НЕИСПРАВИМЫЙ

Наглое лицо, светлая, нет, белая славянская кожа, высокий чистый лоб, серые холодные глаза, шрам на левой щеке, упрямый подбородок, тонкие губы, то и дело образующие такую же тонкую щель, чтобы со свистом набрать воздух и стрельнуть слюной в сторону; капюшон, скрывающий темно-русый ежик, сжатые сухие кулаки с окровавленными костяшками, которые уже прижег жгучий холод, теплая темно-синяя куртка известной спортивной марки, зимние кроссовки той же фирмы и светлые джинсы.

Несмотря на холод, руки было тяжело спрятать в карманы – локти начинали дрожать; а разжать кулаки – затрясутся пальцы. Вадим боялся. Боялся как никогда в жизни. И хоть его лицо ни на секунду не теряло своего наглого, уверенного выражения, внутри его трясло, словно зима пробралась и к нему в душу. Он шел по засыпанному грязным снегом двору вдоль отопительных труб, с которых клочьями свисала желтая стекловата. Тощая серая собака лежала, прижавшись спиной к трубе, на освобожденном от снега пятачке земли и печально смотрела на Вадима. Не обратив на нее внимания, парень прошагал дальше, в сторону полуразвалившегося снеговика, который глядел на него пластмассовым взглядом своих глаз, видимо, позаимствованных у пивных бутылок. Дальше, дальше, дальше. Мимо убогих железных конструкций, претендующих на звание детской площадки, мимо обломанной по краям скамейки, вперед к старому панельному десятиэтажному дому с полуслепыми окнами.

Вадим остановился у подъезда и посмотрел вверх. Ранний вечер начинал вступать в свои права.

Нужное окно сияло оранжевым светом. Парень запустил руку в карман, надеясь там обнаружить пачку «Мальборо», но вспомнил, что выкинул пустую пачку на снег еще в предыдущем дворе.

Плохо.

Может, уйти? Вадим сплюнул в сторону и дернулся, услышав, как запищал домофон – дверь подъезда открылась.

– Вы заходите? – услужливо спросила молодая женщина, все еще придерживая дверь.

– Да, спасибо, – Вадим, наклонив голову, перенял тяжесть двери на себя и, с опаской посмотрев женщине вслед, зашел в подъезд.

Возвращаться уже глупо. Надо идти. Может, посчитать ступеньки? До третьего этажа их так ничтожно мало! Цой жив, Катя дура, Миша Игнатьев был тут, воры должны жить – все это Вадим узнал, поднимаясь по замызганным лестничным пролетам; он остановился у зеленой двери с пыльным глазком и, отключив лишние мысли, надавил на старый черно-белый звонок.

Тишина. Шаги. Низкий немолодой бас:

– Кто?

– Клим Валерьевич, у вас не будет немного сахару?

– А, Николай, ты, что ли?

Ключ повернулся в замке, медленно отворилась дверь. В дверном проеме показался невысокий, широкоплечий старик. Вадим позволил удивлению лишь на секунду отразиться в бледно-голубых с желтыми завихрениями глазах старика и со всего размаху ударил его по лицу кулаком. Беззвучно старик упал на пол. Вадим зашел в квартиру, прикрыл дверь, хладнокровно отодвинув ногу старика в сторону, и прошел в единственную комнату квартиры.

Старый диван с торчащими пружинами, продавленное узкое кресло, ковер на стене, недавно купленный телевизор, подчеркивающий своей современностью убогую обстановку комнаты, складной стол с облупившимся лаковым покрытием и предмет, моментально притянувший взор Вадима, – темно-коричневый сервант с четырьмя дверцами и множеством ящичков. Парень подлетел к серванту, открыл стеклянные дверцы и запустил руку внутрь. Белая, жесткая кисть сбила пару хрустальных стаканов и один фужер с золотистой каймой, задела черно-белую фотографию молодой черноволосой женщины с загадкой в глазах, уронила икону, изображавшую Иисуса с распростёртыми руками, будто готового принять тебя в свои объятия, и наконец достигла цели. Вадим схватил рукой деревянную шкатулку, вынул из нее две медали, засунул их в карман и бросился прочь из комнаты.

В коридоре ему пришлось еще раз переступить через старика. Или через труп? Вадим замер перед дверью, пытаясь понять, жив ли хозяин квартиры. Сердце бешено колотилось в груди. Сколько он здесь находится? Пять минут? Или полчаса? Долгие десять секунд он всматривался в изрезанное морщинами лицо (боже, какой он старый!), как вдруг глаза старика открылись и он, захрипев, ухватил парня за лодыжку. Ноги подкосились от страха. Вадим отшвырнул руку старика своей ногой и встретился с ним взглядом. Старик делал попытки встать. Лежа на боку, он оперся правой рукой об пол и поднял голову. Из крупного носа сочилась кровь, под глазом краснела ссадина, а его светло-голубые с желтыми разводами глаза взглянули на Вадима с такой грустью и смирением, что парень чуть ли не рухнул на колени. С трудом подавив в груди вопль невыносимого стыда, Вадим распахнул дверь, выскочил в подъезд и, захлопнув ее, стремительно спустился вниз. На улицу, под открытое небо, подальше от дома, вперед, мимо качелей, снеговика, спящей собаки. Вадим остановился, задыхаясь, когда его отделяло от места преступления три двора. Найдя сугроб почище, парень взял пригоршню снега и умылся.

«Всё. Остается найти Степу, и можно домой».

Следующим вечером Вадим вновь брел через дворы мрачных хрущевок. Было очень холодно. Карманы Вадима, освободившиеся вчера от тяжелой ноши, грели его руки. Парень чувствовал себя неважно. Беспокоила предстоящая встреча и нехватка никотина. За весь день Вадим выкурил всего одну сигарету, которую он стрельнул утром у соседа. Хотелось есть. Давили проблемы.

Вадим углубился в лабиринт некрашеных гаражей и, проскочив через очередную улицу, оказался в нужном ему дворе. В дальнем углу, под елью, на спинке лавочки сидели пятеро молодых парней. Как одинаковые трубы промышленной фабрики, каждый из них равномерно выпускал в воздух густую смесь табачного дыма и морозного пара. Вадим подошел к лавочке, несколько секунд он вглядывался в дутые спины, а потом негромко позвал:

– Сизый, я пришел.

Пять красных огней, явно предупреждающих об опасности (или несущих ее?), резко возникли перед Вадимом.

– Принес? – раздался растянутый наглый голос.

– Да.

Пятерка поднялась с лавочки и на первый взгляд хаотично расположилась вокруг Вадима. Прямо перед собой он видел грубое, некрасивое лицо Сизого. Потрескавшиеся полные губы, огромный шмыгающий нос, разбросанные по краям лица глаза и самое неприятное – улыбка-инвалид с черной дырой меж обступивших ее желто-коричневых зубов. Едва сдерживая отвращение, Вадим протянул Сизому сложенные купюры, которые он «заработал» накануне. Медленно, зачем-то чавкая пережеванной слюной, Сизый пересчитал деньги.

– Здесь не всё, – медленно протянул он.

– Да, я знаю. У меня сегодня больше нет. Я завтра смогу…

– Слышь, Вадик, – Сизый спрятал деньги в карман и вплотную приблизился к парню, – у тебя было время. Почему ты не отдаешь весь долг?

Он подошел к Вадиму так близко, что тот смог разглядеть мельчайшие детали мерзкого рта.

– Я же сказал тебе, – Вадим почувствовал, как страх пробивается сквозь маску спокойствия, – я не смог достать больше. Но завтра деньги будут у тебя.

– Естественно, будут, – необычно тихо шепнул Сизый, и Вадим заметил осторожное движение справа. – Ты вроде в школе хорошо учился, легко понимал уроки. Думаю, выучишь и этот.

И Сизый с силой ударил Вадима головой по лицу. Вадим пошатнулся, сделав пару шагов назад. Рефлекс, воспитанный строгой мачехой, сработал мгновенно. Парень встал в стойку, нашел глазами противника, вычислил незащищенные места и… с криком рухнул на снег. Один из дружков Сизого чем-то металлическим (куском арматуры?) нанес удар в правое колено парня. Барахтаясь в холодном снегу, Вадим попытался встать, но чья-то нога, вооруженная тяжелым зимним ботинком, бухнула его по лицу, заставив перевернуться на спину. А потом несколько пар ног обрушили свои тяжелые удары на тело парня. Сжавшись, Вадим обхватил руками голову, оставив ребра, грудь и бока незащищенными.

Удар – воздух выгнан из легких.

Удар – почки сдавило невидимыми клещами.

Удар – жутко заныли ребра.

Все мысли были выгнаны из головы. Боль вспыхивала в разных местах, накатывала волнами. Боль и холод. Холод и боль. Ну, еще немного хотелось есть.

– Эй! – вдруг раздался гневный окрик. – Пошли вон, шакалы! Вы что творите? Я стрелять буду!

Количество бьющих ног сократилось вдвое.

– Сизый, у него и вправду ружье! – испуганно задыхаясь, сказал один из его дружков.

Карающих ног стало еще меньше.

– Валим!

– Оставь его!

– Пошли!

Сизый злобно обернулся, еще раз ударил Вадима в грудь и бросился бежать вместе со всей компанией.

Скорчившись, Вадим продолжал лежать на земле. Снег был колючим и рыхлым. Руки покраснели и болели от холода. Болело тело. С лица капала кровь. Словно озвучивая старый советский фильм, громко заскрипел снег. Тяжелые шаги остановились возле Вадима, и прозвучал низкий бас:

– За что это они тебя так? Пятеро на одного. Шакалы!

Вадим сделал попытку встать. Он перевернулся на бок и, опершись правой рукой о землю, поднял голову. В темноте он смог разглядеть лишь силуэт своего спасителя. Коренастый и широкоплечий, в руках палка (у страха глаза велики), рядом на снегу пакет из супермаркета.

– Хватит лежать на снегу. Давай, я помогу.

Мужчина положил палку и нагнулся к Вадиму. Крепко схватив парня за подмышки, он мощным рывком поставил Вадима на ноги. Сделав упор на здоровую ногу, парень кое-как отряхнулся, взглянул в лицо своему Иешуа и, вскрикнув, вновь повалился в снег.

– Эй, ты чего? Нога болит? Сломали что ли, гаденыши?

Вадим лежал, закрыв глаза. Фонарь стоял далеко, но в этой негустой темноте он смог разглядеть сразившее его страшнее, чем удар арматурой, лицо. Лицо с глубокими морщинами, крупным носом и желто-голубыми глазами.

– Очень смешно, – распахнув глаза, сказал Вадим в небо.

Его вновь подхватили крепкие руки и поставили на ноги.

– Что смешно? – спросил Клим Валерьевич. – Пойдем, я тут недалеко живу, подлатаем тебя.

Кровь застыла, со скрипом пытаясь протолкнуться в сердце.

– Нет. Не надо. Я тоже живу недалеко.

Вернуться в тот дом?! Лучше помереть здесь, на снегу.

– Где ты живешь?

Вадим промолчал, стараясь не смотреть на старика.

– Ты лицо видел свое? Тебя родные не узнают. Пойдем, приведём тебя в порядок, и отправишься домой. Скорую я вызывать не буду. Ты парень крепкий. Вроде.

Старик взял Вадима под руку, другой подхватил пакет и палку и потащил парня к выходу со двора. Сопротивляться со (не дай бог) сломанной ногой и сломанным (это уж точно) разумом было сложно. Вадим тяжело хромал. Одной рукой он все вытирал с лица кровь. Он решил оставить старика в следующем дворе, сославшись на свою самостоятельность, но когда они подошли к переулку, разделяющему дворы, и парень в оранжевом свете фонаря с такой отчетливостью увидел лицо старика, язык примерз к нёбу, и Вадим промолчал.

Клочья желтой стекловаты, два нелепых снежных кома, уродливые качели и дом. Дом, в который Вадим зарекся возвращаться после вчерашнего. Запищал домофон, пахнуло подъездным духом, застучали ноги, сбивая снег с подошв. Зеленая дверь, узкий коридор, комната, от которой Вадима замутило, и тесная кухня, где он устало плюхнулся на стул.

– Сейчас я тебе бадягу заварю, лицо намажешь, – произнес старик, бегая по кухне. – И закатай штанину, посмотрим, что с ногой.

Вадиму стало очень жарко. Он скинул куртку – не помогло. Парень закатал штанину, явив свету раздетой лампочки фиолетово-багровый синяк на колене.

– Та-ак, – внимательно осматривая колено, протянул старик, – это не смертельно. Дам лед, приложишь.

Клим Валерьевич вынул из морозилки бледно-розовый окорочок в пакете и кинул его Вадиму. Парень поймал и приложил куриную ногу к своей. Спустя десять минут лицо Вадима позеленело от нанесенной на него бадяги. Парень так и не увидел ссадины и опухлости своего пострадавшего лица. Теперь их скрыла бадяга. Старик наконец закончил хлопоты и, усевшись напротив запрокинувшего голову и держащего окорочок Вадима, пододвинул ему чашку дымящегося чая и тарелку со скромными бутербродами (куски белого хлеба, накрытые докторской колбасой) и заговорил:

– Давненько я подобного не видал. Слышал, конечно, что молодежь у нас буйная, но, – Клим Валерьевич глотнул чай из своей кружки, – никогда не видел ее, так сказать, в действии.

Помолчали.

– Что же они от тебя хотели?

– Не знаю. Первый раз их видел. Денег, наверное. Гопники они, – дрожащий голос выбрасывал короткие порции фраз.

– Люди всегда были готовы убить за монету, – произнес старик. – Жалко мне таких людей. И жертв их жалко, хотя не так сильно.

Какое мучение сидеть и слушать этот глубокий низкий голос!

– Я, конечно, много ужасов повидал в своей жизни, – продолжал Клим Валерьевич,– может, ты уже заметил, я войну прошел. И всяких людей видел. Плохих и честных, трусливых и сильных, жадных и умных.

Вадим несмело повернулся на стуле.

– Знаешь, какие скрытые стороны души проявляются на войне? Во мне, например, раскрылась жалость, истинно русское чувство, – старик облокотился о спинку стула, его глаза слегка остекленели, и Вадим понял, что за этим последует военная байка.

– Помню, во время обороны Сталинграда – я служил тогда в тринадцатой стрелковой дивизии – лежал я в поле и высматривал противника. Долго лежал. Наконец показались немцы, я прицел навел, и, знаешь, такое странное чувство появилось… Тяжело быть снайпером. Вижу человека, немца, конечно – но человека же! Знаю, что он через секунду умрет, понимаю, что он молод, что жизнь у него только собиралась начаться!

Старик потер широкой ладонью морщинистый лоб и продолжил:

– Лицо его разглядел тогда. Одно слово – фанатик. До того предан своей идее, что жалко его сильнее, чем если бы он был просто откровенно по-мальчишески напуган. Но жалость не останавливала тогда никого. Секунда – и он был мертв.

Клим Валерьевич словно смутился и сказал:

– Надеюсь, ты понимаешь меня. Я вижу, жизнь тебя тоже не щадила. Таким, как ты, часто тяжело приходится. Главное для тебя – не прогнуться и не опуститься до самого низа.

Вадим тяжело задышал, и воздух, проникая в его израненные никотином легкие, издавал легкий хрип. Клим Валерьевич же вдруг поднялся на ноги.

– Иди в ванную, смой бадягу, – сказал он, – а потом я тебе кое-что покажу.

Вадим надеялся, что холодная вода немного успокоит его и приведет в чувство, но умываться было все равно что мыть снегом кусок льда. Все еще нервно дрожа, Вадим вернулся на кухню, аккуратно ощупывая израненное лицо. Кухня была пуста. Лишь продолжали дышать паром пустые кружки, стоящие рядом с голой тарелкой из-под бутербродов. Заслышав негромкий шум в комнате, Вадим вздрогнул. Душа нервно заметалась в груди парня, словно ища выход.

Нужно идти в комнату.

Вадим внезапно подумал о раскаянии, и ему на мгновение стало невообразимо легко.

– Заходи, заходи, – Клим Валерьевич стоял возле распахнутых стеклянных дверец серванта.

Вадим аккуратно прошел в комнату и заглянул в сервант. Бокалы вновь стояли на месте. Фотография женщины теперь выдвинулась чуть вперед, одной стороной она прислонилась к стакану, другой – к иконе.

– Моя жена, – сказал старик, указав рукой на фотографию. – Умерла два года назад.

– Мне жаль, – хрипло выдавил Вадим.

– Ее любимая икона. Она такой религиозной стала под конец жизни. Я к Богу всегда равнодушно относился, но в память о жене икону оставил.

Смиренно-умиротворенное лицо Спасителя призывало Вадима раскрыть свои уста и признаться в содеянном. Парень с трудом перевел взгляд на фотографию, и загадка в глазах красивой жены Клима Валерьевича сменилась укоризной.

– У меня недавно медали пропали, – вдруг так просто сказал старик, и душа Вадима заледенела. – Но я воров не корю. Как сказала бы моя жена: «Бог им судья», – старик вынул из-за иконы деревянную шкатулку и продемонстрировал ее пустоту. – Но самое главное, что не нашли они мое важнейшее сокровище.

Клим Валерьевич наклонился и открыл нижний ящичек серванта. Порывшись в нем, он вынул некий предмет, спрятанный в небольшую темно-синюю тряпочку. Темно-синее одеяние спало, и Вадим увидел гладкую желтую медаль с дугообразной надписью: «За оборону Сталинграда».

– Вот, – гордо улыбнулся ветеран. – Смотрю на этот латунный кругляшек, и гордость оживляет мое старое тело.

Лицо старика просветлело, и желтые потоки закружились в голубом море.

– Жены нет, друзья мертвы, внуки далеко, но мне радостно от одной только мысли, что я могу достать эту медаль и просто полюбоваться на нее. Хоть и не хочется вспоминать все те ужасы, за которые она мне досталась.

Сжатая душа Вадима радостно распрямляла свои стянутые члены. Как и вчера, парню захотелось броситься перед ветераном на колени, зарыдать и попросить прощения.

Прошлого не воротишь, но ведь у старика осталась еще радость, которая будет продолжать греть его гордое сердце до конца жизни.

Клим Валерьевич положил медаль между фотографией жены и иконой, повел рукой в сторону кухни и вышел. Вадиму понадобилось еще около пяти секунд, чтобы сдвинуться с места. Оросятся ли его сухие бледные щеки слезами, которые не текли из его глаз уже много-много лет?

Парень зашел на кухню, когда Клим Валерьевич возвращал морщинистую куриную ногу в морозилку.

– Спасибо вам за все, – глухо произнес Вадим.

Старик выпрямился.

– И за сегодняшнее, и за тогдашнее.

Вадим надел куртку и вышел в коридор. Старик следовал за ним. Обув-
шись, парень в последний раз взглянул в двуцветные глаза ветерана, и его сердце сдавило ледяными клешнями; бесформенный комок чувств с оголенными нервами рвался из груди наружу. Он подкатил к горлу, но не получив из мозга речевой оформленности, рухнул вниз, разодрав душу Вадима.

– До свидания.

– Пока. Удачи тебе.

На улице стало еще холоднее. Ломаный шаг Вадима то и дело переходил в однобокий бег; горло хрипело, морозный воздух ранил легкие парня; пальцы рук коряво шевелились, ловя одинокие снежинки. Из глаз потекли слезы, и короткий вопль отчаяния вырвался из груди Вадима, когда его правая рука нырнула в карман и нащупала там круглую, все еще теплую медаль «За оборону Сталинграда».