Ю.С.Лынов

НА ОТШИБЕ

«Пробудилось во мне знакомое . чувство космоса, в борьбе его . ужасной с нигилизмом науки… . чтобы гармонию космоса . вернуть себе». М.М.Пришвин. . «Незабудки», 1979.

- Связана ли Земля, её поверхность, биосфера с космосом? Мне кажется, нет. Земля сама по себе. А космос, космические дали – сами по себе.-

Мы, четыре человека пришли в гости. Хозяин задержался на работе, хозяйка всеми силами пыталась развлечь гостей, то и дело звонила по телефону мужу. И вот Сергей Миронович, бывший геолог, ныне пенсионер, принялся нам рассказывать одну из историй, которые случились с ним в долгой полевой жизни либо он был сторонним свидетелем. Он продолжил.

- Ну, а отдельные вершины, Эверест, например, имеющий высоту 8848 метров над уровнем моря? Не является ли гималайский великан если не связью с космосом, то хотя бы антенной? Положительно утверждать – данных нет. А если возьмём высоту 3240 метров? Никакой ожидаемой информации для этой высоты нет.

Космос из Земли начинается с 80 – 100 километров: атмосфера исчезает, притяжение слабоватое. Луна, ближайший космический объект, в 4000 раз удалённее этого приземного отрезка. Она настолько освоена приборами - автоматами и астронавтами, что её как-то не признают за полноценный объект из космоса – так, естественный спутник. Задан вопрос, почему упомянута высота 3240 метров? На то есть причины, нашлись люди, которые посчитали, что чем выше гора, тем ближе космос. А в реальности, любая горушка на Земле – это молекула для космоса, ничего не дающая в плане установления связей, получения информации. Случай, прямо скажем, непонимания произошёл в Таджикистане. Чем всё это закончилось для людей, поселившихся на упомянутой высоте, об этом мой рассказ. Я располагаю слухами, а в некоторых эпизодах сам участвовал. Слушайте!

-----.------ Викентий Денисович Ливенцов имел сложную биографию. Порой он сам не мог разобраться в причинах, побуждавших совершить тот или иной зигзаг в жизни. Десятый, завершающий класс в средней школе он бросил, не дотянув до полугодия, - посчитал себя вполне взрослым. Домой на побывку приехал старший (на пятнадцать лет) брат Самсон. Своими рассказами он заинтересовал братишку. И в разговоре пообещал ему место кухонного рабочего на прииске (должность не ахти, но зарплата приличная). На прииске братан добывал золотишко и попутно совершенствовался в йоге, удивляя сослуживцев – сотрудников физическими достижениями человеческого (то есть своего) организма. Романтическая шелуха быстро слезла, Викашка сбежал с первой своей работы, поставив в затруднительное положение администрацию прииска и старшего брата, и чуть ли не повторившего буквально пророчество своей матери Домны Яковлевны. Учителям, директору школы он сумел доказать, что во время отсутствия в школе он упорно учился самостоятельно и овладел положенными знаниями, необходимыми для получения аттестата зрелости.

«Не закрывайте мне дорогу, я в мыслях себя вижу студентом университета, на философском факультете». Проскочил и в школе и в вузе. Скоро он понял, что чуть ли не 70% учебных дисциплин просто – напросто не нужные. Правда, будущую специальность и будущую свою работу он представлял весьма смутно. Следовательно, особенно выкладываться на этих дисциплинах не стоит. Зато Ливенцов с жаром обрушился на древнеиндийские учения, в которых религиозные воззрения, мистика и философия были густо перемешаны. Нашлись его сторонники – сокурсники и выпускники прошлых лет, которые не чурались Древней Индии (порой не находя различий между индейцами и индийцами). Там - то он встретил Лизаньку, которая в горячих диспутах не участвовала, больше прислушивалась к спорам. Учёба была запущена. До деканата дошли слухи, чем занимаются их подопечные в ночных бдениях. По совокупности причин группу студентов филфака исключили из университета, Ливенцова – с предпоследнего курса. Из пединститута выпроводили Лизаньку – её за неуспеваемость. За полгода Ливенцов одумался, самостоятельно подготовился, сдал положенные экзамены и с сентября приступил к занятиям на последнем курсе – с чувством гордости за свою самостоятельность. Окончен курс, получен диплом. Ливенцов попытался устроиться преподавателем в пединститут ближайшего к Москве областного центра. Руководство постоянно напоминало: нужны научные труды на ниве марксизма – ленинизма, обязательно также членство в партии. Иначе – никакой карьеры в пединституте, да и удержаться на плаву проблематично. В промежутках между метаниями Ливенцов овладел техникой преподавания, управлением своего поведения на различного рода собраниях, при общениях со студентами. Ибо знал: за ним догляд.

Онпродолжал изучать индийские древности, пытался писать обзорные рефераты, но о публикациях не смел мечтать. Такой же беспорядочный образ жизни вели его знакомые философы, отринувшие официальную линию в этом сложном и запутанном учении, коим представляется философия. Несколько лет он не числился нигде на работе, хотя самостоятельно работал упорно и настойчиво. Как то он прикинул: за пятилетие он освоил знаний более, чем ещё на один институт. В эту пору на «карманные» расходы Викентий просил у матери: пенсия у неё оказалась приличной. В затянувшемся безвременье его посетил участковый милиционер. Он дотошно расспрашивал, что-то записывал. В конце беседы предупредил, что нынешний его образ жизни – откровенное тунеядство. А оно, как известно, влечёт за собой принудительное выселение из столицы, лишение московской прописки. Мать, присутствовавшая при беседе, не проронила ни слова – она плакала. Но было видно, что она на стороне работника милиции.

Викентий вновь одумался. Он по примеру некоторых творческих работников, пришедших не ко двору, устроился дворником. Было, конечно, трудно зимой долбить лёд на тротуарах, но зато в вынужденном одиночестве хорошо и продуктивно думалось.

Ливенцов нередко ловил себя на мысли, что получаемые из переводных книг знания, повторяются. Может, моя жизнь – это всего лишь толчея морских волн на одном месте, всего лишь зыбь. А зыбь человеческий организм преодолевает, затрачивая массу усилий, теряет при этом калории, нервную энергию, понижая свой запас, фонд жизненных сил. Но продукции нет, в этом Викентий признался себе и только себе.

Окружающие люди, страна в целом - все жили по своим законам, всё развивалось, наращивалось в поступательном движении В этом нельзя было отказать даже оголтелому пессимисту (и Викентию в том числе). Он читал газеты, слушал радио, не избегал и «чужие голоса». Запускались спутники в ближний космос, делались попытки освоения дальнего космоса.

Ивдруг… Изучая очередной переводной опус «своего» индийского направления, Ливенцов наткнулся на фразу, которую можно было истолковать, и как указание из космоса: действовать так, а не иначе. Волнуясь, Викентий дочитал книгу до конца, не спал всю ночь, лишь под утро свалился на тахту, забывшись в тяжёлом сне. Но подобных указаний, сигналов из далёких Галактик на страницах интересной книги он не обнаружил.

Разбудил его телефонный звонок. Требовательный голос вопрошал: «Почему не вышел на работу»? – «Заболел», - буркнул Викентий. Он вначале не понял, кто ему звонит, потому как в голове образовалась мешанина из постулатов индийской философии и требований коммунального хозяйства. - Оформи бюллетень. Нам сейчас во как нужны рабочие руки. – Не отставал невидимый и навязчивый начальник. Ливенцов согласился с трудностями, испытываемыми комхозом. - Через полчаса буду готов. Куда явиться? – Ему

объяснили…

В последующие месяцы Ливенцов

повторно проработал древнеиндийские литературные источники в переводе, конечно. Но «сигналы» не обнаруживались. Космос древние люди воспринимали и понимали своеобразно, не так как современные астрономы, астрофизики.

Викентий затевал беседы – диспуты в своём кругу (с «отверженными» философами он продолжал встречаться). Все, как сговорились, - указывали на случайный характер «космической» информации, поэтому, мол, это направление не развивается на Земле. А есть ли источник в космосе, способный «дотягиваться» до нашей планеты – вопрос спорный. Ливенцов при случае разговорился с журналистом, который был вхож в среду космических «работяг»: не проскальзывали ли слухи о давлении на наших космонавтов и американских астронавтов разумной информации из космоса? «Да нет, всё происходит по прогнозу, никаких нештатных ситуаций в работе космонавтов не было и не предвидится».

Викентий пришёл к твёрдому мнению, что единственный случай контактирования всё-таки был и пришёлся он на древние времена. На нашей планете к этому были просто не готовы. В наше время пилоты, космонавты и астронавты просто отмахиваются от любой попытки контакта, будучи по должностной инструкции материалистами, а проще сказать – незнайками. А если начать активные попытки к встрече или хотя бы к получению информации, то разумные силы из космоса несомненно ухватятся. Надо себя выделить каким-либо путём, ну хотя бы проживанием в горах, на высоте. Викентий разговорился со старшим братом Самсоном (он иногда заворачивал домой из своих бесконечных путешествий). Тот одобрил искания братишки и посоветовал поселиться для плодотворной работы где – либо в горах. «У меня на примете есть заброшенная хижина, геологи в ней круглогодично жили, добывали лазурит. Но сейчас она пустует, если не считать оборудования в нескольких ящиках. Я тебя на это оборудование сторожем оформлю. Правда, зарплата будет жиденькой. К тому же высота запредельная, а это не комфортно для жизни в зимнее время. Но с другой стороны, есть и положительные моменты: чуть ли не к самому порогу подходит жила – пласт с отличным каменным углём, так что отопление будет без проблем. Собственно, и хижину построили из-за легкого добывания топлива, сами разработки ценного минерала были повыше».

Через неделю после получения от брата документа (справки) Викентий ехал в поезде в Таджикистан. Из принадлежностей – тючок с книгами и письменными принадлежностями, другой тючок с ватным одеялом, тёплой одеждой и необходимой посудой (брат уверял, что кухонную утварь в хижине оставили бывшие жильцы). В районной милиции Ливенцов оформил временную прописку, показал справку о назначении его сторожем на объект. Дождался участкового милиционера, чтобы его предупредить о своём появлении. О настроениях милицейских работников он не знал, но ему хотелось, чтобы его не посчитали скрывающимся от правосудия бандитом или на худой конец бомжем. Участковый удивился: «Геологи вроде вывезли всё оборудование». Викентий нашёлся: «Скоро будет новый завоз». Милиционер пробормотал: «Есть материальные ценности – нет сторожа, нет их – появился охранник! Странный народ эти геологи». За зарплатой Ливенцов в контору не стал обращаться: были кое-какие сбережения, да и брат Самсон помог. К тому же не за этим он сюда приехал.

--=---.-------

Сергей Миронович выразил своё мнение: - Не моё дело давать оценку действиям человека, для меня постороннего. Но в желаниях Ливенцова и в воплощениях их в жизнь чётко выпирают противоречия. В жизни он не руководствовался суевериями, критически относился к любой прочитанной вещи, сколько бы она не выглядела полезной для него. Но тем не менее посчитал необходимым резко изменить свою жизнь, забрался на верхотуру, с тем чтобы быть ближе к космосу. И что из себя представлял для него космос: бестелесную материю, средоточие вселенского духа – что-то вроде Бога? Прежде чем изменять жизнь, надо бы разобраться в своих мыслях, в своих планах. – Похоже, Сергей Миронович пытался и сам разобраться в мыслях и действиях личности, задавшей много загадок. Далее он продолжил…

------.------ От райцентра Ливенцов добирался до места, предварительно расспросив местных жителей. Для перевозки груза он арендовал ишака. Хозяин вьючного животного восседал на другом ишаке. Добравшись до поворота, спутник, ведущий маленького каравана, остановился у приметного большого камня (впрочем, вся местность была представлена завалами больших и малых камней, из которых в дополнение выпирали разной величины скалы), указал рукой вверх. На склоне, в трёхстах метрах от тропы инородным телом выделялась приземистая хижина, построенная десятилетие назад из камня на цементном растворе. Крепкие двери и маленькое оконце в одно стекло украшали строение. Возчик отказался подняться до конечного объекта, хотя предварительно договаривались об этом. Викентий рассчитался – распрощался с ним. Ухватил лёгкие вещи (продукты, в первую очередь, так как возможны набеги бродячих собак), резво кинулся вверх. Не тут-то было! Сердце застучало, всё тело налилось тяжестью. Ливенцов даже обрадовался такому обороту: есть высота и она действует, а это – нечто иное, как проявление сил космоса. Человек убавил груз и зигзагами побрёл вверх. Он переносил груз посильными порциями на сто метров, затем осваивал следующие сто метров. Он опасался бродячих собак, хотя за полдня так и не увидел ни одной. По дороге к «дому», у самой хижины, а также в последующие дни он мало обращал внимания на окружающую местность: горы как горы, ничего особенного. В студенческие годы он побывал на Кавказе в качестве туриста. Там тоже сплошные камни и скалы. Тропа часто пересекала завалы камней (они именуются курумами). Изредка тропа нависала над пропастью, другая её сторона представляла скалу, сужающую и без того узкую тропу. Вся обстановка как бы предупреждала: в горах следует двигаться с максимальной осторожностью. На закате солнца он добрался до жилья, открыл дверь (замка на ней не было), обнаружил внутри камелёк с чугунной плитой, деревянные нары на несколько человек, откидной стол в виде грубой, нетёсаной доски, «табурет», наспех сколоченный из обрезков досок. Чувствовалось, что прежние постояльцы жизнь внутри помещения проводили в основном на нарах. Пол, выложенный камнем, прочие предметы и даже маленькое окошечко было покрыто густым слоем пыли. И вообще, всё дышало заброшенностью, отсутствием людского глаза. Геологи, даже убрав замок, могли надеяться, что ни одна душа не заглянет в хижину. И это неудивительно. Как потом узнал, Ливенцов, вся местность именовалась Дэвсанги – Чёртов камень и пользовалась дурной славой у населения.

Чуть позже он познакомился с этим «местным населением», точнее, с одним представителем. В трёх - четырёх километрах по тропе и при разнице высот (в сторону уменьшения) располагался маленький кишлачок из пяти дворов, соответственно в нём жило пять семей. Жили люди уединённо, почти не покидали кишлак и окрестные горы, в которых были расчищены от камней крохотные участки под пашню. Пахотные угодья вкупе с каменистыми выпасами составляли колхозную бригаду.

Часто, то есть раз в неделю или в декаду по тропе курсировал на двух ишаках Гургулло Кадыров, мужчина средних лет, выполняющий почти что на общественных началах роль продавца (завмага) миниатюрного магазинчика, размещённого в подвале его жилой мазанки. Впрочем, всё, что он привозил, мигом раскупалось-разбиралось: деньги он брал заранее, и по сути выполнял заявки. Прибыли от торговли почти не было, соответственно и налог с него не взыскивался: РайПО смотрело сквозь пальцы. Но об этом Ливенцов узнал позже. В тот первый день Викентий едва донёс свой груз до пристанища. Напившись из ручья, пробегавшего в ложбинке – сае в десяти метрах, он зашёл внутрь и рухнул на нары, укрывшись вытянутым из тючка одеялом. С утра он осмотрелся. Главное, на что он надеялся – топливо, было на месте, как и говорил Самсон. Неглубокий ров обнажал в нескольких местах антрацитный блеск каменного угля – копай, пользуйся, и запасов никаких делать не надо. Дров поблизости не было. Ниже хижины, по склону в нескольких местах сочной зеленью выделялись заросли стелющейся арчи. За настоящими дровами надо спускаться вниз, Здесь, у границы леса торчали сухостойные, кривые деревца всё той же арчи. Дров требовалось не так уж много. Викентий при- способился разжигать камелёк дровами, затем укладывал куски угля. Потом не зевай: по мере прогорания подновляй кладку или подсыпай мелкий уголёк. Перегрева в бетонной постройке не наблюдалось, температура у пола чуть ли не совпадала с уличной. Недостаток отопления – пылища, которую вместе с теплом печка исправно продуцировала.

Весь склон у хижины, относительно ровный без бугров и понижений, был занят какой-то рослой травой с зонтиками. Как его потом просветили, травка имела название юган (ботаническое имя – прангос). Там, где рос юган, почвы практически не было – сплошная щебёнка. Поэтому юган рос редко, каждое растеньице не мешало соседям, в пяти – семи метрах друг от друга. Когда-то летом склон посещал скот, но потом пастбище забросили по той же причине, что и всю местность – победило суеверие. Скажутся ли такие обстоятельства на ходе и у спешности намеченной работы, Ливенцов даже не предполагал, не вдавался в анализ, поскольку был ярым материалистом, в бога не верил, мистические проявления в жизни людей считал блажью, хотя предмет, которым философ занимался, требовал углублённого проникновения в идеализм. Данью этим веяниям, которые в его жизни занимали малое место, были мероприятия по встрече восходящего солнца, так же как и проводы светила на закате. И в непогоду, когда небосвод выстилают тучи, он всё равно посещал горушку, что лежит ниже тропы, считая эти процедуры настроем на свою работу, если хотите – подготовкой к встрече с духовным началом. В одну из «закатных» церемоний Викентий встретил на тропе Гургулло. Разговорились. В своё время таджик служил солдатом в далёкой России, русский язык хорошо знал на бытовом уровне. Он ужаснулся, узнав, что «геолог» решил остаться на зимовку в хижине. Сразу же стал его инструктировать: - Тебе надо изменить питание. Вместо покупного сыра надо приобретать и употреблять в пищу засушенные катышки кислого молока – у нас они именуются куртом. Я могу снабжать тебя, конечно, за плату. В дополнение к картошке надо накопать и почаще употреблять в пищу разные местные коренья. Не сходя с тропы, Гургулло указал на некоторые растения, несущие в себе, в корнях живительную силу в форме витаминов. В июне он предлагал спускаться вниз (и не единожды), чтобы заготавливать съедобные травы и их коренья: ферулу, сныть, лук (сиалаф). Гургулло ручался за полезность многих трав, так как таджики, проживающие веками в горах, считают их обязательными в наборе пищевых продуктов. Советовал также заменить завозную муку на местную, ячменную грубого помола - её можно считать толканом. Продукты из неё придают питающимся силу и выносливость, без чего не проживёшь на такой высоте. Мясные консервы вредны – это ясно без всяких исследований. И побольше двигайся, ходи по горам. Пусть геологиче- ское начальство считает тебя сторожем, ты же должен быть горцем, жителем гор. Викентий договорился с Кадыровым, что будет оставлять на тропе деньги и список – заявку на приобретение вещей и продуктов. Они тут же выложили из крупных камней объёмистую пещерку (вход закладывался плитой) – ни дикий зверь, ни собака не доберутся. Люди же, направляясь по своим делам, проскакивают Дэвсанги, не обращая ни на что внимания. В первую после встречи декаду в пещерке появился бачок с керосином и кое-что из заказанной посуды. Советы Гургулло Викентий старался внедрить в жизнь, ибо считал их проверенными в течение столетий. И полагал, что для здоровья (не хватало ещё здесь заболеть) они полезны. Всё это образовывалось потом, внедрялось порциями среди главного. А главное – это работа. Летом, после восхода солнца Ливенцов усаживался за откидной стол и час – полтора часа входил в рабочий ритм. Обычно это была работа с книгой: чтение, выписки. Или думал, стараясь построить связи между отдельными соображениями, пришедшими на ум ночью или ранним утром – мыслями, иногда совершенно разнородными. Затем завтрак из вчерашних заготовок, если они оставались. Либо что-либо перехватывал, запивая чаем. При этом он не замечал, что кушал на завтрак, свежий, горячий или холодный чай, он находился во власти мыслей, от которых, казалось, пухла голова. После завтрака он принимался за основную работу – писал книгу. Одновременно он мог формировать две или три главы, смотря по готовности материала в предварительных записках, тезисах, ссылках, пространных фразах. Старался писать набело, хотя иногда и переписывал – создавал второй вариант.

Обед напоминал завтрак – на скорую руку. После полудня работа разлаживалась. Учёный читал, делал выписки и прочие технические работы. Таких заготовок хватало в последующем на один – два дня, но, бывало, материал иссякал в течение нескольких часов работы. Один день он уделил разработке стержня («генеральной линии»), которой неукоснительно придерживался. Много ли, мало накопилось хозяйственных работ (сюда он относил и готовку пищи, выпечку лепёшек), вечер для него наступал или с темнотой или гораздо позже. Вечером он включал радиоприёмник «Турист» (доставил Гургулло), старался не забивать слух посторонними речами – текстами, слушал преимущественно музыку, если удавалось поймать серьёзную, классическую. Между делами он ходил на «закаты». Чтобы не развилась бессонница, он спал нормированно – восемь часов. Зимой, з ночь несколько раз вставал – подбросить уголька в печурку. Летом спал беспробудно все восемь часов. По его мнению, дело, ради которого он сюда приехал, успешно продвигалось. Высокая производительность труда, удачные текстовые характеристики в лад, связь написанного с древнеиндийскими учениями – всё это наводило на мысль, что космос влияет, и возможно, избрал его, Ливенцова, посредником, посланником (над словом «пророк» он откровенно посмеивался, будучи всё-таки материалистом). Каким конкретным способом осуществляется это давление космоса в отношении его, Ливенцова, он боялся думать, отгонял мысли, что успех в работе обеспечен «подготовкой» всей его предыдущей жизни, в том числе, полученными знаниями, освоением массива литературы, а также уединением, позволяющим свести всю жизнь к единственному занятию – работе. Немалое значение, возможно, имел азарт, охвативший его в первый месяц и не снижавший своего накала много месяцев подряд… И как следствие, в глубине души возникала крамольная мысль: и космос и поселение на запредельной высоте здесь не причём. Есть поселения на планете и повыше его хижины. Люди, живущие на таких высотах («ближе к космосу»), поголовно неграмотны, ведут примитивный образ жизни, ни о каком космосе не думают, не размышляют о нём. И уж тем более, не воображают себя пророками, посланниками. Но подобные мысли Ливенцов отгонял, считая, что ему повезло: из десятков тысяч исследователей (включая сюда и местных жителей – «исследователей масштаба помельче») только ему удалось внедриться в космическое направление, подключить сюда древнеиндийские источники литературы. Поживём – увидим, насколько оказался удачным «перст божий», или же он, Ливенцов, всего лишь простой смертный, пытающийся овладеть информацией из космоса, до сего времени недоступной для людей. Как бы то ни было, Ливенцов благодарил судьбу – провидение, а также старшего брата. Они, по его мнению, способствовали поселению его здесь, в местности с неприятным названием – Чёртов камень. Именно здесь он ощутил и почувствовал радостную отдушину во всей своей жизни, до этого не блещущей успехами, высокой зарплатой, славой среди друзей, спокойными мыслями матери (связь с братом и матерью он временно прекратил

Наступившая в конце октября зима стала трудным испытанием для Ливенцова. Из-за холодов он временно перестал мыться, но заставлял себя по мере необходимости стирать бельё. Появились заплаты на одежде (она была новой или почти новой при поселении в хижине). В метельные дни он заставлял себя ходить за водой к промерзающему насквозь ручью, очищать от снега угольные копи. Ливенцов вырос в городе, оставался и здесь горожанином, несмотря на резко изменившиеся условия быта (а главная причина изменения – он сам), и этот быт оказался для него тяжким. И если бы не любимая работа – он подумывал – Ливенцов бы бросил такой образ жизни. Зимой работа стала менее успешной, много не наработаешь при свете керосиновой лампы. Походы на соседнюю горушку для встречи восходящего солнца давались с трудом, но Викентий помнил предупреждение Гургулло о необходимости всякого рода движения. Гургулло регулярно ходил по тропе – исполнял свою работу, оставлял в тайнике заказанные продукты и носильные вещи. Но пришло тепло, и человек в хижине ожил. Вначале были оттепели, потом в мае снег ухнул и исчез с солнцепечных склонов бурлящими ручьями. Ливенцов с нетерпением ожидал появления на склонах ростков лука – сиалафа, хотя он встречался несколько ниже места, где проживал человек. Гургулло возобновил доставку курта и яиц (зимой он побаивался подморозить нежный продукт), доставлял из райцентра тушки куриц и кроликов. Но в разгар весны он стал реже проходить по тропе – начались полевые работы

«К зиме, если возникнет необходимость зимовать, я подготовлюсь во всеоружии», - раздумывал Викентий. – А пока тепло, можно расслабиться насчёт быта, но переключить все усилия на работу и только работу». Книга, которую он готовил, по своим наметкам казалась ему бесконечной или, можно считать, приняла затяжной характер. Поэтому Ливенцов решил ограничить её в объёме: «Подготовлю пока первую часть, первый том». Время окончания работы он не мог угадать, поэтому и не планировал его. В середине лета в хижине объявились гости. Пришла Лизанька с двумя мальчиками, семи и одиннадцати лет. Груза с ними не было почти никакого, кроме продуктов. Весь вечер они проговорили о житье – бытие. Уставшие дети рано свалились спать. Взрослые вдвоём сходили «на закат». Со слов Лизаньки, жизнь её просто не удалась. После отчисления из пединститута она перебрала кучу мелких работ, но склонности, тяги к философским занятиям она не потеряла и также поддерживала связь с «отверженными» философами. Ретивые родственники пытались отнять у неё жильё, но, несмотря на её робость и слабость в житейских делах, квартиру и московскую прописку она отстояла. Как-то незаметно проскочило её замужество, конец его знаменовался появлением ребёнка – ему сейчас одиннадцать лет – и ни мужа, ни алиментов. Примкнула Лизанька к стареющему профессору в качестве секретаря, затем, как это часто бывает и считается нормальным, оказалась в его постели. После рождения второго ребёнка (ему сейчас семь лет) неожиданно нашлась жена профессора. Она выгнала незаконную жену-самозванку, несмотря на шумные протесты мужа – двоеженца. Но профессор самолично оформил алименты на сынишку, и деньги, которые могли оказаться богатством в других руках, до сих пор получает его бывшая жена-полужена.

- Слухи о тебе ходят разные. Говорят, что ты обнаружил «золотую жилу» и роешь, роешь… Я уважаю талантливых учёных, конкретно философов, хотя сама не выбилась даже в средние научные работники. У меня есть намерение помочь тебе поучаствовать в научно-исследовательском процессе.

Вкачестве…? - В качестве секретаря, референта, помощника, если пожелаешь, - соавтора твоих трудов. Вижу, ты морщишься. Что ж, остановимся на должности секретаря-машинистки и без оплаты. У меня опыт работы есть, хотя и печальный. - В какой плоскости ты видишь наши личные отношения? - В любом качестве! Я не девочка. Если потребуется, узаконим наши отношения по ходу жизни. Знаю, свои статьи, а может, и книгу ты пишешь от руки. Я оставила у подруги пишущую машинку, упакованную в жесткий ящик, ну и бумага, а также деньги на пересылку. Стоит машинку выслать в наш адрес, получить здесь, распаковать и, пожалуйста, садись за прибор и стучи по клавишам.

- Всё-то ты решила одна, за нас двоих. - Я в жизни тёртая. Хотя, может, всё полететь к чертям собачьим: сегодня я гость у малознакомого человека, завтра окажусь с детьми за тысячу километров отсюда – были и такие варианты. - Хорошо, но дело окончательно не решено. Думаю, по ходу жизни, как ты говоришь, всё более или менее утрясётся. Сразу предупреждаю, что увеличения твоей – Ливенцов подчеркнул это слово – семьи и по твоей же инициативе, крайне нежелательно!

- Боже упаси! Я и так превысила все современные нормативы. Письмо хорошей знакомой (подруге) было отправлено. Через три недели Гургулло завёз посылку, полученную по паспорту Елизаветы Хрустановой. Разместил ящик в пещерке.

Ливенцов размышлял: к положительным сдвигам следует отнести печатание работы на машинке, что, несомненно, повышает производительность труда, помощь по хозяйству и, конечно, денежные вливания в общий бюджет. Негативными же были: скученность в «квартире», особенно зимой, резкое увеличение хозяйственной составляющей в материальном и денежном плане, раздражение (а оно придёт обязательно!) от общения с детьми, от малограмотности, низкой квалификации «секретаря». Ставя во главу угла продвижение, успешность и качество работы, Ливенцов дал себе слово, что мелкие неурядицы, ошибки сожителей он перетерпит и даже вида не подаст о том, что он недоволен. Главное – работа!

Хрустанова впервые попала в горы. Они её задавили, хоть сразу беги прочь. Нагромождение больших и малых камней, разбросанных без всякого порядка (даже тропу засыпали). Иные скалы уступами уходили в поднебесье. Камни, скалы покрыты блестящей чёрной краской – «солнечным загаром». Впервые в жизни она соприкасалась с обнажённой земной поверхностью – ни деревца, ни кустика, даже подходящие уплощённые места покрыты реденькой травой. В дополнение к чёрному, траурному цвету скал в том же мрачном плане действует игра света и теней. А некоторые тени и в полдень вытягиваются на полсклона. Что же здесь творится, какие страхи возникают у человека во время землетрясения?! А они в горах – частые гости.

Работа ускорилась. Викентий и Лизанька занимались каждый своим делом, понимая друг друга с полуслова. За пару месяцев секретарша отстукала на машинке всё, что Викентий успел написать, что считал окончательным вариантом, исключающим какую-либо доработку.

Ребята радовались вольной жизни в горах, в тёплые дни отлучались далеко от хижины. На проводы солнца на закате они ходили вместе втроем, иногда и всей компанией - вчетвером. Как-то на тропе ребята встретили возвращающегося с грузом Гургулло. Он поговорил с ними и предложил старшему спуститься в кишлак, чтобы познакомиться и пообщаться с детишками своего возраста. - Олег, чем занимается твой папа?

- Он не папа, а дядя Викентий. Он всё время пишет, пишет. А иногда ходит и смотрит, как солнце восходит или закатывается

- А мама что делает?

- Мама стучит на машинке. В обед чистит картошку, моет корешки, готовит на печи супчик или кашу.

По возвращении в хижину, на Чёртов камень парнишка, захлёбываясь, рассказывал о новых знакомых, детях и взрослых, о том, что его угостили невиданными до сего времени кушаньями. Младший во все глаза глядел на старшего, ему было скучно в его отсутствие. В одно из последующих посещений Олега приодели: дали ватник, крепкие брюки, носки до колен грубой вязки – джурабы. И хотя ещё было тепло, он одевался и форсил в подарочных одеждах на зависть младшему брату. Ливенцов скользнул взглядом по одежде, подумал: «Надо бы детишек приодеть к холодам. Лизаньке об этом думать недосуг». Но и сам он тут же забыл о своих намерениях: работа, работа. Взрослые никогда не наведывались в кишлак – некогда.

Но случилась беда, она поначалу не воспринималась взрослыми всерьёз, но потом резко изменила их жизнь. Гургулло, которому было поручено получать на почте алименты на младшего сына (завпочтой снизошла до трудностей получателя), два месяца подряд не мог получить деньги, оставляя в пещерке краткую записку: «Денег нет, не пришли». Послали запрос, пришёл ответ: исполнительный лист закрыт в связи со смертью плательщика алиментов. Далее следовал совет подать документы на пенсию по месту прописки – перечислены документы либо на пособие, что также сопровождалось списком необходимых документов. Так что, единственный источник пополнения общего бюджета прикрылся. Подсчитали наличку – не густо. Надвигалась, хотя пока что в отдалении, зима, требовалось закупить продукты, пополнить одежду, Взрослые были в смятении. На двое суток была заброшена работам. Викентий долго размышлял. О своем решении, которое оказалось спустя несколько месяцев не только неверным, но и криминальным, он сообщил Лизаньке рано утром ( чтобы не будоражить ночной сон). Он едет не более, как на месяц в Москву, добывает деньги какими угодно путями. Попутно старается пристроить свою книгу (первый том). Если намеченное удачно завершится с книгой, он получает гонорар (или часть его), высылает в горы. Почта и Гургулло свою работу сделают, доставят до самой хижины. Затем сам незамедлительно возвращается в Таджикистан.

Несколько дней было проведено в сборах, в подготовке к отъезду. Устранили хвосты, дооформили работу. Пересчитав ещё раз денежные запасы, Ливенцов положил в карман энную сумму, необходимую на переезд поездом до Москвы. - Инструктировать тебя, Лизанька, как вести себя зимой, не буду, потому что вернусь раньше её начала. - На робкую просьбу: «Может уехать нам всем отсюда?!» - Ливенцов категорически отказал: «На всех проезд мы не сможем оплатить. Да и о чём тревожиться, всё наладится». С тем и отчалил ранним утром. Они вдвоём постояли на тропе, встречая восход солнца. Громадный красный диск пробил редкие тучи. От него веяло холодом, и не верилось, что через несколько часов шар превратится в небольшое ядрышко и будет излучать на весь мир, на весь свет живительное тепло. Солнце как бы прощалось с жителем гор: «Меня в Москве ты не увидишь, я там редкий гость». Лизанька прильнула к груди Викентия, всплакнула – все-таки она за эти месяцы прикипела к нему. Мужчина слегка огладил её, потрепал кудряшки на голове, отстранился и, не оглядываясь, пошёл.

--------.----------- - Ах, жаль, что Ливенцов отказал в просьбе своей сотрудницы-сожительницы, оставил её жить в дикой местности в преддверии надвигающейся зимы. Изначально было ясно, что это не лучший вариант. А дети, дети ?! Где была их мать, о чём она в эти дни думала?- Сергей Миронович по ходу своего рассказа, наверное, больше переживал, чем участники давних событий. После более чем годичного пребывания на отшибе Ливенцов, наверняка, снизил пыл и соответственно ожидания от «нематериальной» составляющей в своей работе да и в жизни: восходы и закаты солнца, высота гор и близость их к космосу. Видимо, ожидания не оправдались, на первый план вышел материальный рычаг, безденежье. Ну, а близость к космосу стала менее насущной, всё более отдаляющейся от древнеиндийского первоисточника. Сергей Миронович продолжил…

-------.-------

Месяц прошёл. Похолодало. В своих записках-заявках Лизанька напоминала и даже требовала – зайти на почту, узнать, не поступила ли весточка, денежный перевод, посылка. В ответной записке Гургулло не слишком щедро отвечал: «Ничего нет». Он не вникал в чужую жизнь, но изредка подумывал: « Почему дети не пристроены в школу? Почему не завозится геологическое оборудование? И куда вообще подевалось начальство – руководство для жителей Дэвсанги?» Появившийся однажды в кишлаке участковый милиционер очень спешил и не смог подняться к хижине. Гургулло ему доложил, что «мужик временно выехал, осталась баба с детьми». Участковый по своей привычке хмыкнул, осуждая действия незваных жильцов, записал в своем дневнике – календаре: «В такую-то дату, не позже обязательно посетить поселение

Дэвсанги». Но не успел…

Ливенцов по прибытии в Москву решил в первую очередь проталкивать свою работу – книгу. О деньгах он как-то забыл. На дневные, карманные расходы мать – пенсионерка регулярно выдавала. После посещения своих знакомых – единомышленников (новости оказались малоприятными) Ливенцов, имея на руках тщательно вычитанный экземпляр книги, созвонился с главным редактором профильного издательства, получил разрешение и в назначенный час явился «пред его светлые очи». Несмотря на давнее знакомство (хотя и шапочное), редактор был строго официален. Он взял предложенную рукопись, оценил её по весу (наметанный глаз определил объём работы в печатных листах), вчитался в заглавие, оглядел содержание в конце книги, остановился на списке литературы. Задал первый вопрос:

- Где классики?

Викентий не понял:

- Ка-кие клас-сики?

- Естественно, наши, Энгельс, например. Я уж не говорю о наших современных корифеях

. - Данный том охватывает древние века, зарождение философии и вообще науки в Индии

. - И что же, у Энгельса нет ничего по древним векам? Скорее всего, вы не искали. Развитие философии, общефилосовские вопросы – классиков никоим образом обходить нельзя! Ну, да это дело наживное, литисточники никуда не убегут. Он набрал номер внутреннего телефона, стал разговаривать с директором издательства. - ..солидная, …автор квалифицированный, но нигде не работает, …ошибки, обычные для новичка, легко исправимы, …свежесть, новизна, оригинальность, но без связи с современностью.

Положив трубку, он обратился к посетителю:

= Завтра, в назначенное время будете в приёмной у директора. - Но завтра же суббота, нерабочий день?!

- Ничего, он у нас передовик, работает и по субботам, и заставляет придерживаться этого режима и секретаршу. Старческие причуды… После беседы с директором, который оказался действительно с причудами, выяснилось, что книгу могут внести в издательский план будущего года и если у кого то выявится провал по срокам или по другим причинам. Тогда, пожалуйста, «на ковёр вызывается Ливенцов». А коль разъяснится обстановка, то можно заключать договор. Предупреждаю: этику соблюдать неукоснительно, никаких «подножек» в отношении с другими авторами – конкурентами. Такова специфика нашей работы, привыкайте. Если согласны, то можно сдавать рукопись в редакционную обработку. Последующее заключение договора представляет всего лишь условность. Режим ваших звонков уточните с редактором и главным редактором издательства

- Ах, да! Вы затронули вопрос оплаты. Как вы знаете, на научные труды в нашей стране гонорар не положен, таков порядок. Предполагается, что все затраты перекрываются заработной платой, А вы её не получаете – это незадача. Возможен вариант: мы принимаем вас редактором. Будете сам себе редактор, это помимо ответственного редактора. Но с вас, как автора ответственность не снимается. …С Богом, успехов вам!

Окрылённый радостью, Викентий два часа бродил по улицам. Стояла осень. На тротуарах и тем более на проезжей части было слякотно. В голову ударила мысль: как-то там, в высокогорье?» Но он тут же отогнал её: «Мне повезло, надо хватать «птицу удачи» за хвост, пока есть возможность. Лизанька пусть выкручивается сама. Никто её в высокогорье не звал».

--------.--------- - Прохвост, эгоист! – воскликнул в этом месте рассказа Сергей Миронович. --------.------ Добравшись до квартиры, Викентий застал в ней рыдающую и мечущуюся по углам мать. Она ткнула пальцем в лежащую на столе телеграмму: «Погиб Самсон Ливенцов. Врач такой-то. Похороны такого-то числа, через четыре дня». И адрес.

Викентий упал духом, но тут же взял себя в руки. Поздно вечером, когда мать немного успокоилась, он потолковал с ней. Смысл разговора: ехать за тридевять земель невозможно. И тому есть причины. Нет денег на самолёт, тем более двум пассажирам. В назначенный срок не уложиться. Перелёт матери в одиночку недопустим из-за возраста и физического состояния. Сам он – ну это дело десятое! Он тут же в ночь отнёс на телеграф, работающий круглосуточно, телеграмму соболезнования и отказ от участия в похоронах родственника.

------.------ - Безответственный эгоист! – Сергей Миронович был вне себя, хотя высказанные события произошли несколько лет назад. Он продолжил… - ------.-------

Как выяснилось несколько позже после гибели Самсона Ливенцова, он

устроился на радиорелейную станцию на перевале, высоко в горах. Режим дежурств – смена через неделю. Самсон – стареющий мужчина, по-прежнему увлекался йогой, осваивал новые упражнения. В смену, оказавшуюся последней в его жизни, он обнажился и влез в объёмистую бочку, на три четверти заполненную холодной водой и стоявшую у входа в сторожку. Что он этим преследовал, так и не установили: лечение (у него прихватывало сердце) или выполнение очередного программного упражнения. Сердце отказало совсем, и «опытник» не пришёл в сознание. За несколько суток вода промёрзла чуть ли не до дна, и чтобы добыть останки из бочки, потребовалось развести под ней костёр. В его богатой событиями жизни чуть ли не единственной отдушиной было занятие йогой. Видимо, с себе подобными он и делился своим заработком, так как ни каких накоплений после себя не оставил. Спустя короткое время, мать получила посылку с носильной одеждой и последнюю зарплату старшего своего сына. Для матери это стало очередным напоминанием в её безутешном горе.

…Лизанька с детьми ожидала возвращения шефа. Она в быстром темпе напечатала, подогнала все заготовки, какие указал ей Ливенцов в своем задании. Печатала и постоянно отключалась от работы, чтобы в мыслях выразить удивление, восхищение и радость: какой умный всё-таки Ливенцов! Ну чистый академик!

Она не готовилась к зиме. Да и не представляла, в чём заключается эта подготовка. Теплой одежды и обуви ни у неё, ни у детей не было. После отъезда Ливенцова оставшиеся деньги от недели к неделе таяли. Прохладная с дождями осень сменилась - наступила морозная и многоснежная зима. Ясные, солнечные дни прерывались непогожими со снегопадами и метелями. Старший сын прекратил свои походы в кишлак, почти всё дневное время дети проводили на деревянных нарах. Как-то ночью женщина упустила огонь, поутру в очаге её встретила зола: шлак и пепел. Надо было вновь разжигать печь. И тут выяснилось, что дрова кончились. Ничего деревянного, кроме нар, стола и двери, в хижине не было. Неумелая женщина вынуждена была ножом строгать дерево на нарах – до кровавых мозолей. За пару суток помещение выстыло. Дети хныкали, младший серьёзно заболел, лежал пластом. Женщина затратила много усилий, израсходовала чуть ли не стакан драгоценного керосина, пока разожгла, привела очаг в работу.

Нет денег – нет заявки на продукты. Лизанька при готовке пищи подчищала остатки продуктов. Старший сын канючил: «Пойдём в кишлак, там в доме тепло, нас накормят». Женщина, поставленная в безвыходное положение, решилась. Она одела полушубок Ливенцова, закутала младшего сына в одеяло, и они тронулись. Их сопровождали огненные блики из дверцы печки – в ней по-прежнему горел уголёк.

Жильцы вышли за дверь, огляделись. В глаза ударил яркий свет, отражённый от снега. Стояла ясная погода, но наплывали не то облака, не то туман – в высокогорье они неотличимы. С первых шагов на бредущую со свёртком женщину навалилась усталость – сказывался голод последних дней, борьба за тепло в хижине. Сын поторапливал. Кое-как добрели до тропы, еле угадываемой под снегом. Свернули по направлению к кишлаку, Олег известил – до жилья осталось три километра. Мать села в снег, положила свёрток рядом: «Отдохну немного». В голове у неё закружилось, она оказалась не то на свадьбе, не то на какой-то другой гулянке. Стало тепло. Сын, выждав пять минут, потянул мать за рукав: «Пошли!» Рука женщины безвольно упала в снег. Олег ещё раз потряс мать за рукав, ударил своей ногой по её ноге – мать не реагировала. Рядом столь же неподвижно лежал братишка, завёрнутый в одеяло. Олегу стало страшно. Он развернулся и бросился прочь, к людям, за спасением. Это ему казалось, что он бежит. На самом деле, он заставлял себя понуро брести. Метель разыгралась, солнце на небосводе померкло, слабо пробивало своими лучами пелену хмурых облаков. С обмороженными руками и ногами Олег добрёл до крайней избушки и постучал в дверь. Собак он перестал бояться, да они, наверное, попрятались от непогоды. Замёрзшими губами он прошептал окружившим его людям: «Там, на тропе люди. Они, наверно, замёрзли!» Сбегали за Гургулло, он дознался у впадающего в бессознательное состояние Олега: где произошла трагедия, сколько человек в опасности. Взрослые мужики, заседлав ишаков (у бригадира была лошадь), двинулись на спасение. Оба человека на тропе оказались мёртвыми, спасать было некого. Бригадир тут же накинулся на Гургулло: «Почему зимой не посетил живущих в хижине, хотя бы раз?» Тот оправдывался: «Дыма из трубы я не замечал, всё-таки расстояние до строения – триста метров. Думал, они покинули хижину, ушли пешком в райцентр и уехали в Россию. К тому же, приходилось поспешать: зимой день короткий, успеть бы самому засветло до кишлака добраться».

Одеяло развернули, прикрыли им два прижатых друг к другу трупа, на углах придавили камнями, сверху засыпали снегом. Всё делалось для того, чтобы сохранить обстановку для следственной бригады, которая будет производить расследование. На следующий день бригадир вместе с Гургулло отправился в райцентр¸ в райотдел милиции Увезли также в больницу Олега, упакованного в тёплые одежды. Заключение врача и следователя: «Гибель людей от голода – дистрофии и переохлаждения». Кто виноват? По открытому уголовному делу начали с геологов. При разборках выяснилось, что справка о том, что Ливенцов занимал должность сторожа, почти поддельная. Кадровичка не разобралась, что имя было чужое, то есть братово, охраняемый объект числился совсем в другой стороне. Начальник, не глядя, расписался под справкой, хлопнул печатью. Забегая вперёд, следует упомянуть о «принятых» мерах: хижину с одного угла подорвали, сослались, что ошибся взрывник, и, таким образом, она стала нежилой. Участковому милиционеру объявили выговор за халатность и бесконтрольность: на его участке поселились неведомые люди, а он не разобрался. Единственным оправданием для него, можно сказать – спасением, оказалась всё та же злополучная справка.

Гургулло Кадыров внимательно следил за ходом расследования, но помалкивал. Ему припомнился разговор с мальчишкой: дядя всё время пишет, а мама стучит на машинке. А эти занятия, неподходящие для сторожей. Гургулло несколько раз посетил мальчонку в больнице, в разговорах выведал о его прошлой жизни. Осторожно намекнул, не желает ли он жить в его семье - семье Кадырова. Тот с радостью согласился, и тут же начал строить планы детских забав и прочих дел. С не меньшей радостью Кадыров стал готовить документы на усыновление, хотя его предупредили: родственники мальчика, если найдутся, имеют больше прав в этом вопросе. «Ничего, и их отошьём! Где они были, когда мальчик замерзал, умирал с голоду?» …Между тем Ливенцов входил в колею. Ничто его не беспокоили, не тревожило. Главным для него стал труд, труд. Завелись кое - какие деньжата. Думал: «Подкоплю ещё и вышлю в Таджикистан». Громом для него оказались две полученные телеграммы из того, дальнего райотдела милиции. Депеши были с разницей в десять дней: «…погибли …приезжайте на похороны…» и вторая –«открыто уголовное дело …вы в качестве обвиняемого. Требуем срочно приехать». Викентий в сердцах воскликнул: «Да что они сговорились, что ли со своими смертями, похоронами?! Не поеду!» И никак не отреагировал: «Обойдутся!»

-----------.-------------- Сергей Миронович прокомментировал: - Так может действовать только преступник, Человек переступил рамки закона, думает, что ему всё дозволено. Но продолжим…

Спустя месяц после трагических событий и Москву прибыл из Таджикистана Кутбеддин Холов, всё из того же РОВД и тот же следователь. Посетил представительство республики, с помощью его работников был принят в ряде природоохранительных учреждений и, наконец, попал в отдел милиции, курирующий жилой массив, в котором проживали Ливенцовы. К нему прикрепили работника из милиции. Местный следователь, вникнув в документы, подытожил: «Что-либо серьёзное доказать трудно. Но нужно налегать на этическую, моральную сторону». Ливенцов на допросах вёл себя заносчиво, отрицал предъявленные ему обвинения. Сам подумывал: «Будь проклят тот день, когда я познакомился с Лизанькой на «сходке» в Москве! И почему я её не отшил сразу, по приезде в высокогорье?!»Холов вёл дело умело (опыт был), задавал массу вопросов. «Почему по приезде в Таджикистан не объявился в геологоуправлении? Почему не оказал денежную помощь, не вывез женщину и её детей из места, неблагоприятного по климату. Почему не явился на расследование по повестке-телеграмме?» И т.д. и т.п. Холов, изучивший все бумаги, всё написанное Ливенцовым (книги он не смог одолеть из-за сложности), основываясь на консультациях с сотрудниками профильного института местной Академии наук, сделал правильный вывод: трудиться так же успешно и продуктивно можно было бы в Москве и не будоражить людей, не создавать им и себе экстремальных условий проживания. В итоге суд решил: полтора года условно. Ливенцов с адвокатом начали готовить аппеляцию. Холов, приобретая билет на самолёт в Таджикистан, с долей злорадства думал: «Никаких пересудов без меня; теперь я буду уклоняться! Посмотрим, чья возьмёт!» Ливенцов, заручившись отношением Государственной библиотеки, потребовал выслать из Таджикистана в её адрес кипу книг (согласно списка) – они теперь числились в милиции как вещдоки. Через год милицейское начальство, считая свои действия разумными и учитывая особую научную ценность вещдоков, приняло решение о пересылке книг в Москву, в библиотеку. Особым пунктом в этом решении было выражено пожелание взыскать с нарушителя полную стоимость полученных им в своё время книг.

По адресу на ящике посылки (тоже вещдок) Холов нашёл подругу погибшей, а с её помощью вышел на дальних родственников – двоюродных и троюродных братьев и сестёр - тех, что хотели записать квартир у на себя. Прослышав о смерти женщины, родственники хором открестились от такого родства: «От вас впервые слышим, что у нас была родственница и с такой фамилией. Ни кто из наших родителей не известил нас о ней». Естественно, восстановить связи с оставшимся в живых Олегом они не пожелали. Кутбеддин в душе посмеялся, не стал распространяться на эту тему. Он зашёл в паспортный стол, известил о жи вущем в Таджикистане, но ранее прописанном в Москве одиннадцатилетнем ребёнке. Он решил остаться на новой родине, в семье местного жителя Гургулло Кадырова, но может изменить своё решение через десять лет и пожелает устроить свою новую жизнь в Москве. На этот счёт оставлена подробная информация. Квартира, записанная на мать, естественно, уже не его, но восстановиться в правах на жильё, ему будет легче, если он только этого пожелает. «Навряд ли, - ничего не связывает Олега с прошлым, которое было далеко не безоблачным».

----=----.-------- - Осталось рассказать о последнем эпизоде, в котором мне довелось принять участие самому – от местных геологов. О похоронах. – Сергей Миронович устал не столько от долгого рассказа, сколько от выложенных им эмоций по ходу рассказа. – Я буду краток.

После проведённого обследования о случившемся смертном случае известили христианскую общину в столичном городе. Руководству общины указали, что захоронение возможно только на месте, то есть в Дэвсанги. Батюшка одного из ближних к этому месту приходов решил ограничиться минимумом, то есть похоронить в гробу, а из церемоний – обязательно отпевание. Гроб пристроили на сеновозной волокуше и «поручили» лошадке провезти этот транспорт по узкой, пешеходной тропе от ближнего кишлака, где заканчивалась автомобильная дорога. Пришлось кое-где включаться людям, вызволять волокушу из снежных сугробов. Крышку гроба и деревянный крест везли отдельно всадники на лошадях. Батюшка в полушубке поверх рясы восседал на осляти. Выехали на рассвете, к полудню были на месте. Там их ожидали мужчины ближнего к Дэвсанги кишлака. Из привезённых на ишаках дров они развели костёр и готовили поминальное угощение, трапезу. За несколько часов они наворотили кучу больших и малых камней для укрытия гроба. А также слегка выровняли площадку в пяти метрах от тропы – она предназначалась в качестве ложа, днища могилы.

Батюшка рассказал порядок церемонии и приступил к исполнению. В гроб рядом с могилой положили останки матери и сына. Исхудавшие тела разместились в последнем помещении с запасом. Сын вжался в бок матери, как бы старался заполучить от неё тепло, не доданное при жизни. Батюшка размахивал дымящимся кадилом, завёл песнопение. Ему слаженно помогала семейная пара: молодая женщина – таджичка и её более солидный муж какой – то европейской национальности. Батюшка притушил кадило – церемония отпевания окончена. Гроб заколотили крышкой, перенесли в «могилу». Осторожно стали заваливать камнями. Крест водрузили в последнюю очередь. Почистив снегом руки, уселись за импровизированный достархан. Женщина, исполняющая роль кухарки, выложила каждому по большой ложке приготовленной заранее кутьи – сладкой каши из пшеницы. Затем принялись за основное кушанье – плов.

Гургулло, вглядываясь в церемонию и её исполнителей (всё это ему было внове и отличалось от мусульманских обычаев), размышлял: «Ну почему на белом свете при большинстве добрых людей встречаются злые и недобрые?! Шайтан их что ли насылает?»

«А вы как думаете?» - заключил своё повествование вопросом Сергей Миронович.

----=-==--=.--------- Хозяин, явившийся домой к концу повествования, пригласил всех к столу: - Там беседу продолжим.

Гости находились под впечатлением рассказа и как то «невежливо» смотрели на вино в двух бутылках. Сергей Миронович пошёл на выручку: - Помянем ещё раз погибших, хотя прошло несколько лет после их кончины. Я думаю – не возбраняется!

Все согласились.