ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК

Вера родила легко. Как всегда.

У нее уже были две девочки: Света и Люба. И по всем признакам должна была родиться снова девочка. Но родился мальчик. Муж, конечно, обрадовался, но Вера забеспокоилась. Растила девчонок, а тут мальчик. Непривычно.

И вдобавок мальчик родился рыжий-рыжий, словно золотой. В кого – непонятно.

Сама она была светленькая, а муж Степан темненький.

Акушерка, которая принимала роды, сделав всё, что положено, стала проверять маленькое тельце, все ли в порядке. Когда расправила кулачок на левой ручке новорожденного, чтобы посчитать пальчики, вдруг увидела какую-то не то монетку, не то пуговичку в ладошке младенца. Она удивилась, но решив, что тот просто сцапнул «это» с акушерского стола, выкинула эту странную находку в мусор.

Так же поступила и Вера на следующий день, когда обнаружила в кулачке сына предмет, похожий на маленькую монетку желтого цвета. Но когда и на следующий день она обнаружила в кулачке сына то же самое, то забеспокоилась. Сказала об этом мужу, но муж Веры, Степан, был на седьмом небе от счастья, тем более сын был копия отец, только весь в веснушках, и даже не обратил внимания на то, что ему сказала Вера. И так каждое утро, когда Вера разжимала кулачок левой руки, она находила там желтенький плоский, похожий на монетку, кружочек. Вера никак не могла понять, откуда у ее ребенка появлялись эти странные предметы. Явной угрозы здоровью малыша как бы не было, если он, конечно, не проглотит то, что у него в кулачке, поэтому обвинять кого-то из персонала роддома в халатности она не могла. Вера не любила скандалы и выяснение отношений.

Но, когда все это стало повторяться и повторяться, она запросилась домой. Позвонила мужу. Он тут же приехал и забрал её с малышом из роддома.

Дома Вера успокоилась, но, когда на следующее утро опять обнаружила в кулачке сына желтый кружочек, со слезами на глазах опять рассказала об этом мужу.

Степан вообще ничего не понял и тут же хотел ехать разбираться с этим странным явлением в роддом к главврачу, но Вера отговорила его, и они уже вместе решили подождать до завтра.

Малыш как ни в чем не бывало сосал мамину грудь, гулил и писал. Никаких странностей не проявлял, и видно было, что ему абсолютно всё равно, что находят его родители по утрам в его кулачке.

Но когда на следующее утро в кулачке у Гриши, так назвали сына, опять появился этот странный предмет, Степан, проводив дочерей в садик и школу, на работу не поехал, а вернулся домой.

Попросил у Веры то, что она нашла у сына, и, взяв лупу стал тщательно рассматривать.

Рассмотрев, Степан догадался, что это. Поэтому, завернув в платочек Гришины «подарки», поехал к своему приятелю – однокласснику Марику, который унаследовал от отца место в ювелирной мастерской на центральном рынке. Они дружили семьями, и Степан ему доверял.

Марик сразу, как только посмотрел на то, что принес Степа, сказал: «Золото».

У Степана перехватило горло. Он, закашлявшись, попросил однокашника:

– Перепроверь.

Тот пожал плечами:

– Обижаешь, Степа, я золото нюхом чую, это генетически.

Но перепроверил.

– Золото, причем самой высокой пробы. А где ты это взял? Хочешь, я у тебя куплю?

На первый вопрос Степан отвечать не стал. Не рассказывать же однокашнику, что у него сын-младенец печет эти золотые кружочки каж­дое утро как блины, а вот насчет продать – задумался.

– Сколько? – выдавил из себя очумевший папаша.

Сам Степан вкалывал на стройке плиточником, а жена Вера, проработав год после института в Сбербанке кассиром, вот уже седьмой год не работала. Но им повезло: строительная компания за хорошую работу предложила Степану трехкомнатную квартиру в ипотеку, а Сбербанк помог с кредитом. Но кредит есть кредит, поэтому с деньгами в семье была напряжёнка, хотя помогала понемногу мама Веры.

Поэтому, когда Марк назвал сумму, равную месячному заработку Степана, тот растерялся: «Продавать – не продавать?» Помявшись, всё же решил еще немного повременить и, убрав свое золото в карман, сказал, что подумает.

Дома на вопросы Веры, что да как, Степан ответил неопределенно, решил ее не волновать и дождаться завтрашнего утра, посмотреть, появится ли опять в кулачке его сына загадочный кружочек, а заодно и проследить, как и откуда все это возникает.

Всю ночь Степан просидел у кроватки сына, борясь со сном. Но утром, как он ни следил, у Гриши опять появился в кулачке желтенький кружочек. Как он попал туда, было непонятно. Перед тем как положить ребенка спать, Степан самолично перетряс всю кроватку, и даже не подпустил девочек поцеловать братика Гришу перед сном.

Но факт остался фактом: опять наступил новый день, опять Гриша разжал кулачок, и там опять был желтый кружочек.

Степан, положив золото на стол, рассказал Вере, что это такое и сколько за это готов заплатить их общий друг Марик. Вера ахнула. И посоветовала отнести это все в полицию. Степан ответил, что делать этого не надо. Их сын золото не ворует, а каким-то способом его добывает. Вдруг он обладает какими-то необычными способностями? Что тогда?

Вера призадумалась. Степан разъяснил, что их сына могут забрать врачи или ученые, и начнут его изучать и исследовать, каким образом младенец добывает это золото. И Вера согласилась с мужем, что надо подождать. Надо самим понять, как их Гриша это делает, а пока все оставить в тайне.

Время шло, Гриша подрастал, золота прибавлялось.

Звонил несколько раз Марик, спрашивал, не надумал ли Степан продать свое богатство. Прибавил цену. Вначале Степан отвечал , что всё еще думает. А в последний раз ответил, что он потерял всё, что показывал Марику, и продавать уже нечего.

Степан врал, потому что золотых кружочков в семье накопилось уже половина чайного бокала. Гриша с завидной регулярностью выдавал каждый день на-гора по одной монетке.

Где он их берет, так и осталось непонятным, несмотря на все бессонные ночи и эксперименты Степана и Веры. Они пытались надевать на маленькую Гришину ладошку маленькие перчаточки, засовывали в кулачок игрушку... ничего не помогало – золотые кружочки всё также регулярно появлялись утром, словно из воздуха.

Со временем Степан и Вера смирились с этим, а дочкам сказали, что это мама вкладывает Грише в ладошку специальные кружочки для коррекции пальчиков.

В общем к этому необычному делу в семье привыкли и успокоились. Все шло своим чередом. Степан работал на ипотеку. Вера экономила как могла.

Так прошел год. Гриша начал ходить. Пухленький, с золотыми волосиками, он никогда не плакал, а только хохотал и улыбался. Вся семья любила его безумно. Глава семейства Степан млел, когда Гриша тянулся к нему. Мама Вера не отходила от Гриши ни на шаг. Сестренки только и делали, что делили время между собой, кому побольше поиграть с братиком. В семье царила атмосфера любви и обожания их «золотого мальчика».

У счастливой семьи появилось еще одно очень приятное занятие. Мама, забирая из кулачка Гриши монетки, вначале складывала их в бокал, который теперь стоял не на кухне, а в спальне родителей, а когда этот бокал наполнялся, то содержимое его пересыпалось в специальный сундучок, который Степан сам смастерил из дубовой доски. У сундучка был и замок, но ключ постоянно торчал в замке, а сам сундучок на ночь задвигался далеко под родительскую кровать. Раз в неделю, в выходной, Степан доставал из под кровати заветный сундучок, приносил его на кухню, ставил на стол, покрытый новой скатертью, которую для этого случая прикупила Вера, замок отпирался ключиком, открывалась крышка, и вся семья, за исключением Гриши, подсчитывала злотые монетки. Каждый складывал себе отдельные кучки.У папы была самая большая кучка. И он рассказывал, положа руки на золото, что вот в этой его кучке их будущий коттедж, их большой семейный автобус, поездки в Египет и Турцию. Мама тоже, прикрыв рукой свою кучку, говорила, что вот здесь лежит ее норковая шуба, шикарные зимние сапоги и платье с люрексом. Девочки, считая свои монетки, видели в них новейшие айфоны и супермодных кукол. И вся семья, глядя на эти золотые горки, понимала, что всё, о чем они мечтали, у них уже есть, но пока в виде золотых монет.

Потом мама протирала все монетки фланелькой, а папа укладывал их назад в сундучок. После этого Степан как молитву повторял, что до поры до времени никто не должен знать про сундучок. Кругом много злых людей. Узнают, придут и отнимут их богатство.

Вера после этих слов крестилась, а сестренки испуганно моргали. Всем очень не хотелось расставаться с сундучком – он уже воспринимался всеми как член семьи.

Поэтому со временем стал меняться и сам уклад их семейной жизни.

Даже детей, Светочку и Любочку, стали наказывать очень просто и в тоже время жестоко, как казалось детям, – за шалости не допускали по выходным до участия в новом семейном ритуале с сундучком.

А если хотели поощрить кого-либо из сестренок, то разрешали сразу после школы или садика вытащить сундучок на минуту или две и поиграть с его содержимым.

Гриша к этому времени начал говорить: папу он называл тятя, а маме каждое утро лепетал, протягивая монетку в кулачке: «мама, бяка…»

Вера же стала задумчивее, чем раньше, она подолгу глядела на своего «золотого» мальчика и все сильнее ощущала тревогу за семью. А однажды, когда Вера пришла за Любочкой в детский садик, воспитательница отвела Веру в сторону и сказала:

– Сегодня мы читали отрывок из поэмы Пушкина «Руслан и Людмила», где «царь Кащей над златом чахнет» – все дети сразу решили, что Кащей плохой, а ваша Любочка сказала, что хороший. Я пыталась от нее добиться, почему она так считает, но она ответила: что не может рассказать, потому что папа не велит говорить про «золото»... У вас что там в семье происходит?

Вера так напугалась, что, ничего не говоря, быстро забрала дочь и дома еле-еле дождалась Степана с работы.

Дети видели, как папа с мамой долго шептались в своей комнате, а потом вышли к детям и заявили, что Люба больше не будет ходить в садик.

Люба обрадовалась, а Света стала приставать с вопросом: «И что, теперь Любка будет целый день играть с сундучком?»

Родители переглянулись. И папа, отведя Свету в сторону, пообещал, что с сундучком Люба будет играть столько же, сколько и Света. Света промолчала, но чувствовалось, что она не очень-то поверила словам папы.

А Вера ночью, прижавшись к Степану, почему-то заплакала.

Когда Степан стал ее успокаивать и спрашивать, отчего она плачет, Вера ответила:

– Мне страшно, Степа.

– Да не бойся ты, сейчас еще поднакопим золотишка и сразу в один день станем богатыми.

– Вот это и страшно. Никогда не жили богато. А с этим богатством стало как-то не совсем радостно. Степ, ну скажи мне честно: все будет хорошо?

– Не только хорошо, даже лучше, чем хорошо! Скоро будем радостные и счастливые, – уверенно ответил Степан.

Вера облегченно вздохнула и уснула.

Но Степан не спал.

Степану почему-то вдруг вспомнилось, как он, узнав, что у него родился сын, просто сын, а не какой-то золотой кошелек, бежал в роддом, подпрыгивая козликом от радости. И вот вроде уже тогда он был счастлив, а теперь и о Грише думает только как об источнике золотых монет, и Любу со Светой воспринимает как головную боль – угрозу его богатству. Богатство есть, а вот веселой и счастливой жизни что-то нет…

От этих мыслей у Степана разболелась голова.

«Ладно, жизнь сама все расставит на свои места», – решил Степан и уснул.

И впервые ему приснился страшный сон: огромное количество крыс залезли под кровать и стали грызть стенки сундучка. Прогрызли и бросились пожирать его золотые монетки.

От страха Степан проснулся. Откинул одеяло и бросился под кровать, вытащил сундучок, открыл его и, не включая света, стал ощупывать содержимое. Пальцы наткнулись на приятную тяжесть благородного металла. И вдруг от кончиков пальцев через ладонь по руке потекла какая-то необыкновенная сладость и разлилась по всему телу. Степан даже застонал от удовольствия. Ощущение было таким же сильным и приятным, как от близости с Верой. Степан от неожиданности даже отдернул руку. Но ощущение не пропало. Оно продолжало приятно волновать. Пораженный Степан всё же закрыл сундучок, задвинул его назад под кровать и осторожно лег в постель. То, что с ним произошло, его поразило, напугало, но и понравилось. Степан, возбуждённый, даже надумал пристать к Вере, но Вера так сладко спала и так музыкально похрапывала, что он не стал ее тревожить, только покрепче прижался к ее бедру, но еще долго не мог уснуть.

На следующий день Степан отпросился с работы, заехал в магазин «Охрана и надежность» и там купил сейф. Потом окружными путями повез его к себе домой.

Сейф представлял из себя небольшой металлический ящик, который аккуратно встал в углу спальной комнаты. Туда и переместили из-под кровати всеми любимый сундучок. Вера накрыла сейф красивой вышитой салфеткой, и со стороны казалось, что это стоит просто тумбочка.

Степа был доволен.

И снова каждое воскресенье вечером вся семья собиралась на кухне. Вера убирала все лишнее со стола, стелила чистую скатерть, Степан приносил сундучок, высыпал золото, и вся семья пересчитывала монеты.

Только Гриша, сидя на коленях у мамы, то и дело хватал денежки и говорил: «бяка… бяка...» Все дружно хохотали.

Но однажды, когда стали сверять старые подсчеты монет с новыми, хохотать перестали.

Одной монеты не хватило.

Все сразу, конечно, посмотрели на Любу. Она теперь все время была дома и имела полный доступ к сундучку.

Люба, увидев в глазах сородичей вопрос, покраснела и громко разрыдалась.

Ее стали успокаивать: «Любонька, ты монетку отдай, и тебе ничего не будет». На что Люба еще отчаяннее ревела и кричала: «Не брала я ничего!»

Папа, набравшись терпения, гладил Любу по головке, говорил: «Ну не брала так не брала, это ладно. Ты монетку верни». Но Люба только плакала и твердила, что у нее никакой монетки нет.

Степан начал закипать, глаза стали наливаться кровью. Вера, от беды подальше, увела Любу с собой в другую комнату.

Степан, не зная, что ему делать, собрал со стола все монеты опять в сундучок, запер его и впервые ключ положил к себе в карман.

Наконец Вера вышла с Любой. Люба, опустив головку вниз, держась за руку мамы, тихим голосом сказала: «Папа, извини меня, это я взяла монетку. И я ее где-то потеряла, но мы с мамой ее найдем, так мама мне сказала».

И только Степан присел, чтобы что-то сказать Любе, к ним подбежал Гриша с детской сумочкой Светы, со словами «бяка, бяка», разжал кулачок, там лежала монетка. Он положил монетку в Светину сумочку, опять её вынул и, протянув папе, сказал: «Бяка».

Первой опомнилась Света. Она выхватила сумочку у Гриши и, толкнув его, бросилась в туалет, захлопнула дверь и из-за нее стала кричать:

– Да, я взяла! Я! Ненавижу Любку, ненавижу!

Все опешили. Папа смотрел на Любу, которая сказала ему: «Мама попросила, я и созналась».

Степан пошел на кухню, достал из холодильника бутылку водки, налил полстакана и залпом выпил.

К вечеру вся семья успокоилась. Свету Степан ругать не стал, а Любу погладил по голове и поцеловал в лобик.

Когда дети улеглись, Степан с Верой долго разговаривали на кухне. Вера даже несколько раз повышала голос.

Степан с чем-то не соглашался, но в конце концов сдался и, отсчитав десять монеток, сказал: «Хорошо, но здесь, в нашем городе, продавать не буду, поеду в Москву».

На следующий день Степан отпросился с работы, сел в машину и умчался в столицу. Там он никак не мог решиться, где и кому предложить свои золотые монеты, и поэтому долго плутал. То мотался по центру, то выезжал опять на кольцевую. Ему все хотелось найти место потише и побезлюднее. И, вконец измучившись, он подъехал к какой-то закусочной перекусить.

Когда поел, немного успокоился. Вышел на улицу и увидел вывеску: «Ремонт ювелирных изделий». Степан подошел. Это была небольшая ювелирная мастерская в торговом павильоне.

Степан, вспомнив своего одноклассника Марка, подошел к окошечку. И, протянув мужику с лупой, сидевшему там, одну монетку, спросил: «Золотишко покупаем?»

Мужик молча взял монету, повертел её, взвесил, назвал сумму втрое больше, чем предлагал Марик.

Степан аж вспотел. Тогда он достал остальные и тоже подал в окошечко, и сказал: «Согласен».

– Хорошо, – сказал мужик,– сейчас за деньгами схожу.

Взял монеты, снял лупу, закрыл окошечко и ушел куда-то вглубь киоска.

Степан стал ждать, то и дело поглядывая по сторонам. И не успел он еще заволноваться, как к нему подошли два здоровых парня и спросили.

– Дядя, ты чего здесь стоишь?

– Да я так, – попытался от них отмахнуться Степан. Парни не производили впечатления агрессивных людей.

– Нет, дядя, ты тут так просто не стой, здесь так просто стоять нельзя.

– Да я здесь вот ювелира жду. – объяснил Степан, махнув в сторону киоска.

– А его ждать не надо. Он умер.

– Как умер? Когда?

– Только что.

– Так он же у меня взял...

И Степан осекся, в голове стрельнуло: что это он делает?

– Так ты сам уйдешь, дядя, или тебе помочь? – всё так же добродушно поинтересовались парни.

– Сам, – ответил Степан, и понурив голову, пошел к своей машине. Сел и поехал домой. Понял, что совершил глупость.

Пока выбирался из Москвы, заметил, что его сопровождает машина. Испугался. Заметался по переулкам. Но машина как прилипла к нему. И, когда он уже был готов хоть с моста в реку, машина исчезла. Через какое-то время Степан успокоился и выскочил на кольцевую. Домой по трассе он уже возвращался один.

Дома он не стал рассказывать Вере про свои коммерческие приключения, сказал, что передумал золото продавать в Москве. Весь вечер промолчал, а когда легли спать, не сказав «спокойной ночи», отвернулся от жены.

Под утро встревоженная Вера проснулась. Степана рядом не было. Она увидела, что её муж в одних трусах стоит у сейфа, засунув в него обе руки, и дрожит как осиновый лист. С Верой стало плохо. А когда Степан повернул голову к ней и она увидела, что глаза его закатились далеко вверх, а губы изогнулись в блаженной улыбке, Вера потеряла сознание.

Когда она очнулась, Степан сладко спал рядом. Сейф стоял на месте,

«Приснилось», – решила Вера.

Пока Степан думал да гадал, что ему теперь делать с золотом, позвонил Марик. Попросил зайти. Степан предложил ему самому прийти к ним домой в гости вместе с женой Юлей: «Посидим, поговорим, как старые друзья».

– Хорошо, – немного подумав, ответил Марик.

Вечером они приехали. Жена Марика пошла к детям и Вере. Степан с Мариком вышли на балкон. Степан издалека начал разговор о золоте.

Марик слушал, слушал и сказал:

– Что, созрел?

Степан опешил:

– «Созрел» – это как?

– Ну, как бананы зреют? Зреют, зреют и падают. Съездил в Москву и созрел.

– Откуда ты знаешь про Москву?

– Приезжали серьезные люди, рассказывали, как тебя кинули и как ты по Москве метался, следы заметал. Но тебя по номеру твоей машины быстро вычислили, кто ты и откуда. Хотели прямо к тебе, но я по­обещал московским, что сам с тобой разберусь. Им непонятно, откуда у тебя это золото.

И Марик вынул из кармана те самые монетки, отвезенные Степаном в Москву.

Степан посмотрел на свои монеты в руке одноклассника, и опять, как тогда ночью, дрожь пробежала по всему его телу, и он, будто не слыша, что ему говорит Марик, спросил:

– Слушай, а ты заплатил за них?

– Конечно.

– Сколько?

– А зачем тебе?

– Ты знаешь, – замялся Степан, – если не очень дорого, я бы выкупил их у тебя.

Марик удивился.

– А зачем они тебе? Ты что, коллекционер или ювелир?

– Да нет, конечно, просто эти монетки очень дороги мне.

Марик внимательно посмотрел на Степана, который уставился на золото в его руках.

– На, забирай, – и Марик протянул Степану монеты.

– Правда? – обрадовался Степан, – и с жадностью выгреб монетки из ладони Марика. – Сколько я тебе должен? У меня, правда, сейчас нет денег, но я отдам.

– Денег мне не надо. Просто пообещай, что все золото, которое у тебя есть, продашь мне. А я уж как-то объясню и отмажу тебя от московских, чтобы про тебя забыли.

Степан сразу насторожился.

– Какое золото? Нет у меня больше никакого золота.

– Ты понимаешь, Степа, эти монеты, с которыми ты таскаешься, необычные. Золото там чистейшее. Форма необычная. Ты уже засветился. А это не твой бизнес. В этом бизнесе не любят неожиданностей и чужих людей. Лучше продай все и живи спокойно.

– Нет у меня ничего.

– Есть.

– Кто тебе сказал?

– Юля.

– А она тут причем?

– Твои девочки хвалились ей, когда она к вам в гости приходила.

– Идиотки.

Степан отвернулся от Марика, засунув кулак с монетами в карман.

Наконец Марик сказал:

– Значит, нет золота?

– Нет.

– Ну, как хочешь. Тогда мы с Юлей пошли?

Степан молчал.

– Бывай, – сказал Марик.

И они ушли.

После ухода гостей Степан собрал всю семью вместе и начал кричать, брызгая слюной и стуча кулаком по столу. Девочки, Вера и Гриша замерли. Никто никогда не видел таким их родного любимого папу. И если Света с Любой, от испуга, закрыв глаза, прижались к маме, то Гриша, обняв Веру за ногу, смотрел на Степана взглядом полного недоумения и непонимания. Степан от этого взгляда взбесился: «Что вылупился, закрой свои буркалы!», и замахнулся на него.

Гришу как волной отшатнуло от Степана, затрясло и, отпустив Верину ногу, малыш упал на пол и забился в конвульсиях.

Вера бросилась к нему.

– Степа, – закричала Вера, – скорую вызывай!..

Приехала скорая. Сделали укол, и Гриша уснул. Дали по таблетке детям, успокоительное Вере.

Степа с медбратом на кухне махнул по рюмке.

Медбрат, кивнув на то, что творится, спросил:

– Воспитываешь?

Степан посмотрел туда, куда кивнул медбрат, ответил:

– Пытаюсь.

И отдал медбрату недопитую бутылку.

Скорая уехала. Гриша спал, лежа на диване, дышал ровно, только иногда подрагивал. Вера сидела рядом и не сводила с Гриши глаз. Степан ходил кругами по квартире.

Заглянул в детскую. Девочки лежали на одной кровати, обнявшись. Зашел на кухню. Пожалел, что отдал медбрату бутылку. Потом прошел в спальню. Подошел к сейфу и тут вспомнил про монетки, которые ему отдал Марик. Вынул их из кармана, открыл сейф, сундучок и ссыпал их внутрь.

Звук падающего золота прогремел как набат в голове Степы. Он замер. Застыл. Глядя на золото, Степан, в одну секунду, забыл о Вере, Грише, своих дочках и о том, что произошло в семье. Он вдруг понял, что теперь готов на все за это золото. Он уже ненавидел Марика и его жену Юлю, москвичей, прораба, соседей, ему вдруг стали мешать его дочери, его жена Вера и даже Гриша.

Если бы он сам мог делать золото, так же, как его Гриша!

А почему бы и нет? Он же его отец!

Степан положил ладонь на поверхность золотого богатства, по пальцам снова пробежала искра, и он уже приготовился опять испытать то сладострастие, которое испытывал ранее, но тут скрипнула дверь.

Степан резко повернулся, захлопнув сундучок и дверку сейфа одним движением.

У двери стояла Вера, облокотившись на косяк.

– Рассвело, Степа, – сказала она так, как будто в доме до этого ничего не произошло. – Гриша проснулся.

– Да? – обрадовался Степан. «Сейчас получу еще одну золотую монетку». Быстро запер сейф и заторопился за Верой.

Гриша сидел на диване.Но это был не совсем Гриша. Мальчик, который сидел на диване, был не рыжим, он был русым, как Вера, хотя внешне был вылитый их «золотой» ребенок. Куда делись его золотые волосики и солнечные веснушки? Все исчезло. Мальчик – обыкновенный милый ребенок.

Гриша, увидев Степана, заулыбался и, протянув к нему кулачки, разжал их и сказал:

– Нетю, тятя, бяки, нетю.

Степан растерялся:

– Как нету бяки?

Гриша теперь посмотрел на Веру и опять разжал кулачки и сказал:

– Мама, бяки нетю.

– Как нет? – опять спросил Степан теперь уже у Веры.

Вера только пожала плечами:

– Всё, Степа, конец. Что-то с ним произошло. У него от стресса, очевидно, сломался внутри агрегат по изготовлению золота, нет больше золота, ни снаружи, ни внутри. Орать надо было меньше…

– Ты забрала?

– Да, и монетку забрала, и Гришу перекрасила, – Вера покрутила пальцем у виска и хотела уйти на кухню.

Степан бросился к ней. Прижал к стене и стал лихорадочно обыскивать. Вера не сопротивлялась. Она была как ватная.

Ничего не обнаружив, Степан бросился шарить по дивану, под диваном и дальше по всем углам. Вера забрала Гришу и ушла к девочкам.

Степана затрясло. Мысли его путались. Он никак не мог ничего сообразить и не знал, что ему делать. Прозвенел звонок будильника, который всегда будил его на работу.

«Хорошо, – решил Степан, – сейчас на работу, а вернусь – разберусь. Я им устрою, я их заставлю...» А чего устроит, он пока не решил, но то, что должен был заставить опять создавать золотые монетки, в этом он был уверен.

Он вернулся в спальню, запер сейф, накрыл его салфеткой, поставил сверху вазу, оглянулся и, убедившись, что никого нет, погладил бок сейфа. Выходя, даже помахал рукой ему, добавив: «Заставим...»

А семье крикнул:

– Я на работу, скоро буду. Сидите тихо.

Вера, когда ушел Степан, разбудила девочек, позвонила маме и стала быстро собирать вещи. Когда уходила из дома с детьми и чемоданами, то зашла в спальню и, подойдя к сейфу, плюнула на него.

Степану не работалось. Он в обед отпросился и поехал домой. Когда он поднялся к себе на этаж, увидел, что дверь в его квартиру распахнута настежь, а в квартире всё перевернуто вверх дном. Всё, что было прибито, оторвано. Всё, что можно было сломать, сломано. Всё, что можно было опрокинуть, – опрокинуто. Жены, детей и сейфа не было.

Степан сел на сломанный стул, достал телефон и набрал номер Марика.

– Да, – ответил Марик.

– Марик, если это ты забрал сейф, я тебя убью.

– Какой сейф, где?

– У меня дома.

– У тебя дома был сейф?

– Теперь нет, раньше был.

– Степа, это не я. Подозреваю, кто, и если это те люди, то дело серьезное. Вот тебе мой совет: забудь все, езжай за женой и детьми, они у твоей тещи. Выкинь из головы это золото. Клади свою плитку, живите просто и счастливо, как жили раньше. Для одних людей золото – богатство и счастье, для других – головная боль и беда. Степа, ты простой русский парень, оставайся им. Не успокоишься сейчас, тебя успокоят завтра. Тебе это золото дали случайно, и ты сразу повел себя неправильно, поэтому-то у тебя его и отняли.

– Кто мне дал и кто отнял? Ты, что ли?

– Да нет, Степа, не я. Дал тебе Дьявол, а отнял Господь. Если решишь все правильно, я тебе еще смогу помочь, даже деньгами. Если нет, тогда прощай.

И Марик отключил телефон.

Степан выскочил из дома, бросился в машину и помчался в пригород, где жила теща. Весь мир, казалось, был против него. Небо было темное, дорога мокрая, деревья хмурые, и люди все вокруг были злые и неприятные. Его машину то и дело подрезали, или, может, это он подрезал всех подряд. Ему то и дело сигналили или он всем сигналил, злясь на весь мир.

Когда выскочил на трассу, его остановил патрульный ДПС, Степан стал ему хамить. Офицер отобрал права. Степан пообещал его сгноить.

«И сгною, вот только верну свое золото, я им всем устрою – и Марику, и москвичам этим, и семью выстрою, и из Гриши все до одной монетки вытрясу, заставить всех надо, заставить...» – а что «заставить», так и не успел додумать.

Машина его на крутом повороте вдруг пошла юзом и, крутанувшись несколько раз на обочине, со скрежетом и грохотом перевернулась в кювет. Степан больно ударился головой о стойку и потерял сознание.

Очнулся он уже на обочине, кругом было много людей, стояло две фуры и тот самый патрульный. Машину уже вытащили. Она была вроде ничего, только крыша помята. Подъехала скорая, осмотрели Степана. Ни одной царапины. Только сильно болела голова. Попробовал завести машину – завелась. Патрульный спросил, куда ему ехать, предложил сопроводить. Степан отказался.

Все разъехались. Степан остался один: «Что же все это было? Что со мной случилось? Как будто наваждение какое-то нашло».

В голове гудело, но на душе становилось постепенно светлее и легче. Как будто какая-то черная сила отпускала его разум и душу. Как будто что-то где-то треснуло и туда в эту трещину вытекает это все не его, совсем не нужное ни ему, ни его семье. Степан глубоко вздохнул и с трудом встал. Кружилась голова.

Кругом качались деревья, пели птицы, мимо проезжали машины. Природа было тиха и спокойна, небо посветлело, люди из машин и автобусов смотрели участливо, то и дело останавливались, предлагали помощь.

Степан кивками отвечал, что помощи не надо. Сел в машину и тихо поехал к семье.

« Что со мной было? – пытался определить Степан. – Со всеми разругался, всех стал ненавидеть, Веру обидел, девочек и Гришу разлюбил. Что это было? Господи, да я же себя и свою семью едва не погубил. Скорее, скорее…»

И Степан опять заспешил, но машина едва ехала, кашляла и чихала, поэтому доехал до тещи без приключений.

Степан нашел всю семью в поселковой церкви. Вся семья стояла перед ликом Божьей Матери «Нечаянная радость» и молилась. Вера
на Степана даже не среагировала. Только девочки замерли, а Гриша сидел на ручках у мамы и, не отрываясь, смотрел на икону.

Степан подошел к семье, встал на колени рядом и, согнувшись в поклоне, заплакал, зарыдал в голос. К нему бросились дочери, Света с Любочкой, обняли его и тоже заплакали. Вера повернулась и протянула к мужу руку. Он поймал ее ладонь, стал целовать и запричитал сквозь слезы: «прости... прости...», потом обнял своих девочек, «простите, Христа ради… Гришенька, иди ко мне…» Вера отпустила Гришу. Он подбежал к отцу и тоже обнял его, и сказал:

– Тятя, Гиша бяка.

– Гриша, мальчик мой, ты не «бяка», ты «золото», и вы все... – Степан развел руки как можно шире в стороны, словно хотел обнять разом всю свою семью, – вы... вы настоящее «золото» , и только вы единственное богатство всей моей жизни!..