшая экономическая стратегия девяностых годов, к которой прилагался толстенный учебник по теории государства и «Капитал» Карла Маркса.

– Все, что требуется – определить тренд.

– Тренд? – недоверчиво переспросил я, отхлебнув пива.

– Направление движения котировки. Цена инструмента изменяется по определенным законам. Например, золото сейчас явно находится в бычьем тренде. График дважды оттолкнулся от линии поддержки и сейчас стремительно движется вверх. Значит, его нужно брать.

Он говорил, а сам в это время чертил на графике замысловатые схемы. Они пронизывали котировки во всех направлениях и вскоре стали походить на паутину, в которой, подобно мухе, конвульсивно трепыхалась свеча. По всему выходило, что деваться ей действительно некуда. Любое движение только затягивало силки надежней и крепче.

– Ставим «Стоп Лост», «Аут Лост». И вперед.

Торжественно улыбнувшись, он чокнулся со мной пивом.

– И что, мы уже выиграли?

– Не так быстро, мой друг. Не так быстро.

Я посмотрел на экран нетбука. На графике появились пунктирные красные линии. Если котировка дойдет до нижней отметки, как пояснил мне товарищ, сделка автоматически завершится с убытком, сведя наши потери до известной заранее суммы. Если же котировка коснется верхней разделительной линии – сделка закроется с выигрышем. Все просто, как теория относительности. Можно открыть сделку, а самому преспокойно пойти мыть посуду или, скажем, сесть за баранку такси. Впрочем, лучше об этом не думать. Хватит с меня китайских шаровых и спущенных шин. Игроманию мой более чем скромный бюджет уже бы не потянул.

– Рома, ты сколько денег поставил? – спросил я, разглядев в нижней зоне экрана колебания каких-то астрономических цифр.

– Тысячу долларов.

– Рома! – ошарашено выдохнул я.

– Спокойно. Все просчитано.

– Ты балбес. Это же целое состояние.

– Не думай об этом. Подобные мысли только мешают игре.

– Как не думать, Рома, черт тебя подери? Ты закинул тысячу долларов в какую-то мигающую хрень с цифрами. А вдруг брокер придумывает графики от балды и никогда не даст выиграть?

– Но пока что мы в плюсе. Сам посмотри.

Действительно свеча стремительно двигалась вверх. Котировка поднялась на двадцать пять пунктов за каких-то десять секунд. Еще десять пунктов и она коснется линии Стоп Лосс. В своем воображении я видел этот момент. И хоть деньги принадлежали Роме, мысленно я уже шел в магазин за бутылкой «Хеннеси». Но тут неожиданно цена откатилась назад, всего за мгновение сожрав нашу прибыль. Секунда и пламя спекулянтской свечи трепыхалось у самой отметки Стоп Аут. Глупо, конечно, но я был уверен, что только напряжение всех моих внутренних сил не давало цене пересечь эту линию.

«Золотой кризис» продолжался долгие две минуты. После чего котировка так же неожиданно, как перед этим упала, вдруг поднялась, затрепыхавшись ровно на середине пути от точки входа до верхней красной отметки. Я не мог больше этого выносить. Лучше бы на моих глазах кого-то пытали. Пусть даже Рому. Я перенес бы это не моргнув глазом. Но тысяча долларов, буквально разрываемая на части явно садистки настроенной биржей, вот-вот могла довести меня до сердечного приступа.

– Закрывай, – процедил я сквозь зубы.

– Рано, – прохрипел Рома.

Только теперь я понял, что ему тоже несладко. Он побледнел, а его гавайской расцветки рубашка словно только что побывала под тропическим ливнем – он истекал потом, как кровью.

– Твою мать, Рома!

Я рванулся к нетбуку, твердо решив прекратить это безумие. Но Рома вцепился в меня медвежьей хваткой. Я никогда раньше не видел на его добродушнейшей физиономии столько страдания и ничем не прикрытой готовности мне что-то сломать. Шутить с ним сегодня не стоило. Каждая пора его сто сорокакилограммового тела источала насилие, флюиды которого, смешиваясь с запахом пота, рождали убийственный аромат. Я боднул Рому головой в грудь, но это было все равно что ударить подушку.

– Ладно-ладно, сдаюсь, – сказал я. – Отпусти.

– Ты больше не выкинешь глупостей?

– Нет.

– Обещаешь?

– Рома, мы же не в детском саду.

– Пообещай мне.

– Хорошо. Обещаю.

Его медвежья хватка тут же разжалась. Я распрямил затекшие плечи. Где-то между лопатками оглушительно хрустнуло.

«Хрен с тобой, гребаный игроман, – выругался мысленно я. – Мне вообще нет до всего этого дела. Проиграй хоть миллион долларов, я не моргну глазом». Однако стоило котировке вновь поползти вниз и мне сделалось дурно. Я нервно присосался к бутылке. Вкуса пива я не почувствовал. И все потому, что бутылка оказалась пустой. Вот до чего я дошел! Я поставил пустышку на стол и сжал кулаки. Свеча на экране нетбука нервно мялась на месте, ни на что не решаясь. Как и миллионы невротиков по всему миру перед мониторами своих компьютеров. Они входили в сделки и тут же из них выходили, обремененные сотнями страхов. Страхом жизни и смерти, боязнью сглазов, полной луны, террористов и американского ядерного арсенала в Румынии. Движение котировки было прямым отражением людского психоза, с математической точностью показывающего чудовищную неуверенность истерзанной потребительскими идеалами человеческой души. Как-то так.

Я опять вцепился в бутылку, забыв, что в ней кончилось пиво. Но это уже не имело значения. Котировка буквально взлетала верх, перепрыгивая через пункты, как через ступени. Двадцать два пункта, тридцать и наконец тридцать шесть. Сделка закрылась. Я так и застыл с пустой бутылкой в руке. Облегчение, которое я испытал, было ни с чем не сравнимо. С меня будто сбросили двадцать тонн груза, отпарив перед этим хорошенечко в бане.

– Что я тебе говорил? – спросил меня Рома.

Актер, блин. Старался показать, будто ему все ни почем. Но я видел, как у него нервно подергивался уголок правого глаза, а улыбка была такой робкой, что казалось он что-то скрывает.

– Ты чуть не угробил меня, медвежья ты задница!

– Я готов принести извинения, Алексей. Может, по пицце?

– Пиццы ты теперь будешь раздавать нищим на паперти вместо пятирублевых монет. А мы с тобой пойдем сейчас за бутылкой «Хеннеси» и дальневосточными крабами.

**8**

Из-под капота повалил белый пар.

Я взглянул на показания температуры двигателя – стрелка устрашающе ползла в красную зону. Опять что-то накрылось. Каждую неделю в этой машине что-то ломалось. В ней было столько деталей, что не хватило б и жизни, чтобы их все заменить, даже если бы пришлось работать без выходных, с утра и до поздней ночи.

– Что случилось? – заголосили девчонки на заднем сидение. – Почему мы остановились? Приехали, что ли?

– Сломались, – с нарочитой важностью сказала одна.

Почему-то это предположение вызвало у пассажирок волну веселого оживления. В салоне начался какой-то малопонятный сумбур. Девчонки елозили, шептались, перехихикивались и вообще вели себя так, словно случилась самая интересная штука на свете, которую они ждали все лето.

– Ну вот, пешком пойдем дальше.

– А я с самого начала предлагала пройтись.

– И как я пойду? Я ведь на каблуках!

– Ну, можешь остаться. Помочь дядечке водителю с ремонтом машины.

– И не только с ремонтом.

– Фу, какие вы дуры.

Девчонки захохотали. Никогда еще чужой смех не действовал на меня так раздражающе. Подобно скрипу гвоздя по стеклу. У меня даже задергалась правая лопатка от нервного напряжения.

– Дядечка водитель, а мы что, дальше не едем? – спросила меня одна из девчонок.

– Нет, – мрачно произнес я.

– Как будто и так не понятно, что нет.

– Откуда мне знать? Может, он сексуальный маньяк и остановился, чтобы нас изнасиловать.

– А ты этого только и ждешь.

– Ты больная? Нет?

– Во всяком случае не озабоченная.

– Так! – по-комсомольски звонко заорала самая справная из пассажирок. – Выгружаемся, девки.

– Правильно, правильно. Выгружаемся.

Я тоже выбрался из машины, открыл капот. Как я и предполагал, порвался ремень генератора. А до мастерской три километра, не меньше. Похоже, мне предстояло прорываться к ней с боем.

Дав мотору остыть, я тронулся с места, глуша машину на каждом гребаном светофоре. Я ехал без света, чтобы сохранить заряд аккумуляторной батареи, почти не дыша, проклиная чертовы пробки. Почему-то именно сейчас, когда время было особенно дорого, вокруг меня все безбожно тупили. Впереди материализовался ржавый «Ниссан» родом из 80-х годов прошлого века, тащившийся со скоростью тридцать семь километров в неделю. Я включил сигнал поворота, но ехавшие сзади автомобилисты, заметив, что им преграждают движение, тут же шли на обгон, не давая мне ни малейшей возможности совершить свой маневр. Поворотник моргал, как придурошный. Но они обгоняли нас, не сбавляя скорости, и, казалось, будто это мимо проносился товарный поезд длинной вполоборота Земли.

В салоне раздалось шипение. И тут же в ноздри ударило сладковато-приторным запахом охлаждающей жидкости. Я с ужасом бросил взгляд в сторону звука. Из-под бардачка струей бил кипящий тосол, брызжа раскаленными каплями. Стекла машины вмиг затянуло масляной пленкой. Похоже, она решила избавиться от меня, обварив в кипятке. Надоело, как проклятой, каждый день работать в такси. Она была живой, эта чертова бестия, и характером, как моя бывшая. А еще очень умной. Она явно не хотела привлекать внимания лишних свидетелей.

Открыв форточку, я встал на педаль газа и не глядя перестроился в соседнюю полосу. Позади засигналили, я чуть было не устроил аварию, но мне было плевать. Разогнавшись до сотни, я пролетел несколько светофоров на красный и свернул к мастерской.

– Тебе какой ремень генератора? Заебательский или хороший? – спросил меня полчаса спустя уже хорошо знакомый продавец запчастей, наливая чашечку кофе.

– Давай заебательский.

– А сахару сколько ложек? Забыл. Две или три?

**9**

Следующим утром я отправился к Игорю.

У него была своя ОООшка и я надеялся, что он поможет мне со справкой для банка. Чтобы играть на финансовом рынке, необходим был кредит. Две тысячи долларов. Этого вполне должно было хватить. Даже если игра не заладится, я мог бы позволить себе несколько промахов и на последней сделке сорвать все-таки куш. К тому же это была не та сумма, лишившись которой мне бы пришлось продавать почку. Работать придется в два раза больше, и только. Подумаешь. Спал восемь часов, буду – пять. Тесла, говорят, вообще отдавал сну три часа в день и еще умудрялся заниматься наукой.

А если по-честному, я даже не рассматривал пессимистичный прогноз. Я был полон амбиций. Из разряда – в какой цвет выкрасить яхту, спущенную на воду в живописном порту Баден-Бадена. Я уже видел свой будущий коттедж в горах Швейцарии. Из него открывался сногсшибательный вид на Калифорнию. За те деньги, что у меня скоро будут, мне без проблем отбуксируют эту часть суши прямо под окна.

– Как работа? – спросил я таксиста, приехавшего ко мне по заказу.

– Не жалуюсь, – ответил молодой парень. Он был одного со мной возраста. И, конечно, мне сразу понравился. Стоит побомбить недельку-другую, как ты начинаешь видеть в каждом таксисте своего кровного брата. – Только мелочи не осталось. Глянь, может у тебя найдется без сдачи?

– Держи, – сказал я, протянув горсть пятаков.

– Ништяк. Вспомнил сейчас в этой связи историю. Была у нас одна постоянная клиентка. Заказывала машину каждое утро и всегда у нее была пятитысячная купюра. «Меня, – говорит, – не волнует, вы обязаны предоставить мне сдачу. Ищите. Это ваши проблемы». А на часах семь утра. Все магазины закрыты, кроме круглосуточных аптек. Это какой же круг нужно сделать, чтобы разменять ее чертовы деньги. И ведь сразу ни за что не признавалась, что у нее крупная купюра. Дождется, пока ты довезешь ее до адреса и только потом: «Надеюсь, у вас сдача найдется?»

– Вот ведь стерва, – произнес в сердцах я.

– И что думаешь я придумал?

– Давай, колись!

– Насобирал целый мешок мелочи. Десять копеек, пятьдесят и рубли. Бросил все это хозяйство в багажник и принялся ждать, когда она мне попадется опять. Не прошло пары дней, слышу по рации знакомый адрес.

– И она опять была с пятитысячной?

– Дружище, отвечаю, видел бы ты ее лицо, когда я достал мешок и сказал: «Пересчитывать будете?»

Боже, я, наверно, не хохотал так никогда в жизни.

Я вышел из машины, все еще хохоча, как умалишенный. Преодолел проходную. Что удержало охранника от того, чтобы не повалить меня на пол, как террориста, не знаю. Только когда я поднялся по лестнице на второй этаж, мой смех перешел на беззвучный режим. Настолько угнетающе на меня действовала бюрократия. А здание, в котором располагался Игорев офис, представляло собой типичный оплот бумагомарательства и официоза. Сплошной пластик, кожаные диваны и пальмы в глиняных кадках. И только запах стоял тут, как в подземелье. Древний, сырой, застоявшийся. В прошлом здесь либо усердно орудовало КГБ, либо сочинялись отчеты по пятилеткам, либо разрабатывались проекты по орошению монгольских пустынь.

– О, дядя Леша, привет, – сказал Игорь, когда я вошел. – Может быть, м-м-м? – спросил он, округлив глаза вопросительным знаком. В его руке каким-то чудесным образом появилась наполовину початая бутылка армянского коньяка. – Будете? Или вы за рулем?

– Отчего бы и не откажусь, – произнес я.

Игорь отличался удивительной способностью пить. Он пил алкоголь, как иные родниковую воду, совершенно от него не пьянея, даже напротив, обретая подшофе вдохновение. Его мысли разъяснивались, планы на жизнь углублялись, а воображение начинало работать почище, чем у Пелевина. Пока мы добивали бутылку, он умудрился найти новый заказ. Созвонился по Авито с типом, которому нужно было построить баню на даче, подняв первоначальную сумму контракта в два раза. Потом все по тому же Авито нашел свободную бригаду строителей и договорился о найме. Через пять минут на его расчетный счет уже пришла предоплата.

– Пространство вариантов, – торжественно произнес Игорь, доставая из шкафа очередную бутылку. – Зачем суетиться, совершать лишние телодвижения, когда можно просто свести друг с другом нужных людей и они все за тебя сделают сами. Человеческий мозг может все. Если хорошенько подумать, мир – это просто-напросто горсточка квантов. В том числе мы с тобой. Значит, человек в состоянии одной силой мысли превратить свое тело в воду. Или придумать такую херню, что каждый день ему на карточку будет приходить по два миллиона бакинских рублей. Например, как сейчас. Запрограммируй вселенную, и она сама приведет тебя прямо к мечте. Сведет с нужными людьми, подстроит события. Если ты думаешь правильным образом, кванты вокруг перестраиваются в должном порядке.

– Единственное, что мешает – это узость горизонта сознания, – наполняя рюмки, произнес друг. – Мы не можем ничего помыслить, если этого нет в нашем опыте, в подсознании. Поэтому мне жаль людей, которые не читают. В каждой книге заключен опыт целой человеческой жизни. Чтобы его получить, у автора ушло пятьдесят лет. В лучшему случае. А многие так и умирают, ничего не поняв. Три развода, десять детей, какие-то собутыльники вечные. «Эй, дружище, давай уколемся спиртом». Конечно, ты ни хрена не поймешь. Для начала высунь голову из проблем и осмотрись. Поэтому, как только у меня появляется свободное время, я беру книгу, – сказал он, взяв со стола обтрепанный том Кастанеды, – и начинаю осмысливать буквы. За каких-нибудь три часа я узнаю столько, что не читающему человеку не снилось.

Тут мы одновременно подняли рюмки, чутьем давно знающих друг друга людей, угадав, что именно сейчас, в эту самую секунду для этого наступило подходящее время.

– Вот ты говоришь, нужно думать правильным образом, – произнес я, примеривая полученную информацию к игре на бирже. – Абсолютно согласен. Но как это «правильно»? Просвети меня, учитель.

– Позитив! Исключительно позитив. Будешь думать о плохом, соответственно и вселенная сгенерирует вокруг тебя неприятности. Никогда не забывай о теле. Голодного все вокруг бесит. Уставшему даже самая незначительная неприятность кажется неразрешимой. Поэтому во всем потакай телу. Хочешь есть – закажи суши или пожарь сочный стейк. Аналогично со сном и остальными потребностями. Давай телу лучшее, чтобы оно испытывало чувство комфорта и тогда удача немедленно придет в твою жизнь.

– Во-вторых, абстрагируйся от беспокойства. Тревога мешает видеть хорошее. У большинства это происходит автоматически. Как отдернуть от горячего руку. Спусковым крючком может стать обычный телефонный звонок. Какая-то мелочь. Но она запускает программу. А все потому, что тревога стала хронической. Мы так часто испытываем стрессы, что организм начинает воспринимать это состояние, как естественное. Наверняка, обращал внимание на людей, которые ходят по улице, словно им засадили в задницу кочергу, какие-то вечно согбенные, скрученные, перекошенные. Беспокойство настолько глубоко в них сидит, что они не в состоянии расслабиться.

– Хорошо. И как с этим бороться, Конфуций?

Я поймал себя на мысли, что все это действительно походило на беседы учеников с Конфуцием. Гремучая смесь квантовой физики, психоанализа Юнга и наркотических откровений Карлоса Кастанеды.

– Медитация. Новичкам достаточно просто концентрироваться на дыхании. На том, как кислород проникает в легкие и распространяется вместе с кровью по телу. Главная цель – найти внутреннее равновесие. Ты поймешь о чем речь, когда впервые его испытаешь. Тогда же любая проблема, от которой впору хоть вешаться, перестанет занимать твое драгоценное внимание. Но как я уже говорил, это для новичков. Я, например, при помощи медитации ломаю нейронные связи. Это как тренировать мышцы. Поднимая тяжести, ты рвешь ткани. Срастаясь впоследствии, они увеличиваются в объеме и массе. Человек делается сильнее. Это верно и для нашего мозга. Люди привыкают думать по заданному алгоритму. Они больше спят, чем живут. Так легко и привычно протекает в них процесс мышления. Но если ты хочешь быть креативным, необходимо постоянно разрушать устоявшееся. Для этого во время медитации я представляю, будто нахожусь на крыше стоэтажного небоскреба. Представляю, как в лицо дует ветер, слышу далеко внизу автомобильные гудки. Кто-то кричит: «Такси, такси»! Полная иллюзия присутствия.

При этих словах Игорь откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Его голос становился все отстраненнее и тише. Похоже, он и вправду переместился сейчас в другой мир.

– Я боюсь высоты, – говорил он, – но я заставляю себя подойти к самому краю и посмотреть вниз. Боже, как высоко! Облака, и те летят подо мной. Я осматриваюсь. На горизонте я вижу синюю полоску воды. Океан! Он так далеко. Наверное, в десятке километров отсюда. Я никогда не бывал на такой высоте. А потом я делаю шаг и прыгаю вниз. В пустоту.

Неожиданно он замолчал.

– Игорь? – позвал я его. – Все нормально?

Я подошел к другу и принялся тормошить его за плечо. Тело Игоря болталось в кресле, как макаронина. Стоило мне его отпустить и он завалился на бок, уронив на грудь голову. Изо рта послышался храп.

Я осмотрелся. На мое счастье, печать лежала на видном месте, прямо на столе возле томика Кастанеды с многообещающим названием «Путешествие в Икстлан». Достав из принтера чистые листы А4, я щедро украсил их синими кругляшками с реквизитами игоревой компании.

Потом перетащил товарища на диван, выключил свет и вышел, захлопнув за собой дверь.

**10**

– Мой жена мне изменять, дорогой, – грустно сказал пассажир, когда мы выехали со двора. Узбек или киргиз. Кто-то из этой оперы. – Скажи, на кой черт такой жена, который тебе изменять?

– Может, все не так плохо, как кажется?

– Я ей звонить два часа. Почему не брать трубку? Скажешь, не слышать? Два часа не слышать звонка? Не подходить к телефону? Нет, она мне изменять. И я знать с кем она это делать. Я ехать их задушить.

Мы остановились на светофоре. И тут мне на телефон пришла смска. Писала Лена. «Золото пробило линию сопротивления». Прямо черным по белому. Я сам ее научил. Провел краткий курс трейдера. Пока я работал, она наблюдала за рынком, отслеживая сигналы, чтобы в случае чего я мог оперативно подъехать домой и вступить в сделку. Играть самой я категорически ей запрещал. Не женское это дело. И вот наконец-то первый серьезный звоночек. Мы дожидались его всю неделю. Потом аналитики скажут, что причиной всему обнародованный отчет по безработице в США или цунами на Пиренеях и что, будь я опытным спекулянтом, то ни за что не вышел бы сегодня на смену. Ждал бы этих гребаных новостей. Но как же тогда позавчерашняя публикация об ускоренных темпах инфляции в Великобритании и падении индекса Доу-Джонса, на которые отреагировал только российский рубль и деревянные дощечки Папуа Новой Гвинеи. Как по мне, так фундаментальный анализ форменное наебалово и дает такое же представление о действительности, как вечернее выпуски «Времени» на ОРТ. Просто психопаты со всего мира среагировали на полнолуние или очередную вспышку на Солнце, как это часто бывает. И именно в тот момент, когда я был за рулем.

В общем, не успел включиться зеленый, как я рванул с места. Рванул, точно ковбой из загона на необъезженной лошади. Если бы мой пассажир не был так сильно расстроен, он немедленно схлопотал бы инфаркт миокарда. Такой обширный, что даже врача вызывать не пришлось бы.

– Задушить обоих, – повторил он.

– Лучше напейся. А завтра подай на развод.

– Я уже пить водка. Не помогает. Только – как это по-русски? – тошнить. Точно, тошнить. Плохо. Очень плохо от водка. Голова болеть, тошнить и печаль мысли. Никакой результат.

– С водкой такое бывает. Сначала плохо, потом хорошо.

– Нет, я хотеть видеть все своими глазами. Хотеть сам убедиться.

Мы долетели до адреса быстрее, чем Ричард Гир в фильме «Красотка». Частный дом с двумя половинами и ни в одном окне не горел свет. Похоже, все давно спали, но выбежавший на улицу узбек принялся орать на весь чертов город: «Выходи, шлюха, я знать, что ты здесь». Залаяли собаки. Сначала одна, потом вторая. Мгновение спустя уже лаяла целая улица. Сотни свихнувшихся от многолетнего сидения на цепи псов, единственной радостью которых было отвести душу групповым лаем. Должно быть в их понимании этот узбек был Мессией. Что-то навроде того. Они ждали его прихода тридцать три собачьих поколения подряд и так далее.

В доме зажегся свет. Затем скрипнула дверь. По дощатой дорожке прошлепали чьи-то шаги.

– Какого хрена, Нурик, ты тут устроил? – выйдя на улицу, проорал лысый мужик в майке.

– Ты спать с мой жена.

– Ты совсем, что ли, рехнулся?

– Нет, я все знать. Где он?

– Откуда я знаю? Это твоя жена, не моя.

– Лжешь, – прокричал Нурик и бросился на мужика.

Мне тем временем пришла еще одна смска. «Скорее. Золото поднялось на пятнадцать пунктов!» Господи, если бы я открыл сделку десять минут назад, то сейчас заработал бы две тысячи долларов. Путевка в Пхукет на одиннадцать дней на двоих стоила столько же.

Вот-вот должна была начаться корректировка. Какое-то время у меня еще имелось в запасе. Но как высоко пойдет цена после отдыха, угадать невозможно. Она и вовсе могла вернуться обратно. Такое часто случалось. Свеча пробивала на несколько часов линию сопротивления и вот, когда ты уже не сомневался, что тренд изменился, цена неожиданно падала, оставляя сотни тысяч людей без квартир, драгоценностей и последних штанов.

– Я тебя резать! – послышался голос узбека.

Я поднял голову. В руках у того блеснул раскладной нож. На лице застыла восковая маска безумия.

– Не глупи, Нурик.

– Где мой жена, говори!

– Я же сказал, что не знаю.

– Ты лжешь, шакал. Я тебя сейчас резать!

Я завел двигатель и рванул с места, даже не взяв с узбека за проезд денег. Ну его к черту. Всего через час я буду пить «Черный Баккарди» флегматично путешествуя по туристическим сайтам в поисках шести звездочного отеля с вертолетной площадкой на крыше.

Вылетев на проспект Мира, я включил пятую. Виадук проскочил на скорости ста десяти километров в секунду, чуть было не взмыв в воздух на перевале. Снова я начал мечтать о летающем автомобиле. Если бы у моей машины имелись крылья, то отсюда до моего дома можно было спланировать, как на аэроплане, приземлившись аккуратно во дворе на парковку. Алексей и его летающий «Жигули». Не плохо придумано. Когда я выиграю миллиард долларов у меня обязательно будет такая машина. Я стану единственным во всем городе человеком, которого перестанут беспокоить зазевавшиеся пешеходы и нерасторопные водители дзэн-буддисты.

Спустившись к кольцу, я бросил взгляд на пассажирское сидение. Там лежал забытый Нуриком телефон. Я буквально увидел, как разделавшись с лысым типом, узбек заваливается ко мне на квартиру.

– Где мой телефон?

– Угомонись, псих. Я твой телефон и пальцем не трогал.

– Тогда я и тебя сейчас резать, шакал.

Я развернулся на кольце, как циркуль в тетрадке. И на этот раз действительно подлетел в воздух, преодолевая мост через железнодорожные пути. Машина тяжело грохнулась на асфальт; ударом из моих рук выбило руль управления. Поймал я его только на встречке и, взяв немедленно вправо, бросил машину в управляемый занос. Я целился в пересекавшую проспект Мира Хлебную улицу. «Жигули» заскочило в нее, как верблюд в игольное ушко, подняв позади шлейф серой пыли. Тогда я снова включил пятую скорость, принявшись укладывать стрелку спидометра.

– Я знать, что ты здесь стерва! – прокричал Нурик, когда я ворвался между враждующими.

Теперь в спектакле принимала участие женщина. Русская. Она стояла, гордо выпятив грудь, как древнегреческая богиня, и буквально испепеляла несчастного презрительным взглядом. А тот мялся на месте, никак не решаясь пустить в дело нож. Репетировали они, что ли? Во всяком случае, походило это все на вольную интерпретацию «Отелло» Шекспира. Из тех, что снимали разного рода Роберы Брессоны и Андреи Тарковские. Сейчас откуда-нибудь из подворотни появится пожилая мать Нурика, укутанная в черную шаль, а женщина устроит акт самосожжения, под хрен его знает откуда заигравшую симфонию «К радости».

Я выбросил телефон из машины и, прежде чем кто-то успел сказать хоть одно слово, скрылся из виду.

Я буквально сгорал от азарта и не помнил, как припарковался у дома, не помнил, как открыл дверь квартиры. Мне казалось, я прошел ее насквозь, как супергерой из комикса.

Бросив жене: «Лена, сделай мне кофе», я сел за компьютер.

Графики! Я погрузился в них с головой. Я что-то чертил, открывал ленты финансовых новостей, потом сверял полученные мной данные с фазой луны и то, какая планета сейчас была в Козероге, а какая во Льве. Я варил настоящее зелье из знаний, в котором таблица умножений опускалась в кипящее варево сразу же после выдержек из трудов Фридриха Ницше, а статистика роста числа безработных в Америке замешивалась одновременно с буддийскими мудростями. Дав получившейся похлебке остыть, я отпил пару глотков. И на меня снизошло откровение! Нужно играть на понижение. Да-да, золото непременно отскочит к только что сформировавшейся линии поддержки.

Поставив Стоп Лосс, я вошел в сделку. Сразу двумя лотами. Всеми деньгами, что были на депозите.

Какое-то время цена топталась на месте. Мне же, напротив, хотелось куда-то бежать. Я встал и обошел комнату. Сначала по часовой стрелке, потом против нее. Затем вернулся к компьютеру. Котировка двигалась вверх, сжирая взятый в банке кредит.

– Поворачивай. Ну же, – прошипел я.

Я поднял правую руку, пытаясь воздействовать на рынок тяжестью своей длани. Я чувствовал под ладонью сопротивление цены. Теперь она снова застыла на одном уровне. Тогда я напряг мышцы, включая и те, о существовании которых нам редко приходится вспоминать, и принялся медленно опускать руку вниз. Да, Ваша честь, я оказывал на рынок давление. И котировка – о чудо – начала идти вниз. Она опустилась на три жалких пункта, которые тут же поглотило противоположным движением цены. Но это была первая ласточка. Отыгрывая по несколько долларов за десять-пятнадцать волнообразных колебаний свечи, я вышел в плюс. К тому времени я уже находился на грани нервного срыва и орал, как помешанный:

– Да, еще ниже, пожалуйста.

На мои крики из кухни вышла жена, принеся с собой запах котлет. Минут двадцать они скворчали на сковороде через стенку, но я этого не замечал. Все мои органы чувств были сфокусированы на мониторе компьютера. В том числе и обоняние. Боже, да я, кажется, чувствовал легкий аромат золота, исходивший из колонок компьютера. Оно пахло тончайшим нотками французского вина, урожая одна тысяча девятьсот шестьдесят пятого года, кожаным салоном нового AMG и солоноватым дуновением моря.

– Выигрываем?

– Погоди, – шикнул я на жену, боясь спугнуть удачу, хотя только что орал, как человек побивший десять олимпийских рекордов и еще две дюжины мировых. Не говоря уже о европейских.

Цена, потеряв точку опоры, неожиданно рухнула вниз.

– О, Господи, – вскричала жена.

– Да-да, – произнес я.

– Господи.

Но рынок явно играл с нами в кошки-мышки. Не успели мы свыкнуться с обрушившимся на нас счастьем, как котировка резко взметнулась вверх, отыграв за раз десять пунктов.

– О, Господи, – снова вскричала жена.

– Да погоди ты со своим Господом, Христа ради.

Жена замолчала, но вцепилась мне пальцами в плечи с такой чудовищной силой, что хоть сейчас налаживай на промышленном уровне производство поваренной соли.

– Падает, опять падает, – закричал я, указывая пальцем на график. Разговаривать человеческим голосом я, конечно, не мог.

Нет, движения котировок непредсказуемы. Три часа рынок может трепать тебе нервы геморроидальными скачками на одном уровне, пока, в конце концов, сделав совершенно равнодушную мину, за каких-то пару мгновений коснется Стоп Лосса, преодолев двадцать пять пунктов быстрей, чем ты успел прочитать «Отче наш».

– Чтоб вас драли в задницу, и я это видел, – непроизвольно вырвалось у меня. Я всегда это кричал, когда находился на грани жизни и смерти. – Мы это сделали! Сделали, будь я не ладен.

– Сколько мы выиграли?

– Полторы тысячи долларов.

– О Господи.

– Да. И это только начало.

Теперь я решил сыграть на повышение. Да-да, я конченый психопат, я это знаю, но разве план мой не гениален? Собрать урожай на корректировке цены, и следом взять куш на очередном движении тренда.

– Не делай этого, Леша, не надо.

– Надо, Лупоглаз, надо.

Я открыл сделку. На этот раз не пришлось даже нервничать. Через минуту цена уверенно двинулась вверх. Она двигалась без резких скачков и падений. Будто ее кто-то подталкивал в спину. Стабильность, черт ее подери. Вот что значит сотрудничать с международной компанией.

– Мы богаты, – закричал я десять минут спустя, когда цена пробила Стоп Лосс. – Богаты, черт побери.

Наверное, обнимались мы с женой в этот момент, как два цирковых морских котика где-то под Тверью, которые, после долгих скитаний по разоренной инфляцией стране, наконец собрали полный аншлаг.

– Завтра же делаем визы. Поедем в Европу, посмотрим, правда ли у них там живут одни гомосеки.

– А я хочу посмотреть Эйфелеву башню.

– Посмотришь. Это как раз где-то между Колизеем и Тауэром. По утрам будем кушать креветок, а вечером пить Божоле. И никаких отныне котлет из туалетной бумаги.

– Ой, забыла совсем. Котлеты же на сковороде.

Дым в комнате стоял, как при пожаре. Жена побежала на кухню, а я открыл миллион окон – проветрить квартиру. А после пошел в магазин за французским шампанским.

**11**

Приятно просыпаться богатым.

Ни с чем не сравнимое чувство спокойствия и удовлетворения, которое ничто не способно разрушить. Даже пошарканный до бетонного пола линолеум под ногами и дребезжащий, словно потерпевший крушение космический корабль, холодильник. Отныне это все меня не касалось. Как грязь и нищета гниющей Калькутты не касалась человека, пролетавшего над ней высоко в небе в сторону Канарских островов.

Я умылся и вышел на кухню. Жена сидела в углу, уставившись в одну точку. Вид она имела не выспавшийся. Должно быть сложно спать с такой горой нежданно-негаданно свалившегося на тебя счастья. Я и сам не уснул бы, если после шампанского не всадил бы чекушку армянского коньяка.

Сделав кофе, я торжественно встал у окна.

– Ты меня убьешь, если узнаешь, – сказала жена.

Честно говоря, голос мне ее не понравился.

– Говори, – сказал я.

– Не могу.

Тут она, конечно, заплакала.

– Давай колись, что случилось?

– Я все проиграла.

– Проиграла? – повторил я.

Что она могла проиграть? Набор кастрюль из «Фэмили Маркет», который мы купили по аукционным купоном за половину цены? Или две тысячи начисленных сотовым оператором баллов за три года сотрудничества? Хотела подключить на гудки новую песню Билана, а в итоге пожертвовала баллы на благотворительный сбор в пользу озеленения Юпитера?

– Да, – сказала она и заныла с новою силой.

– Какого черта? – закричал я, опустив кофе на подоконник.

– Ты уснул, а я решила включить компьютер и еще раз посмотреть на наш выигрыш. Одним глазочком. И я… я… я подумала, что если удвою его, то никому от этого плохо не будет. Я сыграла австралийскими долларами и закрылась с небольшим плюсом. Потом открыла сделку на евро. И опять чуть-чуть выиграла. Я хотела лечь спать, но увидела, что золото опять дорожает. И тогда я… я действительно все проиграла.

Австралийские доллары! Я не верил своим же ушам.

Я бросился в комнату. Компьютер находился в спящем режиме. Как дымящейся пистолет в квартире с окровавленным трупом, он молча свидетельствовал о совершенном здесь преступлении. Когда монитор включился, я чуть не пробил ему правой. На депозите значилось три сотни баксов, сумма при которой происходит автоматическое закрытие сделки, чтобы клиент не ушел в минус. Предусмотрительно, черт их дери. Если кому-то вздумается вскрыть себе вены, проиграв все имущество, у родственников останутся деньги на похороны. Разумеется, на весьма скромные похороны.

Я пошел на балкон и закурил. Я не хотел видеть жену. Я за себя не ручался. Возможно, я смог бы сейчас ее и убить. Но здесь на балконе мне пришли в голову мысли другого характера. Как-никак пятый этаж. Такие двери в загробную жизнь обычно не бывают закрытыми.

Руки сами потянулись к сотовому телефону.

– Рома, привет, – сказал я меланхолично-бодрящимся тоном.

– Привет, – ответил Рома печально.

– Ты там что, спишь, твою мать?

– Да нет же.

Я не узнавал друга. Где его позитивный настрой? Неужели его кто-то обидел? Вчерашний ром был поддельным? Или проститутки, которых он снял, оказались романтичными душами и всю ночь читали стихи?

– Рома, я проиграл две штуки баксов.

– Да?

– Представь себе, да!

– Ну ничего. Могло быть и хуже, – произнес он.

– Рома, ты втянул меня в это дерьмо. Теперь вытащи меня из него. – Я так и сказал ему напрямую. Все лучше, чем полчаса ходить вокруг да около, а потом один хер выпалить правду матку.

– Каким интересно образом я должен тебя вытащить?

– Не знаю. Ты мог бы, например, дать мне немного денег на новый старт. – Боже, я разговаривал как какой-нибудь герой из фильма Мартина Скорсезе. Я был в полном отчаяние, в полном.

– Пару сотен я смогу для тебя наскрести.

– Рома, ты издеваешься надо мной?

– Леха, я проиграл за последние дни три миллиона.

Вот это новость. Мне словно прилетело по голове бейсбольной битой, когда я бежал со всех ног за уходящим автобусом. Прилетело на встречном движение. Аж земля ушла из-под ног.

– Рублей? – спросил я.

– Ты считаешь, это что-то меняет?

Теперь я понимал, откуда в его голосе столько трагизма.

– Откуда ты взял три миллиона?

– В банке дали.

– Вот ты ослиная голова.

– Я все просчитал, – произнес друг. Мне, казалось, он плачет на другом конце линии. – К сегодняшнему утру, самое позднее к пятнице, я должен был стать долларовым миллиардером.

– Рома, ты вообще где?

– Я пока здесь.

Он явно был на грани петли. Нужно было его срочно спасать. Как анонимные алкоголики собираются вместе, чтобы не пить, так и потенциальные самоубийцы – вместе бухают, чтобы не вскрыть себе вены.

– Я сейчас приеду к тебе. Нам нужно выпить.

– У меня двести рублей, а мне еще жить на них черт знает сколько.

– Тебе еще жить на них долгие годы. Слышишь меня? – Знаю, звучало ужасно, но кажется он меня понял.

– Да, – покорно произнес Рома.

– Я вызываю такси.

**Часть вторая**

**––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

**12**

– Я опасен, – сообщил пассажир. – Очень. Таких клиентов к тебе еще не садилось, поверь.

– Да неужели? – произнес я.

Пассажир взглянул в мою сторону. Его голова болталась на тонкой шее, точно надувной шарик на легком ветру. Пьяная голова, пришедшая в недоумение от бесстрашия таксиста. Ему невдомек, что, когда работаешь по ночам долгое время, к подобному роду шуток попросту привыкаешь. А чувство юмора у наших людей своеобразное. Кто-то заявляет, что зарезал на прошлой неделе десять таксистов и сегодня собирается отправит на тот свет еще одного, кто-то не с того ни с сего достает электрошокер и со словами: «Смотри, что у меня есть» включает разряд. Другие, сев на заднем сидение, начинают обсуждать друг с другом подробности предстоящего убийства, причем на английском, видимо, чтобы водитель не догадался: «Let’s kill the driver and take his car». И далее в том же духе, все из школьной программы за пятый класс, будто в самом деле считая, что таксисты сразу после садика идут изучать автодело, минуя ступени общего образования.

– Ты меня не знаешь, – продолжал пассажир. – Ни кто я такой, ни куда еду, ни что у меня на уме. Не знаешь обо мне ничего. А я опасен. У меня с собой ствол. Я серьезно. Если хочешь увидеть детей, тогда ты немедленно отдашь мне машину и деньги.

Тут, наверное, следовало треснуть его хорошенько ломом по голове и отвезти в отделение. Вот бы он удивился, проснувшись наутро и обнаружив, что на него шьют сто шестьдесят вторую статью уголовного кодекса. Другой на моем месте так бы и сделал, но мне было жаль дурака.

– Что скажешь? Отдаешь тачку?

– Может, отдать и ключи от квартиры, где деньги лежат?

– Тебе смешно? А я не шучу. У меня действительно с собой ствол. Я очень опасен. Ебнутый на всю голову. Сколько ты заработал сегодня? Кошелек вроде пухлый. Дай-ка я посчитаю.

– Так, завязывай с этим дерьмом. Или я тебя высажу.

Тут у пассажира что-то переключилось в башке. Казалось, я даже услышал, как щелкнул рубильник.

– Я два года служил в ВДВ, – заявил он. – Да за таких как ты, я любому голову оторву. Не смотри, что я щуплый. У меня одни жилы. Могу прямо сейчас подкову руками согнуть.

– Тогда ты и впрямь чертовски опасен.

– Так я тебе о том и говорю, – произнес он, протянув двести рублей, в два раза больше, чем требовалось. – А по ночам все равно не работай. Не стоит это того. Столько психов вокруг.

Получается, он давал мне бесплатный совет. А я его и не понял.

Хороший совет. Но послушал бы я что он запел, если бы ему самому пришлось работать в такси по шестнадцать часов в сутки. Через полгода он бы как миленький перешел на ночную работу. Дорога свободна, конкурентов-бомбил раз-два и обчелся, к тому же ночью действовал повышенный тариф. Вот и получалось, что те же самые деньги можно было накатать за каких-нибудь восемь, девять часов. Выгода на лицо. Как в рекламе про «Тайд».

Я пролетал Абакан за пару мгновений, как метеор. Никто не тупил передо мной, преграждая дорогу, никто не хромал по зебре, сгорбившись в три погибели. Даже в будние дни, в самые бедные на праздники месяцы, народ не спал до утра. Кому-то было нужно в аптеку за презервативами, кому-то до банкомата – снять деньги. И почти всем было нужно за пивом. У одного родился сын, у другого отдала кони свекровь. Что угодно. Сколько раз, например, я забирал людей на рассвете. Мертвецки пьяные, они ехали к друзьям в гости, таким же пьяным, как они сами, хотя через два часа всем им предстояло дружно идти на работу. Все, что требовалось для ночной смены – немного благоразумия. Тут я с десантурой был абсолютно согласен. Я не из тех, кто отказывался ездить на окраину города или жал по газам, завидев компанию мутных ребят. Однако и на рожон я не лез, предпочитая избегать проблемные адреса и не кататься по тринадцатым числам.

– Мальчики, Репина, Двадцать три, – слышал я уставший голос диспетчера в рации.

Слышал и заказ этот не брал. Я хорошо знал, что там жил ветеран афганской войны, которому после двух рюмок водки казалось, будто он снова зачищает аулы. Страшное дело очутиться с таким пассажиром в полпервого ночи в районе Нижней Согры или Орбитовских дач.

За полтора года работы я выучил сотни таких адресов, так что мог несколько смен подряд кататься без происшествий, забирая себе одних язвенников и свидетелей Иеговы.

Иногда мне казалось, что я знаю весь город. Буквально каждый названный диспетчером дом о чем-нибудь да говорил. Там жили цыгане, которым палец в рот не клади. Здесь алкаши, здесь – сатанисты, здесь – практикующая черную магию ведьма. То же малоприятная публика. Иногда, приезжая на один и тот же адрес, я становился свидетелем драм и трагедий. Видел, как жены изменяли мужьям, мужья женам, а потом кого-нибудь из них сажали в тюрьму за продажу наркотиков. Все равно что смотреть многосерийный сериал, в котором задействованы тысячи актеров и каждый из них в любой момент мог сыграть главную роль. Фильм был крайне захватывающим, даже несмотря на то, что чаще всего с людьми ничего не случалось. И они повторяли те же самые анекдоты, что и в прошлый раз, те же самые истории или так же всю дорогу молчали.

У меня был клиент, который постоянно докапывался до моей тачки. В какой-то момент она ни с того ни с сего начала вонять бензином. Я загонял ее в мастерские, но там разводили руками. Нигде ничего не бежит, все в порядке. И никто не мог устранить неполадку.

– На заправке работаешь? – спрашивал меня этот клиент.

Сперва я его даже не понял.

– Почему? Нет.

– Нет? А от машины воняет так, будто ты там работаешь. Здесь же невозможно сидеть. Или, может быть, ты токсикоман? Под конец дня ловишь цветные мультики?

Вскоре я начал хитрить.

– На заправке, что ли, работаешь? – спрашивал он, не успев сесть.

– Только заправился. Видать, попался херовый бензин.

Он ездил со мной что-то около года. И каждый раз мы начинали разговор с этих фраз.

В другое время со мной каталась старушка. Доктор филологических наук, работала преподавателем в институте. В цветистом платье и соломенной шляпе, украшенной розовой ленточкой. Дождь ли на улице был, светило ли солнце, но она всегда была в платье и шляпе, неизменная, как политика Соединенных Штатов Америки. Меня она не узнавала.

– Давайте проедем, пожалуйста, по улице Пушкина, – говорила женщина, только мы трогались с места. – Я езжу в институт каждый день, и это самый быстрый маршрут. Один раз таксист решил провезти меня по Тараса Шевченко. И угодил в пробку. Дорожники затеяли ремонтные работы. Представляете? А у меня пара вот-вот начинается. Так он развернулся через двойную сплошную и поехал обратно, на Пушкина. Очень милый молодой человек. Говорит: «Моя вина. Если вы опоздаете, я этого себе не прощу».

Она повторяла эту историю слово в слово. С одинаковой интонацией. Даже паузы делала в одних и тех же местах. Мне было трудно побороть себя и не начать разговор первым. Что-нибудь вроде: «Если не возражаете проедем по Пушкина. Один раз я повез пассажира по Тараса Шевченко и угодил в пробку. Пришлось разворачиваться через двойную сплошную. Виноват-то был я. Никогда б себе не простил, если бы мой пассажир опоздал». Удерживал меня от этой затеи лишь страх. Как-никак женщина была старой. Кто знает, как на нее бы подействовала такая мистификация?

Самые хлебные смены выпадали, конечно, на пятницу. Когда на фонарных столбах зажигались огни, я уже успевал полностью отбить горючее и комиссионные. Город стоял на ушах, и я находился в центре этого коловращения. Я курсировал от одного ночного клуба к другому. Пивные бары сменялись кинотеатрами, кинотеатры «Мелькомбинатом», где по ночам несли вахту шлюхи. Потом наступало время межгородов. Минусинск, Черногорск, Белый Яр, Усть-Абакан, Ташеба, Красноозерное. Золотое времечко для таксиста. Бывали смены, когда за всю ночь я ни разу не глушил двигатель. У меня не было времени даже на перекус. И я носился по городу полуголодный, как само искушение, почти не сознавая себя от усталости.

Пьяные пассажиры бросались деньгами, как дураки – афоризмами. Подождал пока клиент наговорится с любовницей возле подъезда? Держи фиолетовый. Поддержал десятиминутный разговор об актуальных проблемах двигателей внутреннего сгорания? Триста рублей. Выслушал жалобы на начальство – сто пятьдесят. Но особенно на «ура» шел Бутусов. Этой фишкой я гордился больше всего. Можно сказать, вывел ее экспериментальным путем. Стоило на горизонте появиться пьяному мужику лет под сорок, как я врубал флешку со всеми этими «Тутанхамонами», «Титаниками» и «Людьми на холме». Клиент, садясь в машину, тут же кричал:

– О, «Наутилус»! Сделай погромче.

И мы начинали во все горло орать любимый припев.

К тому времени, как я останавливался на адресе, мы становились двумя корефанами, которые только что побывали на рок-концерте. Восторженными и ошалелыми. В общем, с огромным таким снарядом в каждой башке.

– Сколько с меня? – спрашивал пассажир.

– Сто рублей.

– Держи двести. Без сдачи. Благодарю за Бутусова.

И это еще детский лепет, я вам скажу. Я знал таксиста, который сделал из своей машины ночной клуб на колесах. Двадцать динамиков, тридцать пищалок и огромный сабвуфер во весь багажник. Он работал только по выходным. Рыбачил, как он любил говорить. Когда к нему садились пьяные пассажиры, он врубал музыку на полную громкость для заманухи. Басы долбили с такой чудовищной мощностью, что ребра клиентов сжимались, словно в тисках, сотрясаемые волнами музыки, а сердце сбивалось на аритмию. После первого трека начинался прием заявок. Одна песня – полтинник. Плюс чаевые, которые обычно бывали щедрыми. Так он умудрялся поднимать по триста-четыреста процентов сверхприбыли с каждой поездки, накатывая за сутки астрономические деньги. Одной такой смены хватало, чтобы потом неделю курить «Парламент», потягивая «Бад» и «Хугарден».

Люди платили за все. Даже за то, что ты умел слушать. Садясь в машину, они чувствовали себя, как на кушетке у психоаналитика, где можно откровенно поговорить о детстве, суровом отце и неудачной любви и знать, что тебя не осудят. Матерый таксист за свою жизнь выслушал столько историй, что его не могло удивить даже самое страшное из откровений.

А порой клиенты платили и вовсе не понятно за что.

Однажды ночью, например, ко мне села пьяная дамочка лет сорока. В меховой шубке и с сумочкой, на лакированной поверхности которой красовались такие замысловатые вензеля, что стоить она могла только в долларах. Не успели мы выехать со двора, как женщина заартачилась.

– Постой-постой. Ты куда меня везешь?

– Вторая Садовая тридцать. Как вы заказывали.

– Нет, не нужно меня туда везти.

– Да? А куда нужно?

– Я не знаю, – протянула она, чуть не плача.

Я остановился, заглушил двигатель. Сделал радио тише.

– Почему вы так уверены, что вам не нужно на Вторую Садовую? – включил я психоаналитика.

Я был последователем той школы таксистов, которая исповедовала вежливое обращение с пассажирками. Водители, выбрасывавшие женщин на улицу, дававшие им тумаков, насиловавшие их, а потом расчленявшие по суставам, чтобы было легче прикопать останки в лесу, просто не укладывались у меня в голове.

– Я хочу пить.

– Вас отвезти в пивной магазин?

– Нет, я не хочу пива.

– Купите себе там минеральной воды.

– Я не хочу ни пива, ни минеральной воды, понимаешь? Я хочу пить!

Кажется, я начинал понимать, чего она хочет. Но жажду такого рода я не мог утолить. Я медленно повернулся назад, стараясь не делать резких движений. Вдруг она бросится на меня как какой-нибудь зверь? От такой пассажирки можно было ожидать всего что угодно. Из сумрака салона на меня глядели два больших глаза. Две планеты, на которых разразились невиданные для Земли ураганы. Во всяком случае, воронки в них были как на Нептуне. Пройдись она так по городу днем и ее немедленно увезли бы в психушку.

– Я вас не понимаю.

– Ты совсем, что ли, придурок? Я хочу пить!

– Молока? – спросил я.

Тут я, конечно, над ней немного подтрунивал. Наверное, я и сам уже порядочно повредился в уме. Говорят же, что самые неизлечимые психи – их лечащие психиатры.

– Да нет же! – воскликнула женщина.

– Может, домой к мужу?

– Мой муж сейчас спит, как сурок.

– Но ведь, надеюсь, он не впал в зимнюю спячку?

Женщина рассмеялась. Огромный такой пушной зверь на заднем сиденье, гоготавший как лошадь.

– А ты милый, – сказала она.

Я завел двигатель, и осторожно тронулся с места. Пассажирка не обратила на это внимания. Не даром я заменил ступичные подшипники и тормозные колодки. Как чувствовал, что придется действовать скрытно.

– Тебя как зовут?

– Алексей.

– А меня Марина. Давай познакомимся?

– А мы и так познакомились.

– Познакомимся ближе. Мы могли бы как-нибудь встретиться.

К этому времени, я уже разогнался до сотни. За окном свистел ветер и дома проносились мимо, будто падая в пропасть.

– Думаю, моя жена не одобрит такого знакомства.

– А причем тут жена? Не обязательно ей говорить.

– При том, что на ней оформлена эта машина и ипотека. Если она меня бросит, я останусь без средств к существованию. И мне, как Жану Вальжану, придется идти в тюрьму из-за куска хлеба.

Я нес полную чушь, которой набрался во время затяжной простуды в четырнадцать лет. Но в данном случае французская классика сослужила мне добрую службу. Женщина замолчала, переваривая услышанное. Бьюсь об заклад она тщетно пыталась вспомнить, кто такой Жан Вальжан. Коррумпированный чиновник? Оскароносный актер, сыгравший в последнем фильме Люка Бессона воришку? Или имевший темное прошлое рэпер? А я тем временем благополучно свернул в район Красного Абакана. Чтобы вам было понятно, это что-то вроде подмосковной Барвихи. Дома здесь, как вечерние платья на приеме у Губернатора, ни разу не повторялись. Если какой-нибудь хер на улице строил себе трехэтажный готический замок с башнями, шпилями и эркерами, то его соседи заделывались ярыми фанатами хай-тека и необарокко, как бы странно этот винегрет не смотрелся. Прокатившись по Красному несколько раз можно было бесплатно получить высшее архитектурное.

– Приехали, – сказал я, остановившись.

Женщина молча протянула мне тысячную купюру и вышла. Я не успел взять кошелек, чтобы отсчитать сдачу. Она пошла в сторону ближайшего сугроба, во тьму, продираясь сквозь голые ветви кустарника. Точно святая, одержимая внутренним голосом.

Одним словом, ночные смены были лафой да и только.

Единственный минус, не считая двинутых пассажиров, то, что в городе толкалась целая прорва гаишников. Стоило мне как-то под утро пересечь ненароком двойную сплошную на пустой улице, как на ближайшей парковке загорелись мигалки. Хорошая все-таки схема у нашего государства по вымогательству денег из кошельков добропорядочных граждан. Малевать где ни попадя белые линии и следить, чтобы за них не заступили. Как в детских классиках, честное слово.

– Водитель автомобиля «Ваз 2107», прижмитесь к обочине, – послышался из динамиков голос инспектора. – Повторяю, водитель автомобиля «Ваз 2107», регистрационный номер 254, немедленно прижмитесь к обочине!

Пришлось подчиниться. Я остановился, включил аварийки и вышел. Перед глазами пронеслась целая жизнь. Лишиться прав было для меня равносильно смерти. Искать другую работу мне не хотелось, это уж точно. Только сейчас я понял, как сильно привык к вольной жизни таксиста. Начальства над тобой никакого, работаешь, когда вздумается, ну а чересчур охамевшего пассажира можно и высадить где-нибудь за городом, чтобы он потом добирался обратно пешком. Стоило же устроиться в какую-нибудь фирму с «дружным коллективом» и «адекватным начальством», как тебя там примутся жрать с потрохами. Не успеешь оглянуться и станешь таким же, как большинство окружающих, дерганным неврастеником и психопатом.

Полицейский тем временем вальяжно подошел ко мне и представился. Вид он имел при этом крайне довольный. Но я не слушал его. Разве интересно приговоренному к казни узнать фамилию своего палача?

Очнулся я лишь на фразе:

– Нарушаем?

– Да там разметка затерлась. В последний момент заметил.

– Ваши документы.

Я протянул права, СТС и страховку.

– Алексей Викторович, пройдемте в машину.

Полицейский сделал шаг в сторону горящих мигалок, но я не шелохнулся. Я не мог сдвинуться с места. Мои ноги вросли в асфальт. Я знал, стоит мне хотя бы пошевелить пальцем и назад дороги не будет.

– Послушайте, может сделаете на первый раз предупреждение? Это получилось по чистой случайности. Вы же сами все видели. Что ж меня теперь прав за это, что ли, лишать?

– Значит, не знали? – сказал полицейский. – А если бы, скажем, вы приехали в другую страну и нарушили там? Тоже бы говорили, будто думали, что можно ездить на красный сигнал светофора?

Полная чушь. Это я сейчас понимаю. Но на тот момент слова полицейского показались мне убийственным аргументом. Я был полностью ими обезоружен. Наверное, вид у меня был удрученным, потому что в следующий миг полицейский посмотрел на меня очень мягко, чуть ли не ласково. Он был похож на кота. Невысокий, коренастый тип с круглым лицом и улыбкой, как у той Чешырской скотины из мультика.

– Таксуете? – спросил он.

Я промолчал. Не хватало мне еще схлопотать штраф за работу без разрешения.

– Ну говорите, говорите. Это останется между нами.

– Да, таксую, – признался я. – А что еще делать?

– Значит, права нужны?

– Позарез.

– Что же вы так не осторожны?

Я почти верил, что он сожалеет о произошедшем.

– Может, выпишите штраф, да и все?

– И насколько мне вас оштрафовать? На пятьдесят тысяч? На сто? Да и не предусмотрено таких штрафов в административном законодательстве. Я обязан выписать протокол и направить его в мировой суд. А уже суд будет решать, что с вами делать.

Вот он, момент, когда необходимо предложить взятку. Но нужные слова застряли у меня в горле. Только я придумывал вступление какой-нибудь очень завуалированной фразы, начинавшейся настолько издалека, что можно было решить будто речь в ней пойдет об африканских слонах или буддизме, как забывал продолжение. А вспоминая его, забывал те самые первые несколько слов, без которых дальнейшее не имело значения.

– Женаты? – спросил полицейский, прерывая молчание.

– Женат.

– И дети есть?

– Сын. На днях исполнился год.

– А по специальности, если не секрет, кто?

– Незаконченное филологическое.

– В академ ушли, значит? Ну вот, появится отличная возможность получить диплом. Нет худа без добра, как говорится. Пройдемте в машину, – снова предложил он, сделав движение в сторону мигалок.

– Подождите минуточку, – произнес я.

Офицер с готовностью вернулся обратно. А я опять замолчал, будь я не ладен. Предложить взятку, все равно что первый раз признаться в любви. Язык немеет, а в ногах появляется непонятная слабость.

– Сегодня снег обещали, – произнес офицер. – А вы не переобулись.

– Завтра как раз собирался этим заняться.

– Не затягивайте. В любой момент может ударить мороз.

И мы заговорили о постороннем. Вернулись к теме такси. Обсудили клиентов, качество китайских запчастей на отечественные автомобили, тарифы диспетчеров и акциз на бензин. Затем поговорили о семьях. В числе прочего, выяснилось, что этим летом полицейский с домочадцами побывал в Петербурге. Он настойчиво советовал мне туда съездить, хотя бы на пару деньков. Древние сфинксы, стоявшие на набережной Васильевского острова, натолкнули нас на разговор об египтянах. Египтяне через Наполеона привели к Франции. Франция потянула за собой проблему миграции, а та в свою очередь терроризма. Терроризм же вывел нас на широкую, как кукурузное поле, тему политики. Полицейский оказался образованным человеком и пару раз я ловил себя на той мысли, что получаю удовольствие от общения с ним. Иногда офицер все-таки вспоминал причину нашего знакомства и снова предлагал пройти в машину, но теперь я даже не реагировал на подобные провокации.

Наша беседа продолжалась почти полчаса. Я так замерз, что под конец говорил носом. Простуда была мне обеспечена. Но зато и права пока что оставались при мне.

– Хорошо, – сказал полицейский, прокашлявшись. – Давайте поговорим начистоту. Спрашиваю вас, как мужчина мужчину, какую сумму вы готовы заплатить в качестве штрафа?

– На месте? – уточнил я.

– На месте. Прямо здесь и сейчас.

– Две пятьсот. Это все, что у меня с собой есть.

– Может, хотя бы рубля четыре найдется?

– К сожалению, нет.

– Не густо, – посетовал полицейский.

– Могу съездить до дома, – предложил нехотя я.

Полицейской снова прокашлялся.

– Ездить никуда не нужно. Вложите то, о чем мы сейчас говорили в паспорт и ожидайте в машине.

Я так и сделал. Выложил все до последней копейки, даже бумажные десятки и те не забыл. И все это богатство вместе с паспортом и правами передал полицейскому. Тот удалился в патрульную машину. Видимо, пересчитать деньги и поделиться с напарником. У них ушло не больше минуты, чтобы решить между собой финансовые разногласия. Похоже, они были давними компаньонами. Что-то навроде Бонни и Клайда.

– Всего доброго. Больше не нарушайте, – произнес полицейский, протянув документы в открытую форточку.

Хотел бы я сказать, что дал по газам с прошлифоном. Но нет. С места я тронулся как на карете. Медленно и благоразумно. Не хватало мне еще схлопотать штраф за превышение скорости.

**13**

– Пидорасы ебаные, я вас сейчас обоих прихлопну.

– Ну-ка, заткнулся, – прикрикнул на ехавшего сзади пассажира товарищ. Здоровенный мужик лет пятидесяти. Раньше я таких видел только в боевиках со Шварценеггером и Сильвестром Сталлоне. Ручищи в обхвате, как две мисс Вселенных на пенсии. – Похоже начинается, – произнес он виновато.

– Что начинается? – спросил я.

– Не обращай внимания. Он не опасен.

Пассажир позади что-то отчаянно забубнил. Он явно хотел, чтобы его поняли, но разобрать слова было трудно. Угадывались только отдельные маты и общее направление мысли.

– Заткнулся, я кому говорю!

– Пошел на хуй, уебок.

– Если ты не заткнешься, я тебя выкину из машины.

На какое-то время буйный пассажир сник.

– Выкинет меня из машины, – повторял вдумчиво он. – Выкинет из машины. Из машины на улицу. В декабре, на мороз. Чертов уебок, хочет выкинуть меня из машины.

– Да, выкину тебя к чертовой матери. Так что заткнулся там.

Пассажир притих. Теперь сзади раздавался лишь едва слышный шепот. Лично мне это не нравилось. Пусть бы он лучше говорил во весь голос. Теперь же, что творилось в его голове было тайной.

– Хорошая у тебя «Семерка», – решил поменять тему разговора здоровяк. – У меня раньше тоже такая была. Только карбюраторная. Работала, как часики. Ни разу не подводила.

– А моя, что ли, подводит? – наврал с три короба я, как один охотник другому. – Меняю только расходники.

– Вот-вот. Расходники и ничего больше, – подтвердил здоровяк. – Ну один раз клинанул двигатель. Еще как-то помню тосолом выдавило кран печки. Распределительная коробка было дело ломалась. Ну так это фигня. Тут все самому можно сделать, не то, что в этих японцах.

Блин, и откуда берутся эти мифические «Жигули», которые работают на зависть японского автопрома? Создавалось впечатление, что хвалят «Жучек» лишь те, кто владел ими в молодости. Лет пятнадцать назад. И потому находился под влиянием ностальгических настроений. Кто же до сих пор с ними мучился, высказывались как правило более сдержанно. Конечно, этой теорией трудно объяснить каким образом ремонт двигателя превращался в приятную экскурсию по гаражу. Но и мой здоровяк – крепкий орешек. Расточкой поршней его явно не напугаешь. Да и какая к черту расточка? Он, верно, запихивал поршни, как патроны в ружье. Двумя пальцами рук. Все лишнее попросту отходило от них мелкой стружкой.

– Так ведь и запчасти грошовые, – подкинул я дров.

– Про запчасти я вообще молчу, – воодушевляясь, подхватил здоровяк. – Водяной насос стоит пятьсот рублей. Тормозные колодки – двести пятьдесят. Радиатор отопителя семь соток. Я в сорокаградусные морозы ездил в одной футболке. Жара, как в Сахаре.

– А вот я тебя сейчас придушу, – отчетливо послышалось сзади.

Здоровяк захрипел. Я повернулся на звук и обомлел. Психованный пассажир душил добродушного Рэмбо, как в каком-нибудь рестлинге. Он явно был обучен парочке смертельных приемов. Левая рука давила горло, правая – держала запястье левой, образуя замок. Мертвый захват. Так просто из такого не выбраться. Здоровяк аж посинел. А я принялся лихорадочно искать место парковки. Если бы Рэмбо был побежден, мне пришлось бы не сладко. Но каким-то чудом тому удалось вырваться. Вцепившись руками-кранами во врага, он разорвал замок из костей и сухожилий и, извернувшись, пробил несколько раз кулаком в голову психа. Звук при этом стоял, будто в бетонную стену забивали чугунную батарею.

– Успокойся, – крикнул здоровяк на товарища.

– А-а-а-р-р-р.

Псих снова бросился на здоровяка, но теперь тот был начеку. Он встретил его без преувеличения изящным ударом, которого от такого громоздкой туши жира и мышц ожидать было трудно. Кулак угодил прямо в лоб, между глаз психа. Но тот и не поморщился. Он встретил кулак, как подвеска новенького автомобиля встречает ухаб на дороге. Только притих, будто о чем-то задумавшись. Пассажиры сидели друг напротив друга, безбожно хрипя в два сорванных горла, а я все никак не мог найти места припарковаться.

– Ну как, полегчало? – спросил здоровяк.

В ответ псих разразился своей тарабарщиной.

– Пошли на хрен, уебки. Я выхожу.

– Куда ты собрался?

– Я знаю куда.

Псих открыл дверь машины и, если бы в этот момент я экстренно не затормозил, он шагнул бы на асфальтированную ленту конвейера, движущуюся прямо под колеса соседних автомобилей. Слегка покачнувшись, он двинулся по проезжей части, словно по рингу. Его плотно сжатые кулаки не предвещали ничего доброго. Никто ему не сигналил.

– Хрен с ним. Пусть идет, – сказал здоровяк.

Я тут же дал по газам.

– Контуженный? – спросил я.

– Да какой он на хрен контуженный? Просидел всю компанию в штабе. Вот я контуженный. Да еще и после ранения, – чуть ли не орал, здоровяк. – Но я-то себя так не веду!

Я не стал ни о чем больше спрашивать. От греха подальше.

**14**

– Капец, ты похож на Серегу, – офонаревши произнес пассажир. – И в чем самый прикол – не только внешне. У тебя даже говор такой же. И он точно так же, как ты, шмыгает носом.

– Говорят же, у каждого есть свой двойник.

– Говорят многое. Но вот чтобы так, увидеть своими глазами. Это просто не укладывается в голове.

В ответ я пожал лишь плечами. Ничего особенного. Обыкновенное сокращение трапеций спины и близлежащих к ним мышц, но мой пассажир очумело воскликнул:

– Блин, да ты и плечами жмешь, как Серега.

Тогда я решил стать осмотрительней. Я просто рулил, приняв позу сидящего на кочерге аиста. То есть нечто абсолютно противоестественное в своей выверенной, будто бы по линейке прямолинейности. До сих пор я лежал в машине, как в ванне с горячей водой. Опустив спинку и вытянув ноги, насколько было возможно вперед. Сейчас же я пошел от противного. Вряд ли Сереге, коль скоро мы с ним были точными копиями, была свойственна подобная манера вождения. Вряд ли вообще какому-либо позвоночному существу удалось бы проделать со своим опорно-двигательным аппаратом такой сложный фокус. Но, несмотря на предпринятые меры, пассажир не спускал с меня влюбленного взгляда. Он любил меня просто за то, что я есть. Как в какой-нибудь сказке про жили долго и счастливо, с говорящими грибами и высокими башнями, чьи шпили терялись среди облаков.

– Сколиоз? – спросил пассажир.

– Да, третьей степени, – мрачно пробурчал я.

– И у Сереги сколиоз. Его даже в армию из-за этого не взяли.

Тут я ничего не мог сделать. Маскировать физические недостатки не было моей специальностью. Мне поставили шах и мат несмотря на то, что за ход до этого, я совершил отчаянную рокировку.

– И вы оба с ним шоферите, – продолжал пассажир.

Он просто меня убивал этим своим «Найди десять сходств».

– Что, Серега тоже работает в такси?

– Дальнобойщиком. Взял в кредит «Фреда». Теперь поднимает пыль по стране, лишь бы вернуть банку пять миллионов. – Тут он похлопал меня по спине. – Да ладно ты, не смущайся.

– Я не смущаюсь.

– Смущаешься. Совсем, как Серега. Я-то вас знаю.

– Да не смущаюсь я, говорю.

Я и вправду совсем не смущался. Ну, может самую малость. Достал он меня, вот и все. Любой на моем месте смутился, если бы взрослый мужик смотрел на него как Дон-Кихот на свою Дульсинею.

– Серега, так тот вообще. Стоит ему показать палец, он краснеет, как барышня. Хотя мужику тридцать два года. Я ему говорю: «Серега, ты в кого такой утонченный?» А он мне…

– Я не смущаюсь, – произнес сухо я.

Этот пункт был для меня принципиален.

– Блин, – произнес с восхищением пассажир, – и ты так же, как Серега, не умеешь пиздеть.

**15**

– Поедем по геолокации, – произнес пассажир заплетающимся языком, и принялся диктовать бесконечное, как номер нью-йоркского телефона, число с точками, запятыми и прочим.

– Италия, город Мадрид, – сказал я.

– Давай еще раз.

И он продиктовал число снова. Потом еще раз и еще. И все время навигатор выдавал нечто невразумительное. То это была деревня в Болгарии, то дрейфующий айсберг в Атлантике, то остров Пасхи. Ни одного места в пределах безвизовой зоны.

– Пять, – медленно тянул пассажир. – Так, стоп. Это не пять, это шесть. Да, шесть, потом четыре, девять, три, точка. Постой. Точка после цифры четыре. Потом девять и запятая…

Долбаные барыги! Не могли написать точный адрес, чтобы не мучать клиентов. Я сам дважды ошибся, вводя этот гребаный шифр. Баден-Баден? Нет, блин, не то. Кейптаун? Снова промашка.

– За простой ты мне доплатишь, – мрачно произнес я.

Наконец навигатор отправил нас в район «Полярки», куда-то в гаражный массив. Это было уже ближе к истине. От нетерпения я рванул с места так, что пассажир забарахтался на заднем сидение, как перевернутый на спину жук. У меня самого спину прижало к сидению. Перегрузка была сумасшедшей. Наверное, как на ракете «Союз». Но что поделаешь? Время таксистов не ждало. За ним приходилось все время гнаться.

– Ебучая соль, – грустно сказал наркоман.

– Что, так сильно ломает? – полюбопытствовал я.

– Еще как. Сначала, кажется, что подсесть нельзя. Подумаешь, синтетика. Типа травы. Я траву курю с двенадцати лет и хоть бы что. Есть она, нет ее – фиолетово. На эту же херню я спустил две машины и квартиру в новом районе. И все никак не могу остановиться. Пока был в тюрьме, не курил целых два года. Только вышел и в первый же день все по новой.

Это был самый печальный наркоман за всю мою жизнь. Ему даже как-то хотелось помочь. Поэтому я стал искать более быстрый маршрут. Такой, который навигатор никогда не предложит. Я срезал по проулкам, петлял козьими тропами, переваливал через бордюры, лишь бы не торчать на опостылевших светофорах. Скоро я свернул с асфальтированной дороги, принявшись лихорадочно рыскать по лабиринту гаражных рядов. Если навигатор не врал, закладка находилась на дальней окраине, там, где начиналась тополиная роща, отмеченная на карте зеленым шестиугольником.

Осатанело рокоча двигателем, машина остановилась ровно на точке. Кругом была темень, сугробы высотой с частный дом и непролазная чаща, над которой отстраненно светила луна.

– А теперь нужно отыскать эти кусты, – сказал пассажир.

Он показал мне фотографию. Действительно, кусты. Причем сфотографированные крупным планом. Ветки, ветки и ветки. Ничем ровным счетом не примечательные.

– Нам отыскать? Ты ничего не попутал?

– Мне нужно, чтобы ты подсветил фарами. Видишь на заднем плане фотографии обгоревший пенек? А вон дерево с искривленным стволом? Без света их не увидишь.

Я включил заднюю передачу, чтобы развернуть машину к чернеющим зарослям, как вдруг сзади блеснул желтый свет. Кто-то к нам приближался. Этот свет упирался то прямо в нас, то уходил в сторону, становясь с каждой секундой ярче, пока мы будто не очутились под лучами прожектора, из тех, что устанавливают на стадионах. И этот прожектор бил ровно нам в спину.

– Тише, – произнес пассажир.

Мимо нас медленно проехал черный автомобиль, добрался до тупика в десяти метрах, развернулся и замер. Никто не выходил из машины. Мы тоже не шевелились.

– Наркоконтроль? – прошептал я.

– Навряд ли, – после секундной заминки ответил шепотом пассажир.

Мы стояли друг напротив друга минут пять, не меньше. Наконец двери черной машины открылись, из нее вышли двое, направившись к заснеженным кустам. Они подсвечивали заросли мобильными телефонами, напряженно вглядываясь в темноту.

– Не уезжай никуда. Я сейчас, – выходя, сказал пассажир.

Теперь возле кустов бродило уже трое. Они углублялись в мешанину ветвей и стволов и выходили обратно, постоянно сверяясь с фотографиями на телефоне. В какой-то момент мой клиент подошел к тем двоим. Закурив, они принялись оживленно о чем-то беседовать, сопровождая слова говорящей жестикуляцией. По мнению незваных гостей, искать наркотики пассажиру следовало северней этого места, здесь, мол, была их закладка, о чем ясно свидетельствовала отправленная им в Телеграмме инструкция. А обгоревший пенек они уже где-то видели. Сказать, наверняка, где это было они не могли. Но точно не здесь. Возможно, вон за тем высоченным сугробом, у края перелеска, там как раз виднелась парочка тополей, тянущихся к небу с многообещающим безобразием и под самыми немыслимыми углами.

Тем временем вдалеке снова блеснули автомобильные фары.

Машины все прибывали и прибывали. Через каких-нибудь пять минут в тупике гаражного массива было тесней, чем в ночном клубе после полуночи. Я не верил своим же глазам. Походило это на слет масонов последнего градуса. Добропорядочный человек, почетный глава семейства и заслуженный клиент «Сбербанка» с льготной ставкой по ипотеке не смог бы даже представить какие события разворачивались по ночам возле его капитального гаража в седьмом ряду двадцатом месте, пока он видел во сне как ему одобряли еще один кредитный продукт по благословенных тринадцать целых и восемь десятых процентов. Наркоманы неутомимо нарезали круги и были предельно сосредоточены, словно решали в уме уравнение по алгебре за одиннадцатый класс. Я даже чувствовал темечком сродные электрическим импульсы их напряженно работающих мыслей. Всем хотелось обскакать конкурентов. Потому то и дело наркоманы прибегали к нестандартным методам поиска. Некоторые залазили на сугробы и светили телефонами прямо оттуда, рассчитывая, видимо, таким образом осмотреть как можно большую территорию вокруг. Другие незаметно откалывались от общей группы, направляясь в соседние ряды гаражей. Они пропадали из виду на какое-то время, но лишь для того, чтобы потом с громким треском и матами, утопая по колено в снегу, продираться обратно на коллективный участок сквозь самые непролазные дебри, какие здесь только были.

И все-таки порой кому-нибудь улыбалась удача. Счастливчик молниеносно, как коршун, падающий на добычу, наклонялся к земле, хватая едва приметный сверток рукой, и чуть ли не бегом спешил обратно к машине.

– Эй, дружище, ты в каком месте нашел? – раздавались завистливые голоса менее удачливых наркоманов.

– Там? – неопределенно махал рукой тот, не сбавляя шага.

– Где там? Это, кажется, было моим местом.

На подобное счастливчик обычно не отвечал, понимая, что вопрос риторический. Он прыгал в машину и с затяжным прошлифоном, окутав оставшихся снежною пылью, по раллийному лихо уезжал прочь.

– Ишак ебаный. Походу мою закладку забрал.

Время шло, а пассажир не возвращался. Для таксиста нет более неприятной ситуации, чем эта. Отдадут тебе деньги, не отдадут – неизвестно. И когда закончится ожидание тоже не ясно. Сидишь, нервничаешь, места себе не находишь. Даже если в конечном счете с тобой рассчитаются, рабочая смена испорчена. Ночь проведешь на иголках. Будешь злиться на все вокруг: на пешеходов, на светофоры, на нерасторопных водителей.

Поэтому я подумал свалить.

Отыскав пассажира возле вонючих залежей мусора за гаражами, я решительно произнес:

– Слушай, расплатись со мной, я поеду.

– Братишка, не бросай меня здесь. Еще пара минут, отвечаю.

В его глазах было столько отчаянья, что моя решимость несколько поубавилась. Сердобольным я был до чертиков. Жалел каждую живую душу вокруг. Ну, а кто позаботится обо мне?

– Извини, приятель, но мне нужно работать.

– Ты уже работаешь, – уверенно произнес он. Мне бы его уверенность. – Не уезжай, по-братски прошу. У меня на телефоне пять процентов заряда осталось. Как мне домой добираться потом?

– Черт с тобой. Давай показывай свою фотографию.

Обгоревший пенек и ствол тополя на заднем плане. Все равно что искать иголку, сами знаете где. Чтобы не тратить драгоценный заряд на телефоне клиента, я освещал окрестности своим. Удивительно, но среди всего этого разнообразия веток, пней и стволов нужных примет не находилось. Казалось, где-то здесь обязательно должно быть нечто подобное, хотя бы просто в силу законов теории вероятности. Но похоже сегодня в действии был другой закон, закон подлости. Облазив заросли вдоль и поперек, мы нашли три старых пня, но ни одного обгоревшего. А тополя либо были прямыми, либо искривленными, но не под тем углом и не в ту сторону. Мы явно искали не на том месте. Возможно, барыги просто перепутали координаты. Навряд ли у них там велась строгая документация. Во всяком случае, слышать об 1С. «Наркобарон 2.4» мне как-то не приходилось.

Пришлось идти от противного. Раз закладок в тупике выше крыши, проще найти чужую, чем отыскать свою. Тут и без того уже все перепуталось так, что половина страждущих окажется сегодня без «соли». И вот я принялся искать бросающиеся в глаза предметы. Пивные бутылки, пачки из-под сигарет, кусты причудливой формы. Я спрашивал себя снова и снова: «Если бы я хотел спрятать наркотики, куда бы их положил?» И окидывал внимательным взглядом округу. Неожиданно мне пришло в голову вернуться к исходной точке маршрута, на свалку. Там легко можно было заныкать хоть целый танкер китайской синтетики и ни одна живая душа ее никогда б не нашла, кроме той, что пришла сюда по наводке.

Зайдя за гаражи, я чуть было не блеванул. Вонь стояла ужасная, несмотря на легкий мороз. Как в общественном туалете. Мусорка на деле оказалась бывшим жилищем бомжей. Чуть поодаль возле кустарников, должно быть дававших летом прохладную тень, валялось изодранное тряпье и сгнившее в труху кресло. Огромные, точно слизни с Альфа-Центавры какашки, лежали здесь всюду, буквально на каждом квадратном дециметре пространства. Хоть пиши картину маслом «Отверженные».

Но мою задачу это слегка облегчало. Если закладка была спрятана где-то поблизости, то территорию поисковой кампании можно было смело ограничивать парой-тройкой свободных от испражнений метров.

– У кресла лежит сверток, – зажимая рукой нос, произнес я.

– Где, я не вижу?

– Да вон же, под правым подлокотником.

Я светил на кресло что было дури. Передавал от руки на телефон энергию так, что тот нагрелся, как электрочайник. Но некоторые люди просто не созданы для того, чтобы быть талантливыми торчками.

– Постой-ка, – наконец сказал пассажир и направился к креслу.

В следующий миг он бежал обратно с добычей. Если бы у него был хвост, он бы им, верно, вилял сейчас, как умалишенный. Обрадовался он до сердечного приступа.

– Оно? – спросил я.

– За простой плачу, отвечаю!

Мы договорились разыграть убитых горем Гамлета и Отелло. Пусть наркоманы думают, что мы потеряли надежду и уходим ни с чем. Хозяин закладки явно бродил где-то поблизости. Выйдя из-за гаражей, мы еще раз прошлись вдоль кустарников. Я даже промочил ноги насквозь, провалившись по самые яйца в один из сугробов.

– Да нет тут ни хрена больше, – в конце концов произнес я так, чтобы всем вокруг было слышно.

– Да, наебалово конченое.

Мы сели в машину и облегченно выдохнули. Никто даже не посмотрел в нашу сторону.

**16**

– Гляньте, у меня фломастера не осталось?

Молодая девчонка, рыженькая, с разрисованным маркером лицом. Не успела она усесться в машину, как расстегнула пуховик и принялась вытирать шею влажной салфеткой. Затем плечи, ключицы. Прошлась даже подмышками и, приподняв волосы, вытерла лоб и за ушами. Свою процедуру она проделывала настолько буднично, что я нисколько не удивился. Подумаешь! Все равно что наносить макияж, только в обратную сторону.

– Вроде ничего нет, – сказал я.

– Боже, мне так стыдно, – произнесла пассажирка, – но лучше я сделаю это в машине, чем пойду так по городу. Хотя вам, наверно, по барабану. Чего только не навидались в такси.

– Было всякое, – выдал я многозначительно.

– И догола раздевались?

– Догола? – переспросил я, снова взглянув на нее. Девчонка окончательно сбросила с себя пуховик и теперь снимала черную кофточку. – Нет, чтобы догола раздевались, такого не было.

– А, ну это грустно.

Груди у нее были здоровенными, размера четвертого, это точно. Они буквально вываливались из чашек бюстгалтера. Пассажирка их яростно мяла, терла, скоблила, вращала во всевозможные стороны. Она вытаскивала их из лифчика и засовывала обратно. Некоторые манипуляции вообще не поддавались определению. Вскоре ее бледная кожа покрылась багровым румянцем. Вот-вот и она бы протерла свои груди до дыр.

– Господи, на меня смотрят из автобуса, – рассмеялась она.

На нас и вправду пялились из вечерней маршрутки. Все долгих тридцать секунд, что мы простояли на перекрестке, ожидая зеленого сигнала. В окне прямо напротив маячило окаменевшее лицо древней старухи. С плотно сжатыми от возмущения губами. В ее время такого, наверняка, не было. Хотя зачем кривить душой? Еще минуту назад я был абсолютно уверен, что и в мое время такого случится не может.

– По фигу, верно?

– Стыдно тому, кому видно, – выдавил я из пересохшего горла.

Стояк у меня был феерический. Джинсы могли лопнуть в любую секунду, поэтому я старался не двигаться. Включил третью передачу, и так пробирался сквозь город. Мотор то ревел на четырех тысячах оборотах в минуту, то чуть ли не глох на полутора тысячах. Я был пригвожден своим членом к сидению машины, а пассажирка продолжала изощренную пытку.

– Мне так неловко вас об этом просить.

– Что именно?

– Взгляните, не остался ли у меня фломастер еще где-нибудь?

Я посмотрел на ее титки в упор. Черные, размером с пуговицы на пальто, соски торчали, как офонаревшие. Но садиться за изнасилование я пока не планировал.

– Нет, все чисто, – произнес я.

– Большое вам спасибо, – сказала она и принялась одеваться.

Вид при этом у нее был предельно умиротворенный, будто она только что кончила раз двадцать подряд.

– Можете высадить меня прямо здесь.

**17**

– И как тебе работается в такси? – послышалось сзади. – В банке-то лучше было, наверное?

– В каком банке?

– Вытурнули тебя, выходит, со службы?

– Женщина, я в жизни не работал ни в каком банке.

– Да ладно, не претворяйся. Я тебя сразу узнала!

Я обернулся назад. Ее я точно не знал. Такую надолго запомнишь. Жирное существо с паклей рыжих волос на голове. От нее несло перегаром, накрахмаленными простынями из детского сада и ненавистью.

– Знаешь его? – спросил сидевший рядом с ней мужик. Тоже так себе тип. В спортивной одежде и кепке. И он тоже меня ненавидел. Сектанты какие-то, иначе не скажешь. Я был для них исчадием зла.

– Знаю. Хорошо его знаю.

– Это тот самый, да? Тот самый урод?

– Он, – прошипела придурошная.

– Ребята, вы явно меня с кем-то путаете. Я серьезно.

Похоже, дело принимало угрожающий оборот. Не знаю, что у них стряслось в этом проклятом банке, но речь явно шла не об отказе в выдаче ипотеки. Скорее всего, наоборот. Задолжали каждый по почке притом, что второй у них давно не было. И теперь не знали, как выкрутиться.

– Ну-ка, остановись, – произнес пассажир.

– Блин, мужик, ты серьезно?

– Серьезнее некуда.

Я остановился.

– Теперь выходи.

– Да она себя в зеркале сейчас не узнает. Сам-то подумай.

– Выходи, – закричал этот тип.

Мы вышли. Пассажир двинулся на меня. Я не стал ждать, пока он ударит первым и молниеносным движением пробил ему в челюсть. Он был таким пьяным, что не успел среагировать. Кулак впечатался прямиком ему в рожу, в отвратительный костяной вырост с дубовой, как у покойника кожей. Мужик пошатнулся. Нетвердые ноги заходили под ним, как на шарнирах. Тогда я добавил ему два джеба вдогонку и он рухнул на четвереньки, ошарашенно закрутив головой, словно отгоняя от себя морок.

Жирная баба истошно заверещала:

– Помогите. Нас убивают. На помощь.

Не успел я послать ее на три буквы, как она бросилась на меня. Словно гиппопотам на туриста. Один монолитный ком сала, в самой сердцевине которого плавал маленький озлобленный мозг, одуревший от душившего его жира. Совладать с ней было трудно. В слишком разных выступали мы весовых категориях. Я отскочил в сторону, чтобы пропустить сумасшедшую вперед, но с реакцией у нее все было в норме. Она вцепилась в меня руками, повиснув на мне своей многотонною массой. Я едва устоял на ногах. Несколько мгновений мы кружились подобно волчкам. А сила инерции увлекала нас черт знает куда. Казалось, прямо в открытый космос. Наконец, раздвинув широко ноги, женщина остановила вращение. Со стороны, наверное, это выглядело, как очередное чудо Геракла. На мне даже затрещала футболка по швам, с такой питбульской хваткой она вцепилась в меня. Если бы с ней сейчас случился удар, ее мертвые пальцы пришлось бы отпиливать циркулярной пилой.

Поймав равновесие, женщина перешла в наступление, стремясь расцарапать лицо. Обгрызенные, как консервные банки, ярко-алые ногти замелькали у меня перед глазами, вынуждая пятиться в неосвещенную ловушку двора. Защищаясь, я выставил правую руку. Все равно что сунуть ее в молотилку работающего комбайна. Женщина буквально раздирала мою кожу на лоскутки, истошно визжа на всю чертову улицу:

– А-а-а-а-а-а-а-а-а!!!

Неожиданно перед глазами у меня потемнело. Кирпичная стена дома вместе с тротуаром и цветочным ларьком через дорогу проплыла вверх, в темноту. Мир будто сдернули, как простыню. А потом застелили опять, несвежим, пахнущим половой тряпкой бельем.

– Ну все, мудак, тебе крышка.

Я перевернулся, чуть было не лишившись сознания от прострелившей голову боли. Надо мной стоял пассажир с окровавленной рожей. И в руке у него была стеклянная бутылка.

В следующее мгновение он принялся меня методично пинать. Хлестко, с размаху, иногда отступая на шаг. Он бил без разбора, по груди, голове, животу и ногам. Бил всюду. И все это время я слышал истошный вопль жирной суки. Она визжала, не замолкая, даже для того, чтобы сделать вдох воздуха.

Не знаю, как долго это все продолжалось. Наверное, я отключался. И приходил снова в себя под ударами пассажира.

Целую вечность спустя он все же закончил.

– Пойдем, Люба, – произнес он, задыхаясь. – С ним все.

– Это он. Я его сразу узнала.

– Да, это был он, – уверенно сказал пассажир. – И теперь он надолго запомнит урок.

**18**

Я пропил неделю, восстанавливаясь после драки.

Я пил и смотрел телевизор. В какой-то момент мне стало казаться, что это занятие ничем не отличается от работы в такси. Тут и там тебе что есть сил норовили вынести мозг. Ты сидел, а тебе вливали в уши словесный понос. Отличие только в том, что за рулем не очень-то выпьешь пивка.

Переключая каналы, я словно брал новых клиентов. И кто-то из них комментировал финальную партию снукера между Трампом и Селби, а кто-то мусолил бредовые истории про забеременевших в двенадцать лет сельских девочек и сумасшедших старух, убивавших своих квартирантов. Но моим любимым каналом был тот, где лечили про космос. Очень захватывающе. То они выдавали десять сценариев конца света, один эпичнее другого. То анонс полного заселения Марса людьми через две сотни лет. Причем на полном серьезе. Я, конечно, догадывался, что мир вконец скатился в пучину безумия. Но до последнего времени думалось, что я за ним поспеваю. Теперь мне стало ясно, что прежде я жил в одной палате с жалкими ипохондриками и понятия не имел о клинических случаях.

– Лена, ты знала, что расстояние от нас до ближайшей звезды три световых года, – кричал я жене в сторону кухни. – Если бы солнце было размером с песчинку и находилось в этой квартире, то другую звезду нужно было б искать в дачном обществе «Ивушка», за шесть километров отсюда.

Или:

– Ты не представляешь, что они говорят!

– Что, милый?

– Оказывается, масса всех атомов в человеческом организме – двадцать один грамм. Все остальное создается благодаря энергии вращения электронов вокруг своих ядер. Мы на девяносто девять целых и девять десятых процента состоим из энергии! Можешь поверить?

В общем, занятный канал для человека, который попал в переделку. Я даже стал подсаживать на него своих друзей. Позвонил Роме, который скрывался в Краснотуранске от коллекторов и после стандартного обмена последними новостями залечил ему тридцатиминутную лекцию о большом взрыве и параллельных вселенных. Пытался доказать, что где-то живет его полный двойник, который выиграл на Форексе миллиард долларов и сейчас наслаждался прелестями состоятельной жизни в компании четвероруких Шив-куртизанок. Мне казалось, это звучит утешительно. Например, мой двойник был обычным шофером. И каких-либо надежд получить однажды наследство от себя самого меня абсолютно не грела. У Ромы же шансы были. Но, к сожалению, он не разделил моего воодушевления.

– Жаль, я – не он, – произнес печально товарищ.

– Зато в другом мире тебя давным-давно грохнули за долги. А еще где-нибудь ты вообще не играл ни на каком Форексе. Умер в пятнадцать лет от лейкемии.

– Что ж, выходит я нахожусь между двух крайностей.

– Аккуратно между двух булок.

– Ха-ха-ха. Очень смешно, – сухо произнес он и положил трубку.

Под конец моего вынужденного запоя ко мне пришел Серега, повернутый на Шпенглере. Уж он-то должен был поймать космическую наживку. После двух вступительных банок пива я невзначай включил телевизор. На экране появился огромный компьютерный метеорит, на всех парах летящий к компьютерной Земле. Как раз то, что надо.

– Это сносит голову похлеще твоего Ницше, – заявил я.

– Да выключи ты этот гребаный зомбоящик.

– Нет-нет, смотри.

– Чего я там не видел? Яйцеголовые дегенераты переливают из пустого в порожнее, чтобы заработать бабла на дебилах. Абсолютно прозрачная схема. Как ты только мог на это купиться?

Ну и злым же он был. Как Микеланджело в юности.

– Да смотри же. Это научный канал.

– Я буду пить пиво. Остальное меня не касается.

Я сделал звук громче. На экране компания радостных американцев выделывала пируэты вокруг некой каменной глыбы, которою им продал русский лесник из глухой уральской деревни. Камешек стоил кучу бабла и на самом деле был метеоритом, причем уникальным. На нем отчетливо виднелась кара плавления и прочие прелести, ценившиеся охотниками за неземными сокровищами на вес золота.

– Стоит мне только представить, – говорил один из шизанутых, – как этот камень блуждал по Вселенной миллиарды лет прежде, чем упасть на Землю и попасть ко мне в руки, и меня пробирает дрожью катарсиса. Это ни с чем не сравнимое чувство.

– Кончает он на него, что ли? – спросил я, отхлебнув пива.

– Выключи же ты его, ради дьявола.

– Теперь уже ни за что!

Этот американец был не дурак. Продемонстрировав русский метеорит пожилой паре богатеньких шизофреников, он вдруг вытащил кусок кровли с огромной такой дырой посередке. Оказывается, ее проделал другой, тоже стоивший кучу бабла метеорит, к слову сказать, чуть не убивший чесавшего на первом этаже задницу хозяина дома. Я не верил глазам, но хитрожопый торгаш загнал старикам кровлю за десять штук баксов. Вот уж действительно, у человека талант, не поспоришь. Ему бы продавать ржавые автомобили под видом межгалактических челноков. Беспроигрышный бизнес. Во всяком случае, перебоев с поставками у него никогда б не возникло.

Дальше – больше. На экране один за другим появлялись сумасшедшие персонажи, у которых метеориты хранились в подсобках, гаражах, холодильниках и сервантах. У одного техасского рейнджера прямо в гостиной лежала скала неземного происхождения стоимостью двадцать миллионов зеленых. А в Сахаре один бедуин обменял кусок Марса величиной со спичечный коробок на оазис с пальмами и стадом двугорбых верблюдов.

– Быть такого не может, – произнес я.

– Чему ты удивляешь? Яйцеголовым не чем заняться. Вот они и придумывают себе развлечения. Ты знал, например, что в Японии молодые девушки продают мужикам грязные труселя?

– Да, блин, у меня в деревне нашли метеорит, – выпалил я, вскочив на ноги. – Тяжеленая такая херовина с дырами, как в Швейцарском сыре. Точь-в-точь как в этой программе.

– Ну разумеется. И где он сейчас, этот твой метеорит?

– Да, наверное, лежит где-то в поле, у кладбища.

Я понял, что не знаю точного местонахождения клада. Мне было лет двенадцать, не больше, когда, отправившись с дядей Витей за ягодой, я был посвящен в эту тайну.

В общем, распахивая как-то по весне поле, дядя Витя выкорчевал из земли странный камень, по всем внешним данным походивший на неземную херовину. Не найдя находке полезного применения в хозяйстве, дядя Витя бросил ее у дороги и благополучно забыл, предоставив сокровищу мокнуть под проливными дождями и мерзнуть под снегом. Не знаю, какая муха его укусила, но он снова вспомнил о метеорите в тот самый момент, когда мы возвращались домой с полными ведрами ягоды, многие годы спустя после обнаружения реликвии. Заглушив двигатель, он вышел на улицу в ошалелый стрекот кузнечиков. Побродив взад-вперед вдоль дороги, дядя поднял внушительного размера менгир и со всей силы обрушил его на лежавшую у обочины каменюку. Он повторял свое действо снова и снова, поднимал менгир над головой и обрушивал его вниз, пока от камня не отломилось несколько образцов.

С этой добычей он вернулся к машине.

– Вот, метеорит, – буднично произнес он, протянув мне и моим двоюродным сестрам будто изъеденные червями толщиной с большой палец руки межзвездные осколки.

Войдя в атмосферу Земли, метеорит загорелся под действием силы трения, объяснял тем временем дядя Витя. Жар был настолько сильным, что оплавил металл, придав ему столь причудливые очертания. Мы слушали его пооткрывав рты, а он знай себе расписывал историю всевозможными красками. Складывалось ощущение, что дядя Витя был непосредственным очевидцем событий и все это случилось недавно, летним вечером после баньки, когда он подносил ко рту рюмку «Столичной».

– Значит, у кладбища? – повторил Серега, явно что-то прикидывая.

– Или возле телятника, – поспешил я сбить друга с толку, поняв, что в делах поиска клада у меня появился неожиданный конкурент.

– Вот бы его отыскать. Можно было бы стать миллионерами.

– Ну что ж, я дам тебе миллион, когда продам метеорит американцам.

– Долларов? – спросил Серега.

– Рублей, разумеется.

– Не серьезно. Мне нужен миллион долларов.

Я ненароком покосился на нож, лежавший на журнальном столе.

– Послушай, куда тебе столько денег? Чтобы читать Шпенглера, достаточно бесплатного абонемента в республиканской библиотеке и десять пачек пельменей с банкой аукционного кетчупа.

– Открою свой ресторан.

– «У Заратустры»? Не смеши меня. Какой из тебя бизнесмен?

– Когда мой отец приехал в Абакан в девяносто третьем году, у него было только двадцать пять пар хэбэшных носков. А уже через два года он держал пять точек на рынке.

Опять эти истории с родственниками. Выходило, раз его папаша озолотился на носочно-подгузничном бизнесе Серега вскоре станет Рокфеллером. Интересно, какое место в его теории отводилось остальным родственникам? Например, деду по отцовской линии. Хмырю, который оставил сыну только эти двадцать пар чего-то там по наследству?

– Обратись к папаше. Пусть он поделится с тобой состоянием.

– Ты же знаешь, мы на дух не переносим друг друга.

Я теперь тоже не выносил Серегу на дух. Но не убивать же его в самом деле? Подруги у него не было. Друзей, кроме меня тоже. А мать, насколько я знал, была только рада, когда он без вести пропадал на несколько месяцев. Одним словом, если кого-то и грохать, то идеальнее кандидатуры не найти во всем городе. Но я был гуманистом. Меня б потом совесть замучила.

– Ладно, будет тебе миллион долларов, – произнес я.

– Правильное решение, напарник.

– Но при условии, что мы продадим метеорит за десять, повторяю за десять миллионов зеленых. И ни одним долларом меньше. Иначе твое вознаграждение будет исчисляться рублями.

**19**

Через час мы выехали из Абакана на Серегиной «Шестерке».

Я наотрез отказался рисковать своими правами, здраво прикинув, что, если метеорит мы не найдем, они еще мне понадобятся. И вот что я скажу. Не знаю, как насчет бизнесмена, но водитель такси в моем друге пропадал, это точно. Он несся по трассе со скоростью сто сорок километров в час притом, что из ближнего света у него горела только правая фара. Каждая встречка слепила нас, словно лафитами. Вдобавок после Знаменки повалил густой снег. Стоило врубить дальний, как перед нами возникала стена в белоснежную крапинку, сквозь которую ни черта не было видно. Дорога, пользуясь этим, то и дело норовила нас скинуть в кювет. Но реагировал друг молниеносно. Навалившись всем телом на руль, он закладывал такие головокружительные виражи, что у меня сыпалась с головы перхоть.

Понятное дело, мы находились на грани инфаркта, через каждые десять километров пути яростно подкуривая «Петр 1». Пепел мы стряхивали себе прямо под ноги, как какие-нибудь Пикассо за работой. Серега не отрывал взгляда от трассы и уголек его сигареты зло тлел в темноте, точно датчик приборной панели, показывавший уровень кровеносного давления водителя.

– Куда дальше? – спрашивал он, выкидывая окурок в окно.

А я отвечал ему в духе золотоискателей из рассказов Джека Лондона. После Кривого ручья повернуть налево, потом двадцать миль вдоль Скалистых гор до Трентона и направо, к реке Пьяный Билл.

Ландшафт за окном становился все более диким и неприкаянным, а дорога – разбитой. За Шира нам пришлось снизить свой резвый галоп до девяносто километров, но машина все равно скакала под нами, как молодой бык под объездчиком. Несколько раз проморгав начало участков с особенно крутыми ухабами, мы попадали на форменное родео. Первый же не дружелюбный толчок выкидывал нас из кресел да с такой чертовой силой, что мы стукались головами о крышу. Приземление было еще более жестким. С амортизировавшая на новой кочке машина, встречала нас ошеломляющим ударом по задницам, от которого у нас клацали зубы, а внутренности взбивались, как алкогольный коктейль в шейкере.

Затем потянулась грунтовка. Включив пониженную передачу, Серега повел машину по склону холма. Ветра здесь не было и снег ложился на землю, как сливки на праздничный торт.

– И как мы отыщем метеорит в этих сугробах? – спросил Серега, с особым ожесточением закурив новую сигарету. – Валяйся тут шкаф, набитый золотом, мы и его не заметим.

– Спокойно, коллега. Дальше опять начнется равнина.

Через двадцать минут, как я и предсказывал, мы спустились в долину, с двух сторон зажатую продолговатыми горами. Ветер дул здесь как в аэротрубе, сметая снег подчистую. Мело так что было не видно дворников, бешено скрипевших по лобовому стеклу.

– Поворачивай, – закричал я, в последний момент увидев сворот на кладбище.

Включив дальний, Серега медленно повел машину вперед. Я закурил, вперивший взглядом в белесую стену. Еще никогда у меня не было такого контрастного зрения. Да какое там зрение?! Я будто обшаривал дорогу ультразвуковыми волнами, как летучая мышь, выхватывая из рябившего падавшими осадками пространства каждый подозрительный бугорок, каждую еле заметную кочку. Задача затруднялась торчавшей вдоль дороги прошлогодней травой. Местами она образовывала настоящие заросли. Если метеорит лежал там, пиши «пропало». Мы сможем отыскать клад только утром, с восходом солнца, когда вся деревня будет уже на ушах возглавляемая дядей Витей, знавшим местонахождение метеорита с той же самой безошибочной точностью, что и расположение своей заначки в предбаннике.

Наконец на дороге появился подозрительный камень.

– Стой, – скомандовал я.

Серега не успел нажать на педаль, как я выскочил из машины. В раскрытую грудь мне упруго ударило ледяным ветром. Но я и не подумал застегнуть куртку. Мне было до чертиков. Подбежав к камню, я принялся расшатывать его что было сил, ухватившись за торчавший из земли край. Вскоре почва вокруг потрескалась, и я выкорчевал из нее маслянистый от грязи булыжник. Я не был геологом и плохо разбирался во всякого рода подвидах камней, но то, что моя находка была земного происхождения сомневаться не приходилось. Выбросив безделушку, я вернулся в машину, застав Серегу иступлено прикуривающим фильтр сигареты. От волнения он не заметил, что вставил ее табаком в рот.

Таким макаром мы добрались до кладбища. Я еще несколько раз выбегал в непогоду, и всегда мое внимание привлекали не стоящие никакого внимания камни. Дальше искать не было смысла. Однако мы все же проехали несколько километров вперед, по забиравшей резко влево дороге. Над нами возвышалась гора и грунтовка шла вдоль ее скалистого склона.

– Вспоминай, где вы останавливались? – разворачивая машину, проскрежетал прокуренным голосом Серега. В шестнадцать лет он попробовал первую сигарету, чтобы петь как Высоцкий. И вот похоже мечта его осуществилась. Но что-то я не заметил, чтобы это принесло ему радость.

– Говорю же, где-то у кладбища.

– Где именно? От съезда с дороги до кладбища три километра!

– Да не помню я. Отвяжись.

– Какого хера ты тогда сорвал меня в свои ебеня? Или думал, метеорит сам бросится к нам под колеса? Попросит, чтобы мы довезли его до ближайшего города и сдали в музей?

Он готов был меня порешить. Я это чувствовал. И честно сказать, если бы он на меня бросился, я бы не стал сопротивляться. Такое у меня было отчаянье. В мыслях своих я возвращался домой с пустыми руками. Возвращался к жене в старых сапогах и без шубы, к ребенку, которому нужны были памперсы, плюшевые медведи и лекарства от скарлатины. Я возвращался в съемную хату с коммунальными платежами за отопление. Возвращался к выпивке в одиночестве и безрадостным мыслям о будущем.

– Немедленно остановись, – выпалил я.

Этот камень был погребен под землей почти полностью. Потому мы и не заметили его, когда проезжали здесь прежде. Со стороны он выглядел как небольшая неровность, застывший ком перемолотой под колесами зерноуборочной техники почвы. Я подбежал к находке в три большущих прыжка и упал на колени, принявшись счищать с проплешины пыль. Я не чувствовал холода. Казалось, снег тает, не касаясь меня. Я не чувствовал вообще ничего. На какой-то момент вселенная сжалась до ощущения шершавой поверхности под ладонью руки. Боже! Я не верил в происходящее. Откапываемый мной булыжник был испещрен округлыми углублениями, которые местами, словно кротовьи норы, уходили глубоко внутрь темной породы.

Это был он! Метеорит из моего детства. Я его отыскал. У меня был один шанс из миллиона, что в жизни со мной случится нечто подобное. И вот это произошло. Почти так же невероятно, как стать президентом или купить оригинальные запчасти на «Жигули».

Я замахал Сереге руками. Голос мне изменил.

– Это он? Наш метеорит?

– Да, – выдавил я.

– Блять! Блять! Блять!

Он просто стоял и орал это слово, вытянувшись по стойке смирно. Как на плацу. Можно было вскрыть себе вены от страха, наблюдая за ним. Но я тоже совершенно потерял голову.

– Неси лом. Нужно достать его, черт побери.

Серега исчез из освещенного фарами пространства. Скрипнул открываемый багажник, забряцали инструменты. Мгновение и Серега уже бежал ко мне с благословенным куском металла в руках.

– Отойди, – прохрипел он, как Высоцкий.

Лом обрушился на землю с устрашающей мощью. Ядерный удар в миниатюре. Почва дрогнула, выстрелив вверх облаком пыли. От удара в ней образовалась воронка, как от снаряда. Серега опускал лом снова и снова, круша мерзлую землю. Иногда он промахивался, ударяя прямо по метеориту, и тогда в уши бил невероятно высокий и чистый, как на колокольне, продолжительный звон, от которого воздух вокруг ощутимо вибрировал.

– Железный. Слышишь?

– Палласит, – убежденно произнес я. – Такой стоит лямов пятнадцать.

Вскоре за метеорит можно было ухватиться руками. Мне едва удалось его приподнять, настолько он был тяжелым. Метеорит оттягивал руки, хотя размером был не больше волейбольного мячика. Обратная его сторона была неестественно черной, делалось даже как-то не по себе от этого сверх концентрированного, абсолютного цвета. Свет фар тяжело бил в железную глыбину, и она ярко посверкивала синими всполохами, словно в ней находились вкрапления драгоценных камней.

– Точно палласит. Смотри, как сверкает, – произнес я.

– Нет, блять, – переводя дух сказал Серега. В его голосе было столько злобы, будто он охотился за гостем из космоса десять лет. – Меньше чем за двадцать лямов я его не отдам. Отвечаю.

**20**

Дома мы первым делом отправили камень под душ. На нем, наверное, был килограмм грязи, не меньше. Я продержал метеорит десять минут под струей горячей воды, а потом до потери сознания шоркал хозяйственной щеткой, пока он не принял божеский вид. Больше всего я возился с оплавленными углублениями. Вычищать их приходилось ножом, а то и вовсе шилом. Ни что другое в них попросту не пролазило.

Серега тем временем искал на Ютубе выпуск взбудоражившей нас передачи. Требовались фамилии, адреса, названия исследовательских центров, где числились американские коллекционеры. Словом, любая информация, способная свести нас с людьми по ту сторону Атлантического океана.

Работа досталась и Лене. Она создавала фейковую страницу в Фейсбуке для связи с миллионерами, чтобы те, не дай бог, нас не вычислили. У нашего Андрея Иванова (под таким именем жена зарегистрировала аккаунт) было сто двадцать друзей и куча подписчиков. Он был рыбаком из Перми с богатым прошлым. Жена аккуратно заполнила всю анкету, не пропустив ни одной строчки. Двое детей, разведен, имеет высшее филологическое образование, увлекается буддийской философией, сплавами по горным речкам и космосом, любимая книга «Идиот» Достоевского. Трудился наш Иванов сварщиком вахтовым методом на крайнем севере. Завершающим штрихом стала выгрузка двадцати фотографий какого-то пятидесятилетнего мужика в резиновых сапогах и камуфляже, дернутых из сети. На них было все. И тайга, и рыбалка, и виды ледников полярного круга, и разудалые пьянки за гаражами на фоне желтеющих тополей и раскисшей осенней природы. С таким аккаунтом можно было получить загранпаспорт на госуслугах или взять ипотеку в «Сбербанке» не то, что продать метеорит сумасшедшим фанатикам.

Тщательно просушив камень феном, я вынес его в комнату на всеобщее обозрение. Нужно было действовать тихо, чтобы не разбудить сына, спавшего здесь же, в детской кроватке. Положив метеорит на журнальный столик, я включил настольную лампу. Булыжник вспыхнул драгоценным сиянием, словно только что выпавший снег.

– Вот это да! – протянула жена.

– Будто отломился от бриллиантовой планеты, – сказал Серега.

Положив возле метеорита линейку, я принялся фотографировать его со всевозможных углов, стараясь, чтобы на снимке отчетливо были видны вкрапления блестевшей породы. Пусть американцы сразу поймут, что наш Иванов не дилетант в этом бизнесе.

Вскоре у меня была готова подборка отличнейших снимков. Когда деньги, вырученные за камень, закончатся, можно будет забабахать фотовыставку в Лондоне, до конца жизни гастролируя со снимками небесного странника по всему миру. Перекинув фотографии в ноутбук, я открыл Фотошоп. Прежде чем отправить это дело в Америку, мне пришла в голову мысль поработать с цветами, придать кадрам нужный контраст и насыщенность. Наш продукт должен был выглядеть, как открытки со скифским сокровищем, которое невозможно купить ни за какие деньги вселенной.

В конце концов метеорит оставалось лишь взвесить. Для этой цели вполне подходили ручные весы, доставшиеся мне от родителей. Подвесив на них пакет-майку с метеоритом, я взглянул на циферблат.

– Двенадцать кило.

– По два миллиона за каждый, – ответил Серега.

Его настрой определенно мне нравился.

– Если ты продашь метеорит по два миллиона за килограмм, пять из них будут твоими.

– Десять, – прохрипел товарищ.

– Тебе нужно определенно бросать курить. У тебя голос, будто ты заболел свиным гриппом, – с маниакальной веселостью произнес я.

Но Серега был не из тех, кого можно было смягчить подобными нежностями. Он не повел даже бровью и смотрел на меня, как Шопенгауэр на Гегеля в пору своей молодости.

– С какого перепугу десять? – шепотом закричал я, помня о сыне. – Единственное, что ты сделал – скинулся со мной на бензин. Да если бы я не поделился с тобой этой историей, ты бы сейчас мирно спал, прыгая во сне с обнаженными нимфами по дымящимся руинами Европы.

– Десять, – повторил изверг. – Я возьму на себя переговоры с американцами.

– Думаешь, они владеют немецким?

– Я найду с ними общий язык, не беспокойся.

– Хорошо, пусть будет семь, – сказал я и тут же поднял руку, останавливая уже готового возразить мне Серегу. – И за каждые дополнительные пять миллионов по одному сверху.

– Ладно, – нехотя согласился товарищ.

Ну и грязная сволочь! Он будто делал мне одолжение.

– Чарльз Литковски, – тем временем торжественно объявил Серега, словно анонсируя выход царской особы. Он уже успел зайти на страничку американского миллионера.

– Это же тот самый тип, что продал пенсионерам дырявую кровлю.

– Он самый! Предлагаю с него и начать.

– Не знаю. Больно он хитрожопый, – высказал я свои опасения, разглядывая аватарку коллекционера.

На ней он с беззаботнейшим видом попивал через трубочку нечто розовое на берегу чего-то бескрайнего и голубого. Когда деньги в буквальном смысле этого слова падают тебе на голову, не обязательно все свое рабочее время проводить в офисе, в каком-нибудь Богом забытом Нью-Йорке.

– Херня. Мой батя…

– Можешь не продолжать, – перебил я Серегу, зная наперед, что он скажет. Когда общаешься с людьми больше одного часа в месяц, они становятся капец как предсказуемы. – Приступай.

И он сочинил письмо. Начиналось оно с «Дорогой Чарльз» и «Кланяюсь Вам до пола». Потом следовала интрига. «У меня есть образец редкого метеорита, который Вы непременно захотите купить». И после, на протяжении пяти тысяч знаков с пробелами, он старательно путал следы, чтобы наш американский коллега не догадался, где и кем на самом деле был найден камешек. Он намеренно ставил по соседству друг с другом географические наименования, находящиеся в реальности за несколько тысяч километров одно от другого. Так, Амур у нас стал уральской речушкой, бравшей исток на Аляске, а озеро Байкал переехало почти к самой Перми, и располагалось где-то между Саратовом и Нижневартовском. Один черт у этих американцев хреново с науками, которые не приносят бабла.

– Будем ждать, – произнесла кротко жена.

– Ага, – воскликнул Серега. – Посмотрите, когда он последний раз был в сети. Час назад. Наверно, засел смотреть вечерние новости. И теперь не оторвет своей задницы от зомбоящика ближайшие часов пять.

– Миллионеры не смотрят телик, – возразил я.

– В первую очередь, он – яйцеголовый, как все американцы. А потом уже миллионер.

Это замечание не было лишено логики. Вместо того, чтобы бежать сейчас в банк – переводить деньги в Россию, наш коллекционер, возможно, смотрел рестлинг или ток-шоу, где люди за деньги жрали червей вприкуску с китайскими сладостями. Это просто не укладывалось в голове.

– Ну что ж, пойдем тогда сходим за пивом, – предложил я.

Мы просидели на кухне весь день, ожидая ответ из Нью-Йорка. И пива выпили, наверное, ведра два. Во всяком случае, в магазин ходили чаще, чем прикуривали сигареты.

Поначалу мы оживленно беседовали. Вслух мечтали о будущем, делясь друг с другом захватывающими дух планами. К обеду Серега создал ресторанную сеть хакасской кухни «Изенер». Его заведения открывались по всей стране, включая Москву и Питер, и пользовались головокружительной популярностью. Голова от проектов друга кружилась и у меня. Я хорошо понимал, что подобная сеть потребует всех вырученных за метеорит денег, оставив меня не у дел. К четырем часам вечера, когда Серега вышел на международный уровень, открыв первый ресторан в Париже, я решил расчленить его тело и выбросить по частям в дренажный канал. Я был совершенно уверен, что в его голове копошились, точно такие же мысли. Скромный региональный уровень уже попросту не удовлетворил бы его волчьего аппетита. Потому речь шла о банальной самообороне. Деньги были здесь ни причем.

Постепенно разговор наш стал затихать. Мы все больше молчали, бросая друг на друга злобные взгляды. Смертельно хотелось спать. Серега, судя по всему, испытывал те же проблемы. Глаза у него были красными, как у вампира, а на губах застыла тупая улыбка, будто кто-то невидимый все время рассказывал ему смешные истории.

Вскоре он перестал пить. Прикладывался губами к стакану, судорожно шевелил кадыком, симулируя процесс поглощения спиртного и, с наслаждением крякая, ставил пиво на стол. За час я ни разу не обновил его кружку. Хороший приемчик, классический, но меня на такой не возьмешь. В универе мы так кадрили девчонок. И я был лучшим симулянтом на всем потоке. Опрокидывал рюмки, будто прыгал с шестом в высоту. Водка пролетала аккуратно мимо правого уха в ведро с половой тряпкой.

В общем, я решил тоже схитрить и заварил себе кофе.

– В Нью-Йорке сейчас должно быть светает, – произнес я.

– Думаешь, этот яйцеголовый встает в шесть утра? Поди дул вчера виски, занюхивая кокаином, пока его член ублажала чемпионка Америки по поглощению пломбира на палочке. Раньше полудня он точно не встанет.

– А если он зайдет в Фейсбук через месяц?

– Все может быть.

Я невольно потянулся к ноутбуку.

– Кто там следующий в нашем золотом списке?

– Билл Торнтон. Эстетствующий ковбой, охочий до метеоритных залежей невадской пустыни. Обладатель самого большого в мире палласита стоимостью двадцать миллионов зеленых.

– Отлично. Наш камень ему точно придется по вкусу.

Мы решили не заморачиваться и просто поменяли имя в старом послании. Аристократ превратился в плебея. Но нужно отдать Биллу должное, не успел я набрать полную грудь воздуха, чтобы подуть на дымящийся кофе, как он появился в он-лайне. Вот кто был подлинным тружеником перспективного бизнеса, добывая свой хлеб в поте лица.

Я представил, как Билл читает наше сообщение на сорокаградусном солнцепеке. Потом начинает листать фотографии. Солнечный свет падает на экран телефона, поэтому Билл заслоняет его своей широкой ладонью. И тут его ноги подкашиваются, металлоискатель выпадает из рук, а с головы слетает ковбойская шляпа. Еще никогда Билл не встречал столь превосходного экземпляра. Да за такой не жалко отдать… Минуточку, дайте подумать. Ну конечно же, не жалко и сорока миллионов наличными.

– Яйцеголовый ответил, – сказал Серега.

– Так переводи! Чего же ты ждешь?

– Аск фо ми, – начал товарищ с ужасным древненемецким акцентом, – вис из нот… Из нот…

– Что «нот», твою мать?

– Нот…

– Дай я взгляну.

В письме, которое мы так ждали, просто не могло быть таких слов, как «Аск фо ми» и уж тем более «нот». Развернув к себе ноутбук, я впился в сообщение глазами. Никогда прежде я, знавший из всего курса английского только пресловутые «Лондон из вэ капитал оф Грейт Британ», не переводил иностранный текст с такой бешеной скоростью. Дали б мне сейчас египетские письмена и на следующий день я открыл бы местонахождения всех не найденных саркофагов, из которых золото пришлось бы вывозить самосвалами.

– На мой взгляд, этот экземпляр не имеет никакого отношения к внеземным образцам, – читал я скороговоркой. – Могу утверждать со сто процентной долею вероятности, что ваш камень земного происхождения. Это обыкновенный… Обыкновенный… Блин, не могу перевести последнее слово.

– Загугли.

Я так и сделал. Скопировал непонятное слово и вставил его в строчку поисковика.

– Обыкновенный шлак, – закончил я предложение.

**21**

– Поехали-поехали, еще успеем на желтый, – заорал столетний дед на заднем сидении. В белых брючках и шляпе с полями. Будто только что прилетел прямым рейсом с Кубы. И видно, снова торопился обратно. Понятно, мороз на улице стоял градусов двадцать. – Почему ты свернул на Вяткина, а не проехал по Ленина? Это самый быстрый маршрут.

– С Вяткина мы свернем на Пушкина. А там все время прямо. Так быстрее и рациональнее, – произнес я.

В последнее время я любил вставлять в разговоры с шизанутыми пассажирами словечки вроде «рациональнее», «толерантный», «абстинентный синдром» и «метафизика». Они действовали на них, как ладанка на чертей.

– Ну тогда ладно, действуй. Только скорее.

На какое-то время дед успокоился. Только отрыл форточку во всю Ивановскую. «Подгоняет, гад, чтобы поторопился», – смекнул я. А через пару секунд попросту перестал чувствовать спину от холода, действительно против воли прибавив газку. Каково же приходилось самому старику в этом курортном прикиде? С ума сойти. Мне даже сделалось интересно, кто из нас пересилит другого. Если он не был морозоустойчивым, ну не страдал какой-нибудь редкой болезнью наподобие булимии или синдрома Хайдегера-Монтеня, то воспаление легких было ему гарантировано.

– Что ты тащишься за этой телегой. Обгоняй ее!

– Вы хотите, чтобы мы разбились к чертовой матери?

– Дорога свободна. Жми. Он, наверно, уснул или засмотрелся на девок.

«Ладно, дед, – пронеслось у меня в голове. – Только из уважение к твоему почтенному возрасту». И встал на педаль газа. Просунутая между сиденьями холеная рука старика исчезла из поля моего зрения, отброшенная назад пришедшими в действие силами Ньютона. Ветер загулял по салону словно Инкуб, перед которым положили обнаженную девственницу.

– Вот так, вот так, – удовлетворенно повторял пассажир.

Казалось, он поспорил сам с собой какая из его личностей достигнет пункта назначения первой. И во что бы то ни стало пытался выиграть пари. Переложить пятитысячную купюру из правого кармана брюк во внутренний карман пиджака. Судя по его напряженному, то и дело мелькавшему в зеркале заднего вида лицу побеждала личность под номером два. А это грозило полным расщеплением сознания. Дело нешуточное, если хорошенько подумать. Во всяком случае сам он относился к этому крайне серьезно.

Выехав на Аскизскую, я включил пятую и лицо старика моментально разгладилось. Судя по всему, наша лошадка выигрывала. Чтобы не терять преимущества, я пролетел перекресток с улицей Белоярской на горевший тысячу лет желтый сигнал. И после Стофато свернул во дворы.

– Здесь резкий поворот направо, – важно говорил старикан, словно читал лекцию по молекулярной физике. – Потом до угла и налево. Сбавь скорость – впереди лежачие полицейские.

Вскоре фары осветили тупик.

– Тормози, я здесь выйду.

Старик выскочил из машины на полном ходу, бросив на переднее сидение двести рублей. А я принялся разворачиваться. Тут моих ноздрей и достиг, прости Господи, запах дерьма. Задняя форточка была как прежде открыта, и я решил, что омерзительный аромат проник с улицы. Но когда я оставил новостройки далеко позади, запах не улетучился. Ощущение было, будто я находился в сортире. В придорожном сортире с выгребной ямой, в котором дерьмо было всюду, кроме очка. Я посветил телефоном. На месте, где сидел дед, виднелось пятно. Полукруглое, в форме пердальника. И от него исходила вонища. Только подумать, пока мы мчались по городу, точно ужаленные, дед тихонько срал себе в брюки. И он еще учил меня, как водить тачку.

Мне не оставалось ничего другого, как ехать на автомойку.

– Покажите, что у вас там с сиденьем, – спросил работник сервиса.

Мне было искренне жаль пацана. Но выхода у меня не было. Я открыл дверь и отступил на два шага назад. Так поступают опытные расхитители гробниц фараонов, чтобы древнее проклятье перешло на другого.

– Клиент обосрался, – прокомментировал я.

– Это будет стоить пятьсот рублей.

Хорошую свинью подложил мне старик. За одну поездку я ушел в минус на целых три сотни.

**22**

– Знаете, – извиняющимся голосом произнесла пассажирка, роясь в своей дамской сумочке, – у меня, похоже, нет денег. Ума не приложу, как такое случилось. Они должны были быть в кошельке.

– Я могу подождать, пока вы сходите за деньгами домой.

– Значит, можете подождать? – В голосе женщины неожиданно появилась ожесточенность. Удивительно, насколько быстро у некоторых людей меняется настроение.

– Конечно, без проблем.

– Что ж вы за люди такие, вам всем нужны деньги?

– А вам деньги, стало быть, не нужны?

– Куда ты меня везешь вообще? – она уже готова была вцепиться зубами мне в горло. – Нам нужно было свернуть на Центральную. А ты повез меня по каким-то ухабам.

– Центральная перекрыта. Дорожный ремонт.

– Ну, вези, вези. Бензин твой. За это я не заплачу тебе ни копейки. Слышишь меня? Езжай по ухабам, разъебывай свой драндулет. Меня это не колышет, – прыскала она желчью. – Оператор назвал стоимость, больше я не заплачу. Вообще ничего не заплачу. А то вы таксисты все больно умные. Видите, что клиент навеселе и начинаете катать человека кругами. Вот фиг тебе. Выкуси. Со мной не проканает. Не на ту нарвался, козел!

Еще никогда у меня не чесались так руки залепить кому-то пощечину. Она была сущей гадюкой с серной кислотой вместо крови. Было похоже, что в погребе у нее жили рабы.

– Послушайте, не я укладывал эти дороги, так что заткнитесь.

– Но ты сам захотел по ним ехать, козел.

– Командуйте лучше своими детьми. А я даже жене не позволяю вить из себя веревки.

Я нарочно сказал про детей. Догадался, что их у нее нет. И попал в самое яблочко. Женщина начала буквально задыхаться от ненависти. Изо рта ее вырывались нечленораздельные звуки.

– Только попробуй еще раз приехать за мной!

– И не подумаю. За вами больше вообще никто не приедет.

Неужели это все взаправду происходило со мной? Нелепый спор из-за денег? На пустом месте. И настолько ожесточенный, что мы готовы были попросту друг друга убить. Но как я должен был поступить? «Сильвупле, мадам. Эта поездка подарок фирмы!»

В двенадцать лет я часто практиковал полицейские развороты в одной из частей гоночной игры «Need for speed». И сейчас я проделал нечто подобное. Дернул ручник и заработал рулем, как на дрифте. Ну и бросило же мою стерву назад. Аж клацнули зубы. Истеричку вдавило в спинку сидения, будто мы исполнили петлю Нестерова на МиГ-29. Десять единиц G, это не шутки. В машине запахло горелой резиной, а ящик с инструментами в багажнике испытал состояние невесомости. Он так истошно прогрохотал, что казалось вращался в барабане стиральной машины.

– Куда ты повез меня? – ничуть не грозно вскрикнула пассажирка.

Я промолчал. Свернув на Литвинова, я понесся в обратную сторону. Подминал пространство-время, словно каток, и оно, распрямляясь, толкало машину в бампер багажника. Не успела психопатка на заднем сидение произнести и десять проклятий в мой адрес, как я остановился у исходной точки маршрута. И засигналил, как полоумный.

– Ну ты попал, козел. В этом городе тебе больше не жить.

– Да-да, как же.

– Можешь паковать вещички. Если к завтрашнему утру ты будешь все еще здесь, пеняй на себя.

Калитка дома открылась. На улице появилась молодая хозяйка. Закутавшись в куртку, словно в халат, она шла по морозу, как какой-нибудь библейский пророк сквозь пустыню.

– Что случилось? – спросила она.

– Пассажирка отказалась платить за проезд.

– Тетя Галя, – с невероятной усталостью в голосе произнесла женщина, – я же давала вам пятьсот рублей. Куда вы их дели?

– Они у него. Он забрал их и не отдает.

От такой наглости у меня пропал дар речи. Но молодая хозяйка похоже хорошо знала свою бедную родственницу. Она молча протянула мне оплату за три адреса и я, вдавив педаль газа в пол, повез психопатку обратно.

– Теперь ты доволен? – шипела пассажирка на заднем сидение. – Получил свои деньги, ублюдок?

Я летел с такой устрашающей скоростью, что коттеджи по краям улицы превратились в один размытый массив со скошенными на бок крышами и искривленными в крике парадными дверями.

Я чуть ли не въехал в калитку коттеджа придурошной.

А та вышла и зарыдала. Знаете, эти ужасные судороги? Язык не поворачивается их назвать плачем. Я слышал ее приглушенные вопли, даже когда она скрылась в своем двухэтажном особняке. Она рыдала как какой-нибудь мифический герой утраченной поэмы Гомера. В Древней Греции ее именем пугали бы не послушных детей.

Вот кому не повезло родиться не в свое время.

**23**

– Я досчитаю до трех и закричу.

– Успокойся, Маша.

– Раз, – возвестила девочка на всю машину.

– Маша!

– Два!

Маленькая засранка была сильна духом. Проказливая, как демон из фильма «Изгоняющий дьявола». Она похоже не на шутку балдела от обретенного всемогущества над взрослым дядей-таксистом и матерью. Смех, которым она разражалась после каждого счета, непроизвольно вызывал сильнейшее желание перекреститься и прочитать «Отче наш».

– Два с половиной… Два с ниточкой…

– Маша, только попробуй.

– Три, – радостно крикнула девочка и оглушительно заверещала.

И откуда в таком тщедушном теле столько мегаватт мощности? Казалось, визг перешел допустимый человеческим ухом предел. Еще чуть-чуть и мои внутренние органы бы просто взорвались, а сам я разлетелся на кровоточащие ошметки мочи и дерьма, как начиненная взрывчаткой индейка.

Вечность спустя девчонка умолка. Видимо, у нее закончился воздух в легких. Ох уж этот инстинкт сохранения жизни. Господь наделил им даже Гитлеров с ранцами. Какой-нибудь безобидный толстяк из пятого «Б» имеет двадцать шансов против восьми не дожить до выпускного, скопытившись от воспаления легких или ангины. Прожженный же забияка, уже в десять лет преступивший тридцать статей уголовного кодекса, доживет до седин и с ним никогда ничего не случится, будьте уверены. Так и эта девчонка. У нее было превосходное чувство кислородного голодания.

– Классно, правда? – с садистским удовольствием в голосе спросила она. – Это я тихо. Дядечку-таксиста стесняюсь. А хочешь прокричу так громко, чтобы в ушах зазвенело?

– Нет, – слишком поспешно ответила мать.

Я и то понял, что она боится ребенка. Маленькая же засранка это почувствовала тем более.

– А я все же попробую. Раз!

– Дядя-таксист сейчас тебя высадит.

– А вот и не высадит. А если высадит, я пожалуюсь папе и он, знаешь, что сделает?

– Всыплет тебе хорошенько по заднице.

– Нет. Он разыщет дядю-таксиста и набьет ему морду. Мой папа боксер, – подавшись ко мне, заявила она. – А еще у него куча денег. Он может купить все на свете. Он набьёт тебе морду и ему за это ничегошеньки не будет. Да, не будет. Если ты подашь на него в суд, он купит дядю-судью и тот посадит не его, а тебя. Так что сиди и помалкивай.

Было бы смешно, если бы не так стремно. При всем моем снисхождении к детям и их нежному возрасту этому ребенку удалось задеть меня за живое. Я взглянул на девчонку в зеркало заднего вида. Уже сейчас на ее лице отчетливо проступало выражение самодовольного презрения к черни. Я был для нее низшим созданием. Удивительно, откуда дети набираются всего этого. Я представил, как ее отец перед сном вместо сказок вдалбливает в юную голову свои представления о жизни и мне сделалось дурно.

– Маша, хватит. Веди себя прилично.

– А папа говорит, что прилично себя ведут только лохи.

– Ох и разберусь я с тобой дома.

– А вот и не разберешься! Не разберешься!

В следующий миг я нажал на тормоз с такой чертовой силой, что маленькая засранка чуть не вылетела через лобовое стекло. Слишком поздно заметил лежачего полицейского. Так бы я ответил в суде, если бы до этого дошло дело. На самом деле в Красном Абакане лежащие полицейские были размером с гору Эверест и не заметить их было сложно. И чем роскошнее вокруг стояли дома, тем монументальнее выглядели эти насыпи. Но зато и девчонка никогда больше не будет скакать по салону, как ведьма на шабаше.

– Ой, я ударилась, – завопила она.

– А чего ты хотела? В машине нужно сидеть, а не прыгать.

Похоже, мы были с матерью заодно. Возможно, если бы я начал душить кровопийцу, мать принялась бы мне помогать, держала б ей руки, затыкала бы рот. А после сама расчленила бы тело.

– Приехали, – сказал я.

Они вышли и направились к кирпичному особняку, выстроенному в стиле графа де Сада. Наверное, девочка занимала весь третий этаж, и каждая ее кукла имела по собственной комнате. И где-то там, как граф Дракула, бродил ее кровожадный папаша, дожидаясь очередного лоха на закуску.

Мне оставалось лишь запомнить адрес. В следующий раз сюда поедет другая машина.

**24**

Таких шепелявых голосов мне не приходилось слышать никогда в жизни. Пассажирка выплескивала из себя словесную кашу с феноменальною скоростью. Складывалось впечатление, что она двадцать лет хранила перед этим обет молчания и он только-только закончился. Чтобы не обидеть клиентку я смеялся в унисон с ней, а на вопросы отвечал общими фразами, надеясь, что она не заметит подвоха.

– Ха-ха-ха, – сотрясалась женщина всем своим внушительным телом. – И ради ороси рамио щепавала голоси сужыка эроя мари. Хуи щипиги ра жирари зигади.

– И не говорите, – отвечал я, выдавливая из себя смех.

– Пощипащи жиши засари.

– Что вы сказали?

– Я гари, пишипаши жиши засари.

– Да Бог его знает. Думаю, да. Почему бы и нет?

– Засари парка рари, – убежденно сказала она и вновь засмеялась.

Мы ехали в противоположный конец Абакана и от непрестанного смеха у меня уже першило в горле и слезились глаза. А женщина без конца травила свои анекдоты. Вскоре я перестал понимать, кто кому из нас здесь подыгрывает. Как только у меня заканчивалось дыхание и я замолкал, эстафету веселья подхватывала пассажирка. Когда же я собирался с силами для нового захода на хохот, она обычно уже замолкала. Вполне могло статься, что это именно пассажирка была со мной вежлива, пока я все это время, точно дурак, смеялся, к примеру, над рассказом о том, как ее изнасиловал отчим в четырнадцать лет. Кто знает? Ситуацию спас, напавший на меня приступ кашля. Такой хриплый и продолжительный, что любой туберкулезник бы ему позавидовал. Я чуть не выкашлял легкие. Зато пассажирка, хвала богам, замолчала. Опустив форточку до упора, она мирно дышала свежим февральским воздухом, как юная девственница летней ночью в Крыму.

– Сто рублей, – прохрипел я, остановившись на адресе.

– Башое спашибо. Уданого дня, – произнесла женщина первые за поездку членораздельные звуки. Или это я уже просто привык к ее говору. – Путь у вас сегоня все слониться.

– Да какой день? Я его не увижу. Буду отсыпаться после ночи.

– И все зе уданого дня.

– Спасибо! – расплылся я в лучезарной улыбке.

Последний клиент, поэтому настроение у меня было хорошее. Я провел двадцать один час за рулем. Почти целые сутки. И впереди меня ждали три выходных. Даже пенсия в сорок пять мне сейчас бы не показалась настолько заманчивой, как эта короткая передышка.

Женщина вышла, а я, подняв форточку, принялся сдавать задом. И тут в салоне отчетливо запахло дерьмом. Глючило меня, что ли? Поездка с сумасшедшим засранцем из Кубы нанесла мне психотравму? Вспомнилась героиня вчерашнего ток-шоу, у которой ни с того ни с сего парализовало пол тела. Десятки анализов, сотня обследований не выявили никаких физиологических заболеваний. Помогли ей только в психушке. Выяснилось, что в раннем детстве ее положили спать с двоюродным братом, лицо которого было обезображено каким-то редким недугом. Бедняжка промучилась до утра, страдая от отвращения, а через двадцать лет это все вылилось в паралич. Вот и у меня уже по всей видимости развилось нечто подобное. Нет-нет, да и проглючит, что кто-то где-то насрал. Жуткая штука, если хорошенько задуматься. Насколько все мы, люди, слабы перед обыкновенными ужасами этой жизни.

Проверяя себя, я опустил руку на соседнее кресло и почувствовал, что оно мокрое. Мокрое от дерьма! Как пропитанная ромом булочка. Должно быть эта скотина насрала себе в штаны загодя, дожидаясь меня на адресе, а потом со всем эти дерьмищем села в машину. Преступление, достойное, чтобы его увековечили в детективном романе Агаты Кристи.

Я выскочил из машины. Железная дверь подъезда медленно закрывалась. Мне нужно было успеть до того, как сработает магнитный замок. Так быстро я не бегал даже на уроках физры во время сдачи зачетов на стометровку. Между дверью и косяком оставалось уже каких-нибудь двадцать сантиметров, пятнадцать, наконец десять. Я выставил руку вперед, целясь пальцами в щель. На какое-то мгновение дверь замерла, будто о чем-то задумавшись. И это-то меня и спасло. Я буквально взмыл на крыльцо, единым махом преодолев пять ступеней, и, дернув дверь так, что она чуть не сорвалась с петель, ворвался в подъезд, дыша, как выбешенный носорог.

Попадись мне полоумная прямо сейчас, и я порвал бы ее на лоскутки. Но она уже успела скрыться в квартире. Я отчетливо слышал, как над головой у меня щелкнул замок.

Я ринулся вверх, идя за жертвой по запаху. Поднялся на второй этаж, на третий. Запах здесь был особенно сильным. Но стоило мне взбежать на еще один лестничный марш, как он заметно ослаб. Либо я принюхался, либо нашел нужный этаж. Но в какой именно квартире жила засранка? На площадке было четыре двери. Не две, и даже не три. На свете нет ничего проще, чем правильно угадать из трех вариантов. Четвертый невероятно усложнял эту задачу. На десять в миллионной степени. Если вы проходили алгебру в старших классах, то должны понимать, о чем я говорю.

В общем, я подбежал к самой неказистой квартире. Деревянная, с облупленным дермантином дверь, из которого клочьями торчал серый войлок. Я забарабанил по ней что было духу. Внутри кто-то взвизгнул. Потом послышался тяжелый топот слоновьих копыт. Сомнений быть не могло, полоумная жила в квартире под номером «30».

– Открывай, сука, – заорал я.

– Оподи, убиают. Выовите полицию.

Я принялся бить в дверь ногой. Будто тараном в ворота магометанской крепости. Истлевшие от времени косяки крошились темной разбухшею стружкой. Откуда-то с потолка упал внушительный кусок штукатурки. А я бил и бил в одно и то же место ногой, как заведенный. Перед глазами у меня была пелена. Я не видел ничего, кроме цели.

– Юди, убиают. Спаите! – визжала внутри полоумная.

В этот момент открылась соседняя дверь. На площадку вышел мужик в трусах и майке. Вид он имел угрожающий. Но испугать меня сейчас не смог бы и сам Конор Макгрегор.

– Ты какого хрена делаешь, урод?

– Ты лучше не лезь ко мне, слышишь, мужик.

Я почувствовал резкий толчок. Потеряв равновесие, кубарем скатился по лестнице, пересчитав ребрами все ступени. Пелена еще стояла у меня перед глазами, когда, вскочив на ноги, я бросился на мужика.

Меня, наверно, вконец перекрыло, потому что дальнейшее я помню смутно. Я остервенело махал кулаками. В основном бил в пустоту. Но и цели мои удары порой достигали. Обтянутая кожей спинка дивана. Вот на что походило тело противника. Я впечатывал в него кулаки с гулким стуком, почти не чувствуя боли от ответных ударов. В конце концов я повалил мужика на пол, мертвой хваткой вцепившись в него зубами. Не спортивно, я знаю. Но мы были не на региональных соревнованиях в Красноярске.

– А-а-ай. Да он сумасшедший, – вырываясь, прокричал мужик. Он со всей дури бил локтем мне по черепу, но зубов я не разжимал. – Наверно, сбежал из психушки.

– Господи. Не связывайся с ним, Вася. Не надо.

Не знаю, как долго это все продолжалось. В конечном счете, я очнулся на площадке один с разбитыми в кровь кулаками и саднящим горлом. Похоже, я громко кричал, не сознавая того. Я еще раз пнул дверь полоумной бабы ногой и тут же упал, как подкошенный. От ступни вверх по щиколотке пробежала молнией адская боль, ударив со скоростью света мне в голову.

Поднявшись, я поковылял вниз. Несчастный и искалеченный.

Ничего не изменилось. Я был таксистом, которого вместо отдыха ждала очередная поездка в химчистку.

**25**

Она вышла из подъезда и встала, как вкопанная. У самой машины. Девушка в круглых очках и вязаной шапке. Стоит себе, вертит головой взад-вперед. И не видит меня даже в упор.

Господи! Я перевез сегодня столько пьяниц и наркоманов, столько интеллигентных нервных мадам и интеллигентных нервных мужчин, что все во мне кипело от злости. Гаишники провожали меня хмурыми взглядами, светофоры ломались, а обыватели за рулем не давали проезда. Я прорвался буквально через все круги ада, чтобы приехать на адрес за бестолковой девчонкой. Если б хоть кто-нибудь знал, хоть один человек на планете, чего мне все это стоило, он бы горько расплакался, а потом мирно вскрыл себе вены водительским удостоверением европейского образца.

– Ждешь приглашения? Садись, – крикнул я ей, опустив форточку.

Девушка с готовностью прыгнула на заднее кресло, испуганно забившись в углу. «Так-то лучше, – подумал я, тронувшись с места. – Меня не нужно любить. Упаси Боже. Достаточно просто вовремя выходить из подъезда и без перекуров, без долгих прощаний с друзьями и возвращений домой за деньгами, мобильными телефонами и ключами садиться в автомобиль. Я у вас первый и, скорее всего, единственный таксист на весь день. Но вас-то у меня пятьдесят человек. Поимейте в конце концов совесть»!

– Восемь-восемь, ты возле какого подъезда стоишь? – послышался из рации голос диспетчер. – Пассажир тебя не может найти. Уже десять кругов намотал вокруг дома.

– Минуточку, – произнес я в ответ.

А сам посмотрел в зеркало заднего вида. Пассажирка, казалось, разом похудела на пятьдесят килограмм притом, что в ней всего-то было максимум сорок. Я еле отыскал ее взглядом. В полумраке салона виднелись только серебристые окуляры очков да бледно-алые губы.

– Вам на Островского, Восемнадцать?

– Нет, – произнесла тихонько она. – Мне нужно на автовокзал.

– Черт подери. На кой черт вы тогда сели в машину?

– Вы сказали…

Ругаться с ней было бессмысленно. Все равно что орать на букет гладиолусов. Как она вообще дожила до своих лет, ни разу не повстречавшись с серийным маньяком или внеземной жизнью?

Пришлось снова разворачиваться через двойную сплошную и, сломя голову, мчаться обратно.

**26**

– Да, алло. Говори, – брызжа слюной, прокричала в мобильник женщина с ядовито-свекольными волосами. – Я тебя плохо слышу. Говори громче. Слышишь меня? Говори!

Какое-то время в трубке звучал чей-то голос.

– Умерла? Как умерла? Что такое ты говоришь?

В телефоне опять послышался голос. На этот раз он звучал дольше и обстоятельней.

Женщина завопила:

– Господи! Не может этого быть!

– Что случилось? – спокойно спросил молодой человек на переднем сидение. По всей вероятности, сын пассажирки. В лицах обоих угадывалось явное сходство. – Что с тетей Верой?

– Я не верю. Господи, не может этого быть. Она умерла.

– Где она? В морге?

– Откуда я знаю?! Нас разъединили.

– Скорее всего, ее повезли в морг. Тогда нам нужно туда.

– Боже мой, нет, – женщина рыдала, выдавливая слова точно камни. – Это ошибка. Умерла не она, а кто-то другой. Я только вчера с ней разговаривала. Она была абсолютно здоровой.

– Ты не хуже меня знаешь, что она могла умереть. Мы все можем умереть в любую секунду.

– Мы можем. Но не она.

– И она в том числе.

Чертов час-пик. Выйдя на смену в шестом часу вечера, я первой же заявкой укатил в Малую Минусу, а там взял эту парочку до Абакана. Все как раз ломанулись с работы домой. Я плелся со скоростью шестьдесят километров в столетие, как Гренландский ледник, а женщина позади что есть сил билась головой о седушку.

– Успокойся. Так ты сделаешь только хуже.

– Мне все равно. Я хочу умереть.

– Тебе нельзя. Подумай о Наде. Что станет с ней?

Вместо ответа женщина громко завыла. Непроизвольно я надавил на педаль газа, чуть было не въехав в бампер впереди идущей машины. Я хорошо понимал горе моей пассажирки. Не понимал я лишь одного, почему тетя Веря не могла умереть двадцатью минутами позже.

– Нет, Господи, нет. Я должна ее видеть.

– Скоро увидишь. Им все равно потребуется опознание. Но я бы на твоем месте ни на что не надеялся. Она умерла. Чем скорее мы смиримся с этим фактом, тем лучше.

– Тогда я что-нибудь с собой сделаю.

– Не драматизируй. Ты прекрасно знаешь, что ничего с собой не сделаешь. Ты еще не закончила здесь своих дел. Нам просто нужно это все пережить. Как страшный сон.

– Зачем мне жить без нее?

– Ладно. Вскрой вены. Мы закопаем тебя рядом с сестрой.

Молодой человек явно изучил психологию. Или думал, что изучал. Но от его метода у меня мурашки ползли по коже. Женщине становилось лишь хуже, она снова принялась биться головой о седушку и с такой исступленностью, что в салоне поднялось облако реликтовой пыли.

– Господи, почему мы так медленно едем? – закричала она, вцепившись себе ногтями в лицо.

– Успокойся. Это час-пик, – произнес молодой человек.

– Как же мы долго едем! Как долго!

Я снова непроизвольно нажал педаль газа. Неожиданно, ползший впереди меня «Форд», затормозил и я впечатался на всем ходу ему в задницу. Проехав юзом несколько метров, машина остановилась. В образовавшейся тишине что-то тихонько журчало. Я жадно слушал журчание, цепляясь за него, как за спасательный круг, пока перед глазами у меня все кружилось и плыло, неотрывно глядя на руль управления. На нем была кровь. По-видимому, я хорошо приложился лицом о баранку, хоть никакой боли не чувствовал.

– Какого хера ты делаешь? – проорал на меня пузатый мужик, возникший вдруг возле меня. Казалось, он стоял здесь долгие годы, чтобы задать мне свой вопрос. – Не видел, что ли, что впереди пробка?

– Господи, что же это такое? – заголосила позади женщина.

– Все нормально. Мы живы-здоровы, – успокаивал мать молодой человек, отстегивая ремень безопасности. – Сейчас просто вызовем другое такси и поедем дальше.

– Вы нас чуть не угробили! Чуть не угробили, – проорала женщина. – Я упеку вас в тюрьму. На целую вечность. Будете знать, как калечить ни в чем не повинных людей.

– Мама, не драматизируй.

– Нет, я упеку этого психа в тюрьму.

Я включил аварийку и, толкнув дверь, вышел наружу.

Стоило мне встать на ноги, как к горлу подступил ком, а внутренности стянуло, словно их намотали на палку и хорошенечко дернули. В следующий миг меня вырвало на асфальт дымящимся сгустком блевотины.

– Боже, – причитал горько толстяк, крутясь вокруг разбитого «Форда», – только вчера забрал из автосалона. Только вчера…

**Часть третья**

**––––––––––––––––––––––––––––––––––––––**

**27**

Я решил не возвращаться в такси.

Сколько лет провел я за баранкой автомобиля, а обзавелся только кредитной картой «Сбербанка», которую мне с любезной настойчивостью предложили сотрудники банка, когда я платил очередной штраф за нарушение ПДД. Аренда квартиры, еда по скидочным ценникам и пиво два раза в неделю – вот все, на что мне хватало заработанных денег. «Разбилась душенька поэта о скалы быта». Так, кажется, прокомментировал Серега нашу неудачную эпопею с метеоритом. И сдав библиотечные книги, открыл на центральном рынке отдел с нижним женским бельем «Вероника».

Пожалуй, лучше этого и не скажешь.

В общем, затарившись пивом, я с увлечением ушел в поиск новой работы. Беспристрастно оценив качества, которые я мог предложить своему будущему работодателю, выяснилось, что единственной открытой для моего честолюбия сферой являлась торговля. Распив две банки «Хайнекена», я наконец-то решился. «Какого черта?» – сказал я себе. – «Разве торговые представители не ездят на хороших машинах, не покупают квартиры, не заводят любовниц, при этом не имея ни образования, ни армии, ни особых достижений в спорте и перед Отечеством»? У меня как раз ни чего такого и не было. Стало быть, я и эта работа были созданы друг для друга. Во мне проснулось такое сильное желание стать торговиком, что я добросовестно потратил на составление резюме битый час. В конце концов я придумал что-то вроде шедевра со множеством ярких автобиографических фактов. Хоть сейчас оттесняй на гербовой бумаге и вешай в рамке на стену. Выяснилось, например, что во время учебы на филологическом факультете я подрабатывал продавцом лазерных дисков. А уйдя в академический отпуск, – представьте себе! – несколько лет держал точку с разливным пивом. Иными словами, знал торговое дело вдоль и поперек, все равно что ученые НАСА подземные озера Урана.

Я заморочился до такой степени, что не поленился загуглить, как правильно заполнять графу «личные качества». В итоге, помимо стандартной «коммуникабельности», «целеустремленности» и «обучаемости», я дополнил ее такими непревзойденными перлами, как «непоседливость», «трудоголизм», «креативность мышления» и «игра на фортепиано и скрипке». А в конце чистосердечно признался, что не умею расслабиться и не могу жить без работы разъездного характера.

Я отправил резюме сразу в двадцать компаний. По большому счету, откликнулся на первые в списке, не заморачиваясь. Спустя две банки пива мне посыпались ответы. Из «Балтики» и «Кока-колы» пришел отказ, отказал «Филип Моррис» и компания, распространяющая детские игрушки.

Последние, кстати, уверен, совершили самую большую в своей жизни ошибку. Разглядывая все эти ярко-желтые, изумрудные и ультрамариновые игрушки, фотографии коих они выложили на своем сайте, я успел в них не на шутку влюбиться. Продавать это дело стало бы для меня подлинным удовольствием. Все равно что вернуться в детство. И в этом смысле, конечно, они меня обломали. Боже, у них даже был вертолет. Не радиоуправляемый. Лучше! Дергаешь за веревочку в рукоятке и миниатюрные лопасти начинают вращаться, вертолет поднимается в воздух. Точно такой родители подарили мне на пятилетие в далеком девяносто четвертом году. Я сломал его в первый же день, запустив в малогабаритной квартире. Возможно поэтому я так и загорелся этой вакансией. Хотел излечить детскую психотравму.

Наконец мне пришел положительный отклик. Меня приглашали на собеседование. Завтра в одиннадцать часов утра, чистый и выглаженный, как кандидат от демократической партии на должность президента Соединенных Штатов Америки я должен был подойти в офис компании «Грант». Я щелкнул по ссылке, чтобы узнать подробности. Святые угодники. Компания занималась дистрибуцией семечек и соленого арахиса к пиву.

Я чуть не поперхнулся «Хайнекеном», честное слово.

Но выбирать не приходилось. К этому времени только две фирмы не ответили на мое резюме. Одна торговала презервативами с жевательной резинкой «Стиморол» и «Орбит», вторая – женской косметикой.

Уже через неделю мне стало ясно – торговать семечками все равно что барыжить снегом на Магадане. Продавцы попросту отказывались пускать представителей компании на порог магазинов. Поэтому мы брали точки измором. «Не ждите, что вы совершите сделку при первом визите», – учил нас супервайзер. – «Пятидесятый визит – вот ваша цель». Возможно, это и правда, пятидесятый визит был решающим, но проверить теорию на практике пока что не удавалось. Люди не выдерживали и подавали заявления на десятом, максимум на двадцатом визите. Эти визиты в своем роде тоже были решающими. Продавцы как правило успевали настолько тебя возненавидеть, что готовы были кинуться в драку. Они грозились проткнуть на парковке колеса твоего автомобиля, вызвать Росгвардию, пожаловаться братьям-чеченцам и в Гаагский суд, наслать родовое проклятие. Более робкие просто сбегали в подсобку, завидев в дверях твое садистки-улыбающееся лицо.

Но я был непробиваем. И вскоре действительно был вознагражден за упорство чередой сделок. Причем подчас ничто не предвещало того, что это вот-вот случится.

– Не приходи сюда больше! Я не шучу!

Так меня изо дня в день встречали в магазине «Околица», на Стофато. Угрозы принимали все более конкретный характер, все чаще в наших беседах слышались маты. Под конец я заходил в точку с перцовым баллончиком, чувствуя себя так, будто угодил в Гарлем. Я никогда не глушил двигатель. Если бы мне пришлось отступать с боем, любая заминка, как, например, запропастившаяся куда-то связка ключей, могла стоить мне жизни.

Такая история продолжалась ровно пятнадцать посещении. Я считал. Ставил черточки в блокноте, напротив каждого контрагента. Но на шестнадцатый визит ситуация вдруг изменилась.

– О, семечки «Грант». Неси сюда скорее две упаковки.

У меня была точка в первом микрорайоне. За прилавком стоял сам хозяин. В прошлом тоже торговик, поэтому до драк у нас дело не доходило. Наоборот, он искреннем мне сочувствовал. Обычно мы вступали с ним в долгие, полные неподдельной горечи философские споры схожие с теми, что ведутся в интеллектуальных кругах относительно подлинного искусства и того, что массовому человеку оно не нужно.

– Хорошо, убедил, – соглашался со мной хозяин. Вид у него при этом был невероятно довольным. Как у Платона на берегу Эгейского моря во время беседы с учениками. – Ваши семечки классные. Но людям-то этого не докажешь. Они берут по привычке. Как брали «Загородные», так брать их и будут. Я вчера предлагал каждому на пробу «Грант» по оптовой цене. И не один не согласился. Был даже соблазн пересыпать ваши семечки в упаковку «Загородных» и продавать так. Уверен, на следующий день люди бы пришли за добавкой. Скупили бы все запасы, посчитав что у этой партии какая-то особенная обжарка. Поэтому, извини, ничем помочь не могу, кроме совета менять работу. Устройся на колбасу. Там всегда деньги водятся.

Но я продолжал ходить к нему каждый день. Я забегал даже на выходных, поскольку жил через дорогу от его магазина, и на двадцать третье посещение он встретил меня с сумасшедшей ухмылкой.

– Тащи сюда весь товар.

Вид у него был неадекватный, поэтому я спросил:

– И арахис?

– И арахис. Проведем эксперимент, – тут он рассмеялся. Рассмеялся, как человек поставивший на зеро двухкомнатную квартиру. – Сделаю тебе сегодня недельный план. А в следующий раз ты придешь и увидишь, что твои семечки не продаются. Даже если ими завалить магазин снизу доверху.

Я разгружал машину, наверное, полчаса. Освободил багажник, заднее кресло, нишу для ног. Блин, семечки лежали даже на переднем пассажирском сидение. Я пристегивал их ремнем безопасности, чтобы на крутом повороте мешки не рухнули на меня. Я выгрузил и их тоже. Вспотел будто пробежал стометровку тысячу раз. И ни разу не позволил сделать себе перекур. Боялся, что хозяин вдруг передумает.

Видимо, порой ему действительно приходили мысли сдать заднюю. То и дело он спрашивал, все так же безумно смеясь:

– Еще не все?

– Еще пара ходок.

– Отлично. Хоть десять. Тащи сюда все.

Бьюсь об заклад, он не подозревал, сколько семечек может влезть в салон обычной «Семерки». И все потому, что каждую неделю у нас проводились тренинги по дисциплине. Мы освобождали машину, потом снова ее загружали, но уже под чутким контролем супервайзера, который всякий раз давал нам кучу полезных советов. Наверно, все свободное время смотрел ролики по Юту-бу. Как бы там ни было, но после тренинга машина чудесным образом вмещала в себя на несколько мешков семечек больше, чем до него.

– 26225 рублей 75 копеек, – произнес я, передавая хозяину накладную.

– Ха-ха. Посмотрим, что ты скажешь мне в следующий раз.

– В следующий раз ты попросишь добавки!

После этого случая я стал настоящим героем компании. Целый месяц моя фотография висела на стенде. Я был лидером продаж, причем с внушительным отрывом. Сам региональный менеджер отозвал меня на следующее утро покурить на крыльцо. Если бы я был воскресшим Виктором Цоем, он и то, наверное, смотрел бы на меня не так офонаревши.

– Как ты отгрузил Верясова? Он же непробиваемый!

– Мы решили провести эксперимент.

– Отличная тактика!

– Но что делать потом, когда семечки у него встанут? – пользуясь благоприятствующей обстановкой, спросил я. Это было чертовски неосторожно с моей стороны. Всех нас учили что семечки «Грант» настолько охренительны, что просто не могут не продаваться.

– Вот тогда ты предложишь ему мерчандайзинг.

Ну, разумеется. Семь бед – один ответ. Мерчандайзинг! Отвратительная фигня. Даже на слух. Звучало, как куннилингус или вроде того. Суть его в том, что помимо непосредственной продажи семечек в точку, ты еще должен был украсить ее подобно рождественской елке, чтобы у покупателя при виде этого красочного великолепия появилось необоримое желание что-нибудь пощелкать. Чушь несусветная, как массовые сеансы Кашпировского в 90-х годах, но чушь согласованная и утвержденная на самом высоком уровне.

Из-за нее на борту у нас все время болталась огромная картонная коробка с рекламной продукцией. Четыре вида плакатов всевозможных размеров. Воблеры, надувные шары, наклейки на двери, монетницы, коробки под чеки. Всего не упомнишь. Торговую точку, куда ты впыжил хоть одну 35-граммовую пачку семечек, необходимо было оформить по стандартам компании. Обязательно монетница и плакат в зоне А, обязательно воблер и муляжи в зоне Б, а в зоне С – все остальное. Господи, если бы мне посчастливилось встретить типа, который разрабатывал эти стандарты, я бы не задумываясь разбил ему все ебало. На такой должности по определению не может работать добропорядочный человек.

Судите сами каким кошмаром был для нас мерчандайзинг. Полчаса ты убалтывал продавца заключить сделку, потом пер товар в магазин, где его предстояло расставить на стеллажах – а это двести, триста, а то и пятьсот пачек в зависимости от заказанных граммовок – и каждая пачка должна была выглядеть на полке, как новенькая (обычно после долгих скитаний в тесном багажнике все они выглядели, как из-под жопы). Наконец ты заполнял накладные, отсчитывал сдачу, выгребал из магазина оставленный мусор. И вот после всего этого тихого ужаса тебе еще полагалось надувать шарики и собирать стойки, к каждой из которых шла десятистраничная инструкция, все равно что к кухонному гарнитуру Леонардо Ди Каприо. К тому же далеко не каждый продавец соглашался на мерчандайзинг. Поэтому их приходилось снова убалтывать, рискуя довести до истерики, когда они готовы были вышвырнуть и тебя и принесенный тобой товар к чертовой матери.

Естественно, за мерч нас дрючили большего всего.

Если семечки в точке не уходили, виной всему было отсутствие рекламы. Если магазин не хотел с нами сотрудничать, опасаясь похоронить деньги в товар, значит ты доходчиво не объяснил, что после соответствующего оформления торговой площади наше семя подсолнуха будет улетать, как мороженое на пляже в Анапе. И даже если точка качала, но в ней не было пост-продукции, тебя опять-таки драли, ведь расклей ты там пару плакатов и она бы одна делала весь твой месячный план.

У меня была уйма магазинов с идеальнейшим мерчем, но семечки там продавались реже презервативов в Папуа Новой Гвинеи. И что вы думаете говорило начальство по этому поводу?

– Не забывай о представленности! Внедряй в магазин весь ассортимент, и увидишь, как он заработает.

В общем, навестить Верясова я осмелился только через неделю.

– А компания «Грант», – воскликнул он при виде меня. – Ну иди сюда, иди, мой хороший. Хочешь спросить, не созрел ли я для новой партии арахиса к пиву? Не так ли?

– Именно, – ответил я, держась от него на расстоянии.

– Вон он лежит, твой арахис, на полке посреди круп. И на той, где консервы, он тоже лежит. Его можно найти даже в отделе бытовой химии. А это думаешь, что такое? Стеклянное и гудит. Скажи мне?

– Холодильник.

– Правильно. И вместо «Краковской» колбасы в нем все тот же арахис. Проще сказать, где его нет, чем перечислить обратное. Я раздаю твой товар вместо сдачи, а за покупку пива от тысячи рублей дарю просто так. И он все равно не кончается. Можешь представить?

У меня не повернулся язык предложить ему мерчандайзинг.

План продаж коварная штука.

Высшим пилотажем было выполнить его тютелька в тютельку. Тогда прибавка на следующий месяц составляла двадцать процентов. Если же ты рвал жилы, как какой-нибудь Стахановец, тебе также прибавляли двадцать процентов, но уже не к плану, а к тому, что ты реально продал. Если прожженным торговикам улыбалось отоварить магазин по полной программе, они расписывали продажи на несколько недель вперед. Супервайзер и региональный менеджер молча этому попустительствовали. Они тоже не были заинтересованы в резком увеличении сбыта. Дистрибуция в регионе должна была развиваться постепенно, из месяца в месяц, чтобы планы всегда было можно закрыть и, стало быть, получить достойную премию.

Объяснил бы мне кто эту мудрость заранее! Но, увы, мне пришлось постичь ее на собственном горьком опыте. После того как, прогрузив Верясова, я намотался на двухсотпроцентную прибавку к своему валу!

Само собой, необходимо было как-то выкручиваться. Поэтому очередной жертвой я наметил единственный на своем маршруте сетевой магазин «Мирта». Я надел свадебный костюм, начистил туфли, так что сквозь них было видно носки на ногах, побрился и в таком щегольском виде вошел в просторный торговый зал, благоухавший одурманивающим ароматом «Мистера Пропера» с лимоном и лаймом.

– Семечки? – переспросила заведующая, когда я представился.

Невысокая полная женщина, казалась, воплощавшая собой идеальный образ представителей данной профессии. Уверен, именно так и представлял себе Бог заведующих сетевых магазинов, когда создавал мир.

– А почему бы и нет? – пожал плечами администратор.

Тридцатилетний тип с аккуратной бородкой в модных, идеально квадратных очках при черной оправе. Уж не знаю, какая муха его укусила, но он явно был на моей стороне. Абсолютно расслабленный тип, как Будда или Гребенщиков. Либо он сидел под феназепамом, либо под планом, либо под чем-то таким, о чем знали лишь избранные. Храни его Иисус.

– Да у нас и так целый стеллаж с семечками, – возразила заведующая.

– Ну будут еще одни. Тем более у них есть возврат.

– Возврат и ротация, – подтвердил я. – Товар, у которого заканчивается срок годности, мы меняем на свежий. Вы абсолютно ничем не рискуете, в отличие от покупки семечек «Загородных» с оптового склада.

– Вот видишь, – произнес администратор.

– Ну, хорошо, Алексей. Уговорил, – произнесла заведующая. – Я сейчас занята, принимаю молочку. Поэтому подготовь пока что товар, только немного, тысяч на десять и заезжай после пяти.

Десять тысяч! Для семечек это была колоссальная сумма. Даже по самым скромным подсчетам выходило, что «Мирта», с ее пропускной способностью, будет закупаться у меня раз в неделю, не реже. И ведь это они взяли только на пробу. На какие же суммы они станут отовариваться, когда потребитель наконец-то распробует наше первоклассное семя подсолнуха, выращенное под ласковым солнцем Краснодарского края? Выходило, что в скором времени мне будет достаточно посещать одну «Мирту». А свободное время можно будет тратить на занятия живописью и литроболом.

В ожидании вечера, я дул черный кофе вприкуску с пирожным, обосновавшись в кафешке напротив. Наверное, я боялся, что стоит мне отъехать на соседнюю улицу и магазин тут же закроется. Из него спешно вывезут весь товар и оборудование, а заведующая вызовет такси до аэропорта. Улетит на Тенерифе с тремя пересадками, где я ее никогда не найду.

Я пил кофе, выходил покурить и снова возвращался в кафешку. Я не спускал глаз с магазина. А там полным ходом шла приемка товара. Грузовик с улыбающимся котом из «Простоквашино» сменился машиной с красным быком во весь кузов, затем подкатил пятитонник с пшеничными колосьями на борту и оттуда принялись выгружать пиво. После пива настал черед бакалеи, потом свежего мяса и наконец, безбожно скрипя сайлент блоками, словно совершив прямой рейс из Узбекистана, к магазину подкатила машина, груженная фруктами. Я, наверное, выкурил целую пачку сигарет и выпил молоковоз кофе, а приемка все продолжалась. На моих глазах они приняли товара на несколько миллионов рублей. Товара, содержащего канцерогены, красители, ароматизаторы идентичные натуральным и консерванты. Все эти заглавные буквы Е с цифрами, как на могильном камне. От них у людей выпадали волосы, разрушалась печень и формировались новообразования. Да весь этот товар не шел ни в какое сравнение с нашим натуральным продуктом. Содержащим витамины и минералы, эфирные масла, белки и аминокислоты. И вот я сидел и ждал своей очереди, хотя по праву должен был идти первым.

В четыре часа я начал готовиться. Из дома я прихватил две большущие сумки и теперь принялся остервенело забивать их упаковками семечек, плотно утрамбовывая руками товар, чтобы влезло как можно больше. Мешки были пыльными, я перепачкался. Без химчистки костюм уже не отчистить, но мне было плевать. У меня появилась цель жизни. Забить сетевик семечками. Забить до самого потолка. Чтобы двери не закрывались. А если их все же закрыть то, чтобы где-нибудь обязательно взорвалось хотя бы одно маленькое окошко, не выдержав давления подсолнечной массы.

Ровно в пять я двинулся с сумками к магазину. Заведующая стояла у касс, о чем-то беседуя с продавщицей. Я не успел и раскашляться. Она меня сразу заметила. С сумками и в пиджаке я привлекал к себе внимание почище нудиста на детской площадке.

– А, семечки! Мы с вами, кажется, попрощались.

– Мы договаривались сегодня на пять, – сказал тупо я. Хотя и так все было понятно.

– Разве сегодня?

– Сегодня.

– Надо же, совершенно вылетело из головы, – она старательно разыгрывала беспамятство, но я видел, что происходящее доставляет ей удовольствие. – К сожалению, я уже сдала все наличные деньги.

Через два дня я снова припарковался у «Мирты». Семечки из сумок я так и не вытащил. Даже напротив. В прошлый раз я приходил с двумя сумками. Теперь их стало четыре. Схватив по две в каждую руку, я бодро взбежал по крыльцу. Двери передо мной спешно раздвинулись. Будь я проклят, если они сделали это не быстрей, чем прежде. Они мне уступали дорогу, чертовы автоматы с мозгами Каспарова. Чувствовали, что иначе я пройду прямо сквозь них.

Олимпийским шагом я устремился вглубь торгового зала. Люди в магазине провожали меня недоуменными взглядами. Но я невозмутимо пер дальше, словно имел на это полное право.

Толкнув дверь в подсобку, я оказался в тесном, извилистом коридоре, заставленном коробками из-под продуктов. Сумки с семечками нещадно колотили мне по ногам, отскакивая от препятствий. Поэтому я пошел боком, приставными шагами, как на уроке физры. И именно в этот момент за очередным поворотом столкнулся с администратором. Я чуть не сбил его с ног, честное слово. А он ошалело уставился на меня, как на наркотический глюк.

– Чем могу быть полезен? – наконец спросил он.

– Семечки «Грант». Мы договаривались о поставке. Принимайте товар.

Какое-то время он колебался. Мысль, пришибленная ТГК, или чем он там просветлялся, беспомощно ворочалась за линзами квадратных очков. Хотелось протянуть руку и хорошенечко ее тряхануть.

– Пройдемте ко мне в кабинет.

Я с облегчением поставил сумки на пол. Я не чувствовал пальцев. Тонкие ручки передавили их, как удавки. Еще немного и пальцы было бы не спасти. Я рисковал стать первым торговым представителем, пострадавшим на производстве. Администратор тем временем принялся пробивать семечки. Штрих-кодер пищал в его руке, словно восьмибитная приставка, когда игрок убивал боса. После каждого писка администратор кидал товар в пустую коробку из-под китайской лапши. Пробивал и кидал, пробивал и кидал. И так без конца. Я нарочно распечатал мешки, чтобы у меня не было пути к отступлению. Этакий психологический ход. Или я выставлю семечки в «Мирте» или, в случае неудачи, в течении нескольких месяцев встреваю при пересчете бортов.

Полчаса администратор возился с товаром. У него даже сбилось дыхание. Но надо отдать ему должное. Он ничем не выказал неудовольствия. Возможно, просто залип на все это дело.

– А теперь пойдемте к Светлане. Она выпишет накладную.

С этого дня у меня началась вольготная жизнь.

Работу я заканчивал ближе к обеду. Объезжал точки, здоровался с продавщицами и сваливал. Маяков у нас не было, чем я бессовестно пользовался. Чем все мы бессовестно пользовались. Веселуха царила, как в детском саду в тихий час, пока воспитатели гоняли на кухне чаи.

– Леха, здорова! – звонил мне в четыре часа наш торговик Серега. Его голос, как правило, был уже пьяным. По утрам он выносил со склада не одну коробку с шампанским, которое нам выдавалось для подкупа продавцов. – Ну что, въебываешь в поте лица?

– А как же? Еще двадцать точек осталось, – отвечал я таким же невменяемым голосом.

Шампанское у меня тоже шло на ура.

– Ха-ха-ха. Поди уже целый вагон отгрузил?

– Сегодня вообще продаж нет.

– Такая же, блин, херня.

А вечером Серега публиковал в рабочей группе Вайбера отчет с самыми высокими продажами за день по всему филиалу. Я даже выявил закономерность. Прямо пропорциональную, как говорят математики. Чем больше Серега жаловался по телефону, тем более высокие продажи потом заявлял. Одним словом, играл краплеными картами. Поэтому я тоже начал хитрить. Такой концентрированной, дерзкой, неслыханной и при этом максимально правдоподобной дезинформации не передавали даже фашистам советские войска во время операции «Багратион».

– Леха, рад тебя слышать! Ха-ха. Пятницу отмечаешь? – позвонил он мне как-то в день особо удачной отгрузки «Мирты».

Я действительно с одиннадцати утра пил шампанское. Пил, словно изнывающий от скуки гусар между походом Наполеона и восстанием декабристов, но постарался взять себя в руки.

– Отнюдь.

– Удачно сегодня поторговал?

– Вообще по нулям, – с чувством, с толком и расстановкой произнес я.

Эх, дорого бы я отдал, чтобы хоть мельком взглянуть на его рожу, когда вечером он открыл мой отчет с пятнадцатью мешками семечек и десятью мешками арахиса. И все за наличку. Копейка к копеечке.

А еще один наш торговик Ваня строил в рабочее время дачу. Каждый день, откатав по-быстрому точки, он срывался за город. Сто километров в каждую сторону. Пробеги в конце дня он заявлял бешеные (для отчетности мы отправляли все на тот же Вайбер фотографии одометра), но продажи у него были стабильно высокими и Ваню не трогали. Он не признавал продажи нескольких пачек на пробу и отгружал сразу мешками. Заходил в точку, обворожительно улыбался и через минуту отсчитывал сдачу за партию товара. Когда он уволился, весь его маршрут был прогружен на полгода вперед, а на даче оставалось лишь прикрутить пару лампочек и протереть абажуры.

Саня, так тот, вообще, вместо объезда маршрута бомбил. Вечером он отчитывался о продажи ровно двух пачек семечек. Ни больше, ни меньше. Иногда это были пачки жареных семечек, иногда соленых. А порой он заявлял пятьдесят на пятьдесят. Вот все возможные варианты. Складывалось впечатление, что он их просто съедал в ожидании клиентов. И, конечно же, в понедельник, после двух выходных, у него выстреливал арахис.

Три месяца я закрывал план за счет «Мирты».

Сначала семечки «Грант» занимали нижнюю полку длиннющего, размером с товарный вагон стеллажа со снеками. Постепенно, посещение за посещением, ящик шампанского за ящиком шампанского, я захватил и среднюю полку, вытеснив с нее сушеную рыбу, анчоусы и кальмары. И под конец отжал торговое пространство у чипсов, свиных ушей и колбасок к пиву.

Само собой, останавливаться на достигнутом я не мог. Мой план продаж рос быстрей, чем стоимость доллара при Ельцине и, чтобы его выполнять, мне необходимо было продавать не машинами, а складами, и желательно каждый день. Поэтому в начале третьего месяца я подошел к заведующей с сертификатами Л’этуаль. На них я возлагал особенные надежды, хорошо понимая, что советская шипучка с лошадиной дозой диоксида серы не предназначена для утонченных женских желудков. Десять сертификатов по сто рублей каждый. Вот все, что мне дали на месяц для завоевания мира. Но зато каждый сертификат покоился в отдельном подарочном конверте, выглядевшем так будто внутри ни много не мало чек на миллион долларов. Да такие конверты было не стыдно дарить и отдельно, без материального бонуса. Лет через десять, уверен, последний уцелевший реликт этой серии будет выставлен в музее Прадо, напротив полотен Ван Гога и Сальвадора Дали.

– Что же ты не сказал раньше? – озираясь по сторонам, прошептала заведующая, пряча в широком кармане халата сертификаты. – На выходных у моей подруги день рождения. Нужно ей выбрать подарок.

Ха-х! Бьюсь об заклад, что эта жадина никогда не ходила на дни рождения. И свои не устраивала. Напивалась халявным шампанским в одно лицо, принимая поздравления по Скайпу. Вай-фай у нее, конечно же, был безлимитным. И оплачивали его такие же бедолаги, как я. Зимой – торговый представитель на мороженом «Славица», летом – на термобелье «Дядя Ваня».

– Видишь стойку с «Бабкиными» семечками? – спросила она. – Перекидывай их в тележку, а на их место выставляй «Грант». Кстати, сколько у тебя еще сертификатов осталось?

– Пять. Но они под строгим отчетом.

– Можешь занять и стеллаж с «Дачными» семечками.

Неделю после этой отгрузки я не выходил на маршрут. Там было просто нечего делать. Единственное, что ждало меня в скором времени – ротация продукции. Когда до истечения срока годности семечек оставалось несколько месяцев, мы меняли их на более свежие, выставляя старые пачки в качающих точках. Но так как особой уходимостью не мог похвастаться ни один магазин, в конце концов обязательно должно было наступить время, когда просрочка хлынет обратно в компанию, где ее немедленно вычтут в виде штрафов из заработной платы торговиков.

Помня об этом, каждый из нас тайно подыскивал «запасной аэродром», как выражался Серега.

Продаж не было. Дело дошло до того, что, подъехав однажды к своему магазину, я встретил там Ваню. Он шел в развалку мимо продовольственных полок к стойке с семечками, явно намереваясь восполнить убыль товара.

Увидев меня, он расплылся в своей бесподобной улыбке.

– А, Леха, здорова!

– Ваня, что ты здесь делаешь?

– Просто проезжал мимо. Решил узнать, как дела.

Он улыбался, как какой-нибудь мультяшный герой. До самых ушей. Его выпученные глаза нездорово поблескивали. Он буквально гипнотизировал меня своим взглядом.

– Ваня, какого черта?

– Послушай, если у тебя не получается прогрузить магазин, давай это сделаю я. Стойка почти что пустая. А до тебя я работал на этом маршруте. У меня тут все схвачено.

– Ваня, еб твою мать!

– Все-все, ухожу, – произнес он, улыбаясь.

А следующим утром подал заявление.

**28**

– Вы нам подходите.

– Что ж, – от неожиданности откашлялся я. Собеседование длилось от силы минуту, за которую мы только и успели что друг другу представиться да поговорить о детстве и погоде на завтра. – И когда можно приступать к исполнению своих обязанностей?

– Сегодня же. Сперва поработаете на подмене. Потом мы выделим вам собственный маршрут, – затараторил Виктор Романович, начальник отдела продаж компании «Бизон». – Сотрудники у нас не были в отпусках несколько лет. А мы трепетно относимся к своим кадрам. Можно сказать, мы здесь одна большая семья. Вместе празднуем дни рождения, новоселья. Я, например, крестил первенца Павла Николаевича. А Вячеслав Викторович был свидетелем на свадьбе Игоря Александровича. Сказать откровенно, Игорь Александрович познакомился со своей женой здесь же, в компании. Она работала в сегменте B2B продаж. Три месяца как ушла в декрет. Теперь мы гадаем, кому из нас выпадет честь крестить сына Игоря Александровича.

На мой взгляд, все это больше напоминало не семью, а какую-то религиозную секту. Разумеется, деструктивного плана. Из тех, где все крепко замешано на промискуитете.

– Да, мы не просто продаем отличную колбасу, доля рынка которой, к слову сказать, составляет тридцать пять процентов от общего вала по югу Красноярского края, – продолжил начальник. – Но и завязываем товарищеские отношения. Пройдут годы, мы давно сменим места наших работ, но дружба, которую мы здесь обретем, останется до конца жизни.

– Очень на это надеюсь, – произнес я.

– В таком случае, распоряжусь, чтобы девочки из бухгалтерии подготовили ваш трудовой договор.

И он выскочил из кабинета.

А мгновение спустя снова появился в дверях.

– Алексей Владимирович, пройдемте в цех на экскурсию.

Я поднялся, и мы побежали на улицу. Вниз по лестнице, потом по коридору налево, мимо поста КПП. Видимо, охранники давно привыкли к манере передвижения Виктора Романовича, потому что зеленая стрелка на табло электронного турникета загорелась ровно за мгновение до того, как он пролетел пост на всей своей бешеной скорости.

– Можете не одеваться. Тут близко, – бросил он, не оборачиваясь.

Через мгновение мы оказались снаружи. Территория завода больше всего напоминала провинциальный аэродром. Теряющаяся вдали дорога, заметенная снегом, и ряд бесцветных ангаров, черт его знает как далеко. Производственное здание из синих панелей ЛДСП было еле видно сквозь утреннюю морозную дымку. Отсюда оно казалось игрушечным. Я с содроганием вспомнил, что сегодня по радио передавали тридцать градусов ниже нуля, но уже буквально в следующую секунду обнаружил себя взбегающим по металлической лестнице ко входу в цех.

– Производство, как я говорил, у нас небольшое. Зато мы используем только качественную продукцию. Никакой химии, – тараторил начальник, выхватив из рук встречавшего нас технолога спецодежду – белый халат, бахилы и шапочку. Одевался он на ходу. Я с трудом за ним поспевал. – Это цех обработки сырья, цех дефростации, производственный цех, помещение для хранения и подготовки специй, посудомоечное отделение. Как видите, везде царит полный порядок и образцовая чистота.

Мы перебегали из помещения в помещение, будто кто-то гнался за нами. Железные баки сменились конвейерной лентой, которая в свою очередь уперлась в огромный барабан, похожей на центрифугу, машины.

– И наконец цех копчения, – торжественно объявил начальник, проведя меня в комнату со здоровенными металлическими ящиками, напоминавшими древние холодильники. – Уже сегодня из этого самого цеха на прилавки магазинов нашего города отправятся «Москворецкая» и «Новороссийская» сырокопченые колбасы, разработанные по моей собственной рецептуре. Москвичи, не буду называть компанию, вам она несомненно известна, предлагали мне хорошие деньги за то, чтобы я раскрыл тайну превосходного вкуса нашей продукции. Но я отказался. Для меня интересы собственного работодателя важней всего. А также интересы наших людей, обыкновенных сибиряков, заслуживших того, чтобы питаться экологически-вкусным продуктом, по демократичной цене. А теперь прошу вас проследовать на дегустацию.

Мы вернулись к исходной точке маршрута.

Технолог стоял на прежнем месте. На этот раз в руке у него была керамическая тарелка с кусочками порезанной колбасы на пластмассовых шпажках. Для полного счастья не хватало только рюмки ледяной водки.

– Пожалуйста! – произнес начальник.

От сытного вида колбасы у меня потекли слюнки. Но в тот самый момент, когда я потянулся к тарелке, дверь в цех открылась и на пороге появился меланхоличного вида молодой человек с планшетом в руке.

– Павел Николаевич, вы как раз мне нужны. Сегодня отправитесь на маршрут вместе с Алексеем Владимировичем. Введите его, пожалуйста, в курс дела. Ознакомьте с ассортиментом, спецификой нашей работы, программой в планшете. А мне пора бежать.

– Хорошо, – ответил грустный торговик.

Начальник пулей выскочил из помещения. И тут же в рабочую группу в Вайбер, куда я, зарядившись чудовищной работоспособностью Виктора Романовича, уже успел сегодня вступить, пришло сообщение.

Вернее, письмо на несколько тысяч знаков, не меньше.

*«Дорогие коллеги!*

*Только что я подал заявление о своем уходе из компании «Бизон». В связи с чем хочу поблагодарить вас всех за сотрудничество. Это был интересный и крайне плодотворный период моей жизни, который многому научил меня, как руководителя и человека. У нас были победы. Были и трудности. Но мы успешно их преодолели благодаря сплоченным усилиям всего коллектива. Так что теперь, по прошествии восьми месяцев совместной работы, могу с гордостью заявить – компания уже не та, что была прежде. Она больше не находится на грани банкротства, а уверенно развивается, из месяца в месяц увеличивая долю продаж. Это наше общее достижение. Без вас ничего бы не получилось. Вы настоящие профессионалы своего дела и я буду скучать по каждому из вас до конца своих дней.*

*К сожалению, жизнь не стоит на месте. Нужно двигаться дальше. Мне поступило выгодное предложение из другой компании и после долгих раздумий я решил согласиться. Как любому женатому человеку, мне нужно думать в первую очередь о своих близких – жене и новорожденном сыне. Ради их счастья, складывающегося в том числе и из материального благосостояния, я и живу. Надеюсь, вы поймете меня и не осудите.*

*Я же со своей стороны заверяю, компания не останется без надежного руководителя. Через две недели, когда мое заявление вступит в законную силу, кресло начальника отдела продаж займет Игорь Александрович. Это опытный, зарекомендовавший себя исключительно с положительной стороны, человек, знающий специфику нашей работы не понаслышке. У него, можно сказать, в компании семейный подряд, поэтому и относиться к своей работе он будет со всей возможной ответственностью. На маршрут Игоря Александровича, в свою очередь, встанет Алексей Владимирович – новый член нашего коллектива. Крайне перспективный работник. Думаю, вам известно, насколько безошибочно я разбираюсь в деловых качествах приходящих к нам кандидатов. Поэтому, как говорится, прошу любить и жаловать.*

*На этом, пожалуй, все. Продолжаем работать в прежнем режиме. У нас амбициозные цели – к концу года выйти в лидеры продаж. И мы сможем достичь этого лишь сообща».*

– Ну вот, – меланхолично произнес Павел Николаевич, – еще один не выдержал и сбежал.

– Текучка кадров? – спросил я.

– Третий за последние два года.

Я все-таки отправил в рот «Балыковую». Вкус у нее был отменным. Как у туалетной бумаги «Зева плюс», если ее хорошенечко поперчить и пропитать усилителем вкуса.

**29**

– Что с продажами, Леха?

– Лучше всех, как всегда, – произнес я.

– Заебал! – выпалил супервайзер. Его глаза остекленели от гнева. Причем моментально. От нуля до сотни за долю секунды. – У тебя каждый день лучше всех, а процент выполнения в заднице. Ты продал бочку «Митасу» Заболоцкому? Осталось три дня, а у тебя по маслу провал.

– Он все ссылается на какой-то кредит. Говорит, денег нет.

– Ты совсем долбоеб или придуриваешься?

– Выбирай выражения, Андрей!

– Да, Андрей, – вмешалась в разговор Света, выделенный бренд менеджер по «Total». – Такое поведение для начальника неприемлемо. Нужно, в конце концов, соблюдать субординацию.

– Ты вообще замолкни там, курица крашеная.

– Что значит, замолкни? – распалилась Света. Ее нарисованные татуашью брови подскочили под самую челку. – Ты хоть маленько следишь за своей речью? У тебя же через каждое слово «бля», «придурок» и «долбоеб».

– Потому что вы, тупорезы, только это и понимаете.

– Это не мы тупорезы, а ты. И уж если на то пошло, я считаю, что компетентный начальник должен находить более корректные, а главное действенные методы воздействия на подчиненных. Если он умеет только орать, значит ему место на плацу в армии.

– Какой плац, дура? Начиталась «Горе от ума» Достоевского?

– «Горе от ума» написал не Достоевский.

– А кто тогда, курица?

– Гоголь! – торжествующе воскликнула Света.

– Какой Гоголь, придурошная, – кричал супервайзер. Слюни вылетали из его рта, падая от меня всего лишь в нескольких сантиметрах. – Леха, ты у нас учитель литературы. Кто написал «Горе от ума»?

– Они оба, в соавторстве.

– Вот видишь, придурок! – торжествующе воскликнула Света.

Но супервайзера смутить было нельзя. Склонившись над компьютером, он яростно защелкал мышью, явно намереваясь совершить какое-то зло. Его глаза блестели сатанинскою ненавистью.

– Так, сколько тонн у тебя стоял план по трансмиссии? – спросил он у Светы.

– Пять. И я уже их закрыла.

– Как бы не так. Теперь у тебя план десять тонн!

Его слова тут же вызвали всеобщее оживление. Торговые представители, сидевшие до этого уткнувшись в ноутбуки, принялись громко смеяться, подтрунивая над провинившейся.

– Светка намоталась на штраф.

– А давайте повесим на нее и план по тосолу? А то я в душе не ебу, кому его еще можно скинуть.

– Нет, пусть лучше займется аккумуляторами.

– Минуточку! – перекрывая шум голосов, проверещала Света. – Одну минуточку, пожалуйста. Андрей, ты не имеешь права менять план в конце месяца. Так не делается.

– Кто тебе такое сказал? Может, это у тебя в трудовом договоре написано, которого нет? Лучше закрой свою дырку для члена, пока я не подкорректировал и твой план по «Elf».

Тут торговики согнулись напополам. Смеясь, они стучали рукой по столу, словно прося пощады на ринге.

– Так, Леха, напомни, на чем мы с тобой остановились, пока не вмешалась придурошная?

– На том, что у Заболоцкого нет денег.

– Ты совсем долбоеб или как? – войдя с ходу в прерванный диалог, злобно произнес он. – Он вешает тебе лапшу на уши, а ты веришь. Это у тебя денег не будет, если ты не размотаешь его до конца месяца. Пойми, никто не будет заниматься бизнесом себе в убыток. Таких дураков нет. Он же сидит там каждый день? Ну, скажи мне, сидит?

– Сидит.

– И полгода говорит, что продаж нет. Тебе самому-то не кажется, что здесь в чем-то подвох? Значит так, – выдержав паузу, продолжил Андрей. Его глаза казалось сейчас треснут от гнева. Как иллюминаторы батискафа, опустившегося на дно Марианской впадины. – У тебя остается три дня, чтобы продать Заболоцкому полтонны «Митасу». Отвечаю, вечером тридцать первого я разобью тебе весь ебальник, если ты не дожмешь план.

– Андрей, хватит орать на меня!

– Тогда повтори, чтобы все слышали, что к четвергу ты это сделаешь.

– Продам, заебал!

– Что именно продашь?

– Продам две бочки «Митасу».

– Ебана в рот. Мне из тебя клещами, что ли, тянуть?

– Торжественно обещаю, что к четвергу сего месяца этой недели я продам гражданину Заболоцкому Александру Николаевичу две бочки синтетического масла «Митасу» вязкостью пять вы сорок и пять вэ тридцать.

Походило на детский сад, честное слово.

– Ребята! – привстав, прокричал супервайзер. – Все слышали Леху?

– Слышали, да! – раздалось отовсюду.

В офисе опять поднялось оживление. До конца рабочего дня оставалось всего пять минут. Был шанс, что, закончив со мной, все отправятся по домам, избежав собственной головомойки. Поэтому каждый старался вставить свой комментарий, выслушать ответы других и снова прокомментировать услышанное, запуская механизм генерации реплик по новому кругу.

– Леха, – толкнул меня локтем Жека. Тип с зализанной гелем прической. – Можно после смерти я заберу твой телефон?

– Эй! Тогда я забираю машину, – воскликнул Валера.

– И машина достанется мне. Понял, жирдяй?

– Ни черта подобного.

Жека неожиданно рванулся к Валере. Поставив ногу на стол, словно готовясь немедленно прыгнуть на неприятеля, он широко замахнулся правой рукой, демонстрируя самые враждебные намерения. Но Валера сидел как сидел, не моргнув глазом, и Жека с достоинством опустился на стул, прикрывая отступление остроумными шутками.

– Ударю, ты еще забрызгаешь стены жиром. А мне убирать.

– А сдача не заебет?

– Ну-ка, – снова дернулся Жека.

На этот раз Валера рефлекторно подался назад. Офис тут же отреагировал на это приступом хохота.

Бросив в Валеру шариковой ручкой, Жека принялся потешно кривляться, изображая бесстрашного мачо. Он показывал бицепсы, боксировал с тенью, рвал чье-то горло зубами. Наконец, прикоснувшись рукой к невидимой шляпе, он исполнил дорожку Майкла Джексона. Продефилировав к выходу, Жека задом выплыл наружу, что-то провизжав на прощание.

– Господи. Ведете себя, как малые дети, ей богу, – закатив глаза, рассмеялась Света.

**30**

– Добрый день, Наталья. Как ваши дела?

– Здрасьте, здрасьте, – добродушно отозвалась клиентка. И тут же без какой-либо связи со сказанным ее глаза округлились, будто она увидела привидение. – Ой, Алексей. Алексей! – истошно прокричала она, хотя была от меня только в шаге.

– Что случилось? – как можно спокойно произнес я.

– На прошлой неделе мы заказывали с вами камеру на тринадцать, а она оказалась дырявой. – Наталья принялась суетливо бегать по своему вагончику с автомобильными запчастями взад и вперед, на каждом шагу что-нибудь задевая. То высоковольтные провода и шланги, то канистры с тосолом, то коробки с компрессорами и зарядными устройствами. Объемной она была как два двойных гамбургера на открытие Макдональдса, и едва помещалась в узеньком павильоне. – Вот посмотрите.

Она протянула мне камеру с робкой, полной надежды улыбкой.

– Без проблем, – сказал я. – Сейчас напишем претензию. Отдадите ее завтра вместе с камерой водителю-экспедитору и в течении двух недель на ваш счет придут деньги.

– Да, будьте добры, напишите. Водитель, наверно, проткнул ее чем-то при перевозке. У него была полная машина глушителей. А вчера, когда я ее продавала, покупатель заметил прокол. Она не использованная. Честное слово. Скажите, пожалуйста, там у себя.

– Обязательно. Не переживайте, Наталья.

– Ой, Алексей! Алексей! – снова заорала она на весь мир.

На этот раз меня передернуло. Я сделался очень нервным в последнее время. И все из-за этой безумной работы. Как хорошо было бы жить на космической станции. Неспеша мастерить какой-нибудь модуль или рекламный щит для туристов, а на связь с землей выходить раз в неделю. Но Наталье я, конечно же, этого не показал. Я даже выдавил из себя какое-то подобие улыбки. В конце концов улыбаться – главная обязанность торгового представителя. Улыбка была производной успеха. Выяснение потребностей, борьба с возражениями, заключение сделки – все это следовало делать только после того, как ты хорошенечко кому-нибудь улыбнулся.

– Я вас слушаю, – сказал я.

– Хотя ладно, – рассмеялась Наталья. – Отбой.

Что она вспомнила знать, честно говоря, не хотелось. Даже из чистого любопытства. Нужно было срочно направить ее в плодотворное русло, пока ей кто-нибудь не позвонил, не зашел в гости, не умер, не родился, не заболел, не забеременел и не запил. Мир таил в себе столько всевозможных комбинаций событий, способных отвлечь внимание Натальи, что практически не было никаких шансов их избежать.

– Итак, что у нас сегодня первое в списке?

Наталья взяла в руки тетрадку с заявкой. Она читала медленно, с совершенно неуместной восторженностью девочки-комсомолки, словно перед ней были стихи Мандельштама или «Капитал» Карла Маркса.

– Масло «Роснефть», пять вэ сорок, полусинтетика. Две четырешки и пять литрушек.

– Готово. Дальше.

– Масло «Синтек» появилось?

– Пока нет. Привезут через неделю.

– Тогда красный антифриз, упаковку пятерок.

Постепенно я стал успокаиваться. Если мы и дальше пойдем таким резвым галопом, то наколотим заявку за пару минут. У меня даже появилась надежда продать Наталье «Митасу». Хоть несколько четырехлитровых канистр. Но тут, будь прокляты двери, к нам на огонек заглянул дядя Натальи. Он как две капли воды походил на похудевшего Петросяна. И был таким же нудным и несмешным. Почему-то он всегда приходил именно в тот момент, когда я делал заявку.

Стоило ему появиться, и Наталья отложила тетрадь, расплывшись в такой счастливой улыбке, что мне сделалось дурно. Я понял, это надолго. И действительно, обсудив преступника-наркомана, разбившего прошлой ночью припаркованный во дворе Натальи чей-то новенький автомобиль, они переключились на внешнюю политику. Нефть дешевела, американцы снова разместили в Европе ракеты, на этот раз почти у самых наших границ, а на Японию, будь она проклята, обрушился небывалый тайфун. Они говорили и говорили, а когда тема, подобно угольному разрезу, полностью вырабатывалась, переключились на новую, и так без конца.

– Два комплекта ромашек на восьмерку, – бросила клиентка мне между делом и повернулась опять к своему родственнику. – А мой-то, балбес, вчера схлопотал двойку по математике.

– Это ничего, – ответил он с видом Петросяна, только что вернувшегося из буддистского монастыря. – Как-то моему сыну задали сочинение на тему: «Как я провел лето». Так он написал: «Летом было жарко. Потом пришла осень». – Тут Петросян выдержал паузу, чтобы мы могли оценить шутку юмора. – Зато сейчас работает дальнобойщиком. Заколачивает огромные деньги.

– Вот видишь, как оно в жизни бывает!

– Глядишь, с такими успехами твой еще станет физиком-ядерщиком.

– Ой, да ладно тебе.

– А чему ты удивляешься? Недавно где-то читал, мол, ученые доказали, что талант есть у каждого человека. Нужно только дать ему возможность раскрыться.

– Так, два комплекта ромашек? – перебил я.

Это было чертовски невежливо с моей стороны. Но что делать? От этих двоих у меня уже кипели мозги. Я начинал понимать, почему сын Натальи получал одни неуды. Они просто не давали бедному ребенку готовиться. Забалтывали его до полусмерти.

– Поставили? – спросила Наталья, опустив голову в свои записи. – Кронштейн краба на «Жигули», одна штука. – И снова обратилась к гостю. – Нет, дудки. Пойдет, как мамка, торговать запчастями.

– И то хорошее дело. А считать ты его быстро научишь.

В этот момент в магазин зашел мальчик.

– А вот и Вячеслав, – пропел дядя. – Ну что, пойдешь к мамке торговать запчастями?

– Пойду, – охотно ответил мальчишка.

Он был очень милым созданием. Улыбчивый, ласковый мальчик с синеньким ранцем. Он в жизни не совершил никакого греха, но я готов его был убить, честное слово.

– Хорошо учишься в школе? – поддерживал разговор дядя.

– Не-а, – улыбнувшись, покачал головой мальчик.

– Плохо?

– Так себе.

– Четыре и пять?

– Есть несколько троек.

– А пятерки?

– По физкультуре. Хмм… И еще музыке.

– Петь значит любишь?

– Ага. Вот так, – сказал мальчик и начал петь.

Пока он пел, Натальина улыбка становилась все светлее и шире. Она чуть не плакала. А мальчик пел одну ноту. Тянул «Ля» в «Фа-мажоре». Под конец в магазине все улыбались. Я тоже постарался придать лицу, как можно более дружелюбные очертания. Не думаю, что у меня получилось. Но к счастью, на меня никто не смотрел. Все смотрели на мальчика, который, закончив упражняться в вокале, отвесил галантный поклон, как дворянин после танца.

– Что-нибудь еще? – спросил я Наталью.

Но она все еще пребывала в блаженной прострации, явно грезя о тех временах, когда ее сын станет оперной дивой, собирая многотысячные концертные залы, и не ответила.

– В таком случае до пятницы. Всего вам доброго. До свидания.

Закрыв ноутбук, я потянулся к входной двери.

– Ой, Алексей, Алексей! – заорала Наталья.

– Да?

– А как же возврат?

**31**

– Так, мне хомутиков на десять три штучки, – диктовал Лестин. – Медных шайб на восемь. Пять штук. Затем болтиков, тоже на восемь. В какую они у вас нынче цену?

– Два рубля семьдесят копеек.

– Подорожали, однако. А черт с ним. Поставь парочку.

– Будет исполнено, – отрапортовал я.

– Теперь мне нужны два лобовых сальника на «Жигули». И упаковку вот таких клипс. – При этих словах он начал по-стариковски беспомощно шарить глазами в округе в поисках клипсы, верно, чтобы показать ее мне воочию. Он был слеповат и забывчив. – Галя, ты помнишь, куда я дел клипсу?

Из подсобного помещения вышла Галя. Светловолосая женщина лет тридцати, с грустными, как у сексуальной рабыни глазами. Еще неделю назад она абсолютно охотно откликалась на Иру.

– Лежала у тебя на столе.

– Где? Я не вижу.

– Да вот же она, под тетрадкой, – воскликнула Галя.

– Ага, – сощурившись, произнес Лестин. Несколько секунд он пристально разглядывал клипсу. – И вот их поставь штучек семь. Хотя нет, лучше восемь. Да, восемь.

Я начинал закипать. Почему, собственно, восемь, а, скажем, не семь с половиной? Мой месячный план по валовой выручке составлял семь миллионов. А мы потратили пятнадцать минут, забивая десять позиций на общую сумму двести двадцать рублей.

Но Лестин на то и был Лестиным, чтоб удивлять.

– А теперь поставь крестовин «Браво» на «Жигули», – произнес он. – Двести штук.

– Двести? – не смог я сдержать удивления.

– Да, двести.

– Но они дорогие!

Встрепенувшись, Лестин подался к ноутбуку, ткнувшись носом в экран.

– Сколько стоят?

– Двести десять рублей одна штука.

– Ааа, – протянул расслабленно он. – Так это недорого. Ставь.

Что на него нашло? Астрологи предсказали, что в ближайшее время мировые валюты обвалятся и единственное, что будет оставаться в цене, это российские крестовины китайского производства? Или он впыживал их вместо леденцов детям? Бог его знает. Но лучшего момента, чтобы предложить «Митасу» было трудно придумать.

Зевнув, я как можно безразличнее, произнес:

– А как у вас продажи по маслу?

– Нет, спасибо. Масла у нас еще есть. Будем ждать акции, чтобы потом хорошо закупиться.

– Но вы должны понимать, что впереди сезон. Никто не будет понижать сейчас цены, – начал вешать я лапшу на уши. – Наоборот, цены будут только расти. Поэтому выгоднее купить не откладывая. К тому же для вас продолжает действовать персональная скидка на масла фирмы «Митасу» восемь процентов. Если мы поставим с вами, например, бочку вашей любимой трансмиссии с допуском Gl-5, то ваша выгода составит…

Я уже открыл калькулятор на ноутбуке, но Лестин меня перебил:

– Э, нет-нет. Никакой мне бочки не нужно. Куда ее ставить? Да и, вообще, куда столько масла? Пару ведер я может и взял бы. Но только в следующий раз. А сейчас трансмиссия еще есть.

– В следующий раз цены поднимутся.

– И ладно. Сегодня денег все равно нет. Считай, на пятьдесят тысяч заказ сделали. Теперь подкопить нужно.

– Возьмите в рассрочку. Мы можем дать вам сорок дней.

– Нет, даже не уговаривай, – раздражался все больше Лестин. Он уже почти меня ненавидел. – Говорю же, долгов выше крыши. Берешь чужие, а отдаешь-то потом, один черт, свои.

– За сорок дней вы продадите пять таких бочек. С нашей скидкой один литр масла обойдется вам в двести пятьдесят рублей. Даже если вы накрутите на него пятьдесят процентов, оно все равно будет дешевле фасовки. А это сто двадцать пять рублей чистой прибыли! С бочки вы поднимете двадцать пять тысяч. Скажите, кто еще сделает вам такое выгодное предложение?

Я замолчал. Черт подери, это была одна из лучших речей за всю мою жизнь. Но в ответ Лестин только бесконечно печально вздохнул. Я заебал его, это было понятно.

– Вот так, – сказал он и поднялся.

Он молча вышел из магазина. Возле крыльца стоял его велосипед. Лестин ездил на нем в любую погоду, даже зимой в тридцатиградусный холод. И вот он сел на него и беспечно покатил куда-то в сторону Красноярска.

– Уехал на обед, – виновато произнесла Галя.

**32**

– Ты кто такой?

– Компания «Автопартнер», – сказал я.

– А, эти ублюдки, – агрессивно произнес Прутиков.

Невысокий, красный от вечной злобы старик в неизменной дерматиновой кепке. Он был похож на таксиста, откатавшего по чудовищным пробкам пять суток в компании наркоманов и алкашей и теперь вместо отдыха вынужденного продавать автозапчасти.

– Почему сразу ублюдки?

– Ублюдки и есть. Кто же еще? Да не смотри на меня таким рыбьим взглядом. Знаю я всю вашу шайку-лейку. И директора вашего знаю. Виктора Владимировича. Мы в девяностые начинали с ним вместе.

– Друзья юности?

– Таких друзей вешать на фонарных столбах нужно. Бандюга форменный. Что думаешь, он остался белым и чистым, пока колотил свои миллионы? Да он человек сто за городом прикопал. Он и его подельник, Кинжеев. Куда, кстати, делся ваш предыдущий рассказчик? Тот, что ходил до тебя?

Я работал в компании полгода, но у Прутикова была феноменальная память на лица. При первом моем посещение он сказал мне: «А ведь я тебя где-то видел? Да-да, я тебя знаю». И потом уже никогда меня не узнавал. Конечно, я не баловал его своими посещениями. Жаль было времени слушать о том, какие вокруг все козлы и как они его наебали. Но раз в месяц я все же появлялся у Прутикова, подписывал акты-сверок. И он никогда меня не узнавал. По его мнению, к нему приходили всякий раз новенькие. Все сплошь мудаки, ублюдки и прочие нехристи.

– Перевели на другой маршрут, – произнес я.

– Значит, уволили. Тоже еще тот мудила. Я у него как-то спросил, какая оборотка у Чистанова? Знаешь же Чистанова? Или еще не успел всех клиентов запомнить?

– Знаю, у него магазин в начале улицы.

– Вот-вот. Так этот мудила говорит, полмиллиона в месяц и это не считая того, что Чистанов берет у сторонних поставщиков. Сказочник, бля. Так я ему и поверил. Будто у людей есть столько денег. Ко мне если и зайдет один мудозвон в час, так и то нос воротит. Все ему дорого, бля, все ему не по карману. Почему-то не один из этих умников никогда не торгуется в продуктовом или в аптеке. А в магазине автозапчастей, пожалуйста, сколько угодно. Будто мы сами запчасти выстругиваем. Они мне уже весь мозг выели, эти козлы. И знаешь, какой я для них фокус придумал?

– Не имею ни малейшего представления.

– Разлил отработку по тарам, – по-мефистофельски захохотал Прутиков. – Написал маркером вязкость, там «Лукойл» или «Роснефть» и выставил на продажу по сто пятьдесят рублей за литр. Дорого тебе по пятьсот рублей покупать, на пожалуйста, – и он достал из-под прилавка пластиковый бутыль, в котором тяжело плеснулась черная маслянистая жижа. – А что с ним на хрен сделается? Срок службы присадок закончится? Так на кой черт они вообще тут нужны? Засрут масло химией и продают втридорога. Чистящий эффект, противозадирные свойства. Ха-х. Приманка для дураков. Им напиши на бутылке, что этим маслом гастрит можно лечить, они и в это поверят. Вон, в советское время ездили на автоле и ничего. Тогда люди были не в пример умней нынешних. А сейчас пошло какое-то свихнувшееся поколение. Сплошь придурки и курицы со своим безмозглым потомством.

На мгновение он замолчал, переводя дух.

– Придут, походят вдоль витрин и уходят. И куда спрашивается они все идут? К Чистанову, разумеется. Он понабрал китайского хлама и продает его, как немецкий. А они, олухи, верят. Какой-то Хуй Вен Лин написал на коробке «Ховер» и они думают, что это поставщик «БМВ» штампует им водяные насосы на «Жигули». Да кому на хрен нужны их драндулеты? Чем чаще они будут ломаться, тем лучше. Для них же самих. Будут больше работать, а не сидеть перед теликом – засирать мозги американскими фильмами.

– Тут пришел ко мне на днях один такой мудозвон, – продолжал Прутиков. – За стартером на «Десятку». И говорит: «А подешевле нельзя?» Мол, когда-то там, наверное, когда его стручок был пять сантиметров, брал дешевле. Ну, я пошел в подсобку и в упаковку из-под «Крафта» засунул «Старый Оскол». «Вот, – говорю, – старый привоз. Продаю по цене позапрошлого года». Так этот дурак ускакал отсюда, будто ему всучили золотой слиток вместо лопаты дерьма. Так, только с дураками и нужно. А то такие, как Чистанов быстро тебя оприходуют. Или что думаешь, он не такой, этот Вячеслав Олегович? Думаешь, он не ходил тут с блокнотом, не записывал цены, ассортимент, не прикидывал мою выручку, прежде чем открыть свою богадельню? Ходил, будь уверен! Своей-то головы нет, обязательно нужно украсть у другого. Еврей, бля. Была б моя воля, я бы таких собственноручно расстреливал.

Признаться, мне стало жаль мужика. Зря я ему рассказал про эти полмиллиона. Но уж больно достал меня Прутиков в прошлый раз. Достал этими своими мудилами и мозгоебами так, что у меня напрочь поехала крыша. Я готов был взять на себя десять убийств и двадцать разбоев, заявить, что являюсь американским шпионом, лишь бы скорее свалить от него.

– Нет, – произнес озадаченно я, словно действительно силясь понять, как могло такое случиться, – полмиллиона чересчур много. Это он, конечно же, приукрасил.

– Ага, припиздел, стало быть. Ну-ну.

– В прошлом месяце Чистанов взял у нас на сто пятьдесят тысяч. И это одна из самых высоких обороток за последние несколько лет. Я даже премию получил за него.

– Вот это уже похоже на правду, – повеселел Прутиков. У него даже отхлынула кровь от лица. Из бардового оно сделалось розовым, как у младенца. – Максимум, что он накручивает на товар – пятьдесят процентов. Значит его доход составляет семьдесят пять тысяч. А из них еще нужно заплатить за свет, коммуналку, налоги. Магазин-то он вон какой отгрохал себе, двухэтажный. Одно отопление зимой поди двадцать тысяч выходит. Плюс зарплата работникам. И в остатке выходит всего-ничего. Больше мороки, чем заработка. Нет, уж лучше не рыпаться. Так вернее выходит. Держать и дальше свою говнобудку, зато по ночам спать спокойно.

В этот момент Прутиков на мгновение замолчал. Времени среагировать у меня было немного, какая-то доля секунды, поэтому, не подбирая слов, я немедленно выпалил:

– А я, Петр Викторович, как раз по этому вопросу.

– По какому вопросу? Я у тебя пока ничего и не спрашивал.

– По поводу дохода, – перехватив инициативу, сформулировал я. – Недавно у нас стартовала акция на моторные масла фирмы «Митасу». Можно хорошо заработать. Например, канистра Платинум 5W-40, изготовленного на основе четвертой группы базовых масел, обойдется вам всего лишь…

Прутиков весело рассмеялся. Будто я травил анекдоты, честно слово.

– В одну тысячу пятьсот рублей, – закончил я фразу.

– Вот еще один мудозвон выискался, – не прекращая смеяться, произнес Прутиков.

– Это вы мне?

– Кому же еще? Да я в вашей фирме ни одной шайбы не куплю больше. Не говоря о другом. Или ты думаешь, все коту масленица? Ничего, дойдет и до вас очередь. Будто я не знаю, что у вас упали продажи. Все знаю, хоть и сижу с утра до вечера за прилавком, – он говорил, а на его лице играла злорадная улыбка убийцы. Как в финальных сценах боевиков, в которых злодей наставлял на главного героя оружие. – Если раньше я брал у вас на сто тысяч в месяц, то теперь на двадцать едва набираю. А все потому, что на хрен вы мне не нужны. И скоро все откажутся с вами работать. А тебя уволят, к чертовой матери. Акция, говоришь, новая? А я скажу, не акция это, а распродажа. Потому и скидываете ценник, что запахло жареным.

Выходило, Прутиков вводил против нас единоличные санкции. Хотел задавить экономически. Я развернулся и направился к выходу. Ловить тут все равно было нечего.

– Что не нравится? Колит глаза правда-матка? – кричал он мне вдогонку. – Но ничего поезди пока еще. Вишь какой, в чистой рубашечке, в брючках. Прям дипломат в английском посольстве. Покрасуйся. Коли так…

Я закрыл за собой дверь. На улице пели птицы.

**33**

– Ночь. Деревня, – войдя в кабинет, сходу начал коренастый лысый мужик лет пятидесяти, руководитель отдела доставки. – В дом к девушке через окно пробирается молодой парень. И залазит к ней под одеяло. Ну, понятное дело, давай они обниматься там, все-такое.

И тут парень и говорит:

– Люблю тебя, мать, больше жизни. Давай, что ли, сделаем это?

А девушка ясен пень:

– Да ты что? Я еще типа целка, – тоненьким девичьим голоском пропищал за девушку рассказчик. – Разве можно до свадьбы? Да и бабушка спит на печи. Разбудим.

– А мы потихоньку, – произнес парень.

– Нет, нет и нет, – категорически ответила девушка.

– Ну, давай тогда хоть на полфёдора, раз ты так боишься лишиться невинности?

– На полфёдора? А это как?

– Да очень просто. Я возьму его в руку. Ты возьмешь его в руку. Что останется, то и будем использовать. Только смотри, держи крепко, чтобы, не дай Боже, не выскользнул.

Подумала девушка, подумала и согласилась.

Взяли они, значит, хрен в две руки и давай друг об дружку тереться. Минут пять все шло у них благополучно. И тут как водится рука девушки случайно соскальзывает. А парень и подавно ничего не держал. Ну и засадил он ей с маху все, что у него было. Чуть напополам, бедную, не порвал.

Девушка, понятно, в слезы. Парень ее успокаивает:

– Ну, не переживай, милая, – ласково просюсюкал начальник. – Все у нас будет с тобой хорошо. Поженимся, нарожаем детишек, я на работу устроюсь в совхоз. Хозяйство богатое заведем.

Тут с печи слышится голос старухи:

– Тьфу на вас, – говорит, – Ироды. Вы и хуя-то вдвоем удержать не смогли. Какое вам на хрен хозяйство?

Торговые представители прыснули смехом. Под всеобщий хохот начальник отдела доставки торжественно прошел к столу супервайзера и передал ему документы с возвратами. Затем развернулся и также торжественно вышел. Как рок-звезда мирового масштаба.

– Ха-х! Смешно, – воскликнула Света. – Ржу не могу!

– Молчи, придурошная, – сквозь смех произнес супервайзер. – Тебе с куриным мозжечком не понять.

– Ты зато больно умный, как я посмотрю!

– Совсем, что ли, страх потеряла? Или, думаешь, раз твоя зарплата за этот месяц ушла нам на корпоратив, тебе теперь и терять нечего?

– Так и думаю, Андрей! – вспылила Света. – Вы, значит, будете жрать шашлыки за мой счет, пить пиво, париться в бане. А то, что меня через неделю выгонят из съемной квартиры за неуплату, на это вам наплевать. Я так просто этого не оставлю. Я пожалуюсь Владимиру Анатольевичу. Пусть знает какой беспредел творится у него в отделе продаж.

– Ты все сказала? – вытирая с глаз слезы смеха, спросил Андрей.

– Пока все!

– А теперь смотри, что у меня есть для тебя.

Открыв ящик стола, он вытащил из него резиновый член.

– О, Господи! – воскликнула Света.

– Видала!?

– Ты со всем, что ли, ебнулся?

Поднявшись, Андрей молча двинулся к Свете. Массивная, как набалдашник трости, головка члена размеренно, будто с ленцой, качалась вверх-вниз. Казалось, член соглашается с чем-то.

– Нет, – взвизгнула девушка.

Вскочив со стула, она бросилась к выходу. Супервайзер рванул за ней следом. Высокий, как подающий надежды баскетболист, он в один прыжок перемахнул через стол, чуть было не задев головой висевший под потолком проектор, и скрылся за дверью. Из коридора послышались истошные визги. Будто там продавали пылесосы с пятидесятипроцентной скидкой.

Торговики дружной гурьбой бросились к двери.

– Андрей, я поставил на тебя два косаря! – зазвучали комментарии.

– А ты, Света, расслабься. Тогда ничего не почувствуешь.

– Ха-ха. Ты что, Валера, уже проходил через это?

– Да иди на хрен. Мне бывшая рассказывала.

Сжавшись всем телом, Света бежала маленькими, семенящими шажками. Разогнаться ей мешали туфли на каблуках. Андрей стремительно ее догонял. С выпяченной вперед грудью и членом в руке. Чем ближе он подступал к девушке, тем истошнее она визжала. В какой-то момент визг стал таким громким, что нельзя было разобрать собственных мыслей.

И все-таки Света добежала до выхода первой. Приложив ключ-карту к замку, она бочком прошмыгнула в образовавшийся перед нею проход, немедленно захлопнув за собой дверь.

– Открой, придурошная, – прокричал супервайзер.

– Андрей, ты что, забыл ключ?

– Конечно, блин. В куртке остался.

Торговые представители захохотали.

– Ну ты и лошара, Андрей.

**34**

Выйдя из офиса, я поехал домой.

К херам эту работу. Хватит с меня, – решил я. – Хватит маразматических планерок, увеличивающихся из месяца в месяц планов продаж и бесконечной погони за этими планами. Отныне я снова принадлежал себе. На этот раз окончательно. Больше на этот крючок я не клюну.

Работал я без договора, поэтому решил не утруждать себя четырнадцатидневной отработкой, пока они будут искать мне замену. Сколько раз они увольняли людей в один день. Еще вчера пили вместе на корпоративе, а в понедельник утром – пошел на хрен, ты нам не нужен. Без объяснения причин. И плевать, что у человека кредиты и съемная хата. Я решил сделать так же. Пусть немного побегают. Да, в такси было трудно. Но автомобиль ломался и когда я продавал семечки, вместо гаишников штрафы выписывались супервайзером, а психи стали попадаться мне даже чаще, чем в бытность работы шофером. Я обманывал сам себя, убеждая, что деваться мне некуда. Но резиновый член в руке супервайзера меня отрезвил. Не знаю, почему мне потребовалось на это так много времени.

Вечером, когда я хорошенько надрался пивом, они мне позвонили.

– Ваше высочество, вы, собственно, где? – спросил Андрей.

– Дома. Где же еще?

– А какого хрена ты дома? – проорал он.

Если он не поменяет работу, у него случится инфаркт. Или кровоизлияние мозга. Он уже каждое утро мерил давление, хотя ему было всего тридцать семь. Так орать вредно. Это же очевидно. Но ради денег люди готовы пренебрегать очевидным. Поэтому они и сходят с ума. Потому что всю жизнь делают то, чего им не хочется.

– Я больше у вас не работаю.

– Ну-ка, заканчивай эту хрень и пиздуй в офис.

– И я записываю наш разговор. Если мне не выплатят деньги за отработанный месяц, эта запись попадет в трудовую инспекцию. Посмотрим, как вы объясните, что официально у вас работает всего три человека.

Он бросил трубку. Представляю, как он сейчас там орал. Орал на весь офис. Этим криком можно было глушить рыбу в озере. Жаль, мне этого не увидеть. Я пропустил необыкновенное зрелище.

А на следующий день я устроился сразу в две конторы такси. Первая была моим старым местом работы, где меня еще хорошо помнили, вторая – новомодным федеральным диспетчером. Даже по лицам сотрудников, которые там сидели аж в количестве пяти человек, было понятно, что все это очень серьезно. В глухомань пришла цивилизация! Заявки они раздавали по телефону через специальное приложение, причем ближайшей машине. Приложение показывало и расстояние до точки, что значительно упрощало жизнь новичкам. Да и ветеранам, к которым я себя причислять, тоже. До сих пор случалось прилетали заявки с незнакомыми улицами. Проулками в пять-шесть домов. Этакими аппендиксами, незаметно сворачивающими с широких проспектов в непролазный кустарник. И черт знает, где они находились. Возможно, в какой-нибудь сотне метров, а, быть может, и в другом конце города. Теперь с этим была полная ясность. Бери все, что находится в пределах двух километров, а потом спокойно открывай навигатор и прикидывай кратчайший маршрут. Технологично, как на заводе «Тойоты».

Федеральный диспетчер быстро набрал популярность. Когда я только устраивался работать торговым представителем на семечки, о них еще никто толком не знал. А два года спустя они вышли в единоличные лидеры по перевозкам, разорив множество мелких компаний. Людей подкупала низкая стоимость поездки и быстрая подача машины. Потеснили они и «Альянс», где я катался до этого. Теперь я практически ничего не зарабатывал по рации. Пять, от силы десять заказов за смену, остальное давал федеральный диспетчер. Но отказаться от рации я не мог. Без нее я не ощущал себя больше таксистом. А просто хмурым типом, который от нечего делать подрабатывает частным извозом. Никакой романтики. Только ты, машина и приложение с желтыми иконками свободных заказов. И никакого милого сердцу потрескивания рации с неизменными шутками и переругиванием водителей.

Во всяком случае, когда я вышел на первую после своего возвращения в такси рабочую смену, меня никак не оставляло это дискомфортное чувство. Рация упорно молчала. И я брал заказы через приложение. Один за другим. Я сам себя развлекал, представляя, будто прохожу уровни в компьютерной игре. Конфликтный клиент выступал в роли босса, в прохождении которого требовалась особая тактика. Остальные были массовкой. В общем, катайся и зарабатывай виртуальные очки в приложении, как в «War Thunder». За пятьсот выполненных заказов бонус. И еще еженедельные акции «Приведи друга», «Обклейся за счет фирмы», «Ночная охота», «Три месяца пользования лицензией бесплатно» и прочие штучки-дрючки.

Создатели приложения явно ориентировались на молодежь, желая оттащить их от мониторов ПК. А я, видимо, становился уже динозавром. Все новое вызывало у меня отторжение.

Или, быть может, дело объяснялось иначе? Гораздо проще. Раньше я считал таксистов хозяевами собственной жизни. Вольными птицами без начальства и обязательств. Но вот пришли люди с толстыми кошельками, и все переиначили на свой вкус, не спросив на то нашего разрешения.

А мы подчинились…

И все же рация наконец ожила:

– Мальчики, Некрасова 22 Б, – объявил знакомый голос.

Маша! Она так и не ушла из «Альянса». Осталась. Со своими двумя малолетними детьми, то и дело ночевавшими с ней в офисе, привычкой называть водителей «мальчиками» и энциклопедическими знаниями улиц.

– Оставляй за Восемь-восемь, – проорал я.

– Принято, Восемь-восемь.

– О, здоров! Ты опять с нами? – поприветствовал меня Пять-четыре. Я его сразу узнал. У него был такой хриплый, такой заспанный голос, что, казалось, будто он с вечного бодуна.

– Где же мне быть, Пять-четыре? – спросил я, выезжая с парковки.

– Да где угодно. Хоть в министерстве транспорта и путей сообщения. То-то у нас наконец взялись за дороги. Никак, думаю, Восемь-восемь теперь у них там всем заправляет.

Я рассмеялся. От всей души. Ничего особенного. Юмор измученных, ошалевших от жары и пробок мужчин не может быть утонченным. Но сейчас он был мне милее шуток Харламова на «ТНТ».

– Жизнь чиновника невыносимо скучна, – произнес я в ответ.

– Устал перекладывать бумажки с места на место?

– Распиливать бюджет. Пришло время подумать о бессмертной душе.

– Ха-х, – рассмеялся Пять-четыре. Его смех походил на кашель туберкулезника – следствие миллиона выкуренных за рулем сигарет. – Да, в наше время спастись можно только в такси.

Я просто опешил. До того неожиданно было услышать из уст Пять-четыре подобное. Но что в конце концов я о нем знал? Что я знал о ком бы то ни было? В такси, как и в монастырь, приходили люди самой разной судьбы. И далеко не всегда это были безграмотные неудачники, не сумевшие найти себя в жизни. Для многих лямка пятидневной рабочей недели была нестерпима. Вот они и шли работать водителями, спасались. Современные Канты, Колумбы, Викторы Гюго и Васко да Гаммы.

– Восемь-восемь, на месте, – сообщил я по рации.

– Принято, Восемь-восемь. Звоню.

Пожалуй, я действительно был «на месте». Лучше не скажешь.

**35**

У кого только каких проблем не было.

Проблемы со здоровьем, законом, начальством и автомеханиками. Неразберихи с наследством, геморрой с межеванием, хлопоты с похоронами, а еще коллектора, психопатки-свекрови, ранние заморозки, глобальное потепление и плоскоземельцы. Когда тебе едва исполнилось двадцать, и ты управляешь машиной, будто дома у тебя на плите кипит молоко, никто не будет говорить с тобой по душам. Ближе к тридцати все меняется.

Теперь люди шли ко мне, как на исповедь к батюшке.

Проблем было так много, что почти не осталось людей, кто смог бы утешить. Только таксисту, выслушивающему за рабочую смену столько историй, что их с лихвой хватило б на десять романов, можно было не таясь признаться в любом смертном грехе, в любом горе, зная, что он не осудит.

– Здорова, батя! На Вяткина?

– На Вяткина, да! Куда же еще?

В машину сел пьяный мужик. С многодневной щетиной и красовавшимся на майке свежим пятном, по форме напоминающим древний суперконтинент, на котором обитали огромные ящерицы.

– О, да ты не батя еще. Ты – шеф, – сообщил он, посмотрев на меня.

Я ничего ему не ответил. Молча тронулся с места. В целлофановом пакете клиента угрожающе загремели бутылки. А сам он громко икнул, с трудом сдержав позыв рвоты.

– А я ведь алкоголик, шеф, – произнес пассажир.

– Да бросьте. Совсем не похожи. Просто перебрали чуть-чуть.

– Нет, алкоголик. Никак не могу остановиться.

– И давно пьете?

– Уже четвертые сутки.

– Ну, это не срок. У меня есть друг в Новосибирске, так он…

– Совсем ты еще молодой, – перебил меня пассажир. – Салага, можно сказать. Вот таких же как ты, тысяча триста двадцать три пацана, я потерял на войне. Считай, целый полк. Выстрой их на Первомайской площади и места яблоку не будет упасть. Понимаешь? Многие еще девчонок не успели попробовать. И погибли. Тысяча триста двадцать три солдата. А я вот остался. И как жить с этим дальше не знаю.

Так это и происходило обычно. Люди раскрывались внезапно. Будто внутри у них разрушалась плотина.

– Но вы ведь не виноваты, – произнес я.

– А кто ты такой, чтобы меня обвинять? – спросил резко он. Глаза его были влажными, как при простуде. – Ты что, Господь Бог? Или, может, ты был там? Видел все своими глазами?

Он спорил с собственной совестью. Это было ужасно.

– Меня будет судить только Бог. Ясно тебе?

На следующем перекрестке он вышел, а я закурил сигарету.

**36**

В другой раз я вез старушку из военкомата.

«Интересно, что она там могла делать?» – спрашивал я себя. Когда проводишь за рулем по четырнадцать часов в сутки, волей-неволей учишься находить себе развлечения. Иначе свихнешься. Мне вот нравилось строить догадки о том, кто твой клиент и почему он едет туда, куда едет. Некоторые маршруты действительно не укладывались в голове. С кладбища люди могли поехать на свадьбу или, хорошенько попарившись в сауне, в автосалон за машиной. А однажды мне довелось везти в морг из пивной двух студентов юрфака – сдавать зачет по судебной медэкспертизе.

Словно почувствовав мой интерес, старушка заговорила:

– Ох, наконец-то домой. Весь день сегодня катаюсь.

– Сына в армию отправляете, что ли?

– Да, какой сын. Если бы сын, – вздохнула она. – На днях пришло из министерства письмо. Оказывается, моему мужу полагается выплата. Он служил на вредном объекте. Сам-то он умер в прошлом году. Очень сильно болел из-за облучения. Вот теперь бегаю по всему городу, получаю вместо него. Сначала приехала в городской военкомат. Меня оттуда отправили в республиканский. А в республиканском понадобилось свидетельство о смерти. Пришлось возвращаться домой и снова ехать обратно. Я у них спрашиваю, скажите сколько хоть мне причитается? А то может зря я на такси трачусь.

– И сколько, если не секрет?

– Сто восемьдесят три тысячи.

– Неплохо, – произнес я, чувствуя, что ответ мой чудовищен.

– Да, деньги немалые, только куда они мне? Племянникам если отдать. Будет память о муже.

– Детям отдайте. Или не заслужили?

– Да нет у нас детей, – снова вздохнула старушка.

Я промолчал. Вот уж и вправду, разговаривать с людьми все равно что ступать по минному полю.

– Как выходила за него, он все молчал, – прервала тишину пассажирка. – Ни за что не признавался, где служил. Говорил, это из-за тебя, это ты виновата, что у нас нет детей. Я все больницы объездила. В Красноярске была. Все в один голос твердили – здорова. Ну а потом, когда у старших сестер внуки пошли, я его к стене и приперла. «Хватит с меня, – говорю. – Давай-ка, милый мой, теперь ты на обследование». Он понял, что я от него не отстану и говорит: «Да и так все скажу, без обследования». И сказал. «Бросишь меня?», – спрашивает. Эх, – печально вздохнула старушка. – Была б молодая может и бросила бы. А в тот момент кому я уже нужна была, старая?

– Любил вас, – произнес я.

– Любил. Конечно, любил, ничего не скажу. Много у нас было хорошего. И работящим был. Пока не болел. Жили в однушке. Так он заработал на трехкомнатную в новом доме. Я ему говорю: «Куда нам двоим такие хоромы»? А он: «Хочу, чтобы у каждого было по своей комнате». Таким был человеком. Потом построил коттедж, а квартиру сдавал. А как умер я все продала. Опять взяла однокомнатную, а вырученные деньги племянникам. Куда мне столько одной? Все равно скоро в землю.

**37**

– Держись правее, дружище.

В голосе пассажира слышался страх, поэтому я перестроился.

– И не гони. Шестьдесят километров – самая оптимальная скорость. На дороге может случиться все, что угодно. Пусть придурки несутся хоть двести. «КамАЗ», под который они улетят, еще впереди. Возможно, он уже выехал. Не гони и держись ближе к обочине. И никогда не выезжай на левую полосу. Никогда, – говорил молодой человек, то и дело присасываясь к пивной бутылке. Глаза его неотрывно глядели вперед, прямо на трассу. – Если во встречном потоке кто-нибудь не справится с управлением и вылетит прямо на нас? В этот самый момент! Что ты предпримешь?

– Сверну в кювет, – пожал я плечами.

– Правильно. С правой полосы ты уйдешь в кювет и не пострадаешь. Можно так же перестроиться в левую полосу, если она будет свободной. А с левой полосы у тебя только один выход – направо. А если там будет занято? Что тогда? Ба-бах! – заорал пассажир, хлопнув в ладоши. Но так как в правой руке у него была пивная бутылка хлопка не вышло. Только обручальное кольцо звякнуло по стеклу. – Всмятку.

– Осторожнее с пивом, – предупредил я.

– Не переживай. Я не свинья. Ни в одной машине ни капли еще не пролил. Ты, может быть, даже знаешь меня. Я рэпер Кент. Выступал на прошлой неделе в «Атоне»!

– Нет, – сказал я. – Меня «Наутилус» вставляет.

– Бутусов. Четкая группа. И все равно вот эту песню ты, наверняка, должен был где-то слышать.

И он запел. Что-то про правильных пацанов, неправильных девок и дворы Абакана. Он пел, превращаясь в совершенно другого человека. Отрешенного от грузовиков, скоростных ограничений и окровавленных трупов. В тексте у него встречались выражения типа «ёу», «чикса», «кореша» и все в этом духе. Типичные рэперские словечки, которые прежде в разговоре со мной он не использовал, отчего ощущение, что передо мной сидел другой человек лишь усиливалось. Я даже рискнул притопить. Осторожно, чтобы он ничего не заметил. Но стоило стрелке спидометра подползти к отметке шестьдесят пять, как молодой человек прекратил петь.

– Эй, не гони. Ты смерти моей, что ли, хочешь?

Я сбавил скорость. Мы ехали в Черногорск по федеральной дороге и за нами к этому времени скопилась длинная вереница машин. По левой полосе шел сплошной поток обгоняющих. Вклиниться в него тем, кто замешкался на правой, было непросто. Я буквально чувствовал лопатками, как нервничали все эти упершиеся мне в задний бампер водители. Иногда кому-то все же удавалось перестроиться влево и тогда они проносились мимо, разгоняя мотор до закладывающего уши рева. Некоторые оборачивались, бросая на меня мрачные взгляды. Словно говоря: «Я запомнил тебя, мудила. Лучше не попадайся больше мне на дороге».

– Видишь следы от колес? – спросил Кент.

По трассе действительно тянулась пара черных, будто нарисованных тушью, следа от шин. Они петляли из стороны в сторону, по все более размашистой амплитуде.

– Смотри, ушли вправо, в кювет, – произнес пассажир, приложившись к бутылке. – Знаешь, что случается, когда грузовик сходит с трассы? Груз срезает кабину. Если не успел спрыгнуть – стопроцентная смерть.

Почти каждый день я ездил этой дорогой, но на следы от шин не обращал никакого внимания. Теперь я всюду замечал зловещие отметины. Дорога была буквально исчерчена ими. Казалось, это какая-то шутка. Дети нарисовали. Но тут же, будто отозвавшись на мои мысли, справа в пролеске показался свежий венок, с трепетавшей на слабом ветру черной лентой.

– Это война, – сказал многозначительно Кент. – Мы все воюем друг с другом. То кого-нибудь собьют на пешеходе, то пьяный вылетит на встречную полосу, то какой-нибудь придурок проедет на красный. Вчера ночью ехал домой из гостей на такси, так на Попрошайке разбились мотоциклисты. Парень с девчонкой. Пожарные ходили с фонариками, искали фрагменты их тел. Наверное, летели под двести. Война, – снова повторил он, глотнув пива. – У меня самого в голове стальная пластина. Вот такенный кусок. Две недели пролежал в коме. Месяц ничего не мог вспомнить. А когда память вернулась, выяснилось, что мой лучший друг мертв. И я виноват в его смерти.

– Пьяным за руль сел? – спросил я.

– Лобовое столкновение. Как раз выпал снег. Так мело, что ничего не было видно. Тут еще эта фура. Все время приходилось выруливать на соседнюю полосу. А друг сидел слева, на переднем пассажирском. Весь удар пришелся в него.

Какое-то время мы ехали молча. Я сбавил скорость до пятидесяти и включил аварийки.

– Он как спал, поджав под себя ноги, так его, говорят, и достали. Хоронили в закрытом гробу. А я вот теперь только на такси и катаюсь. Не могу заставить себя сесть за руль.

**38**

– Мальчики, Пирятинская семь, – послышалось в рации.

Не ближний свет катить из Энергетиков в МПС. Но если ждать, когда заявка упадет тебе прямо на голову, можно просидеть в машине не один час. Особенно, на окраине города. А за это время ты так изведешься, что работать дальше уже не захочется.

В общем, я решил не искушать судьбу. Поднес гашетку ко рту, чтобы выкрикнуть свой позывной и в этот самый момент у меня с бардачка упала икона. Я не был верующим человеком. Триптих достался мне от отца вместе с машиной. Но спокойно смотреть, как образа лежат на грязном коврике, я не мог. Отложив гашетку, я потянулся к упавшей святыне. Странно, но она легко прикрепилась на прежнее место. Для верности я пошатал ее из стороны в сторону. Иконка держалась надежно, точно на жидком гвозде. При всем желании я не смог бы ее теперь оторвать.

– Ну же, ребята, никого, что ли, нет в МПСе? Заявка хорошая. Правда! –уговаривал тем временем нас диспетчер. – Восемь-восемь, ты уже освободился со 2-Проточной?

Я промолчал. Слова застряли у меня в горле.

– Ребята, вы чего?

– Шесть два заберет, – произнес неохотно Олег.

И это тот самый Шесть два, которого мы называли Торпедой? Он носился по городу, как очумелый, выкрикивая свой позывной все равно, что участники телешоу «Угадай мелодию» названия песен.

– Шесть два, поедешь в Пригорск. Цена пятьсот рублей.

Тут я, естественно, выругался. Самыми грязными выражениями. Заказ оказался и вправду хорошим. Диспетчер не обманул. А этот дубина промычал «Шесть два заберет» таким тоном, словно ему предложили за пятихатку сгонять в Красноярск и обратно. «Бестолочь. Остолоп, – говорил я себе. – Сколько лет работаешь в такси, а заявки брать не научился. Сиди теперь, протирай бесплатно штаны да любуйся, как другие проезжают мимо тебя с пассажирами». Некрасиво, конечно. Но что сделать, эмоции! У всех нас были кредиты, арендная плата и семьи, которые нужно было кормить.

С отчаянья я выхватил первую же заявку, которая пришла следом. И снова мне не фартануло. Из Энергетиков тащиться загород, на дачи «Ивушка». Сто пятьдесят рублей заработка. И возвращаться обратно порожняком. Почти сто процентов. Больше бензина сожжешь, чем заработаешь.

– И как по-твоему это все называется? – спросил меня пассажир.

Видимо, все время пока ждал машину, он вел в своей голове диалог, пытаясь решить для себя какой-то вопрос. Но прозвучало это так, будто его тоже всерьез волновала упущенная мной заявка в Пригорск.

– Да понятие не имею, – произнес в сердцах я.

– Что, день сегодня херовый? – поинтересовался клиент.

– Это еще мягко сказано.

– Херня. Вот у меня в последнее время действительно черная полоса. Расскажу – охренеешь. Помнишь грозу неделю назад?

– Помню. Столько деревьев свалило. Два дня их вывозили из города.

– А я, бля, дурак, поехал в эту грозу по работе, – грустно улыбнулся клиент. – И на пересечении Ленкома и Кирова угодил в ямину. Решил проскочить перекресток на желтый. Втопил хорошенько и в лужу. Гидроудар. Водой пробило первый и третий цилиндры.

– Да, действительно охренеть можно.

– Совершенно новая «Бэха» была. Брал из салона в прошлом году. На сервисе насчитали сто семьдесят тысяч. И все равно посоветовали от нее избавляться. Как долго прослужит мотор неизвестно.

В ответ я только присвистнул.

– И это не все. На следующий день я взял машину жены. Не успел выехать со двора, как попал в аварию. Прилип еще на семьдесят косарей. А позавчера, – остановил меня рукой клиент, как бы говоря, что для комментариев время не наступило, – а позавчера двоюродный брат дал мне «Восьмерку». Так у меня на трассе вырвало шаровую. Двести километров пер ее на эвакуаторе в город. Приехал и забухал. И до сих пор пью.

– Просто мистика какая-то.

– Ага, знать бы еще, что она означает, мистика эта, – с досадой произнес он. – Убил за неделю три тачки и сам чуть не разбился к чертовой матери. Я уже за руль садится боюсь. Сглазили меня, что ли?

Начинало светать, когда я подкатил к офису. Отключив рацию, я привычно взбежал на крыльцо по металлической лестнице, стараясь, чтобы антенна не угодила между ступенек, и открыл дверь.

– Маша, я отстрелялся. Считай, сколько с меня.

Но никто мне не ответил. Я поднял глаза. За столом, заваленном сотовыми телефонами, сидела Маша и плакала. На диване напротив расположились два полицейских и хозяин такси – молодой парень, откатавший в прошлом не одну тысячу смен на арендной машине.

Он молча курил, а полицейские заполняли бумаги.

– Что случилось? – произнес я.

Несколько долгих секунд все молчали.

– Олега убили, – вдруг заревев во весь голос, выдавила диспетчер.

– Олега? Шесть два?

– Да. По дороге в Пригорск.

Будто сквозняком потянуло из-за спины.

Я понял, то была сама Смерть. Отлепив от меня осклизлые щупальца, она пронеслась мимо. Энергетика от нее исходила безумная. Как от трансформаторной будки. Все это время, Бог знает как долго, она сопровождала меня попятам, обволакивая своими электромагнитными волнами. Вибрирующим, полным потусторонней враждебности полем. Я только сейчас это почувствовал. Когда она улетела.

– Господи, – произнес я, прислонившись к стене.

– Кто это? – внимательно посмотрел на меня полицейский.

– Алексей, наш водитель, – ответил хозяин.

– Будьте добры, Алексей, продиктуйте свою фамилию и телефон. Возможно, нам понадобятся ваши показания. Вы ведь всю ночь были на смене? Погибшего хорошо знали?

Позже мы вышли с Машей покурить на крыльцо.

– Тридцать три ножевых ранения, – сказала она. – Они выбросили его в поле за Усть-Абаканом. Он был еще жив и каким-то чудом дополз до дороги. Там его подобрала попутка. А через час в больнице он умер. У него осталась жена и двое детей.

– У меня даже в голове не укладывается, как такое возможно.

– У меня тоже. Сукины дети.

На глаза сами собой навернулись слезы. Я должен был оказаться на месте Олега. Бог мой, я ведь почти взял эту заявку. Убить должны были меня, не его. Но смерть по ведомым только одной ей причинам обошла меня стороной. Произошло чудо. Но Олегу от этого нисколько не легче. Почему так? Почему кого-то из нас должны были непременно убить? Может быть, там, на небе тоже все давным-давно перепуталось, и боги не ведают, что творят?

– Их уже взяли? – не узнал я собственный голос.

– Да, почти сразу же, по горячим следам. Говорят, хотели попасть к другу на день рождения. В Боградский район. А денег на проезд не было. Вот они и убили таксиста, чтобы на его машине добраться до места. Весь день планировали нападение. Это пока все, что известно.

Во дворе напротив заскрипели качели. Размеренно, как метроном. Женщина в белой сорочке с босыми ногами. Она качалась, уставившись отстраненным взглядом на восходящее солнце и улыбалась. Вверх-вниз, вверх-вниз. Всего лишь женщина. Всего лишь качели.

На часах было без пяти шесть.

**39**

– Законы личного квантового пространства, – произнес Игорь, разливая коньяк. – Можешь называть это и чудом, как тебе нравится. Просто твоя жажда жизни была такой сильной, что, когда возникла опасность, кванты перестроились определенным образом и отвели от тебя смерть. Она была чужеродна твоей энергетике. Как два магнита, которые отталкиваются друг от друга. Если не было бы икон, случилось что-нибудь другое. Машина бы не завелась или тебе приспичило бы поссать, и ты не взял бы заявки. Так это работает.

– Не знаю. Я уже не знаю, что думать.

– Не надо ни о чем думать. Давай выпьем.

Мы подняли рюмки. Удивительно, но мне удалось немного отвлечься. Все эти разговоры о квантах производили умиротворяющее действие. Игорь умел вытаскивать из негатива. Этого у него не отнимешь.

– Однажды вез я одного мужика, – выдохнув коньячный жар, просипел я. – И он мне рассказал такую историю. Несколько лет назад от несчастного случая у него погиб брат. Совсем молодой. Его дочке только-только исполнилось четыре года. И вот как-то она оказалась в комнате одна, без присмотра и, забравшись на подоконник, выпала из окна. Она упала с десятого этажа на асфальт и осталась в живых. Ни одного перелома. Врачи только разводили руками, мол, родилась в рубашке. Тогда мама спросила у девочки, помнит ли она момент падения. «Меня папа поймал. Взял на руки и положил на землю. Папа, а с ним было еще двое мужчин в белых одеждах». Так она ей ответила. И как ты это все объяснишь? Тоже квантовое пространство?

– Разумеется. Только оно.

– Выходит, по-твоему, дети умеют лгать? В четыре года?

– Я сейчас не об этом. Ты пойми, я не отрицаю того, что возможно тебя спас умерший дед. Вернее, сказать я понимаю, когда пользуются подобной системой мышления. Квантовая физика пока что плохо изучена. И тем не менее и отец, выпавшей из окна девочки, и иконки и то, что ты работаешь водителем, так же как дед, все это – квантовая физика. Человек пытается дать объяснение непознаваемому и придумывает метафизику. Загробный мир, богов, переселение душ. Так же, как древние люди, объяснявшие грозу гневом Зевса. Настоящий же порядок вещей до сих пор скрыт от нас. Мы только чувствуем это что-то великое, и не больше. Очень может быть, что мы никогда не сможем его объяснить. Возможно, оно находится за пределами нашего разумения. Как теория относительности для одноклеточных организмов.

– Да, – согласился с товарищем я, – но ведь есть вероятность того, что это что-то великое, как ты говоришь, как раз и окажется метафизикой. Человек докажет существование потустороннего мира.

Боже, до чего я напился. Еще немного и я был готов выступить с речью перед Нобелевским комитетом. Но сейчас мы похоже перетягивали одеяло, которым вполне могли укрыться вдвоем.

– Хорошо. Какова тогда доля истины в том, что грозой управляет Бог Громовержец? – снова потянулся за бутылкой Игорь. – Я ни в коем случае не отрицаю существование загробной жизни. Взять, к примеру, осознанные сновидения. Ты просыпаешься там, во сне, в своей комнате. Все вокруг точно такое же, как в реальности, только при этом ты спишь. Ты можешь выйти из дома и, допустим, увидеть, как наркоманы грабят твоего соседа с пятого этажа, а на следующий день выяснится, что это действительно было. Ты в самом деле путешествовал по реальному миру. Только в астральном теле. Также и смерть. Материальная оболочка – условность. Помнишь, о чем я говорил? Если сильно захотеть можно превратить себя в лужу воды. Или, напротив, самовоспламениться. Таких случаев в истории сколько угодно. Ты знал, что на 99,99% наши тела состоят из пустоты. Ядра атомов настолько малы в сравнении с самим атомом, что соразмерны пылинке, помещенной посреди футбольного стадиона. Мы скорее аморфны, чем материальны. Но это не значит, что мы можем объяснить эти факты рассуждениями спекулятивного характера. Потусторонний мир, как ты его называешь, существует, так же как молния летней грозой, но на деле он может оказаться совсем не тем, что мы привыкли о нем воображать. Вот что я хочу сказать по этому поводу.

– Игорь, ты практикуешь осознанные сновидения? – решил поменять я тему беседы. Иначе бы мы ни к чему не пришли. Никто до сих пор не пришел. За многие тысячелетия.

– Практикую. И уже второй год.

Прозвучало это настолько торжественно, что мы, не сговариваясь, чокнулись рюмками.

– Но зачем? Ты же бизнесмен. Стив Джобс уже не котируется?

– Без этого невозможно заниматься делами. Все великие люди пользовались трансцендентными практиками. Не только бизнесмены. Писатели, философы, ученые. Например, Тесла испытывал в астральном мире свои изобретения. Сначала конструировал их в сновидениях, а потом проверял, правильно ли они работают. Это гораздо дешевле и, что самое главное, быстрее, чем создавать прототип, испытывать его, создавать еще один и еще, пока устройство не начнет работать, как нужно. Теперь большую часть работы я делаю в снах. Заключаю контракты, нанимаю бригады рабочих. Если во сне где-то что-то не клеится, то я предпочитаю не связываться с этим заказчиком. Можешь не верить, но в большинстве случаев после подобного моделирования все проходит без сучка без задоринки.

– Тоже самое и с медитацией. Сливаясь со Вселенной, я достигаю максимального умиротворения, что просто необходимо для успешного ведения дел. Я медитирую всякий раз, когда меня что-то тревожит. Например, жена просит денег на шубу, а у меня нет мелочи даже на сигареты. Поверь, такое тоже случается. Свое дело – это еще и большие долги. Долги за аренду офиса в центре города, кредит за машину, без которой тебя не будут воспринимать должным образом. Одежда и та стоит денег. Все уходит на понт, на то, чтобы пустить пыль в глаза. А сам ты, быть может, в это самое время доедаешь последний хер с хлебом и не знаешь, что будешь есть завтра. Так вот, когда мне клюет мозг жена или, скажем, генеральный подрядчик задерживает очередной транш, а рабочие стучат ко мне в дверь с требованием выплатить им зарплату, в таких случаях я закрываю глаза и растворяюсь в пространстве. Мое эго подобно бревну, разделяющему реку на два потока. Я вынимаю бревно, и река становится снова единой. Я сам становлюсь рекой, рекой мироздания. Что значат мои проблемы по сравнению с вечностью? Они лишь круги на воде, ничего больше. Зачем придавать им неоправданно большое значение?

Игорь действительно закрыл глаза. Только сейчас я понял, насколько он был напряжен все это время. Погружаясь в медитативное состояние, его мышцы лица постепенно разглаживались, как восковые. Он еще что-то шептал, но голос его становился все тише. Вскоре он совсем замолчал. Где он сейчас находился? Кто знает?

Осторожно, чтобы не разбудить, я перетащил его на диван.

Затем налил себе рюмку и выпил.

**40**

Шел дождь.

Из подъезда вышел мужчина в толстовке с накинутым на голову капюшоном. Маслянисто-черные лужи пузырились под свинцовыми ударами капель, но человек, не замечая ненастья, прошел к водительской двери и постучался. «Черт», – выругался про себя я, взглянув на вытянутое с белесым шрамом во всю правую щеку лицо пассажира. – «На улице льет, как из ведра, а ему понадобилось меня о чем-то спросить».

– Садился б уже. Сиденье замочишь, – произнес я, опустив окошко.

Мужчина выпрямился, отстраняясь назад. В правой руке его что-то тускло блеснуло. Я не успел рассмотреть, что это было. В следующую секунду пассажир резко выбросил в мою сторону этот блеск и обжигающий холод полоснул мое горло. Я не почувствовал боли. Лишь жгущий холод, обжегший шею, да то, как по груди потекла отвратительно липкая кровь. Она вытекала из раны и, как мне казалось, через пупок возвращалась обратно, в кишки. Она бежала по кругу, увлекая меня за собой. Моя кровь и я – мы кружились, как одно целое. Как планета и спутник. Как Жизнь и Небытие. Приводимые в движение одними и теми же шестернями мироздания.

«Конец?» – пронеслось у меня в голове. Сколько раз я представлял себе смерть. Из любопытства или из жалости к себе самому воображал последние мгновения жизни. Но все это были лишь бледные видения, не имеющие с действительностью ничего общего. Сожаление. Я чувствовал глубокое сожаление. Я не хотел умирать. Это можно было выразить так. Но как мало способны передать эти слова. Все, что я испытывал в течение жизни. Все, что я видел, любил, ненавидел. С самого детства и до этого дня. Города, люди, рассветы. Стрекот сверчков. Операция по удалению аппендицита в одиннадцатом классе. Сливочное мороженое в жаркий день. Шум ветра. Измены и расставания. И то, как мой сын встал в первый раз на ноги. Все, что происходило когда-то впервые. И летние ночи, когда утром никуда не нужно идти. Смех жены. Голос матери. Наставления отца. Все это умирало вместе со мной. Все это и то, что уже никогда не случится. Если бы воспоминания можно было забрать вместе с собой, смерть была бы не такой страшной.

Я заплакал, если бы мог. Но тело все дальше от меня отдалялось. Отдалялось вместе с миллиардами желез, синопсисов и нервных окончаний. Я кружился, ввинчиваясь в плотный, как могильная почва, мрак, на самом дне которого уже раскинуло свои объятия беспамятство.

– Нет, – попытался выкрикнуть я, собрав последние силы.

Я рванул на поверхность, прочь из этого мрака, рванул всем своим оцепеневшим, уже поддавшимся неживой слабости, телом и, истошно крича, вдруг ожил, судорожно дернув ногами.

– Милый, что с тобой? Дурной сон?

Жена…

Смятая простынь…

Истошный стук сердца…

**22 марта 2019 – 3 апреля 2021**