М с т и – г о й

 1.

 Лихим намётом, подымающим клубы пыли с проезжей проселочной дороги, конный разъезд дюжины воинов почти налетел на путника, лишь в последний момент затормозив и скучившись на гарцующих и роняющих пену с морд лошадях.

Помахивая перед лицом нагайкой от пыли, старший разъезда прорычал путнику, одетому в серый дорожный плащ с капюшоном:

- Кто таков..!? Почему не знаю!?

 Путник, мужик примерно трех дюжин лет, но с совершенно седыми волосами на бороде, усах и голове в целом, отступил на пару шагов назад себя от гнавших прямо на него ветерком клубов пыли, не смутился резкостью слов старшего воина, а посмотрел прямо ему в глаза:

- Здравия, вам, воины и хозяева. Позволь со всем вежеством, о вой, узнать – как к тебе обращаться..? Назови, будь добр, своё имя или прозвище…

- Какие еще «хозяева», черныш-находник!? Сам назовись! Какого роду-племени и куда идешь? Где твоя «подорожная грамота»? Покажь…

 Путник помедлил немного и, со всей очевидностью намеренно раздельно проговаривая слова, начал отвечать:

- Я – помор и изгой. У меня нет имени и нет больше рода. Но можешь называть меня – Мстигой. Куда иду – не ведаю. Миром иду. А «подорожная грамота» мне не ведома – по што.

 Конный старшой удивленно посмотрел на своего подручного, что успокаивал своего ретивого жеребца, так и не смирившегося с такой внезапной остановкой скачки и гарцующего на месте, но тот был слишком занят своим конем.

- Вона как, значитца… помор… да ще и изгой… Тоды путь тебе – в нашу темницу и к дознатчику, стал быть…

- По што так, хозяин? Разве я разбойник оружный, аль лиходей какой? Аль видоки каки на меня донесли за разбой какой на «тракте прямоезжем»..?

- Какой я тебе «хозяин», изгой!? Кому така шваль нужна, как ты… хоть бы и «чернецом подневольным», аль «смердом» каким?

 Путник продолжил оставаться спокойным, но стал выговаривать слова еще четче, хотя и до этого, казалось – дальше уже некуда:

- Ты, вой – «хозяин своей Жизни» и её возможного конца…

- Это про любого сказать можно. Даже и про такого, как ты…

- Не правда твоя. У меня нет «имени» - и нет «Жизни» потому.

- Да, об чем ты гутаришь – не пойму. Ты ж – живой еще… пока… Как - нет у тя жизни-то?

- У меня нет «Жизни», есть только «путь-дорога» и конец оной.

- И где этот конец твоей «пути-дороги», когда он наступит, по-твоему?

- Когда найду «кровников» своих.

 После этих слов старший опять переглянулся со своим напарником и на сей раз тот перехватил его взгляд и кивнул ему - как о чем-то давно им известном и само собой разумеющемся, и даже положил правую ладонь на притороченное к седлу копье. Старший же положил правую ладонь на рукоять своей сабли и нахмурился:

- А… Вона што… другой совсем разговор тоды… Тоды точно – в темницу и к дознатчику нашему…

 Старший развернулся в седле и посмотрел на конников позади себя. Почти сразу из-за его лошади выметнулся сторожевой пёс, ранее пристегнутый, видимо, поводком к седлу своего хозяина, и с угрожающим рычанием прыжками бросился на путника.

Тот опять остался спокойным, но его взгляд поймал взгляд атакующего его пса. Он внешне неспешно вытянул в сторону пса правую руку и скрутил «дулю» пальцами, а потом негромко произнес странно прозвучавшие слова, как фразу на неведомом языке:

- Ш-ш-у-у-у - в-А-р-р-р… - последний рычащий звук уже совсем не походил на звук человеческой речи, а, скорей, напоминал утробное рычание медведя…

 Его вытянутый к псу кулак развернулся из горизонтального в вертикальное положение, пальцы выпрямились и стали похожи как бы на лезвие меча. Пёс же – как будто налетел на невидимую стену, так резко он затормозил когтями на своих лапах по земле. А потом произошло совсем уж невероятное – свирепый бойцовый пес размером с маленького теленка присел на лапах, обмочился по себя, как кутенок… потом лег брюхом в свою мочу и, скуля, начал отползать назад себя и от путника подальше…

 Старший разъезда подал знак - и остальные его воины начали веером окружать путника. Кое-кто даже сабли свои достал из ножен…

- Вона ка-а-к… - протянул старший, тоже покрепче сжавший рукоять сабли: Колдун али чаровник, а… кто будешь, изгой-кровник?

 Путник спокойно пожал плечами:

- Не так… Из таёжных поморов я… Просто «слово» знаю… У нас дажно мальцы тако умеют…

- Просто – гришь… «слово»… и волка так остановишь..?

- Для него – другое «слово» надобно… но да… остановлю… если не «в гон», конешно…

 Старший совсем уже по-другому… пристально рассмотрел путника, профессионально оценивая его, уже как воин воина.

- Распахни плащ, кровник…

 Путник понимающе ухмыльнулся старшему, слегка кивнул и распахнул плащ на поясе.

- Опоясанный… булатом… витязь… северный… штурм-вой… - пораженно зашептались не выдержавшие такого зрелища воины между собой.

 Из поясных узорчатых серебряных ножен путника в правую сторону торчала витая мореным дубом рукоять булатного меча с огромным ограненным рубином в навершии.

 Старший оценил древность полированной рукояти и ножен… родовые руны чеканки на ножнах не рассмотрел… потом сжал челюсти так, что желваки выступили на скулах… А затем одним слитным движением соскочил с седла своей лошади, бросил поводья своему напарнику и сделал пару шагов к путнику. Потом ударил себя по груди в районе сердца сжатым правым кулаком и выбросил вперед уже распрямленную ладонь правой руки в направлении солнца:

- Приветствую тебя, Витязь. Я – есаул Вышата, Всевеликого войска Донского… на службе у стольного князя Владимира. Прошу простить слова мои резкие и поношения, и хулу… Не ведал – кому реку сие…

 Путник пожал плечами и грустно ухмыльнулся:

- Пустое, есаул Вышата. У меня нет имени. Мстигой я… и больше – никто…

 Есаул хмыкнул, но тихонько уже… Потом помялся и предельно уважительно начал:

- Прости… ежли чо… токо из легенд и сказов ведаю про таких… можно мне..? Нас вот дюжина супротив тебя..?

 Путник понимающе кивнул и просто ответил:

- Все «легли» бы…

 Есаул помялся и продолжил:

- Служба у меня… про «Орден серебряных поясов» не слыхал даже… только про «золотых»… на севере хде-то…

- Так и есть… но «Отец Ратный» мне так присудил… и в дар прощальный дал сей меч… его присуд - не мой… я б и вовсе не оружным пошел…

- Дар..!? – пораженно ахнул есаул и даже рот открыл… Потом со стуком захлопнул челюсти и совсем неуверенно продолжил свои расспросы: Но как же тоды это..???? «ОР» дар преподносит «изгою»… Великий такой… древний же..!??? Богатство целое… цены не имеет…

 Путник вздохнул, но ответил:

- Имени я сам себя лишил… нет на мне позора, аль измены какой… Недоля така просто…

 Есаул понимающе кивнул… помялся… и продолжил:

- Прости, конешно… но почему сюда к нам пришел..? Мы не ходили на поморов никода… Ужель: варяги какие татями наскочили на вас… на твоих…???

 Путник пожал плечами и кивнул. Есаул с заметным облегчением выдохнул задержанный в груди воздух… Расслабился внешне и спросил все же напоследок:

- А если те - на службу к нам..? Проще было бы «кровников» твоих сыскать…

 Путник вздохнул и сухо ответил:

- «Не имеющий имени» может служить токо своей Судьбе… и Богине Карне…

 Взгляд есаула скользнул в сторону и он промямлил почти:

- Понимаю… Но ты не очень… мало ли… у нас тут… Богов не поминают больше… так-то… только Христа… принято… теперь… князюшко… лютует…

 Путник кивнул:

- Видел уже… целые деревни… в разоре… А еще сказывали: шо учеников волхвов и ведунов на кол сажают ноне…

 Есаул кивнул и сжал зубы…

- И у нас даже – раздор в станицах… до усобицы доходит… Но куды деваться? У тя вон – «Отец Ратный»… был… а у нас – атаман приказал… служба… долг воев…

- Лихие времена настали…

 Есаул кивнул и тяжко вздохнул… Потом он еще помялся и спросил с почти детской надеждой в интонациях своей речи:

- А ты слыхал про наших «богатырей»..? Илья из Мурома..? Добрыня наш..? Алентий из новых энтих, по прозвищу «Попович»..? Вольга опять же Черниговский… совсем тут недалече - вон там… Ежли б с кем из них встренулся, а не со мной...? Сдюжил бы..? «Пояс» супротив нашево «богатыря»..?

 Путник пожал плечами. Но есаул уже «загорелся» и продолжал:

- Ну, ответь… будь ласка… очень прошу… они ж - силищи немерянной совсем… тура пополам рвут голыми руками… А..?

 Путник усмехнулся и тихо промолвил:

- Про могутность иху – не ведаю… и про справность, как воев – тоже… А ты сам супротив тура да с саблей в руках-то..? Помогли бы ему его рога и могутность..?

 Есаул даже рассмеялся и кивнул понимающе.

 2

 Микула вытер пот с чела рукавом рубахи, набросил поводья на плуг и решил отдохнуть немного… Его взгляд привычно уже с опаской обратился к проселочной дороге и он чуть не подпрыгнул от неожиданности… Буквально в нескольких шагах от него по дороге и по направлению к нему же шел путник в сером плаще незнакомого покроя. Седой на всю голову, хоть и молодой еще пока… Микула не слышал его шагов по дороге, хотя тот уже совсем к нему подходил… Ступал он ровно и свободно, не крался совсем, но ступни его сапог ступали по дороге совсем безшумно почему-то… и даже пыль не поднимали совсем… как призрак стелился, а не шел как будто…

 Микула засуетился правой рукой, то славицу начав, а то креститься начал в итоге и забормотал всё подряд:

- Чур меня… то есть, спаси Христос… отведи лихо… ох…

 Путник же остановился в трех шагах от него, взглянул без улыбки на лице, но спокойно и уверенно:

- Здрав будь, хозяин. Боги - тебе в помощь, хлебороб… Далеко ли твоё селение, аль деревня, али хутор твой..?

- Я – Мык… я – не хозяин… Мыкула я… Деревенский… Вон там… за тем перелеском…

 Путник взглянул в указанном направлении, кивнул устало… Потом посмотрел на крестьянина, понял – что тот отдыхает сейчас и присел на обочину дороги. Взглянул снизу в лицо переминающегося с ноги на ногу мужика:

- А меня зови Мстигой, Микула. Я – из северных поморов… Странник я… скиталец… С прямоезжего тракта вот в вашу сторону свернул… Отдохнуть мне надо… У кого в твоей деревне остановиться можно – скажешь..? Али «дом странноприимный» есть, можа..?

- А? Нету уже… спалили его… надысь… Тебе на ночь, аль дольша..? Ежли на ночь токо – мож - у меня…

 Мстигой подумал… пожал плечами и признался:

- Сам пока не ведаю… Токо… Лучше бы мне… не мешать никому… еды куплю у тебя… а спать… нет ли халупы какой брошенной..? Хаты нежилой совсем..?

 Микула настороженно посмотрел на странного незнакомца и пожал плечами:

- Да почитай – полдеревни не жилых хат стоит терича… Хто съехал отседа совсем… кого… крестили… так… совсем… што… Ты Богов наших не поминай в деревне-то… а то – мало ли… Есаул со сворой своёй почти кажный дён заезжает… к нам… строго у нас тут с энтим…

 Мстигой кивнул:

- Уже… переведался с ним… недалече тут… тож упреждал меня в энтом…

 Микула вытаращился сначала на путника… потом, неуверенно уже опять, произнес:

- Ну… дык… я упредил… на всякий… мало ли… А ты, знать – не крещен ишо..?

- Нет. И не буду.

- Ага… Вона как… ну, што ж… Я – просто мужик… не моё дело… не приписанный пока… свободный, то исть…

 Он помялся, не зная: что еще сказать… Потом спохватился:

- Пустые хаты… все равно… родичи там остались… не дело это… токо… есть кузня пустая… совсем за леском вон там… кузнеца сказнили… он приймак был… ежли чо…

 Мстигой кивнул:

- Самое то - для мя, Микола. Кузница – самое то…

 Микола оценил уважение в словах странника и расслабился. Даже присел тоже на землю. Потом спросил:

- А ты, молодой…. По какому делу к нам сюда..? Не из офеней… не по торговому делу, то исть… не воин, хотя похож… пеший опять же…

- Я – изгой, уважаемый… В приймаки не пойду, ежли чо… ни к кому… и служить не буду… никому… Отдохну вот у вас… к Глебу вашему в Чернигов схожу… там видно будет…

 Микола опять вытаращился:

- К Глебу..? Эт к князю нашему, то исть..?

- Ага. К нему…

- Ага… Што ж… дело… к князю… што ж… да…

- Нет. Не к князю дело у меня… просто он может знать… про моё дело… вот и спрошу…

 Микула крепился некоторое время… потом не выдержал:

- Мил-человец… Да, тебя на порог гридницы его не пустят даже..! В плети сразу – токо близко к его гридням подойдешь ежли… Чо уж о самом Глебе грить-то..!!

- Зазнался, стал быть…

 Микула даже руками всплеснул от пораженности:

- Да - не то слово..! Чванится – што там стольный киевский Владимир...!

 Мстигой усмехнулся и загадочно ответил на это:

- Ну… хто высоко поднялся – тому дольше падать будет… ежли чо… когда-то… и всем…

 Микула пораженно рассматривал собеседника несколько мгновений… потом вдруг тоже усмехнулся:

- И верно… Хорошо вам… северным… Вы человецами остались… вольными… даже в речах…

- А вы..?

 Микула только рукой обречено взмахнул в ответ. Потом сказал:

- А мы – подневольные совсем… аки рабы какие… холопы по-нонешнему… приписные к попам…

 Несколько часов Мстигой отдыхал на опушке леса в тенечке… Потом пришел Микула, как сговаривались, и проводил его за лесок в брошенную кузницу и показал там всё…

 Мстигой ходил за своим провожатым и удивленно хмыкал… Кузница и всё хозяйство оказались не разграбленными и в полном порядке – как будто бывший хозяин просто ушел куда-то на время. Только живности в хлеву и в подворье никакой не было само собой…

 В кузнице был идеальный порядок и много запасов самых разных для ремесла сего. В последнюю очередь они осмотрели хату-мазанку, состоявшую из четырех комнат. Потом вышли на крылечко и присели на нижний приступочек там.

- Я детскую видел комнату… много детей у него было..?

- Пятеро. В монастырь забрали всех. А жинку его вместе с ним… порешили…

- За што?

- За Веру. Не схотел креститься, как все мы… Получелик Лютый самолично его… и её… саблей… прикопать велел… но мы потом тайком на кроду их выкопали… как положено… мы всех выкапываем… потом… токо домовины оставляем на месте… опять закапываем… на всякий…

- И хто сей «получелик Лютый»..? Из Вышатовских подручных..?

- Што ты..? Вышата – справный есаул… Он со своими токо дороги блюдет и границы, а расправы Получелик тварит… За то и прозвище тако – саблей любит головы сносить по челу пополам аккурат… Стоит потом и смотрит на срубленную голову-то… або ищет чево тама… Князя нашего Глеба - прислужник… Ты эта… ежли чо… я мальца пришлю свово… и ты сховайся в лесу вон… Он долго ждать не любит… ярый… спалит кузню однова… но зато ты жив будешь…

- Почему так, Микола..? Кузня всей деревне вашей нужна, я – же пришлый и прохожий… пришел и всё одно уйду кода-то… Как сельчане на тако посмотрят и присудят..?

 Микола покряхтел с досады… почесался… потом начал объяснять:

- Я считай – староста… нас меньше трети осталось тута… от былого-то… А ты всё ж – жива Душа… северянин опять же… родной Веры нам… А кузня што ж… другу построим… кода будет кому…

- Благодарю душевно, Микола-староста. Но упреждать меня не надо… лишнее это… и прятаться я ни от кого не буду… не с руки мне… совсем наоборот… служилых поразспрошать – самое то для мя… А там – как боги ведают и судьбы прядут нам всем… Ты же и остальным скажи – шоб говорили так – чужак пришел неведомый и самоправный какой-то… боимся его и не ходим туда даже… або призрак какой белый совсем, або альв какой…

- Ладно.

Они помолчали… Потом Мстигой спросил тихим голосом:

- А пошто вы не съедете все...? Хоть бы и к нам в парму..?

- Родина тут… предки… наша земля…

- Думаешь – наладиться когда-то тут всё..? Стерпите и потом наладится..?

- С Почину Великого тако было… и опять будет…

 Они опять помолчали. Но потом Мстигой сказал все же:

- Не будет, отче. На чем твои домашние живут? Чьим умом, волей, умениями и порядком живут?

- Моими.

- Так. А если твоё всё сравнить с родами нашими? Чьими Знаниями и умениями рода живут?

- Волхвов и жрецов, кудесников и ведунов… они все Поконы наши блюдут…

- А их ноне изводят во перву голову, а потом уж токо за вас примаются…

 Микола заерзал на своем месте… опять почесал себе спину, натруженную и многожды вспотевшую на поле за день…

- Ну… вы скоро придете войском к нам… и порубите супостатов наших… выморочных…

- Штобы дойти сюда… нам перешагивать через «Вышат» ваших придется и прочих… детей ваших… Кто так-то сможет и схочет..?

 Микола аж закряхтел от нервов своих… обхватил натруженными ладонями голову и замычал, как от зубной боли нестерпимой… До него дошла спокойная правда и сила слов Мстигоя…

- Завтра сказ будет мой, Мстигой-ведун. Думать буду терича крепко над словами твоими… Пойдем ко мне вечерять щас..?

- Благодарствую за честь и вежество, староста. Однако – откажусь ныне. Надо полы намыть в хате, прибрать тут всё от пыли да паутины… домового почествовать, приблуд прогнать, ежли набежали на нево…

 Поутру, как сошли росы, со стороны деревни из-за выступа лесного к кузне прибежала ватага деревенской детворы. Не всякой, а только отроки да девчата тех же лет примерно. У ворот досчатых, что стояли крепко в отличие от поваленного по сторонам тына, и которые Мстигой закрыл на ночь, ребятня встала, блюдя обычай, и загомонила промеж собой. Мстигой вышел из кузни, где заводил уже огонь в печи, подошел к воротам и открыл левую створку.

- Доброго тебе утречка, дядя прихожий. Я – Званко, сын Микулы. Меня родители с подарочком тебе прислали… Вот тут… крынка молока утрешнего, каравай хлеба, соль и прочие разности-приправы… Не обезсудь… Ежли чо – я еще до хаты сбегаю и принесу. А еще тятя наказал спросить – мож, помочь чаво по хозяйству? Дак, мы – со всей радостью тода…

- Здравия вам. Благодарствую, Званко… Проходите, молодые хозяева. Гостями первыми у мя будете.

 Большинство ребят растерялось даже от таких слов Мстигоя… Уж слишком уважительно он к ним обратился. Как ко взрослым совсем… Потому смешки и перешептывания стихли разом, только взгляды друг на дружку кидали, пока шли до подворья вслед за пришлым и седым на всю голову дядей-чужаком…

- Вот тут под навесом и сидайте, гости дорогие. Щас я вас напитком особым угощу.

 Ребята расселись на лавки вокруг стола под двускатным навесом, что примыкал почти к кузне и только головами крутили вокруг, как будто первый раз тут всё видели…

 Мстигой же кивнул одной дивчине и ушел с ней в хату… И вскоре они вернулись оттуда. Калинка несла поднос с деревянными чарками, а Мстигой – большой чугунный казан с крышкой и деревянный половник.

- Званко, окажи мне честь - и будь «хозяином за столом» этим – разломай на всех каравай, што принес для меня. Я всё одно не утричаю никогда. Привык так.

 Сам же Мстигой вместе с помогающей ему Калинкой разлил из казана напиток по чаркам… И попросил Калинку и дальше разливать добавки, коль попросят…

- Простите, гости мои, за скудь угощения нонешнего, но, как грится – «чем богаты, тем и рады»… А теперь – попробуйте… А ну… кто угадает – из чево я напиток сей сварганил..?

 Детвора пригубила, уткнувшись носами в чарки, зачмокала, потом закрутила русыми головами, переглядываясь… Потом посыпалось, как горох, со всех сторон: «малина… яжевика… брусника… гонобоб… калина… рябина… вишня… черника… а самый скус – клюква… морошка… облепиха… смоква… боярышник… смородка… крыжовник… земляника… голубика… шиповник… клубника… можевел… костяника… тёрн… слива… алча… китайка… черна-рябина… черёмуха…»

 Мстигой улыбнулся скупо и покивал добродушно:

- Молодцы да умницы… Две трети угадали сразу… глазастые да разумные не по летам… Эт – «сороковый сбор», робяты милые мои…

 Кто-то по-девчачьи ой-кнул, не сдержавшись… Мстигой посмотрел на Калинку вопросительно, она и бухнула:

- И тятя и баба мои говорили: что малая жменя «сорокового сбора», что знахари проворят – золотой стоит на торжище Черниговском… На пирах княжеских – токо самому князю и домашним его такое подают, да в малых чарах зовсим…

 Все разом притихли и во все глаза уставились на дядьку. Он же усмехнулся и покивал опять:

- Ну, и славно. Бум считать – и вы на пиру том побывали терича… Да на самых почетных местах сиживали…

 Ребятня однако не повеселела и продолжала сидеть притихшей… Званко и добавил:

- А мой тятя сказывал – что монастырские у князя нашево сторговать наш остатник станишный пытались за 5 золотых всего… Не сторговались токо… князь червонец златых схотел… а те заупрямились… А ты, дядько, в акурат на червонец такой угостил нас тута… не меньше… ато и больше будет…

 В воздухе над столом повисло некое напряжение, так мальцы ждали слов ответных от странного дядьки… Он же печально покивал в ответ и, через силу будто бы, отвечал такими словами:

- Пустое это… Нельзя людей живых и землю родную ни за каки деньги продавать никому… Не кручиньте свои светлые головы, мальцы… Глазами замечайте, ушки – торчком, а нос поветру, конешно… однако и жизни радуйтесь кажный дён… детство пройдет – тода и забот полон рот станет… а пока…

 Ребятня заметно повеселела, однако некое напряжение осталось и все: кто прямо, а кто исподволь, на Званко поглядывали… И он оправдал своё явное атаманство среди них:

- Дядь Мси… Мстигой… А ишо я подслушал тятю вчерась… как он с мамой говорил… про тя… сказывал… што ты – странный, конешно… но не прост зовсим… а – чистый ведун по уму и знаниям своим… и воин справный и хозяин рачитый по всему… Вот мы и присудили сёдни – у тя уму-разуму поучиться… Не прогонишь, дядь..? Мы – мальцы, конечно… но и от нас толк будет, ежли научишь чему… а то и сами… по хозяйству там чаво… прибраться… дров натаскать… ну, чаво хошь - готовы в помосчь те… А, дядь..?

- Калинка, ты чево расслабилась..? Наливай всем опять… Вишь - допили уже… Да теперь сначала крошек хлебных посмакуйте сперва во рту… а потом уж сурьицу испейте… полный рот вкусов разных будет так-то… Со ржаным хлебушком оно – самое што ни на есть ладное дело-то…

- Дядь Мстигой, можно мне спросить...? – Калинка, аккуратно разливая напиток по чаркам, разрумянилась аж вся от смущения, но продолжила: Я у бабушки учусь травам и снадобьям всяким… она сказывала про сурью на меду – што её на солнышке несколько дён выстаивать надобно… мёд я почуяла, конечно… но рази ево сушат..? Аль это северное знахарство како, кудесничество..?

- Хороший вопрос… Не сушат, конешно… Но тут не мёд добавлен, а маточное молочко, прополис и перга… Потому много дён и не надо, шоб напиток сей в сурью истую превратился… Помешивать в горячей воде посолонь и при лике Ярилином – и вся недолга… А ты тако и проворишь щас…

 Званко вежественно подождал, но Калинка уже и сама пригубила чару свою, тогда он посмотрел на Мстигоя, как бы понуждая его на ответ на свой вопрос… Тот вздохнул про себя и начал говорить:

- Лихое время щас, Званко… А я – притягиваю лихо к себе… Судьба, видать, така у мя… Беда с вами случиться может – просто за то, што ко мне ходите сюда… Понимаешь мя и об чём я..?

- А мы – тишком, дядь… Станишники не скажут никому из чернушников энтих… ручаюсь…

Мы не обузой те будем, а помощниками… хоть в чем, што осилим… А, дядь..?

- А у родителей своих позволенья спросили на тако..?

 Званко покрутил головой, осмотрев все лица и признался:

- Не все пока… токо половина… Я ж всех ишо вчерась упредил… а поди вот… кто за былые шалости побаивается - вместо позволенья оха схватить, кто время подходящее для сего позволенья ждет… но к завтрему – все получат… так думаю… До завтра тоды, али как, дядь..?

 В полной звенящей тишине, прилетевшая на запах сурьи, пчела, кружащая над столом – создавала настоящий шум… Дети плавными движеньями ладошек отмахивали её от своих чарок, но смотрели все на Мстигоя, напряженно, но и с надеждой в глазах ожидая его вердикта…

- Ладно тода… Но токо по Уставу строгому… Первый мой присуд-уговор наш такой будет… Любое слово моё сразу в миг выполняете… А вопрошать – што, зачем и почему токо вечером позволяется… Согласны?

 Враз повеселевшая ребятня загомонила на все голоса и закивала светлыми головами своими… Званко тоже со ртом от уха до уха подождал немного, потом цыкнул негромко и все притихли разом… Мстигой оценил такое по достоинству и бросил на него уважительный взгляд…

- Тогда вот вам, хлопцам всем - первы два урока… Двое лезут на тот вон дуб и делают там насест-засидку… верви и сучья в кузне возьмете… И по череду тама дозорный сидеть будет всегда… хто бы ни шел, ни ехал в энту сторону – свист подаёт и вы все без исключений – мигом в лес и по тропе тайной – до станицы тикаете… Остатние все щас сию тропу и лажить будут… я покажу – как… Ветки живые не ломать, только сухие, об кои глаз в потемках выколоть можно… листвой, да иголками хвойными выстелить – шоб следов от вас не было, дажно ежли дожь пройдет… Девчатам – сбегать в станицу, купить провизии всякой, я скажу – какой… потом обед на всех готовить и прибираться везде… Я вчера начал пыль, пауков да пацюков гонять – но не закончил… большое хозяйство уж для меня одного-то…

 В полдень Мстигой собрал работничков под навесом. Все были рады посидеть в тенечке после трудов праведных.

- Званко, хто из хлопцев ратному делу обучался..?

- Токо я и побратим мой вот Данилка.

- Побратим, гришь… Любо, но ранёхо верно - так именоваться… Ну, да рано – не поздно. Будете тода по чреде «старшими послухами» моими для остатних всех.

- В засидке по полдня сидеть будем, как указал ты нам… - кивнул согласно сын Микулы-старосты.

- Не так. Ярилины часы щас сладим – шоб и оттель видать их было. И по часу чредоваться будете. Шоб не отставали в учебе друг от друга ни в чем…

- Дядь, Тигой, а ты нас учить чему будешь..?

- Ратному делу. Первое умение всегда для отроков. Остатние – приложатся, как сами схотите и к чему душа ляжет… да потянется…

 Он помолчал, пережидая явную радость переглядывающейся ребятни.

- И нас учить будешь, дядь Тигой? – с надеждой в голосе спросила Калинка.

- Вестимо – да. Но не как парубков. У вас свои Устои и ухватки будут. Наперво скажу главное. Запоминайте накрепко и сразу. Три Устоя для Мужей есть: Тор, Тур и Бер. Тор – ухватки с Силой вихря смертного, жгона… Тур – Сила прямого разгона, што камены стены рушит… Бер – Мощь всего вашево тела, наполненного Силами Мати Сырой Земли – што рвёт плоть и материю на части… Три Устоя для Жен есть: Водоворот, Змейка и Стрела.

Для Мужей – Сила жгона всегда противосолонь крутится – на выброс вовне. Накапливается вся в теле – да вон выходит – крушить врагов наскрозь али большое на малое делить. У Жен же - иная Суть-Задача. Вращение жгона всегда посолонь – на захват и оборот всех Сил снаружи идущих. Водоворот – Взятая Сила нападок на вас и оборот ея супротив нападника. Змейка – Сила нападника али внешняя, коей опутываете да перемешиваете до полного ступора. Стрела – Сила смертного укола на разрыв али паралич Сути: тела ли, ево ли линейных Сил в теле нападника.

По одной ухватке в три дня - показывать буду.

Но начнем мы с другова щас. Ладка тела – во первых, сладное дыхание – во вторых… Вся Сила ваша – в сладном дыхании кроется и нигде больше. Основа-Устой сие есть.

Ну, каки вопросы ко мне. Говори, Званко, вижу - невтерпеж ужо…

- Дядь Тигой… нам с Данилкой друго наставники сказывали. Что Сила вся – в Живе, а она везде в мире есть… А у нас она в животе таится… ниже пупа вот тута…

- Верно сказывали. Так и есть. Но в камне Жива связана и спит как бы, в травах и древах – с соком течет внутри, у животин и нас – токо живая она вполне, но токо мы разумные – можем ея изменять и на любые нужды наши спроворить…

- Как же это..? И почему тода ты сказал – что она в сладном дыхании кроется?

- Сила внутри нас живет, Сила и снаружи везде и во всем есть. И сродственны они. Надо токо учиться вам сродство сие восстанавливать по нужде любой. А сие как раз через сладное дыхание и можно токо… Оно – и ключ и замок и сам тайник Силы… Душа твоя, Званко, и камнем была, и травкой, и древом, и животиной разной… надо токо напомнить телу – каку часть и Силу сродства попользовать по нужде…

- Чудно… А показать можешь… хоть на самом простом чём – как сродство становится тако..? Как дыханием сладить непосильное до того..?

 Мстигой улыбнулся и покачал седой головой в ответ на радостные ожидающие взгляды детворы:

- Сами чудесничать будете… себя и друг дружку дивить несказанно… Я же никогда ничо такова вам показывать не стану… Выбирай пример сам любой, Званко. На што глаз твой ляжет – тому и научу щас для примера.

 Отрок покрутил головой, оглядываясь вокруг, подумал… Данилка подергал его за рукав на локте, но Званко уже и сам придумал:

- Вот, дядь Тигой… Каменюга посередь двора лежит… Бревно мы с Данилкой тащили было, но ты нас остановил… не дал унесть ево к плетню – как мы хотели… а потом каменюгу эту вывернуть собирались и откатить туда жо… Ты сказал – тут ратная площадка для нас будет… Вот как Живу, спящую в каменюге сей - попользовать мне можно для примеру ежли..?

- Молодец, Званко… Так и надо – от простого к сложному… С валуном – самое то будет… Спящая Сила… Щас, токо в кузню схожу… я там тоже трудничал, пока вы тут прибирались и порядок наводили… как чуял – уже седни понадобиться…

 Мстигой сходил в кузницу и принес ремень кожаный и широкий… Все дружно подошли потом к камню и Мстигой вывернул его из земли, откатив чуток от ямки…

- Попробуй поднять его, Званко… но не усердствуй больно… шоб пуп не развязался случаем…

 Отрок обхватил руками в целом округлый камень и попробовал его приподнять. Пошевелил в итоге, но только и сумел слегка оторвать его от земли и то весь раскраснелся от натуги и взмок – вся рубаха на спине темной от пота стала вмиг…

- Тяжела тяга земная сего камня, дядь Тигой… Не по силам мне пока…

- Угу. Как же… А теперь с побратимом вдвоем попробуйте…

 Оба отрока с энтузиазмом ухватились с двух сторон за камень и подняли его на уровень колен… отнесли чуть в сторону и уронили с облегчением на землю…

- Откатить лучше будет… - признал итоги их усилий Званко.

- Ага. Но ты хотел чудеса сладить и сам при том… Вот щас и получишь сие… Разминаем руки… Гляди и повторяй за мной…

 Мстигой раскрутил в плечах прямые руки вперед себя и с резкми выдохом «ха» остановил их перед собой – как будто ударил двумя сжатыми кулаками по столешнице перед собой. Все ребята сразу начали повторять движения, а не только Званко. «Захакали»… Потом Мстигой раскрутил руки назад себя и с выдохом начал останавливать их уже по бокам и сзади…

- Хватит. Гудят руки? Хорошо… Теперь попрыгали вверх. Прыжок поменьше, следый выше. Поменьше – выше… Штоб в животе што-то вверх подпрыгивало вслед за вами… Вот тут… Теперь вот што… Останови это в животе наверху как бы…

 Мстигой опоясал Званко поясом и затянул его через специальные петельки потуже…

- Не сильно? Дыхалку не спирает? Вот и ладно тода… Терь скажи мне – какой Устой для Мужей - Силой Земной управляет?

- Бера ты сказывал…

- Тода беру и подражай послед за мной…

 Мстигой присел, раскосолапив ноги, и руки дугой перед собой выставил со скрюченными, как у лап бера, когтями-пальцами… Покачался из стороны в сторону, подражая медведю, а потом так же в раскачку и пошел боком вперед… Детвора повторяла за ним, сопя от усердия…

- А терь одному Званко - урок, остатние все – токо смотрят… Дыши, как я…

 Мстигой начал дышать через открытый рот часто, почти как собака. Чередуя частоту вдохов-выдохов с замираниями дыхания и резкими выдохами опять…

- Гляди, Званко… Щас берешься за камень сей и начинаешь его раскачивать на весу вот так… А сам бочком наискось и семеня ногами по-берьему – тащишь его к воротам вон туда… Дыхание вот тако делай… Не вглубь груди, а поверх ея как бы… И чрез руки свои и ладони дрожь той Хары, в животе поднятой вверх, в камень передавай… штоб и он дрожал слегка как бы от Силы твоей Живы… Повторяй за мной…

 Мстигой встал напротив парня и стал изображать поднятие воображаемого камня, раскачиваясь корпусом и переминаясь с ноги на ногу по-медвежьи. Званко повторял за ним, взялся за камень ладонями, легко поднял его почти до уровня пояса своего и засеменил параллельно и вслед за Мстигоем к воротам… Там он положил его на землю и распрямился вслед за наставником.

- Теперь попрыгаем… и Хару вниз опустим, хде ей привышно быть… Стряхиваем напругу с тела, рук и ног… штоб Сила твоя не застоялась хде и вредить твому телу не спочала вдруг…

 Все дружно попрыгали, выровняли дыхания… А потом все притихли, разглядывая: кто валун, неподъемный с виду и для всех, кто – Званко, а кто – наставника со Званко разом…

 Званко же совсем задумался и смотрел только на валун… Потом неожиданно нагнулся и попытался его опять приподнять, просто задержав дыхание… И опять едва смог его от земли оторвать. Распрямился, отряхнул ладошки и взглянул прямо в глаза Мстигоя:

- Дядь Тигой… я сам эт сделал… или ты спомог всё же..?

- Сам. Я токо показал тебе – как… и подсказал советами и наглядом, само собой… Терь и остальных учи сему… Только камни полегче выбирай чуток… Этот – только Данилка, верно, осилит… И пояса я еще не сшил для вас всех… так што – погодя чуток… завтра, аль послезавтра урок сей учить будете… Пока же – вертаемся на «плешь ратную» и буду вам уроки сладного дыхания учить разные… Это, што щас показал – токо для боя воще-то… в боевой раж воя переводит сразу… и опасное оно для начальных послухов-то… Просто – ты чуда схотел, вот и свершил ево сам… Не забывайте и помните токо одно… Вы – разные все… хто в чем свою Суть, Меру и Венец имеет… Хто – тяжести таскать, хто – чурки колоть, хто прыгать выше всех, хто бегать… Кажному своё причитается… умеете хоть чуть - как все урок какой делать – и ладно… Не пыжтесь, не упирайтесь до кровавово пота – шоб от всех в чем-то не отстать… У кажного – своя Стезя и Судьба своя… и Венец у кажного – свой и на другой ничей не похожий ни разу… Примечайте – у ково лучше всех ухватка кака или урок получается – у него и учитесь… друг у дружки… токо и ухватки все у кажного по-своему получатся будут… хоть в чем да будут отличия… Главно – крупных ошибок не делать и телу свому не вредить ненароком…

 На следующий день Мстигой установил посредине тренировочной площадки толстый и высокий, в три своих роста, дубовый столб. На верху столба на кованой ступице было закреплено тележное кованое же колесо с восемью спицами. Званко с Данилкой принесли от дуба гладкую жердину, по которой страж спускался с засидки, накидывая свой ремень и мигом соскальзывая, ухватившись за намотку сию – и взобравшись по ней наверх, привязали дюжину веревок к колесу…

 Когда дело было закончено, все сгрудились вокруг Мстигоя и столба. Один из младших отроков Василь спросил:

- Дядь Тигой, эт – каруса така для нас аль чаво..?

- Это кумир дедушке Перуну… Но шоб чернушники не наехали и не порушили – я на ём лики и руны вырезать не буду… Пусть карусой будет с виду…

- Мы ему требы носить будем… - догадался малец.

- Нет. Не будем. Только маслом смазывать, да варом ступицу вверху, шоб не скрипела.

- Мы и кружитца бум на кружале тем..? А Деда Перун не собидитца за тако непотребство..?

- Кумиры не Дедам нашим Небесным нужны, Василь… а нам самим… шоб их не забывали в суетах по жизни… не собидитца… Детям – радость – Жизни самой радость… и Дедам Небесным – тако же… Званко, Данилка беритесь за верви супротив и раскрутите карусу… потом ты, Званко, сигнал дай и на бегу подпрыгните и противосолонь вращение сделайте вокруг тел своих, левой дланью за вервь держась… потом посолонь - тако же… Урок вам первый такой и самый простой…

 Отроки с радостью выполнили задание наставника… Потом запыхавшись подошли к нему по мановению его руки…

- Званко, на втором прыжке со вращением ты оступился, когда на землю опять пал… В чем ошибка твоя была, как думашь..?

- Со сладного дыхания сбился..? Опоздал малясь за Данилкой..?

 Мстигой покивал одобрительно, подошел и показал, взявшись левой ладонью за веревку и натянув её под углом к столбу:

- Это тоже, конешно… Но главное в другом… я не сказал – а вы не догадались сами… Гляди – карусу вы раскрутили противосолонь и первый прыжок за карусой и вервью, к ёй привязанной и тянущей вас дальше по кругу – был скорый и вдоль натянутой верви. Ось вращения твово тела совпадала с осью верви… Вторый же прыжок – ушел дальше от круга бега вашево и вервь тебя дернула супротив твово вращения посолонь… Потому ты и оступился… Вдругорядь – следи за совпадением осей… твоей и верви…

 3

 Через два дня Микула приехал в гости к Мстигою.

Он постучал колотушкой в ворота, но услышав звон молота по наковальне, решил – что его не услышит Мстигой и вошел на двор через калитку приворотную. И застыл на месте. Перед ним, оскалив зубы в почти беззвучном рыке, стоял огромный волк…

- Мать чесная… - только и сумел прошептать староста, прикидывающий – успеет он выскочить в калитку или волк ему прямо на спину прыгнет и шею сзади перекусит враз.

 Но звон в кузне смолк и Мстигой вышел к навесу. Сунул в рот какой-то деревянный свисток и дунул в него пару раз беззвучно. Шерсть встопорщенная на загривке волка тут же легла на место, он развернулся и потрусил к Мстигою. Тот, держащий в левой руке клещи с дымящейся еще после остужки подковой, правой рукой потрепал волка по загривку и похвалил:

- Умница, Рика. Гуляй терь… Гуляй…

 Волк убежал опять же неспешной трусцой за хату куда-то в сторону хлева, а Мстигой приветливо помахал правой рукой Микуле и пригласил его жестом к себе под навес за стол. Микула подошел туда на ватных еще ногах, обменялся с новоявленным кузнецом рукопожатием и сел на лавку.

- Сробел я натурно… Волка приручил?

- Не я. Данилка ваш. И Рика – волчица, а не самец.

- Вона как. А тебя все ж слушатца?

- Ну, да. Признала за старшего самца в детской стае. За вожака. Но дружит она токо с Данилкой все же…

- А где ж оне все сами-то щас..? А то меня сходом всем к тебе сюдой отправили – разузнать – шо да как… Дети ж – как в рот воды набрали вовсе… нихто слова из их вытянуть не может… даже под угрозой вожжей по хребтам… бают – не сглазил ли часом детвору-то..?

- Да вон бегут…

 Микула развернулся и посмотрел. Дети попарно и держась за руки легким бегом уже подбегали к тыну со стороны леса. От табунка детей звуков не доносилось никаких на бегу… Микула даже рот приоткрыл от такого зрелища и заерзал на лавке. Одно токо его успокоило – все дети улыбались радостно и глазами посверкивали тако же… Один из старших детей пал перед тыном на четвереньки и вся ватага дружно поскакала через тын, запрыгивая вначале на его спину… А потом дети разделились на отроков и отроковниц и занялись своими делами, как ни в чем не бывало… Девчата повели какой-то странный хоровод вокруг карусели посередь двора, один из хлопцев убежал к дубу и вскарабкался на него ловко и быстро, как белка. А его сын Званко рассадил остатних хлопцев на пятачке, чуть в стороне от карусели, и те принялись кто мять, а кто бить ладонями по кучкам речного песка, рассыпанными с боков от мест их сидения…

- Эт што они все делают щас..? – не удержался и спросил наконец Микула.

- Ратному делу обучаются. А сын твой – атаманом у них…

- Дела-а-а…

- Ага. Хорошие дела, Микула. Оцени подкову… Как думашь – будут таки на вашем торжке в Чернигове брать у меня и по чом, ежли будут..?

 Микула взял еще горячую подкову в руки… повертел её перед глазами, со всех сторон осматривая, потом постучал по столешнице, а потом достал свой засапожник и поскреб её со всех сторон острием ножа…

- Справно сладил. Мы сами у тебя все подковы выкупим… Не надоть на торжок сносить их…

- Не так, уважаемый. Вам подковы терь дети ваши кувать будут… Не хуже… а мне просто надо в Чернигов, как тебе давеча сказывал… Но шоб на дорогах не приставали, да и в городище самом – вот и хочу поторговать как бы… Понимаешь мя..?

- А… да… ладно придумал…

- А повозку дадите мне – съездить в город..? И скажи ишо – кода лучше..?

- В осьмицу – лучший торг тама… послезавтрева, стал быть… Повозку я тебе дам свою… а Званко возжачим у тебя будет, ежли… схочешь… А можно мне…

 Микула, разглядывая во все глаза занятия детей – уже ощутил некий строгий порядок во всем… некую целесообразность всех их занятий и самое невероятное – истовую целеустремленность каждого ребенка… и дружность… Даже оробел немного, потому и замялся в разговоре с Мстигоем сейчас… Тот понял всё и подбодрил его:

- Спрашивай, Микула… У мя или у сына свово… чо ты – как не родной совсем.

 Староста даже растерялся опять… Вопросов было слишком много… И бухнул первое, на что смотрел, видимо:

- Девчата вот… хоровод водят… а ты - ратное, говоришь…

- У них - свои уроки… их Силу сразу мужику-то и не понять…

- Дык, у тебя и парубки - ни мечами деревянными не машут, ни оглоблями какими хоть бы нябудь…

- А… вон ты про што… эт правда… с оружием потом они обучаться будут… апосля – как телом своим управлять научатся…

 Микола покрутил головой недоверчиво…

- Не пойму я… в толк не возьму… как хоровод-то девчат ратному научит чему...?

 Мстигой усмехнулся:

- А ты дай срок… тода и поймешь… всево два дня дети учатся-то… Хотя… Раз ты не понимашь ничево… выйди супротив любой щас… и махом поймешь чево-то…

- Ты чево..? – вытаращился на него староста.

- А вот чево… Пошли давай и выбирай себе супротивницу…

 Мстигой кивнул Званко и тот пошел им навстречу… Сам же Мстигой вежливо, но твердо взял старосту на под локоть ладонью своей и понудил его выйти к карусели и девчатам…

- Ну… вон… Смеянка пусть… - выдавил из себя совсем смущенный староста.

 Мстигой ухмыльнулся про себя, но виду не подал… Староста лукавил и выбрал самую маленькую ростом из девчат и самую худенькую… ему невдомек были её истинные способности и он выбрал самую азартную, сам того не ведая…

 Званко коротко скомандовал - и девочка вышла и встала перед старостой в двух шагах от него. А затем скомандовал уже Мстигой:

- "Срежь шиповину», Смеянка… Но не больно уж… Тяжелый он и необвыкший к такому… побереги дядьку-то…

 Микула открыл было рот, чтобы что-то сказать – ибо слишком уж нелепо всё это выглядело… Он, здоровенный мужик, уже наполовину седой - и пигалица какая-то, стоящая перед ним и верхушкой своей головы ему по грудь едва достававшая… Но не успел…

 Смеянка взвизгнула оглушительно и пронзительно, метнулась сначала в одну сторону от него, потом в другую, почти упала на землю зачем-то, крутанулась волчком вокруг себя и ударила его выпрямленной ногой прямо под колени… да так сильно, что Микула, не ожидавший ничего такого, повалился назад себя, как подрубленный сноп. Но сзади его подхватили руки сына и не дали ему удариться очень уж сильно спиной о землю. Смеянка же хорьком спорым вскочила ему на грудь коленками и чем-то больно ткнула ему по скулам под обоими глазами, а потом скатилась с него вправо и резво на ноги вскочила в боковом кувырке…

 Званко помог отцу встать на ноги и отряхнул ему спину и штаны сзади. Потом взглянул на наставника и убежал к своим хлопцам опять. Смеянка же стояла на месте и смотрела только на Мстигоя. Тот кивнул:

- Всё справно сделала. Только боковой кувырок медленный пока… на карусе надо больше заниматься тебе…

- Дядь Тигой… я ножку ушибла просто… потому смедлила, наверно…

 Мстигой покачал головой:

- Врагу настоящему все равно будет – чево ты там себе ушибла… разотри мышцы, потом сполосни ноги и занимайся дальше…

 Девчонка радостно заулыбалась и поскакала в сторону коновязи и поддона с водой там…

Мужчины же вернулись за стол и сели там. Мстигой стал угощать Микулу своей чудо-сурицей из чана…

- Убедился, Микула?

- Не то слово… То волчица твоя страху нагнала, а терь вот воробушек сей меня как… как…

- Пустое, Микула… Я учу их так, шо они не токмо тя, мужика простова, а воя свалят в раз… Дай срок…

- А чем она меня в лицо ткнула..?

- Двузубая заколка для волос… дубовая… не ты, так она глаза бы выколола ею… Но могла бы и травинкой даже любой… аль обломком веточки какой малой…

 Микула посмаковал сурицу… покрутил пораженно головой… потом спросил тихо:

- Ежли она тако уже умеет… то хлопцы..?

- Когда пойдешь отсюда - вон тот камушек у ворот попробуй поднять… Твой Званко его один от карусы почитай - до ворот за раз донес и там положил… Одно плохо…

 Мстигой остановился и грустно о чем-то задумался… Микола заерзал от нетерпения и он продолжил тогда:

- Да… Одно, грю – плохо во всем энтом… не Наставник я для молоди… учу на раз врага бить… шоб второй не спонадобился… А сие значит – кончилось ихо детство… и они энто понимают уже…

 Микола вздохнул тяжко и закивал убеленной сединой головой:

- Што ж… таки лихи времена настали… Выживать надо… как-то…

 Они помолчали… Потом Микола продолжил, уж больно много ему вызнать хотелось:

- А вот волчица энта..?

- Данилка с ней год уж - как дружитца… да и остатние энти все тож…

- Вот, значь, куда куры пропадают иногда… А мы на лисиц да хорьков грешили…

- Ну… она, говорят – сама все же зайцев ловит и Данилке приносит всегда… хотя зимой наверно…. конешно… Вот ишо… хотел спросить разрешения твово… Ребятня со мной на торжок проситца… отпустишь..?

 Микола задумался… Потом сказал медленно:

- Своих сына и дочку отпускаю, конешно… а остальные…

- Ну… да… благодарю за доверие… остальные сами пусть своих отцов и матерей спросят… само собой…

- Я конешно скажу всем… седни… все одно говорить будем ведь… сход вечерний будет… тайный…

- А… тода вот ишо што скажи всем… раз тайный сход у вас… я раньше в Ордене Золотых Поясов службу нес… потом беда с моей семьей случилась… спохитили моих, пока в отлучке был… вот и брожу по миру в поисках терь… В обчем – «Витязь» я бывший и «булатом опоясанный»… Вреда вашим деткам, пока оне рядом со мной - не будет никакова… ежли чо…

 Микула рот опять закрыть забыл – так таращился на Мстигоя…

А потом он пол дня до самого обеда: то смотрел на уроки детворы, то рассматривал справу ратную, что изладил Мстигой для детей всех, то расспрашивал воина опять:

- А свисток твой чудной этот… да и у сына такой и у Данилки таки есть… што это..?

- Дозорный пост на дубу вишь..? Ты ишо токо из станицы сюдой выехал – я уж знал: хто и пошто к нам едет… Свисток сей не прост , справно заметил ты. Звук ейный за пределами обычного слуха людскова… Однако Калинка твоя ево слышит завсегда… Она и шелест змеи в траве за две дюжины шагов слышит… Данилка – следый слухач, потом Званко идет, у остатних плоше пока получается… Приказы мои такие - свистом… Один свист – указ детям – ховайтесь, хде можете, но недалече… Два свиста - все ко мне… Три свиста – тикайте лесом до хат родных и там прячтеся… Четыре свиста, аль один, но долгой – брань в-арная… не спонадобитца, авось, а все ж…

 Обед был вкусный и сытный, хотя разносолов и не богато было на столе… Микула похвалил – и дочь его Калинка разрумянилась вся – она хозяйкой была на кухне…

 Под вечер уже Мстигой провожал старосту до ворот… Микула не забыл и приподнял от земли валун приворотный, как ему с утра предложил воин… Раскраснелся весь и едва осилил до мотни приподнять… Похмыкал уважительно и в сторону сына покосился даже, но тот занят был на ратище и не смотрел в их сторону якобы…

- Остатний вопрос у меня к тебе, Мстигой… Не знаю – как и спросить…

- Да ты што какой..? Чево опять - забычился али как..?

- Не… смутительно мне… Ты и так – вона чево… а я ишо просить хочу…

- Странный ты… проси… ежли в силах моих… Вы меня привечаете… хозяева тута… я ж – гость… пришлый и не званный ни разу… Детей вона мне своих доверяете…

- Э… хм… оно так конешно… я эта… Подковы вот куете уже… Ты ж – не кузнец, а ладно получатца… диво-дивное… однако ж… У соседа мово сын есть из средних… проситца давно сюда – кузнецом стать хочет… каким-хотькаким то исть… Ране мы со Стяпаном отмахивались от ево токо – мол, не сдюжишь в одиночку-то, а мы – не умеем… нихто…

- А… хорошее дело – хоть малого подмастерья в общине-роду да иметь… Пусть приходит завтра… Кода я уйду от вас – истым хозяем тут будет… Справно дело…

 Староста так обрадовался, что даже радость свою никак скрывать не стал, аж ладони свои потер, разминая… а уж улыбался – от уха до уха…

- Ишо чево, староста..? Не менжуйся токо… не надо…

- Мы ишо вот чево удумали… хоть и про подковы твои не знали дажо… Дети от рук отбивались зовсим… а теперь – при деле полезном, да послушные враз стали таки – языком не сказать… Мы плату порешили тебе положить за то… Хоть и не богаты мы, а все ж… скоко-то могём за таку подмогу твою нам всем…

 Мстигой не смотрел на Микулу и тот занервничал сразу… Взгляд воина направлен был куда-то в небеса по над дубом и был грустным опять…

- Ты эта… не сбижайся… мы от всей души, то исть… ты эта…

 Мстигой встряхнулся от дум своих печальных:

- Прости… задумался малясь… о своём… я понял тебя… погодь…

 Он повернул голову и негромко совсем сказал в сторону ристалища:

- Званко, ко мне…

 Старший послух, мигом с места рванул в их сторону, но не добежал, по мановению ладони Мстигоя, выставленной навстречь ему:

- В переметной суме у мя в хате – кожушок кожаный колбаской свернут… неси сюда…

 Отрок сбегал быстро и принес тяжелый на вид кожушок.

- Отсыпь отцу половину и назад снеси…

 Званко развязал кожаные тесемочки, присел и высыпал в подол своей рубахи, натянутой между колен кучу золотых монет… Потом махнул отцу рукой и тот, таращась во все глаза, нашел у себя тряпицу в кармане и они сложили золотые в неё и завязали узлом концы тряпицы… Потом Званко завязал тесемочками кошель кожаный и убежал опять в хату…

 Микула же стоял с узелком золотых в руках и явно не знал совсем – что сказать и что делать дальше…

- Возьмите злато сие и тратьте – како пожелаете, Микула… Хоть деревню свою у князя вашево Глеба выкупите… хоть иное применение придумайте… воля ваша…

- Двадцать семь золотых… богатство цельное… - прошептал староста.

- Пустое… вон ваше богатство истое - по двору скачет постреленками справными… В ём – будущее родов наших и самой Руси… не в злате да в серебре каком…

 4

 В осьмицу балаган-повозка, с торчащими во все стороны русыми головами детворы, ехал по дороге. Возничим был Василь сын Степана, соседа Микулы, коий ныне был помастерьем кузнечным, но тоже попросился у Мстигоя – съездить на базар Черниговский… Дети распевали песни дружно - и вслед за повозкой и иной люд теперь шел, тоже по торговым каким делам и надобностям в Чернигов направляющийся… Всем радостней было топать по дороге за веселыми песнями детворы-то… Мстигой шел рядом с крытой досчатой повозкой и ласточек считал на небе…

- Дядь Тигой. – раздался встревоженный голос Званко, сидящего на козлах рядом с Василем: Тама впереди – пыль клубами на дороге. Разъезд подорожный скачет, видать…

 Мстигой кивнул и пожал плечами:

- Вижу. Пусть ево…

 Люд за повозкой тоже пыль впереди заметил… Кто на лошадях – опережать их повозку начали… а пешие отставать… почему-то… Один мужик, пустивший было тоже вскачь своего коня, вдруг затормозил возле Мстигоя и, гримасничая отчего-то, заговорил с ним:

- Слышь, мужик… ты эта… съехал бы в лесочек вон… от греха… дети с тобой… и прорва их цела…

- А што за беда от воев впереди - приключитца может с нами..? Мне есаул Вышата сказывал – порядок строгий он блюдет на дорогах ваших-то…

- Вот и видно – что пришлый ты совсем… Вышата со своими подесаульцами – оно конешно… Да не он один со своими тут поезживает… Получелик Лютый есть ишо и другие таки же… Вороньё погано… стервятники черные… Я упредил, ты услышал, мужик…

- Погодь, уважаемый… Толком говорь – кака беда приключитца может с нами..?

- Сказывают - приказ им новый вышел – деток ишо хватать на дорогах и в монастыри спроваживать… нехватка у их тама кака-то опять…

- Благодарю тя, служивый… хоть и вести твои черны, яко сажа… однако… вот те – за милость к нам и за службу справную…

 Мстигой сунул руку в карман штанов, достал что-то оттуда и щелчком отправил в сторону всадника… Тот поймал на лету привычным жестом длани, посмотрел на ладонь и вытаращился даже… Там лежал новенький золотой новгородской чеканки…

- Вона ка-а-ак… - протянул пораженно переодетый в мужицкое платье казак: А я все гадал – ты али не ты… про ково Вышата есаул упреждал нас всех… теперича вижу – ты… А то… гутарил он – что ты – Витязь опоясанный булатом древним… а я смотрю – мужик в домотканом да с ватагой детишек… своих-несвоих не споймешь сразу-то… Откель бы дитям взятца-то… да и не так одёжу твою описывал… и посох дорожный вместо булата-то… А ты как меня враз разкусил, али секрет..?

- На тебе мужицкое – как на стельной корове седло. И сидишь на коне, как у мамки за пазухой… Вот и догадался… про выговор уж промолчу…

 Казак ухмыльнулся смущенно… повертел золотой в пальцах и спрятал его от греха за пояс в кармашек специальный…

- Ладно тода…Хотел упередь скакать – поглядеть тама – хто скачет… Но с вами тут поеду тода… надежней будет так-то…

- Воля твоя, казак. И служба… но тута я – атаман в ватаге сей детцкой… Василь, по проселку съезжай в лесок-то… прально служивый сказал – от греха подальше…

 Но заехать в лес и скрыться от отряда конников им не удалось… Те заметили фургон и, подскакав поближе, свернули по тому же проселку с дороги, перешли в галоп и нагнали их уже сразу за опушкой лесочка…

- Всем стоять!!! Кто побежит – нагоним и насмерть срубим!

 Две дюжины всадников, обвешанных оружием и одетых в основном в черные кожаные доспехи, окружили полукругом повозку и Мстигоя с казаком на коне… Старший, одетый богато и с изукрашенной серебром броней рассматривал свою добычу взглядом ничего не выражающих ,навыкате и рыбьих каких-то на вид, глаз…

- Кто таки и почему сбежать от нас пытались..?

 Казак тронул было коня – поближе к старшему подъехать, но двое конных с боков старшего тут же натянули свои луки и направили свои стрелы на него прямо. Он осадил коня тут же и выставил вперед руку с ладонью раскрытой вперед:

- Стой, малый воевода Лютый… Я – переодетый казак полусотни есаула Вышаты… Доглядчик дорожный… Сей витязь поморский - под особым доглядом Вышаты… и я ево в град к Вышате спровождаю…

 Получелик едва посмотрел на казака, но процедил все же:

- Твой Вышата – мне не указ… мы разным князьям служим… дети - чьи и откуда..?

 Казак замялся слегка, и тогда в разговор вступил Мстигой:

- Детей я на торжок в Чернигов везу. Из Остожска они… Подковами моими торговать будем…

- До тебя мне дела нет, лапотник… А детей мы заберем… Родителям скажешь – воевода Лютый их в новый монастырь свез… по приказу князя Глеба Черниговского…

 Мстигой помедлил чуток, рассматривая Получелика и было, видно, в его взгляде что-то такое, что встревожило даже такого душегуба, как он:

- Ты смотри мне… ежли тикать детей надоумишь щас – повешу на суку, аки падаль, а их половину срубить прикажу сразу… Эй, спешивайтесь и детей вяжите, чево расселись и уши развесили..!?

- А есаул Вышата…

- Смолкни, гнусь! А то в ежа щас превратишься! – оборвал резко Получелик казака.

 Казак побледнел от оскорбления, взглянул на направленные на него луки, сплюнул и, резко развернув коня, поехал куда-то в сторону прямо через кусты невысокого перелеска. Воины же Получелика тем временем спешились, свели коней вместе и стали доставать из сум переметных веревки для детей…

 Получелик же указал своим стрелкам на Мстигоя, и те нацелили свои стрелы уже на него.

- А ты што стоишь..? Телегу твою я тоже забираю на время… Бери свои подковы и иди себе, куда шел, чернец…

 Мстигой помедлил немного и кивнул как бы сам себе и своим думам:

- Не будет по-твоему, тать.

- Што там собака подзаборная пролаяла..? – поглумился Получелик, картинно подняв брови, и как будто обращаясь к невидимому собеседнику рядом с собой.

 Из-за кустов, куда уехал казак, раздалось какое-то шипение, потом хлопок и все, взглянув туда, увидели как огненный шарик взмыл над верхушками деревьев в небо…

- Ага. Казачок сигнал огненный Вышате свому подал… Ну, пусть его… И Вышату, вашего надёжу, ежли надо на цепь посажу… Да, пёс безродный..? Вместе гавкать у меня на дворе будете… Беги отседа, прям щас, но уже без подков своих, пока милую…

- Беры от шавок подзаборных не бегают… Совсем наоборот даже…

 Казак, выехавший вновь на своем коне к ним, застыл в седле, как замороженный, после этих слов Мстигоя. Ибо тот вот только что стоял, опираясь на дорожный посох свой… и исчез… Только неуловимая тень появилась на полянке проселочной… И тень сию только боковым зрением изредка и замечать можно было…

 Два вздоха, на третьем казак замер, забыв - как дышать… Ибо все две дюжины воинов Получелика упали на землю и не двигались совсем… Сам Получелик тоже пал на землю с коня и тоже замер без движения малого… И при всем при том, ни один конь на дыбы не встал и не встревожился даже…

 Мстигой же появился вновь, как соткался из лесного воздуха между казаком и повозкой…

- Василь, и ты, казак… Как именовать-то тя? Как звать-величать?

- Ужок я…

- Ага. Меня Мстигоем кличут… Стаскивайте тела энти в кучу одну и разоблачайте от броней и оружия… Званко, вы сумы переметные на конях проверяйте… и тоже их в общую кучу стаскивайте сюда потом… Только деньги и каменья, если будут, берите… Друга добыча нам не нужна…

 Через полчаса трудов посредине полянки громоздилась куча одежды и оружия… Трупы воинов лежали раздетые донага двумя рядами… Мстигой сидел на козлах и рассматривал на тряпице большую кучу монет и драгоценных каменьев… Со стороны опушки леса послышался множественный стук копыт и гул скачущей лавы конников… Ужок на всякий случай выбежал по дороге навстречу конникам, но те со всего разгона все же подскакали к полянке и осадили коней, оглядываясь и озираясь с саблями наголо… Есаул Вышата соскочил со своего коня и, тоже пораженно оглядывая картину сию, подошел к повозке… Мстигой соскочил на землю, но навстречу Вышате не шагнул ни разу и руки не подал приветственно и по воинскому обычаю повсеместному… Тот напрягся, осознав неведомое простым, а только воинам, и тоже замер в трех шагах от Мстигоя…

- Вот и свиделись опять, Витязь северный… Как чуял я…

- Свиделись, есаул Вышата.

- Што тут..?

- Сам видишь.

- Вижу… Сшибки не было какой… брани не было… раны безкровные все… ты – не оружный совсем… чародейство како..? Не шутковал ты однако давеча – што все бы мы тода на дроге «легли»…

- Раз видишь все и понимашь – прикажи своим спешитца щас, одново на коновязи оставь и с псами вашими, а остатние на колены пусть взади тебя на землю встанут. Немедля. Шоб мне одним взглядом всех вас видеть…

 Вышата посмотрел в глаза Мстигою и подал знак своим подчиненным, хоть и помедлил чуток… Те начали выполнять приказ есаула, но шипели друг друг чего-то сквозь зубы и со злостью…

- По што ты так с нами-то..? – сухо спросил есаул, когда его воины встали наконец на колени за его спиной.

- А шоб мыслей непутевых ни у кого из вас не случилось невзначай… Вы – мои полоняне щас… а можете сытью для лесных зверей стать, как те вон… ежли не сговоримся миром… Шутки кончились, есаул Вышата. Дети - со мной. Понятен те мой сказ, али кулаком мозги те прочистить ишо..?

- По што ты так..?

 Мстигой крякнул с досады и сверкнул глазами на есаула так, что тот аж пошатнулся от силы стального взгляда Витязя… Но тут Ужок прочистил горло и сцепившиеся взгляды двух витязей на него обратились… Он аж побледнел опять и замямлил:

- Я это… Мстигой… закончил уже… мне тоже тама встать на колены с братьями..?

- Тебе не надо, Ужок. – спокойным уже голосом промолвил Мстигой: Мы – у тя в долгу… Ты нас спас на дороге… По своей воле… не атамана свово приказам слушаясь… Со-весть у тя есть… и у нас есть… Займись делом пока мы с Вышатой беседуем – раздели добычу сначала поровну… Половину нам отложи… Вторую половину опять же надвое подели. Она часть – твоя добыча, втора - есаулу и братьям вашим положена…

 Вышата усмехнулся и смотрел в землю, когда спросил:

- А нам за што доля-то воинская така..?

- А за труды свои…

- За каки-таки труды-то..?

- А за впередные… Приказываю вам вот чево… Кроду сложить и трупы сжечь безобрядно, но все ж… Коней распрячь и одним воем отогнать в соседню область лесом и незаметно… а там выпустить на волю совсем… Сбрую и прочее оружие закопать тута хде и поглубше… И забыть потом - чо видели тут и обет молчания об сем блюсти год, не менее… выбор у вас невелик… Або Круг казачий свой проведите и обсудите, али и вас всех на ту кроду сложу, как падаль…

- Круг казачий… и то тебе ведомо…

 Мстигой вздохнул, кивнул головой и добавил:

- Народ молвит – не повинные вы в душегубствах и татями на них не наезжаете… Однако – служивые вы и Клятву князю свому давали… вот и присудите на Круге – нарушили вы свою клятву щас, али нет совсем… Акромя службы князю клялись ли вы люд простой от татей защищать..? И кто щас тати тут – я с детьми - или те вон, звери взбесившиеся совсем..? Ужок – видок и слухачь – Получелик обещал половину детей срубить саблями, ежли чо… и тебя самого на цепь посадить на дворе своем… вместе со мной на пару… шоб хавкали, его потешая… Решайте, братья-воины…

 Круг казачий быстро все рассудил и Вышата подошел к Мстигою, который опять сидел на козлах. Поклонился ему до земли, коснувшись пальцами правой руки почвы перед ногами, и молвил присуд:

- Мы решили – што Честь ничья не порушена, Клятва наша не нарушена. Согласны Долг свой исполнить и скрыть тутошнее все на год обетом молчания нерушимого… И тебе мы должны отныне… Ты наш ратный труд исполнил за нас… и с нами милостно обошелся…

- Вот и ладно тода… Вот ваша доля добычи… а мы поедем дальше… День-то не разрастется, а нам на торжок надо ишо успеть…

 Есаул заулыбался, взял тряпицу с деньгами и каменьями драгоценными, но сразу посерьезнел и спросил:

- А ты по што самого-то гада Получелика живым оставил и што делать с ним терь..?

- Это - мой полонянин… с собой спеленутым и обезмолвенным повезу… в повозке… больше вы ево не увидите никода… А по што он мне – моё токо дело и ничье больше…

- Ага. – только и нашел, что вымолвить есаул…

 Но когда Мстигой и повозка уже тронулись с полянки, он подбежал к ним:

- Витязь Мстигой… Позволь слово молвить на прощание… Давай я Ужка с вами отправлю… Можно такое..? Раз вы сдружились с ним так… Не для догляду своево предлагаю… а просто… мало ли… вдруг чево опять… он опять сигнал нам подаст… ежли чо…

 Мстигой пожал плечами и кивнул согласно:

- Как хочешь, Вышата.

 Есаул подал знак Ужку и тот с радостной улыбкой на лице побежал к своему коню… Есаул же помялся и добавил:

- Эти - звери вот… а стражники городские да гридни княжьи… никто от меня не отмахнется там… и от Ужка с моим «словом»-то…

- Благодарю, брат-воин.

 И Мстигой подал правую руку есаулу – и они обменялись воинским приветствием, обхватив ладонями предплечья друг друга…

 Толк от Ужка был и несомненный… Он поскакал вперед и фургон с ребятней миновал приворотных стражников с веселой громкой песней, без догляду и любых вопросов от стражников… На базаре люд местный торговый потеснился и место для торговли нашлось сразу… Василь торговать стал, а ребятня попарно разбрелась по всему базару с деньгами на сласти себе и для других покупок каких… Мстигой же с Ужком бродили по городу и сведенья собирали про варягов заезжих каких или про монастыри, куда люду много сгонялось со всех сторон…

 Вечерело совсем, когда Мстигой и Ужок на базар вернулись.

- Мстигой, а мы тут на постоялом дворе заночуем, аль за город выедем на ночевку-то..?

- Нет. Назад в Остожск поедем…

- А ты к князю, есаул говорил, собирался ишо...?

- К князю я один приду… через неделю, верно… ночью как-нить… теплого ево в постели евонной поспрошаю… чо да как… А щас детей родителям возвернуть следует… И так волнуются, небось, и дорогу выглядывают…

 Ужок хохотнул согласно, а потом, помявшись, спросил:

- Мстигой… а можно мне с вами..? Ты не подумай чево… Однако… И Вышата мне сказал… ну, то исть… што ежли чо… с вами, то исть, можно…

- Ратному делу с моими мальцами поучиться и секреты наши северные вызнать..?

- Ага. А ты откель..? Ой, то исть… я хотел… Ты это… не думай… я нашему казачьему Спасу обучался сызмальства… кое-што и я могу… токо не доучился, видать…

 Мстигой покивал задумчиво… Потом раздумчиво и медленно сказал:

- Да не суетись, Ужок… Я не думаю ничо и все понимаю… Казачий Спас – справное учение… Я же владею Истотным Спасом… Вот и сравним – чо вы уже утеряли, да исказили как… Согласен я - и тебя послухом взять… Да и тяжело мне одному-то… не наставник - я, а витязь простой… А ты – меня заменишь с детьми кода… вот и толк от тебя будет для меня и отдышка кака-то…

 Ужок так обрадовался, что с ровного дыхания сбился даже… Потом выспрашивать начал:

- А там… на поляне… чо было тако..? Раж боевой такой ваш северный, али как..? Я ж тебя токо мельком и сбоку на глаз замечал… и то не всегда…

- Нет. Про «мантру Перуна» ведомо те..?

- Слыхал што-то… но нет… не ведомо…

- «Стан» у вас – перво боевое умение… дале - «Боевой раж», а ишо «брань» по-вашему – кода быстро воин движется… но взгляд за им успеват однако… А следущие по-вашему – «Явь, Навь и Мара»… Вот я в «Яви» и был тама… В «Нави и Маре» ты бы воще мя не заметил ни разу…

- Вона как… тебе и наше тайное ведомо…

 Мстигой устало ухмыльнулся в ответку:

- Вы - не первы казаки, с коими я переведался… поклялись мои тайны блюсти… а я – в ваши не лезу…

- А мне… как послуху свому… можешь ишо чево сказать… чево ты про нас вызнал, хоть и не спрашивал ничо такова… очень прошу…

 Мстигой вздохнул и начал:

- Поймал за язык… молодец… Тебе бы самому есаулом гарцевать наконь, а не Вышате вашему… Он – куда круче будет… «Тайный атаман» поди по-вашему, али как там у вас… у нас такех «Отцами ратными» величают… Вы – не казаки простые из ево полусотни, а послухи евонные поди… В «Стане» безпрерывно находитесь… слепой увидит… По што здеся на границах с нами – вам видней… а мне – без разницы… зовсем…

- Вот… оно… как… И про… атамана тайного… уж ведомо… а можно мне тода… Вышате… доложить об энтом...?

- Само собой – можно… у тя – справа-задача така, ведь… а мне – без разницы… сказывал ужо…

 Ужок обрадовался так явно этому разрешению, что Мстигой опять только вздохнул негромко – «чисто дитя-переросток, а не казак в чине подъесаула, небось…»

- А вот вследный вопрос и последный тода… Вышата «Сечей Радогора» владеет… и иными ухватками всякоразличными… рук и шашек учебных не видать, коль идет кода - на нас всех разом… при том - не калечит никово никода… ежли… вот… ну… супротив ево… кода он «сечей» идет…

 Мстигой вздохнул, уже не скрываясь…

- Для мя – он послух… не боле…

 Ужок только крякнул от такого откровения Витязя северного…

 5

 Утром следующего дня Мстигой вече собрал для ребятни…

- Вот – мой старший послух, имя Ужок. Будет вас «плясу казачьему» обучать и прочим пользительным умениям… Каки вопросы есть..?

 Званко привстал с земли:

- Дядь Тигой… Тут… вона там по за дубом ждут… два другана моих с Данилкой… из соседней деревни прибёгли… ты не подумай чево… это не мы… а все ж оне как-то вызнали… тож с нами просятся у тебя тут… вот…

 Мстигой вздохнул про себя и покивал:

- Ты – среди ваших – «старший послух»… тебе и решать… не мне… но как узнали – вызнай… «Слухом земля полнится», а нам лишние слухи – не потребны ни разу… понаедет «воронье» тутошнее и до «брани» дело доведет… а кто из вас – воин ужо справный и готовый для энтого..? То-то и оно… Потому вот ишо што… вторый сенокос начался, батя твой сказывал намедни… С сего дня спочинаете траву косить… все… девам серпы излажу, хлопцам – за косами домой сбегать… и скоко-то здеся сам скую… Седни сбор струмента, подгонка по росту и рукам, оттяжка и заточка… с завтрева – косьба… У тяти поспрошай – каки поля и луга нам для сего выделит… Для всех слухачей в округе – я вас в батраки нанял себе… и весь сказ… один медяк за копенку малую плачу, пять - за стог справный… вот и весь сказ… Всем понятно..?

 Званко закивал, но потом спросил все же:

- Стал быть, нам теперь на первой зорьке вставать надобно..?

- Правильно мыслишь… «Коси коса, пока роса, роса - долой и мы - домой»…

 Паренек заулыбался во весь рот:

- Ладно будет так-то… И мы свово не упустим в ученье нашем… и польза будет всяка для обчества нашево…

 Мстигой кивнул и добавил:

- Я все одно вас косить отправил бы… это тоже урок такой для вас… и дрова колоть тоже…

- Как песок и глину мнем щас..? – догадался Званко.

- Точно так. И деньги за сено платить на самом деле буду… Всё прибыток - в дома ваши…

«Общая казна» у меня с вами со вчерась есть… вот из неё вам отсчитывать и буду за труды ваши… Для всех же вокруг – просто вам плачу за труды… а по што мне стока сена – моё токо дело и ничье боле… понятно..?

 Ужко сладил пару барабанов… потом свирельку сладил, которую «жалейкой» именовал…и теперь все занятия и плясы проводились под музыку нехитрую, но ритм задающую…

 Мстигой и Василь ковали в кузнице весь день подковы, потом косы и серпы отлаживали…

 На следующее утро ватага на первый покос вышла…

По утру же, как вернулись – Ужок подошел посоветоваться:

- Мстигой, мне столбы частые да торчком - для перехода в «стан» потребны… дети ж – разные все и ширина разная потребна по сему… перво дело – в лес бегать и там стволы древ выбирать… но рассеемся тода и с непогляду мово будут уроки-то… не дело так-то… мало ли… У нас таки столбы вкопаны на ратище учебном… вот я и удумал… кабы бревен купить у ково тут… али самим нарубить… и вдоль тына исхудалого тутошнего навкопать… вродь - частокол ладим будто… с промежутками – дак надо пошто-то нам так… как думаешь..?

 Мстигой кивнул:

- «Распял крестом»..? Ладно удумал, Ужок. Званко к отцу отправь за бревнами… пусть не любы купит, а токо дубовые да из вяза ишо…

 К полдню на подворье кузницы начали приезжать подводы с вылежанными дубовыми бревнами. И сам Микула приехал с одной из телег… Разузнал – что Мстигой затеял и головой покрутил даже:

- Для мальцов наших стока денег изводишь… Чудно совсем… Ты не подумай чево… Однако ж…

- Угу. Не думаю ничево… вот тебе и вашему роду, кстате…

 Мстигой подал малый кошель в руки старосты. Тот развязал тесемки на горловине и пересчитал монеты в нем. Потом пораженно уставился на витязя:

- Это што ж..? За бревна энти, али как..? Тебе скока бревен-то надобно для энтова..? За таки деньги - бревен стока будет – замок какой построить можна… али крепость целу…

- За бревна – отдельна плата будет, кода все привезете, што есть у вас… А это – десятина наша - вашей деревне, и тебе передана - в общую казну вашу… В прибытке мы хорошем, апосля торжка Черниговского… хм…

 Староста токо головой покрутил пораженно:

- Мабуть - каменьями драгоценными какеми там торговали, а не подковами железными…

- Мабуть… - покивал и не поддержал тему разговора Мстигой.

 Староста только вздохнул, но быстро спрятал кошель с золотыми и серебряными монетами за пазуху…

 Перед обедом Званко со сторожевого поста на дубе подал сигнал и сам мигом спустился вниз…

 Мстигой вышел к воротам. Полусотня Вышаты остановилась шагах в ста на дороге от деревни, а сам есаул подъехал к воротам и спешился… Потом подошел с конем к вышедшему ему навстречу Мстигою.

- Здрав буде, Мстигой уважаемый. Прости – што без упреждения к тебе…

- И тебе – здравия, есаул Вышата. Пустое. По делу, али как...?

- Не знаю – как и сказать… Личное у меня к тебе…

 Есаул замялся совсем… Тогда Мстигой кивнул:

- Понятно, кажись… вы обедали уже..?

- Не. Мы вечеряем заместо обеда… Так по службе нашей сподручней пока… а што..?

- Зови своих. Пообедаем вместе. Коней за хату заведите, там и коновязь есть. Ужок покажет – где помыться с дороги и разоблачиться… Давай, не тяни время… все одно мы обедать будем щас… «Гости – за стол, боги – за стол», вестимо… А я кашеварок упрежу пока и столы ишо расставим со скамьями для вас…

 Есаул ободрился, подал знак своим казакам согнутой в локте рукой плавным жестом к себе и со сжатым кулаком… Те сразу поехали к нему, не пыля по дороге, а медленно… Мстигой же отомкнул ворота от засова деревянного, распахнул их и пошел к хате… Есаул однако оставил своего коня у ворот, а сам догнал Мстигоя и пошел рядом с ним…

- А где дети твои щас..? Караульного я приметил, как он с дуба сиганул… а остатние где..?

- Да вон из леса поспешают ужо…

- Не признал нас страж ваш, что ли..?

- Признал. Токо все одно - урок в умение переходит, ежли кажный день ево повторять… Потому и сховались дети в лесочке…

- Вона что… - уважительно протянул есаул: Дак, я про своё тода…

- Не надо. Согласен я тя в послухи взять…

- Как прознал!? – опешил есаул: Я ж сам токо щас… недавно вовсе отсюда тако решил попросить у тебя…

 Мстигой вздохнул, но отвлекся ненадолго, отдавая приказы дивчине, выскочившей из хаты ему навстречу… Потом жестом пригласил есаула за стол под навесом, и на ходу прямо, ответил ему:

- Да што ж… Дело известное… Чем выше подымашься по ступенькам Знания любова – тем ступеньки уже и осклизлей… ты вон своих казаков учишь, а сам, небось, встал и ни с места… Наставник нужон – подсказать чево и под локоток поддержать, если равновесие потеряшь вдруг…

 Есаул только тяжко вздохнул… Слова не нужны были никакие, тем более – что Мстигой уже согласился быть его наставником…

 Заминок с обедом почти и не было… Девчата успели каши больше наварить, а остальной снеди и так хватало… Только одна заминка была – когда Мстигой объявил во всеуслышанье – что в его доме убоины ни в каком виде не едят, а только растительное всё… Есаул подал знак и казаки быстро убрали все мешки со снедью, что поначалу притащили к столам, для них расставленным…

Есаул же уже во время обеда: сначала дивился – как аккуратно и долго дети жуют пищу перед проглатыванием, а потом не утерпел все же:

- А убоины не едите - почему так..?

- И тебе не надо… Тяжелая пища сия… приземляет она тело и надолго… пока не переварится внутре совсем… Тело от неё не поёт, а дребезжит, аки ведро пустое о тележное колесо, в пример ежли…

- А пошто все так долго пережевывают кашу мягкую совсем… на молоке поди варили..?

- «Жидкое – жуй, твердое – пей». - присказкой ответил Мстигой, но потом увидел – что есаул не понял и раздумывает, и добавил: Пища уже во рту тода перевариваться спочинает… Меньше сил животу тратить приходитца…

Ты мне лучше вот што скажи… Вы стан свой походный хде держите..?

- У стен города. Вправо отсюда ежли смотреть… вдоль своротки к прямоезжему тракту…

 Мстигой покивал задумчиво… Тогда есаул опять не выдержал:

- А что..?

- Да мысль одна мне седни в голову пришла… Ты вот опять же приехал со своим… Микула, староста местный, обмолвился ненароком… А я вот терь и думаю – почему бы и нет..?

 Он помолчал немного, пережевывая… потом продолжил и опять огорошил есаула:

- Боярином я стану, пожалуй… И малую крепость тута построю вкруг кузни энтой… И тебе предлагаю… переноси на время ваш стан походный вон туда… на поле… С утра по дорогам скакать будете по службе вашей, а с обеда – Спасом вашим обучаться…

 Есаул обдумал предложение Мстигоя и не нашел возражений против… со всех сторон – хорошо получалось… Он так ему и сказал в итоге…

 6

 Следующий день прошел в разъездах… Мстигой, Вышата и Микула поехали верхами в город – оформить бумаги на землю в «княжеском приказе».

 Управа оказалась рядом с базаром, поэтому Мстигой отправил старосту выправлять бумаги, а сам попросил есаула – показать ему: лавки ювелиров… а заодно и местных умельцев таких проведать…

 Когда они подошли опять к «Управе земельной и податной», то увидели печального Микулу, сидящего на лавочке перед крыльцом и с тоскливым выражением лица, считающего ворон на крышах домов.

- Уже написали все закупные и арендные бумаги..? – удивился Мстигой.

- Како там… - огорченно махнул рукой Микула и вскочил на ноги даже сразу: Писарь меня выслушал и ждать чево-то отправил на улицу… Мол, позовет – кода надо будет…

- Вот как… Что ж… Уважаемый, будь добр – службу сослужить боярину и за денежку… Вот… Выведи мне сюда писаря этого на крыльцо.

 Городской стражник потянулся было за серебряной монетой, что протянул ему Мстигой, но потом отдернул руку назад и пробурчал:

- Не вместо так… Ты, боярин, переоделся бы с походного-то – глишь – по-другому бы писарь с тобой обошелся…

- Лан… быть по сему… Есаула Вышату вишь вон у коней наших..? Одна бумага ему самому нужна от старосты энтого… На дыбу, милок, уже седни попадешь к ево казакам, ежли чо… Стой терь ужо и не дергайся… На землю уроню и покалечу… Токо пошевелись терь…

Микула, покажь мне сего писаря там…

 Вышата, напоив коней и повесив им торбы с овсом под морды, двинулся к управе и замер на ходу… Из окна вместе с оконной рамой и звоном стекла вылетел какой-то дородный мужик в богатой одежде и с цепью писаря на шее… Кулем свалился на землю и даже не покатился – настолько грузен телом он был… А потом на крыльцо вышел Мстигой и выставил указательный палец на стражника:

- Не шевелись, окомелок бычий, а то и тя уроню, но как обещал – точно покалечу…

 Он легко сбежал по ступенькам и поймал мужика-писаря, который, охая и громко стеная, пытался встать с земли – за ухо, скрутив его жестко и вонзив ему большой палец под ухо. Потом скомандовал ему:

- Руками хлопай себя по бокам, как наседка над яйцом и кудахтай при этом. Або ухо те щас отрву, паскуда, и сожрать заставлю… Бушь брыкаться и орать – брюхо ножом распорю и на кишках твоих тебя же и удавлю, тварь…

 Он начал приподнимать и опускать мужика после этого, а сам запричитал по-старушечьи:

- Ой-вой, чо деетца то..!? Люди добрые… гляньте и присудите мне како вспомоществованье… яичко катилось по подоконнику и упало… в пыли затерялось… Ой- вой… Уж я скакнул за им соколом, а не успел… поможте яичко найтить… оголодаю иначе… маковой росинки во рту не держу, акромя однова яичка в дён… Ой-вой…Ку-у-у-дахтай громче, падла…

 Он так дернул в очередной раз за ухо толстяка, что там действительно что-то затрещало уже… а писарь закудахтал громче и с визгом уже каким-то поросячьим вперемежку…

 Вокруг мгновенно собралась толпа, набежавшая с базара… Люди хохотали от души…

А тут еще Мстигой частушку им спел:

- «Вышел писарь… сквозь окно –

 Почесать своё яйцо,

 Сунул руку – нет яйца –

 Так и ёхнулся с крыльца!»

 Толпа просто взревела от хохота…

 Но тут сквозь толпу начала пробиваться тройка городских стражников, прибежавших на шум… Они бряцали копьями по щитам и грозно порыкивали, требуя уступить им дорогу… Но едва они пробились сквозь толпу – их поманил к себе рукой Вышата, и они, признав его сразу – почтительно подошли к нему…

 Мстигой же, раскланявшись перед толпой, уже славословящей его за веселое представление, толкнул писаря в сторону крыльца управы:

- Иди, гнида… и если через четверть часа обеих бумаг не будет – удавлю на шибенице…

 Писарь, зажимая наполовину оторванное ухо окровавленной ладонью, припустил в управу. Но тут им под руку подвернулся тот самый стражник писарский… То ли поддержать под локоть решил писаря, то ли еще чего… Мстигой одним текучим движением шагнул к нему - и стражник кубарем полетел в сторону, потеряв и копье своё и щит в полете…

- Тугой на ухо стал, гнусь..? Упреждал же тя – не шевелиться дажно… Встанешь – в землю насмерть вобью… Ща я те уши-то прочищу…

 И Мстигой так пнул стражника по уху, что с того и шлем железный слетел и покатился прямо под ноги тройке стражников, беседующих с есаулом. Вокруг всё затихло… Стражники уже услышали что-то от есаула, которого хорошо знали и уважали, но такое обращение с их товарищем уже вынуждало их принять какие-то меры против распоясавшегося боярина. Старший тройки нахмурился и положил ладонь на рукоять меча, перекинув своё копьё товарищу. Но Мстигой уже шагнул прямо к ним:

- Старшой, этого – накажи. Или я тебя накажу… Прилюдно… И те не понравится моё наказанье… Вы тут како я погляжу – совсем всякой страх божий потеряли… Боярина, как пса шелудивого - токо что в рыло не пинаете. Али кровушкой своёй давно не умывалися..?

Чо молчишь? Тоже тугой на ухо стал? И те уши прочистить?

- Э… боярин… Прощенья просим, конечно… Но и сам согласись – по твому походному платью – трудно признать тебя…

- А я представился… Язык-то для чево даден нам..? И што..? Кафтан щас куплю нарядный и можно будет те в морду при всех дать сразу..?

- Не… Невместно так стражей позорить, боярин…

- Так несите службу справно тоды… Есаула Вышату на словах опустили до уровня черни, меня, боярина Мстигоя, как пса, отшикнули… Ужель думашь – к Глебу вашему жалитца побегу щас..? Я и безоружный вас десяток положу… а взъерепенитесь – есаул своих казаков свистнет – и порубят вас в куски… Этого хошь прям щас, старшой..? Оставь другого стражника возле управы – а этого недоноска уноси отседа немедля, пока не кончил я ево. Или брани хошь..?

 Стражник совсем сник под напором Мстигоя, поклонился ему, кивнул одному своему товарищу – занять пост, а со вторым подхватил лежащего и поволок его сквозь расступающуюся теперь охотно перед ними толпу…

 В толпе перешептывались, да переговаривались… А потом кто-то выкликнул «славу»… Толпа дружно подхватила… Мстигой улыбнулся и отбил земной поклон толпе… От такого толпа еще громче славицы ему закричала…

 Вышата выждал какое-то время, а потом выступил вперед и широким жестом отпустил людей… Те крикнули и ему «славу» и начали расходиться, оглядываясь на друзей, да переговариваясь…

- Ты прям – чистый скоморох, уважаемый Мстигой… А потом – чистый же боярин…

- А я и был скоморохом пять лет почитай, уважаемый Вышата…

- Как так..!? – ахнул есаул.

- Эт наше северное… Традиция такая… Кои витязи с малолетства уменья необычные кажут – с тех и спрос строже… Вот нас отроками и посылают со скоморохами, да ушкуйниками бродить… людей веселить, да пользу им душевну да матирьяльну приносить… А свою-то гордыньку поглубже себе куда засовывать… шоб и не выхлядывала дажно хувостиком… Шоб не забывали никода – наше Истое Дело - Народу и родам служить… а не князьям, воеводам, да боярам всяким…

- Мудро. – признал есаул, совсем немного подумав над словами Мстигоя: А можно мне вопрос тода задать..? А то братья-казаки одолели уже меня и сами всё спорят…

 Мстигой кивнул.

- Почему ты там на поляне лесной… их на колени поставил, а меня – нет..?

- А ты бы встал..?

 Есаул замялся… потом нехотя сказал:

- Нет. Только попросил бы тебя хлопцев моих отпустить живыми. А сам на поединок бы тебя вызвал… потешный для тебя, конешно, а для меня – последний…

- Ну, вот… потому и не поставил… Кроме того, вы тут одичали совсем, видать… Опозорить тебя так-то – и мне свою Честь уронить и выбросить пинком к ёханым собакам… Али не понятно..?

 Есаул подумал и кивнул:

- Видать и правда – одичали… в сравненье с вами… северными… Я понимаю тебя… И Устав и Честь… и Поконы наши общие… просто… давно такова не встречал… Хотел еще про казну спросить – што с нами разделил… но не буду теперь… Дошло. Благодарствую за науку, Витязь…

- Вот и ладно, послух. Давай тут поскорей ужо и поедем до дому, до хаты… Противно мне в городах ваших бывать, ежли чесно…

- Но мы еще в полевой стан наш собирались заехать…

- Да помню-помню… вот и давай – побыстрей…

 Вечером Вышата проехал дальше кузни в свой новый стан к казакам-товарищам, а Мстигой, отдав ему лошадь, зашел на своё уже подворье. Ему навстречу выбежали Ужок, и Званко, а потом и Василь из кузни вышел. Сели за стол под навесом. Почаевничали…

- Што не отдыхаете..? Свечерело совсем...

- Тут тако дело, дядь Тигой… Бревен навезли прорву целу… Вон она – гора по за дубом… Мы подсчитали – на два золотых будет… ежли по нашим тутошним разценкам считать…

- И што с сего..? Расплатился..?

- Нет пока… тебя решили дождатца… Часть бревен короедом порушена оказалась… Тятя и сам сказывал и подметил…

- Да и пёс бы с ними… энтими стволами с короедом… потешите топорами да теслами побольше… Завтра пильню строить будем… вот те с короедом бревна на доски и брус и разпустим тода… Ишо чо..?

- Ага. Мы так и думали про траченные бревна-то… но все ж тя дождатца решили… И друго дело есть. С соседней деревни мужики приезжали… у них тож запасы немалые бревен вылежанных, как положено, есть… будем у них тож покупать, али хватит нам..? Мы им сказали завтра приехать поутру…

- Хм… завтра с есаулом погутарю… Будет он засеку ладить али нет… терема опять же… частокол...? Тода и решим ужо вместе з им… Ишо што..?

- Еще парней и хлопцев приходило… и девчат тож… К нам просились…

 Мстигой пожал плечами:

- Сказывал ужо… ты сам и решай – ково брать, ково нет пока… Я с сево дня для всех – боярин Мстигой… Землю энту – на версту во все стороны отсель купил и купчая есть така. Буду тута хоромы се строить и малу крепость… А есаул Вышата Всевеликова Войска Донскова у мя часть моей земли в аренду взял под свой полевой стан… на одно лето от седни… и договор такой тожи есть… писарской печатью скрепленный…

- Ух ты..!

- Не «ухай»… Эт ишо не всё… Я и станицу вашу, Остожск бывший, купил целиком… Так уж получилось… и земли ваши все, по межам размеченные, терь мне принадлежат…

 Званко и Василь переглянулись и заулыбались от уха до уха… Мстигой же вздохнул и остудил их радость:

- А кода дальше пойду, на то ишо одна запись писарская есть… Все земли мои отходят роду вашему со следущево лета и оплату за то я ужо получил… Так што вы терь не просто вольные будете, а ишо и самовыкупленные у боярина… Все грамоты подписаны - как положено у вас тут…

 Ночью Мстигой выскользнул из хаты и, размявшись слегка, побежал в лес… Было новолунье и кроме рассеянного света звезд – темно, хоть глаз выколи… Но он видел в темноте прекрасно и не имел помех в своем беге между стволами с торчащими ветками… Добрался до полянки возле могучего вяза, который давно заприметил… и устроил себе там малое капище на холмике… Затем достал из-за пазухи хрустальный многогранный кристалл и положил его перед собой на обрубок какой-то, что нашел неподалеку… Пробормотал тихо какие-то фразы, сосредоточился и замер… Многогранник через некоторое время начал светиться изнутри синеватым светом… а потом внутри него проступило изображение какого-то старца…

- Здравия, Отче.

- И те не хворать на голову, сынок… Далёко забрел в своих скитаниях?

- Под Черниговым щас…

- И...?

- Неопределенно пока… Вроде, след куда-то на юго-восток, или просто на восток - чуется… но видоков пока – ни одного…

 Старец помолчал… подумал… потом сказал:

- Как я и говорил тебе тогда – больше на свои чувства полагайся… а не на видоков возможных… Как насельник твой ведет себя..?

- Так же… смирно и вежливо… Я уже освоился и его мысления уже не путают мои мысли… Хотя слова, бывает, выскакивают изо рта у меня чудные… Я на просторечие даже перешел, путаю местные говоры и наши… чтобы оградить себя от этого…

- А сами его мыслеформы тебе понятны стали?

- Большей частью – да. Даже когда частности не понимаю, ибо они сами по себе – «вещи в себе»… то общая часть и алгоритмы, движущие саму идею или образ – вполне понятны и прозрачны… У него – очень высокая культура мысления и построения образов… С этим проблем нет.

- Хотелось бы мне… напрямую с ним опять побеседовать… Но что ж… боги попустят – дождусь…

- Я понимаю, Отче… Тысяча лет вперед – не сотня…

- Ну, про это мы с тобой еще поспорим… Такая детерма мне по-прежнему представляется слишком преувеличенной… и я по-прежнему полагаю – что его сознание вселилось в твой разум из параллельной нам Вселённой… просто время там по-иному течет… ускоренно… в десятки раз…

 Мстигой покивал и упрямо ответил:

- А я по-прежнему обращаю твоё внимание на противоречие основное… Если б было по-твоему, я за скоростью его мысления не успевал бы… а у него скорость высока, но не чрезмерно для меня…

- А я тебе напоминаю – что попав сюда в твою голову, его сознание приняло наши алгоритмы Бытия и скорость нашу… уподобилось…

- А куда денешь в своей схеме рассуждений тот факт – что он продолжает жить своей размеренной жизнью и скорость происходящих там событий и сам физиологический фон его деятельности в теле – совпадает в целом с нашим..?

- Про это ты с такой определенностью еще не говорил мне… Что ж… На это – ответа нет пока… - улыбнулся старец издалека: Если не привлекать иных Сущностей и их влияния на процессы взаимодействия вашего…

- Ты искал Сущностей и не нашел… и каналов не нашел никаких… Или что изменилось за это время..?

Старец покачал отрицательно головой:

- Нет. Не изменилось… Думаю – тоже в поход сходить… на Родину нашу… к Хранителю… может тогда… продолжим…

 7

 Мужики из соседней деревни Асташино оказались какими-то хитрованами… Они попытались долго и муторно поторговаться с Мстигоем за свои штабеля бревен… он послушал их вечеречивые и мутные речи минут пять, а потом отправил их – беседовать и договариваться к Вышате…

 Есаул приехал потом к нему и, усмехаясь в густые усы, поведал – что прошелся плеткой по хребту одного из договорщиков и сразу сговорился с ними… Теперь они будут поставлять ему стройматериалы по сходным местным ценам… а строиться он начнет с теремов и частокола… засеку если и будет строить – то в последнюю очередь.

- А ты с чего начнешь, учитель..?

- Пильню вот строим на ручейке за хатой… примерно – как мельницы строят… с большим колесом… потом частокол с внешней стороны и опалубку с внутренней…

- Не целиком бревнами, стал быть, изгородь будет..?

- Нет. Сырая глина. Со старостой уже сговорился – шоб с карьера мужики местные подводами мне глину возили кажный дён… Короб легкий уже изладили – шоб детки глину водой разводили, мяли ногами – за ради практики и учения опять же - а потом заливали стены…

- Слышал про такое, но не видел ни разу… И стоять будет..?

- Веками. Чо ей глине-то..? Токо слёживатца будет со временем-то…

- А дожжами не размоет..?

- Дык, козырек из досок сладим по периметру… Вода мимо вся протекать будет…

- А рассохнется..?

- Сырая глина внутри сырой и останется… Снаружи частокол удерживать будет воду внутри стены… внутри – опалубку так и оставим. Тожи держать будет…

- Чудно. И интересно. А куете што..?

- Пилы для пилорамы новой… Пойдем покажу – как мы крутящую силу колеса в движение пил - туда-сюда - превращать будем…

 Около полудня Мстигой залез на дуб сторожный и сел на ветку рядом со Званко, чей черед сторожить был. Тот обрадовался неожиданному визиту Наставника, но виду не подал.

- Ныне вы по зорьке пару часов трудитесь на сенокосе… Терь ишо трудных забот вам прибавлю… Вишь – как лес северной стороной поля огибат..? Девчат по вечеру терь отправляй сбирать иван-чай, зверобой (вторый урожай уже дает за лето), душицу и мяту… Пущай вдоль леса-то и высаживают… шоб на следое лето замест подлеска и кустов тама заросли трав сих выросли… Сбирать урожай бум, запасы делать, а лишки на базаре торговать… Ходко иван-чай-то пришлыми купцами закупаетца… Ягоды опять же пусть сбирают все, што найдут – сроковый сбор свой ладить бум… Грибы на посушку опять жи…

- А што поле цельное иван-чаем не засеять, дядь..? И почему вдоль леса токо..?

- Иван-чай не «гневный», на любой земельке приживается… но шоб листья наливные были – ему тенек в полдень желателен… вот потому вдоль северной части леса и сажать бум… И остатние растения – тако ж тенек любят… Поле сажать – не с руки пока… Лишний погляд, лишный сглаз вызовет… Зависть же людска – хуже сглаза будет – потравы, вредители всяки появятца…

- А хранить сушености хде будем..?

- Навес возле кузни мал уже стал… Вишь - погреб есть..? Расширяй его с хлопцами и углубляй отныне… дубовыми плахами укрепляй и стены и потолок и пол… как короб… да ласточкиным хвостом плахи соединяй промеж себя… я покажу – как сие сладить… Короб воздуховый сразу заложи… ветродуй поставим, шоб воздух лропастями гнал оттель из-под земли наружу… лишнюю воду в воздухе растворенную выгонял шоб… короб проложи до кузни и углежогной ямы – шоб все думали – дым так отводим токо из ям-то… В два моих роста погреб ладь… и шириной… от тына и до заворота тына нонешнего… Потом ход поземный строй до леса и балки в ём… той вон… там замаскируешь выход… Сладим дубовые стены там, дверь снутри железом кованную и с хитрым замком… Челом упираешься спочалу, потом справа в дырочку ветку, оструганную кругом, вставляешь, а левой такой же веткой тыкаешь в реечный замок слева… токо тода и откроешь снаружи, ежли чо… а не прижмешь челом тайный затвор, то кода вправо щеколду сдвинешь, она пружину ослобонит и та четыре засова сдвинет во все стороны… тода уж – токо изнутри открыть дверь потайну можно будет…

- А кода всё ладить энто..? Пришли мы с покоса, заниматца уроками...? До сколь?

- До полдня. Потом - строить крепость и терема до обеда… Спосля обеда опять уроки, а вечером – на сбор и посадки разны…

- Ага.

 Мстигой нанял две бригады мужиков: плотников и рубщиков… По медяку в день на мужика и по два - старшим бригад. И в первый же день свара произошла…

Он вышел из кузни на громкую ругань. Пошел и послушал… Званко ругался со страшим дюжины плотников… Оба горячились. Мужик предлагал построить большую повозку для месильни глиняной и катать её потом вдоль стены с опалубкой, чтоб по желобам глина растекалась ровными слоями сразу. Званко же настаивал – строить месильню прямо поверх опалубки и частокола, а потом по нужде подымать её выше… перестраивать… А глину, что стекать кучами будет - они с ребятами потом разравнивать будут, залезая внутрь с лопатами…

 Мстигой, уразумев суть спора, подошел вплотную к спорщикам. Мужик глянул на него свирепо из-подлобья и продолжил ругаться со Званко, употребляя обидные прозвища для него… И полетел кубарем по земле. Никто и не заметил – как Мстигой подсечкой сбил его с ног… Мстигой поманил его к себе ладонью и мужик, отряхиваясь, с опаской подошел опять к ним…

- Это – те за слова невежественны, к моему старшему послуху обращенные… А это – те за то – шо дело гришь…

 И Мстигой подал ему пару медных монет. Мужик повеселел сразу… и спрятал деньги в карман. Оба спорщика выжидающе уставились на хозяина…

- Оба вы не правы. Оба лишнюю работу планируете делать. Званко прав – шо строить надо прям на лесах, а ты прав – шо тонкими пластами глину класть надо. Потому – стройте стену частями и сразу на всей высоте будущей… Часть стены и сходни наверх, промеж частями – тож сходни положите… для перебегу… и месильни прям на частях сих и ладьте… Вправо-влево с них шоб глина стекала вниз… она и сама разравниваться будет тама… А основа месилен сих потом основой верха стены и останетца – токо глину смыть… Все одно крышу над всей стеной строить бум опять же… И больше таких свар не устраивайте тут… Вежественно беседовать надо, а не собачитца почем зря… Из двух разностей супротивных завсегда златая средина найдетца… было бы желанье…

 Обстановка на стройке после этого «урока», коему все свидетелями были – сразу стала намного лучше… Больше стало смеха, шуток и песен…

 После обеда, увидев сигнальный костер из стана казаков, Мстигой пришел туда… Посмотрел как казаки занимаются Спасом под руководством есаула… сделал кучу замечаний и подсказок – как улучшить качество уроков, ухваток и самих телодвижений учеников… Потом занялся самим есаулом… Показал ему связки последовательных движений в пространстве, а потом начитал ему стихи-приговорки, которыми необходимо сопровождать все эти уроки…

- Прям - как у детей… - подивился Вышата.

- Дитятины и есть. Главное – звуки учить правильно создавать… потом Перунов Наговор и составится легко из этих звуков-слов…

- Вона што… Подожди, не уходи… Тут дело тако приключилось… Я оставил одново свово казака… ну, переодетого, как Ужок… он же не один у мя на дорогах приглядывал… да и городе самом… Писарчук тот челобитную жалобу на тя подал… князю самому Глебу… хошь сию грамоту почитать..?

- Ты её выкрал. – догадался Мстигой.

- Ну, не я, а воин мой… Но да. Догадался – што делать сам… без приказа мово… Што делать будем с писарем тем..? Он скоро придет опять – узнать – што да как… дошла ли ево челобитная князю…

 Мстигой задумался… Потом спросил:

- А насколько ловок и умел твой доглядчик..? Сумеет сам гниду придавить так, шоб несчастным случаем все решили..?

 Вышата кивнул:

- И опять он сам догадался и посмотрел за писарем… до дома ево проводил и вокруг там походил, поприсматривался… Трудное дело… Писарь с управы и туда по утру в сопровождении трех стражей ходит всегда… А дом ево цела дюжина сторожит и днем и ночью… Он же и сбором податей со всей округи заведует гад… вот и охрану ему таку воевода князев выделил… Не мы первы, видать – удавить гниду сподобились захотеть…

- Ага. Понятно. Тогда я сам…

- А когда..? Коня тебе дать..? И провожатого… шоб с казаком моим встренулся и он те дом писарчука показал…

- Не надо… Твой казак дело сделал своё… похвали ево за это… Седни ночью туда смотаюсь… а дом мне кто-нить да покажет там… небось - ево все тамошние знают… А то парня твово искать – лишние хлопоты, видоки, слухачи и пересуды могут случитца опять же…

- Но как же ты..? – начал было есаул и осекся, потом осторожно спросил: Ты и «легкоступом» нашим владеешь..?

- И не им одним… - кивнул Мстигой: Есть и побыстрей способы - добраться до места, где уже побывал… Ты вот ишо што… Можешь – каку грамоту подложную составить… Шоб ея нашли потом у писаря на теле..? Угрозы каки-нить от какого-нить князя али ишо кого… Шоб понятно было – што он князю изменял с ним… а тот ишо больше хотел и грозил ему смертью неминучей… Вот писаря удар сердешный и хватил будто бы… от угроз энтих, в грамоте прописанных…

 Есаул подумал и закивал:

- Могу, конечно… и даже удачно это очень… Мне тут… ну, то есть надо… и я раздумывал как раз… а так самое удачное дело будет… поссорить этого черниговсково с саратовским… заданье тако атаман мне дал с нарочным… это – секрет наш тайный… но шоб ты знал… раз так оно совпало… он и казну прислал двадцать золотых для энтого… Половина – твоя..? Ты ж сам присудил так сразу – добычу поровну делим..?

- Готовь грамоту… К утренней зорьке вернусь… и поделим тода…

 Ночью Вышата проснулся в своем шатре оттого, что кто-то аккуратно тряс его за большой палец правой ноги. Он вскинулся на лежаке уже с обнаженным клинком в руке, но увидел выставленную в его сторону раскрытую ладонь и опамятовался – был бы убийца по его душу – убил бы уже, а не тряс его за палец ноги… Он присмотрелся и узнал Мстигоя.

- Уф… Стражей моих обошел, конечно, как кутят несмышленых… но как взрослых псов усмирил опять..? А… ладно… потом… а я ждал тя – ждал… решил – отложил ты…

- Грамота подложная готова..?

- Ага. Вот…

- Щас урок те будет… тайный… коего казакам твоим видеть - рано пока… «Третий порог» ваш. Стан-Раж-Мара… Мару увидишь… Слезай с лежака… он мне нужен будет… сам на землю рядом ляжешь, если сморит тя…

 Есаул натянул сапоги и встал с лежака. Мстигой же улегся на его место и расслабился. Пробурчал что-то еле слышно и как будто перестал дышать. Темнота сгустилась вокруг его тела со всего шатра и есаул даже почувствовал: как волосы на его теле дыбом встают отчего-то, а по телу его озноб пробежал, как от стужи какой… Он проморгался и присел на землю, сложив ноги крестом и чуть не подпрыгнул от неожиданности, когда ему на правое плечо легла чья-то ладонь:

- Тихо, тайный атаман… Это я же…только в теле другом… «Дюж» оно там по вашему называется али ишо как… запамятовал… Давай грамоту…

 Есаул подал «второму Мстигою» бумагу, свернутую в трубку, и покосился на лежащего… Тот на вид – не дышал совсем…

 Каменщик Силуян опять перебрал хмельного в кабаке и теперь шел и гадал – дойдет он до дома, или опять упадет где-то под забор и завтра жена опять его ругать будет – почем зря и харю стыдить за пьянство и распутство возможное… что опять дома не ночевал…

 И он упал-таки, запнувшись одной своей ногой за другую. И смирился со своей судьбой… И начал засыпать прямо на булыжной мостовой. Но неожиданно кто-то взял его жесткой рукой за шиворот и поднял над мостовой так, что он только кончиками башмаков своих доставал до булыжников:

- Ты щото ж это так напился, аки скот какой в засуху..? – строгий негромкий голос высокого мужика зазвучал у его уха…

- А я… тут… энто… дело… отмечаю… моё дело… пусти… больно, ведь… Ты хто сам бушь такой… На стража не похож…

 Мужик в плаще с капюшоном, надвинутым на голову так, что лица видно не было, опустил его чуть пониже и у Силуяна тут же начался приступ тошноты. Но мужик жесткой ладонью, как наждаком, потер Силуяну левое ухо и у того от боли, наверно, тошнота сразу пропала.

- Не моё, конечно дело… Тут ты прав… Отведи меня к дому писаря оброчного и отпущу подобру-поздорову. Веди – пока коленкой под зад не пнул…

 Силуян сразу кивнул и завернул в переулок, перебирая ногами почти для виду – настолько жестко мужик держал его за шиворот своей железной рукой вверх… Когда они, сделав пару поворотов по переулкам, чтобы срезать путь, вышли на улицу, на которой стоял дом писаря, мужик отпустил Силуяна, и тот начал объяснять:

- Вон фонари горят и факелы - у стражников писарских… Оне тут всегда караулят, потому как много обиженных писарем ужо пытались ему карачун сделать… за лихоимства с налогами да оброками…

 Силуян обернулся к своему мужику и ахнул, увидев напоследок: как мужик просто отшагнул в тень у стены и слился с нею – как и не было его… Каменщик проморгался, протер глаза и шагнул тоже в тень, расставив руки… помахал ими там… но никого не поймал в воздухе… Прижался сам спиной к стене дома и оттуда огляделся еще раз… Мужик исчез… Его точно не было тут нигде… и спрятаться на голой улице было негде… Совсем негде… А мужик исчез… И только ухо Силуяна огнем горело и не давало ему признать – что мужик ему просто померещился спьяну…

 Тень проскользнула через полог шатра и, поставив какой-то сундучок на землю, «Мстигой второй» шагнул вперед и кивнул есаулу:

- Всё сладил. Сдох писарь. Я ему сердце раздавил. Кровоподтеки под кожей лица… удар сердешный его хватил – любой скажет… И грамота твоя у ево в ладони левой зажата накрепко… Предсмертна судорога…

- Погоди… можно мне..?

- Полапать, как девку хошь..? – ухмыльнулся «Мстигой второй»: Ну, полапай…

 Есаул подхватился с земли и ощупал наставника со всех сторон… Даже ткань плаща потеребил…

- Как же вот энто...? Всё..? И ткань – как натуральна совсем… Чудо…

- Ну… натуральна… да не очень… давай сюда свечу из фонаря свово…

 Мстигой поднес пламя свечи к поле своего плаща и подставил над пламенем…

- Не горит… - прошептал есаул.

- А щас..? – и ткань начала обугливаться и вспыхнула…

- Ой…

- Не - ой, а похлопай по пламени ладонью…

 Есаул похлопал и не сдержался:

- Не обжигает. Не горит ткань-то… и запаха нету горелого… как же так-то..?

- Будет гореть – коль захочу… и запах могу тебе учинить потребный… токо сажу не смогу сладить… ожоги могу на теле твоем… а сажа – натуральный продукт горения настоящего… а гореть моё тонкое тело по-настоящему не может… соображаешь..?

- Нет пока…

- Это моё, сгущенное до плотности любой потребной - тонкое тело… моё все же… Можешь саблей своей насквозь меня проткнуть… голову попробовать срубить… Как захочу – тако и увидишь от трудов своих… но это все будет только видимость, по моему хотению созданная… Ни крови настоящей тут не останется потом… ничего… только морок щас тута…

 Есаул подумал и спросил:

- То есть, ты щас можешь прозрачным стать, али вовсе невидимым..?

 Вместо ответа Мстигой второй начал просвечивать и таять, как призрак… А потом Мстигой на лежаке вздохнул негромко и сел. Есаул не вздрогнул, но напрягся все же от неожиданности и вытаращился на наставника… Потом спохватился и стал выспрашивать подробности похода и прочие кудеса такого чуда… Они беседовали до самой утренней зорьки…

 Есаул покачал головой:

- Сколь удивительна жизнь все же… Какие кудеса и чудеса нам доступны… Однако… давай о суетном, а то тебе и отдохнуть наверно надо еще… Казну вот возьми…

 Мстигой ухмыльнулся и кивнул есаулу в сторону входа в шатер:

- Давай поделим по-братцки… неси сюда…

 Есаул сходил и поставил тяжелый сундучок на лежанку, уже догадываясь – что внутри… И не ошибся. Открыв крышку - они уставились внутрь. Одни золотые монеты, украшения и кошели с драгоценными каменьями…

- Вишь – хорек какой запасливый был… Дели поровну…

 Уже солнце поднялось, когда есаул закончил… Он смотрел на свою долю, разложенную на подстилке лежака… Он и её поделил уже надвое: половину в войско отправить, а оставшуюся четверть от общего первичного целого – среди казаков-побратимов поделить потом…

- Это - уже настоящее богатство… как у иных бояр…

 Мстигой кивнул и с интересом посмотрел на есаула:

- Думаешь – как распорядитца им с толком..?

 Есаул кивнул и вздохнул тяжко. Потом посмотрел с надеждой на наставника:

- Может – подскажешь..? Мне бы совет щас от тебя какой…

 Мстигой покачал головой:

- Нету у мя советов те по энтому поводу… Не провидец я…

- Может мне списатца с атаманами Круга и… тут осесть… с тобой и при тебе… пока…

 Мстигой опять головой покачал:

- Я уйду отседа…скоро… и не дело это… совсем… Чужие мы тут с тобой… Не приживемся… вскорости от крепости, што строю – ничево не останетца… все порушат и земля сама место это сровняет… как и не было ничево тута… Кроме тово… «хде родился – там и пригодился» - не зря народ тако говорит…

 Есаул только вздохнул – признавая мудрость и правоту слов наставника. Тот добавил:

- Лихоимско - сие богатство… Гнидой-нелюдью грабежом да вороством скопленное… Я ево «очищу»… верну людям… но не просто так… а за труды их праведные, на общее благо слаженные… Ежли всё, как щас, пойдет и без меня… за следуще лето местные сами тако богатство скопят… на торговле чесной… за травы-приправы да иван-чай сушеный… «сроковый сбор» опять же… В людях – настояще богатство да в природе-матушке нашей…

- Нету правды в людях ноне… Зверства кругом одни да чужа вера христианска… Попы да чернецы главенствуют на Руси нашей… и их прихвостни…

 Мстигой кивнул и теперь уже сам вздохнул тяжело…

 8

 День прошел в трудах и заботах праведных… А ночью Мстигой в лес опять подался… Он двигался безшумно, но не для зверей лесных все же… То с одной стороны, то с другой раздавались звуки всяких птиц и зверей и насекомых, и он слышал в них предупреждение о своем появлении в лесу… Он остановился и, пробормотав «слова Силы», замер: прислушиваясь и ощущая-ощупывая почти окружающее пространство леса своими тонкими телами… Нащупал что-то искомое и пошел туда – почти на край леса…

 Существо было почти невидимо в тени могучего древа… его тело и конечности в почти полной темноте лесной можно было спутать с ветвями обычными, но не Мстигою в его теперешнем состоянии сознания и сонастройки с самим пространством леса…

 Он остановился перед стволом дерева, поклонился до земли, коснувшись пальцами почвы перед ногами, потом сел на землю и заговорил вибрирующим голосом:

- Здравия тебе, Хозяин Леса, и долгих лет жизни праведной. Почти меня беседой, будь добр. Заметил я тебя прошлой ночью здесь, когда из похода возвращался свово в лагерь казаков вон тех… Я – не враг тебе и Договор Древний с вами мне ведом…

 Существо отделилось своим телом от основного ствола и спустилось на землю… Ростом оно было в два человеческих роста и имело руки и ноги сучковатые, голова походила на пенек коряжистый. Глаза светились изнутри сиреневым и имели вертикальный разрез, как у породы кошачьих… Лешак сложился почти пополам и тоже сел на корни дерева и заскрипел негромко… Речь его была лишь отдаленно напоминающей людские говоры, однако Мстигой понимал каждое его слово…

 Есаул проснулся от того, что его опять трясли за палец правой ноги… Он сел, подобрал под себя ноги и поклонился наставнику. Потом спросил:

- Дело какое, брат Мстигой..?

- Стремное дело-то… - вздохнул Мстигой: С Лешим местным познакомился… Вчерась ево приметил тут на опушке леса… вот и решил узнать – што он тут промышляет возле вас-то..? Оказалось – мужики-хитрованы с соседней деревни лес валить начали… Да без спросу и нагло… подчистую вырубку ведут, молодняк не оставляя дажно… Он посмотрел на них, послушал… и пришел сюда – на вас посмотреть… на тя по сути… ибо для тя хитрованы те стволы валят беззаконно совсем… Ты им свежую леснину заказывал..?

- Нет, конечно. Зачем мне свежак-то..? Кому он вообще нужон-то..? Мы с древами обычки обходитца не обучены – растрескаетца всё да в труху обернетца… - искренне удивился есаул.

- Я так и думал… - вздохнул Мстигой, потом продолжил после паузы: Ты вот што… оне верно внутрь штабелей на подводах свежие стволы подсовывать начнут для тя… Осмотри внимательно все стволы… оне их подсушить как-то должны… в песке да трухе всякой извалять, потом отряхнуть… шоб токо пыль суха осталась, как грязь на срезе-то… Накажи их за то сурово и памятно… Плетей всыпь – шоб шрамы на всю остатнюю жизнь остались… И денег заплати за обман - вполовину от договорной цены… И пообещай ладони правы срубить рубщикам – ежли рубку не кончат в лесу-то…

- Сурово… Сделаю завтра… А послезавтра пошлю казачков в лес – проверить исполненное… А то и впрямь ладони обкорнаю рубщикам…

 Перед обедом на подворье зашли мужики из соседней деревни… Их было много и на пустых подводах, но через калитку зашли только трое… Двое под руки вели старосту деревенского, ибо сам он идти, видимо, не мог уже… Все трое встали на колени и начали жалиться боярину Мстигою – прося найти управу на есаула Вышату, который выпорол их всех, а старосту – так, что тот занеможил вот совсем…

 Мстигой выслушал внимательно все их причитания и присудил:

- На лето от сего дня – запрещаю вам лес валить и даже входить в него с топорами да пилами. Возьмете лопаты и вместе с жинками да детьми всеми – понесете требы в лес и положите там на полянке какой – для Лешего-батюшки и слуг ево лесных на прокорм… Окромя сево – пошлет он вам провожатово… або зверя али птичку каку… провожатый покажет вам – каки молоды древца и побеги выкопать и засадить проплешину вырубки, што вы тама слиходейничали… Три дня вам сроку… Не сполните, как сказано – спалю всю вашу деревню… и тода к князю вашему жалитца ужо на меня пойдете… Но не думайте – што по дорогам пройдете запросто… Вышата вас там всех сбирать гуртом будет и в монастыри продавать чернецам да попам на поживу… За грех супротив Матери-природы платить надо… всем и всегда… Леший осерчал на вас зовсим и терь – хто с топором али пилой из вас туда зайдет – живым али не покалеченным не выйдет вовсе… Геть отседа, лиходейцы подлые!

 Через два дня, когда Мстигой пришел опять к казакам, встревоженный не на шутку Вышата рассказал ему новости опасные:

- Лиходеи соседские совсем с ума сошли… Челобитную князю написали и в Управу привезли… Но там щас – раздрай полный… дознатчики князевы всех на дыбу таскают… подозревают, что саратавский князь не с одним тем писарем дела имел подлые… потому мой казачок грамоту ту забрал, как и не было её… а писаря тово, что принял её и жальников выслушал – застращал так, что тот поклялся – что в глаза тех жальников не видел никогда… на крови поклялся своей… бушь – грамоту сию читать сам..?

- Да пёс бы з ёй…

- И то верно… В другом беда настоящая… Казачок мой прознал – что жальники и в монастырь сходили… в сорока верстах коий отседа, ежли мерять… там тебя прозвищем окликали – «Седун», што требы богам нашим древним обязуешь их в лес таскать… а сам ты – оборотень, а не человец… с севера, мол, пришел и зверем на всех кидаешься, кто супротивничать те пытается…

 Мстигой задумался и долго молчал… Потом сказал раздумчиво:

- Это и правда уже опасно… Не для меня… для вас всех… Потому – уезжаю я по делам торговым в стольный Киев-град… Нету меня тут больше… уехал – и не сказывал – кода вернусь… Дела важные по торговому промыслу…

 Есаул вздохнул тяжко и закручинился, но возражать не стал… Мстигой же добавил потом:

- На самом деле… я наведаюсь в тот монастырь… седни ночью… Потом в деревню соседску… Старосте и тем, што ево вел тода… и к кому речи мои обращены были – не жить боле… В тонком теле Мары схожу… все медведя, простого шатуна-подранка, увидят… и повадки токо ево… останутся… и следы и шерсть настоящие… Хотят брани – будет им брань… но не людска зовсим… Лешему, Хозяину леса… наказ дам строгий… детей и баб не трогать… а мужиков соседних жизни лишать, дажно и без топоров и пил ежли…

- А где ж ты сам-то..? Опосля всево этого..? Мож, у нас тут..? Ты ж знаешь…

- Знаю. Благодарю, друже-атаман… Но нет… Приходить токо по вечеру терь буду… к тебе одному… како-то время… потом видно будет…

 Следующей ночью есаул проснулся сразу и сам, едва Мстигой сел на его лежак в шатре…

- Во наделал ты дел..! Монастырь разорил подчисто… все чернецы и попы мертвы… стражи клянутца – что бер-шатун колдовством каким-то внутрь монастырских стен проник… однако дознатчики нашли место, где сточные помои под стеной вытекают и следы медвежьи тама… так что стражам никто не верит теперь… и на дыбу и на шибеницу уже которых отправили… Колдовство не отрицают, конешно… бо шатун никого из простого люда не тронул, а токо христиан-чернецов всех порвал на куски… Славно дело!

Деревенские соседи же скраб свой собирают весь… Съехать решили… спочалу хотели в приписные к монастырю поселитца на ево землях, но теперь… уж и не знаю – куда… но вещи все одно собирают… Кроме тех троих со старостой, уже еще два мужика сгибли в лесу… рысь али еще хто их на куски порвал… Это не ты..?

- Не я…

- Да… дела… К тебе сюда дознатчики ехали уже… Но я им… хм… случайно на дороге встренулся и обсказал – што тебя уже два дня как нету тута… уехал по торговым делам в Киев на трех подводах… как ты и говорил тогда мне… Они же мне наказ и дали – сразу им сообщить, коль вернешься… Я пообещал – каждый день твой терем проверять, тем боле – што мой новый полевой стан по соседству теперь стоит… они и обрадовались… Сладно получилось…

 Мстигой покивал задумчиво, потом сказал:

- Все одно - терь жизни спокойной не будет у нас… «Яко тать в нощи» появлятца буду…

 Есаул повздыхал и ругнулся в бороду:

- Што за времена лихие… будь они не ладны..!

 Они помолчали. Потом есаул спросил:

- А ты, ежли не секрет… в лесу щас живешь..? Мож, помочь в чем..? Шалаш али шатер какой сладить справный..?

 Мстигой покачал головой:

- Не надоть ничо. Всё есть ужо…

- Как так!? – ахнул от изумления есаул.

- Дружусь жи я терь с Лешим-то… Есть там полянка заповедна одна… Древним умением скрытая… в двух шагах пройдешь – ничо не увидишь и не споткнешься о скит тот и грядки мои… токо ежли цепью казаков своих поставишь - и тода цепь наткнется, конешно… чары на время спадут и увидите… а так – нет ништо…

 А на следующую ночь есаул рассказал Мстигою ужасные вести… Пять дворов в Остожске сгорели вместе со всеми жителями… есаул сам дознанье проводил и получалось такое… Поджог учинили на прощанье рубщики из съезжающей деревни соседней… у них с тамошними мужиками, тоже вальщиками леса, давние ссоры и распри были… Вот они напослед и учинили сие лиходейство… двери в хаты снаружи кольями подперты были и пал сразу со всех сторон учинили… потому без малого тридцать душ со стариками и детьми сгорело в том пожарище… Огонь не перекинулся на всю деревню, только потому, что дворы сгоревшие на отшибе стояли, а промеж ними – пустые наделы, где крестьянские дворы крестители деревни еще ранее сожгли…

 Ужок пришел на полянку лесную и подал знак тихим свистом, как уговаривались… Что-то зашумело в ветвях деревьев, как будто птица лесная с насеста своего слетела… А вскоре на поляну вышел и Мстигой… Поздоровался по-воински с Ужком за предплечья и присел на пенек, указав ему на соседний рукой…

- Беда у нас, Наставник… Пожар в деревне гниды соседские устроили… много душ сгубили…

- Ведаю ужо… - печально кивнул Мстигой: Вышата найдет и догонит лиходеев и сказнит своей рукой и своей властью…

- Эт да… Однако…

- Не томи… И так на душе муторно… бедоносец я – получатца… Не плетями надо было гадье стегать, а головы срубать начисто… тода б все остатние гниды со страху обосрались бы… А получилось… вишь как…

- Да кто ж знал-то..!? Зачем на себя наговариваешь, наставник?

 Мстигой вздохнул и покачал седой головой:

- Мудрость людска молвит – «завсегда виноват тот, кто умней и сильней…»

 Ужок вздохнул и понурился, признавая правоту слов наставника и людской мудрости… Потом встряхнулся:

- Тут вот како дело… Смеянку нашу помнишь, ведь… Она в ту ночь упросилась у нас с твоим подмастерьем Василем – у нас там ночевать остаться… Ножку опять потянула, вот мол и отлежаться надо… Дело житейское и отец ейный с мамкой разрешили сие… А теперь, когда все её родичи сгорели… она там как раз жила с ними… на отшибе… Лежит, плачет… то ярится – что мтстить хочет, то опять горько плачет и с постели не встает совсем почти… Душа у ней надорвана бедой сей… да оно и понятно… шальная совсем стала… ничьих наших слов не слушает совсем…

 Мстигой спрятал голову в ладонях рук, поставленных локтями на коленях, и покачался из стороны в сторону даже, как от зубной боли… Ужок притих, не зная: что еще сказать и добавить…

- Завтра ночью я заберу её к себе сюдой… Не ищите её… Не найдете, как и меня самово…

 В предрассветных сумерках, просачивающихся через окно серой хмарью, дверь в комнату тихо скрипнула и Смеянка сразу проснулась, даром – что всю ночь проплакала опять и заснула совсем недавно, загасив свечку… запах погасшей свечи еще витал в комнате… Она не сбилась с дыхания, как учил их дядя Мстигой, глаз не открыла, и начала гадать – кто это посмел к ней войти под утро и зачем..? Страха не было – одно недоумение… И тут она почуяла запах волчицы… знать - Рика пришла утешать в её горе неизбывном… Она открыла глаза сразу и села на кровати… и замерла от ужаса и восторга в то же время… Рика действительно стояла в двух шагах от её кровати.. Но рядом с ней..!

Огромный серый волчище, размером с бычка, не меньше… Взгляд – ну, прям человечий совсем… и вокруг его тела - серебряное свечение в две ладони шириной… Яркое, но глаз не режущее совсем… И тут волчище заговорил по-людски… уж как умудрился с его-то пастью огромной, а поди ты…

- Здравствуй, дева Смеяна. Я – «Серый волк – зубами щелк». Прослышал я про горе твоё и пришел забрать тебя с собой в леса темные, да жизнь радостную… Слышала, небось, из бабушкиных сказок про меня… Я – зверь волшебный, но для дев юных безвредный совсем… совсем наоборот даже…

 Смеянка аж поперхнулась от слов таких чуда-юда, невиданного досель, но и возрадовалась про себя сразу:

- Не дева я, «Серый волк - зубами щелк»… дитя я пока… не вышел мне возраст… пока…

- Эт – не беда совсем… Со временем пройдет… - улыбнулся во всю зубастую пасть волчище. И Рика рядом с волком тоже улыбнулась во всю пасть, как будто все слова и девочки и волка поняла и развеселилась…

 Они помолчали, разглядывая друг друга во все глаза… Потом волк продолжил:

- Садись на меня верхом, юная дева Смеяна, да держись крепко-накрепко за шерсть мою… Скок у меня – на двадцать шагов бывает ваших… Быстро домчу тебя до места заповедного и чарами скрытого в густом лесу да за синей горкой, у ручья с чистой родниковой водой, да не простой - а тож волшебной… она от Первого Истока Бел-Горючь Камня сюда к вам течет… Все болезни да хвори исцеляет… и душевны раны затягивает даж…

 Смеянка вскинулась было с кровати, но осела назад, смутившись… А потом тихо спросила:

- А ты, «Серый волк-зубами щелк» умеешь добрым молодцем оборачиватца..? Вместно ли мне… деве юной… с волками в чащобе жить-то..? Люди – с людьми жить должны, так дядя Тигой нас учит…

- Умница кака… - одобрил её слова волчище: К дяде Тигою я тебя и отвезу, Смеяна… А с волком – и впрямь не дело жить… да в одиночку… Это он меня за тобой послал…

 Девочка посмотрела на волчицу и та, поняв все и без слов, закивала головой совсем по-человечьи…

 Смеянка взобралась на спину волка и вцепилась ладошками за его густую и твердую шерсть… Волк развернулся всем телом и пошел в дверь, пропустив вперед Рику… И на улице – следом за ней потрусил… Смеянка дышать забывала от восторга… И вовсе не трудно было на спине волчьей сидеть… удобней - чем в седле ином на лошади даже… Ей даже показалось, что спина у волчищи специально под ней прогибается как-то и бока – тоже как будто ноги ей обтекают и придерживают за них…

 Рика повела их почему-то в сторону лесочка, что тянулся в сторону деревни, а не по тому перелеску, что за дорогой и распадком, что в сторону большого леса вел, и где они травы уже сажали который день…

 Солнце уже всходило и навстречу им из лесочка гуськом и бегом неспешным вынырнула ватага её друзей и подруг, братьев и сестер, ближних по крови и дальних, с которыми она училась тут на подворье боярина… Званко поднял сжатый кулак и ватага замерла, как вкопанная, во все глаза таращась на чудо невиданное… Рика их, да волчище огромный со Смеянкой на своей спине…

 Волк подбежал поближе к детворе, встал на дыбы медленно и похлопал передними лапами перед собой, как дядя Тигой часто делал, когда хотел быстро привлечь их всеобщее внимание к себе и каким-то своим словам… Потом развернулся и огромными скачками помчался уже в сторону большого старого леса… Да не перелеском, а прямо через поле, с густой травой по грудь высотой и взрослому мужику даже…

 Детвора зачарованно смотрела на удаляющихся волка и Смеянку верхом на нем… Рика же, как ни в чем ни бывало, подбежала к Данилке, ткнула его мокрым носом в ладонь и потом потрусила в сторону крепости, уже топорщащейся во все стороны строительными лесами и с дымком над трубой кузни…

 Мстигой услышал тонкий звенящий внутри его головы звук и достал свой переговорный кристалл хрустальный… установил его перед собой на столе и сел на лавку перед ним, закрыв перед этим дверь на щеколду… Смеянка спала уже в соседней комнатке на печи, но мало ли…

- Здравия, Отче.

- И тебе здравия, Зведобор… Ох, прости… не привыкну никак… Мстигой… Новостей особых нет… Но обряд ятрогати я провел, как готовился… Результат примерно тот же, сынок… Жена твоя по-прежнему скрыта могучими чарами, али еще чем… Не вижу её ни среди мертвых, ни среди живых… А вот дети твои… все трое… живы-здоровы… я их даже дальновиденьем углядел… Обряд по утру проводил… а они уже бегали где-то и играли… Я и посмотрел сверху тогда… Они сейчас возле города Тары где-то…

 Мстигой покачал головой:

- Знать - и правда в полоне они у чародея какова… как мы с тобой и думали прежде… Иным путем – не мыслимо так-то… Неделю назад в этих местах были… а теперь за две тыщи верст, почитай… ежли по дорогам-то…

- То, что не просты варяги слиходейничали и увели твоих… и так понятно было… Все произходящее теперь только подтверждает сие…

- Однако, Отче… Што душегубцам и татям - делать в такой близости от столицы и на землях родов наших, кои по Ведам и Поконам живут..? Не уразумею никак… Угрожать моим детям там – немыслимо… Я там – не ведом никому… А прознают местные про детей моих – татям голов не сносить за такое, хоть бы кто я был у нас… Так?

- Так. Сам голову ломаю все это время… Однако факт наличен, и причина есть, но пока не очевидна. Варианты причин не удается ограничить и выявить алгоритм мотиваций…

- Отче… тут такое дело… насельник мой… близко к сердцу все это принял… и тоже мыслит… а я слышу и вижу его мыслеобразы и принимаю в свое сознание алгоритмы его мысления…

- Интересно вельми… хотя не понимаю - чем это нам может помочь… он сам еще ничего в нашей жизни не понимает, ибо скуд в знаниях наших и в алгоритмах жизни самой нашей…

- Это так… и он сие признает… но все равно мыслит… и мотивации строит на основе своих знаний…

- Чем это нам полезно по-твоему?

- Исходным посылом. Коий в том, что в его время там – такое преступление Конов – заложники семейные – одно из самых распространенных злодейств… и поэтому алгоритмы сего лиха ему ведомы…

- Великие Боги… и это – наши потомки… слушаю…

- Алгоритм его мысления прост и буквален… отсечение неочевидного и рассмотрение доказанного…

- Одобряю… сам тому тебя учил… продолжай… но подробно и ничего не опуская…

- Первый раздел: Факт похищения и уничтожение всех улик с помощью поджога и Сил очищающего огня… Не «простые варяги», а Знающие и Владеющие Силой… Нет видоков ни их прихода, ни самого злодейства, ни ухода потом с добычей… Предметы зачищены огнем, ни люди, ни звери, ни иные из нежити – ничего не видели и не слышали… зачистить память – не удалось бы, ибо такая поимка для зачистки – вызвала бы волны интереса-внимания и раскрыла бы в любой степени инкогнито (личины) нападавших… а нет ничего такого вообще… Вывод… Злодейство было тщательно спланировано и безукоризненно проведено адептами Силы и Знания… они совершенно точно знали: что делают, против кого делают и какие будут последствия…

Второй раздел: Уровень владения Силой и Знаниями. Очень высокий и всяко выше уровня Витязя… пусть даже кудесника… Два факта: Первый – сознание и воля семейных были подавлены путем какого-то обмана-морока, ибо даже зачищенное огнем пространство сохранило бы отпечатки (память) о битве… но таковой не было… даже старший сын, проходивший воинское обучение, не оказал никакого противодействия насилию и не имеет видимых нарушений в здоровье и теле… Второй – блокирование жены слишком сильное для новичков, даже владеющих например каким-то Предметом Силы, ибо препятствия для перемещений тонких тел человека – задача сверхсложная… Злодеи исключили видоков из людей, выбрав для нападения самый глухой ночной час… И как-то отпугнули от места нападения всех зверей и птиц… Видоков нет в принципе и сие подтверждает вывод первого раздела.

Третий раздел: Намерения. Жена и трое детей – не могут представлять самоценности для такого уровня и тщательности сокрытия следов нападавшими и для оных… Не было ни одной попытки любой нейтрализации отца и главы семейства от поисков и последующей мести за лиходейство. Ни одного ложного следа даже… Жена скрыта чарами, а дети почему-то наоборот оставлены без прикрытия и перемещаются похитителями с указующей однозначно скоростью и на большие расстояния. Вывод: дети – приманка, жена – больше залог… Цель – привести отца в определенное место и угрозами заставить служить целям самого организатора лиходейства. И он – не тот, кто сам нападал и перемещал потом пленников… Он еще более силен и могутен в Силе и Знаниях… Последнее – больше интуиция, чем факт…

 Старец долго молчал. Потом пошевелился:

- Очень умно. И неоспоримо по фактам. Выводы не очевидны, но складны промеж собой… Я еще подумаю… что он пропустил и что можно добавить…

- А я немедля в марьем теле волка отправляюсь в Тару…

- Зачем так..? Короткими путями сподручней в изтином теле ходить…

- Я – не один теперь, Отче. Дева 12 лет по моей вине сиротой стала… взял её в дочери приемные. Смеяной звать…

 Старец только вздохнул, кивнул и его лик начал исчезать из кристалла…

Но убрать связной камень в походный мешок заплечный Мстигой не успел. Камень начал светиться опять, вибрировать и издавать звук…

- Што ишо, Отче..?

- Вспомнилось и осозналось… Место – где дети твои сейчас – совсем рядом с множественным междукрестьем Миров.

- Множественным? Даже не знал про такие…

- Там Великие что-то сотворили в незапамятные времена… Слабина там… соприкосновение множественное миров разных… Тонка грань времени и пространства… Потому… Если хочешь – сначала ко мне сюда приди… и я либо путь короткий тебе прямо туда открою, либо через древний портал в столицу отправлю, а оттуда ты уже и до Тары доберешься…

- Благодарю, Отче. Иду к тебе…

 9

 Мстигой обнялся с Отцом Ратным и сразу сказал:

- Смеяна, иди в терем и жди меня там. Там тебя встретят и обиходят.

 Девочка послушно побежала вприпрыжку к огромному трехэтажному терему, стоящему среди подворья на большой таёжной поляне, обнесенной высоченным частоколом из заостренных поверху дубовых бревен…

- Отче, насельник мой, просит поговорить с тобой напрямую… Чрез меня, само собой… Но впрямую…

 Огромный, даже по сравнению с двухметровым Мстигоем, богатырь внимательно взглянул в глаза своего ученика и медленно проговорил:

- Ну… раз такое дело… и ты не против… Давай…

- Здравия, Отче…

 Богатырь поклонился в пояс… Насельник поклонился в ответ так же… В глазах богатыря мелькнула искра – он понял по поклону – что насельник намеренно поклонился ему так же, а значит – предлагает «разговор на равных»…

- В дом пройдем..?

- Не стоит. Благодарю. Отвлекать будет… меня…

- Что ты хочешь..?

- Только взаимопонимания… пока…

- А сие возможно по-твоему, насельник..?

- Для человеков одной Крови и Духа, коими движет Честь и Совесть – на мой взгляд – вполне возможно…

- Достойная речь… и Слова достойные…

- И тебе не хворать, уважаемый… особливо на голову…

 В глазах старца опять промелькнуло что-то…

- Говори.

- Перво… Я не своей волей в колобье тело твоего ученика сознанием своим попал… Насельник да подневольный… Второ… обряд кудесный, во время которого слияние наших сознаний произошло – был скорректирован кем-то из Высших… ничего совсем случайного не бывает, всё с чьего-то Луча происходит… чей был Луч – мне не ведомо… Третье… потоки времени самого синхронизированы… сладны совсем… я там в своем теле живу, Мстигой – здесь тако же… Здесь солнце восходит и заходит – и у меня – тако же… расхождения незначительны и зависят от места Мстигоя… он движется восток-запад, я на одном месте живу… с Месяцем – то же самое… совпадают совсем…

 Богатырь кивнул во время паузы в словах насельника – давая понять: что все ему понятно и вопросов уточняющих у него нет пока…

- Тогда еще раз по пунктам сим: Перво и второ… Я не знаю: кто из Высших тако учудил и по что… Есть три варианта: Первый - сам наш Дух зачем-то соединил сознания своих шельтов… так я называю производные Души, что в наших телах живут… соединил сознания шельтов, живущих в разных временных потоках или даже в разных мирах брамфатуры миров… Розы Миров Мидгард-земли… Второй – кто-то из наших Высших… Лег-Арлег-ПолуБог-Бог… цель - коррекция самого хода Истории… и не факт – что вашей тут, а не нашей… «точка слаженья» может быть и здесь у вас и там у нас… Третий – это Игры Богов Познания каких-то… по только им понятным намерениям и причинам…

 Богатырь опять кивнул молча на паузу и вопрошающий взгляд…

- Мстигой уже говорил тебе... я не вмешиваюсь никак в происходящее с ним и вокруг него… и далее не намерен вмешиваться…

- Почему?

- Потому что не понимаю пока – ни кто нас соединил так, ни с какой целью… Явной или тайной… И играть по чужим правилам и в чужие игры не намерен… категорически.

- Достойно молвишь… я рад… что еще..?

- Еще… моя интуиция…

- А сие – не вмешательство по-твоему..?

- Ехидный ты… я и сам такой… Я сколь угодно могу грудь колесом гнуть и нос задирать вверх в своей, вполне возможно, совсем ложной гордыне… но факт остается фактом… я вижу, слышу, осознаю всё, что происходит вовне Мстигоя и внутри него… а он слышит все мои мысли по этому поводу… совсем не вмешиваться – не получается… И тут ты прав, конечно… Мною управляют Честь и Мера… но сейчас настал такой момент… когда нам с ним нужен третий… судья… чтобы Мстигой дров не наломал… вместе со мной и из-за моих мыслей и осознаний…

- А ране третий вам не требовался..?

- А ране – я еще разобраться сам пытался во всем этом… И всё тебе выложил сейчас, до чего додумался… Эх… «Ране были времена, а теперь – мгновения, Ране хер вставал с утра, а теперь – давление…» Это - про кровяное давление, которое подымается от подсознательной агрессии, которую человек не выплескивает и не реализует в действие, а накапливает… от чего удар случиться может… хоть в голову, хоть в сердце…

 Богатырь сурово смотрел на него некоторое время, а потом оглушительно расхохотался и, приобняв за плечи своей могучей рукой, повлек к терему:

- Пойдем внутрь… угощу с моего стола… а то – не по Поконам - так-то гостей добрых принимать… Никто нам там не помешает… А продолжить беседу следует… очевидно уже… и желательно мне… Да и слова наши ветер по парме носить не будет… даже обрывками… чары там на терем наложены справные… никто не услышит ничего вовне…

 Мстигой почти не ел ничего… только сбитня попил и пару яблок съел… да еще виноград пощипывал по одной ягодке… Старец кивнул ему, давая понять – что хочет продолжить беседу с насельником.

- Я тут, Отче…

- Как мне звать-величать тебя?

- Шушень… Шушукаю в голове Мстигоя…

 Старец хохотнул и кивнул:

- Нравишься ты мне… Шушень… говори дальше… есть, ведь, чего, иначе бы… Интуиция - сказывал…

- Вас «разводят»… «Втемную»… Трех-ходовка простая… Напали, умыкнули, и тем к себе притянули… А дальше – не угрозами даже, возможно… а по сути самой - Дело будет… Например, Мстигой… как Зведобор… не потерпит каких-то супостатов, что на местный тамошний люд нападают… встанет на защиту и покрушит их совсем… Он же один целого войска стоит…

 Старец долго молчал, насупив брови и полуприкрыв глаза… Потом совсем медленно заговорил, чеканя слова:

- Мы – в раздоре со столичным Соведом жрецов и ведунов… Это верно… Они указывали нам – пойти бранью на южные и западные рода… Мы отринули сие… Ибо сами они рать свою не схотели посылать… мол, аримы-чинайцы наскакивают совсем и часто… а замирить их – не хватает чего-то… ни штурм-воев, ни воевод… Детски отговорки… Но такое учинить…

- А что «такое-то», Отче..? Кровь братскую они не пролили… никого, кроме Зведобора, не задели… Жена его… хм… скрываема и потому видоком и заявителем обиды не выступает… Детей обманули как-то… не зря же ты их веселыми и играющими - всех видел… старший бы играть не стал… Оснований для кровной мести или чего-то такого же – нет по сути… Даже животных всех домашних там - отогнали подальше к речке… Никто не погиб… брани не было вообще… И сей умысел строгий – очевиден…

- Ты – мудр… и возразить мне нечего… Однако…

- Я – не мудр, Отче… Я – подл в меру… В такое время живу… потому и осознаю многое, что у вас тут - внове пока…

- Что ты предлагаешь, Шушень уважаемый..?

- Мстигою сходить на пепелище еще раз…

- По что..?

- Мне кажется… что там его встретят… Если я прав… и мотивации лиходеев именно таковы… привлечь Зведобора в те края… То его встретят… идущие на смерть… жертвы… и задача у них одна… предать как бы… и раскрыть Мстигою – где его семейные находятся сейчас…

- Я могу сейчас Ратных Витязей Опоясанных туда послать… и схватить этих…

- А если не схватят..? Или порушат их в капусту в бою-то..? Зачем рисковать? Опасаешься – что иная ловушка Мстигоя там ждет..?

 Старец только кивнул в ответ. Помолчав еще, предложил:

- Я сам могу пойти с вами… в марьем теле, например… чтоб не углядел кто…

- А с этим согласен. Безоговорочно. Сам - и видоком будешь и свидетелем… А волхва позвать можешь..?

- Так быстро – нет. Только если Велесова… друида… знаешь таких?

- Не знаю, но слышал только… подойдет и друид… лишь бы еще один видок был… Чтоб потом на вашем Соведе ни у кого сомнений не было… никаких… вообще…

- Экий ты… все же…

- Такой… не терплю обмана и кривды… а в этом деле – их полным-полно… получается… не сказать – подлости явной…

 Мстигой вышел на большую поляну с пепелищем и сразу пошел к остаткам своего терема и подворья… И почти сразу со стороны опушки леса из подлеска вынырнули три фигуры воинов… На вид – варяги… Мстигой сразу свернул им навстречу и примиряюще выставил вперед открытые в их сторону ладони… Но воины не обратили внимания на жест мира и уже срывали с себя одежды зачем-то… Впрочем, зачем – сразу и понятно стало, ибо они подпрыгнули разом высоко в воздух, кувыркнулись и на землю уже пали помесями с животными…

- Братья волколаки северные. Мир вам. Не будет брани промеж нами. Обиды нет и вражды нет. Заявляю - Влесов Мир…

 Зверолюди, уже присевшие перед атакой, замерли… Объявление Влесова Мира даже их остановило… Переглянулись… Потом средний, и видимо старший, схлынул из боевого обличья и голым шагнул вперед, скривившись лицом:

- Как трус - заговорить нас до смерти хочешь..? Кровник ты наш и перемирие твоё ни к чему..!

- Кто заявил меня кровником вашим?

- Ты наших братьев убил подло на прямоезжем тракте… Бейся теперь и сними булат с себя, есть Честь блюдешь…

- Два раза за мной гнались из вашего роду-племени какие-то вои… но не догнали ни разу… Мне же не с руки было останавливаться и я поспешал за своими кровниками, что семью мою отсюда похитили… Вас обманули или не ведомо вам что-то… Нет у меня кровников среди вас и не будет… Моё Слово и Честь… Добровольно на Суд ваших Старейших готов идти…

 Воины в полном уже замешательстве начали переглядываться… Но младшие все же боевой облик не скинули с себя… только присели на землю… Старший же совсем уж неуверенно промямли почти:

- Видано ли дело тако..? Опоясанный Булатом из Ордена… и на Суд Старейшин наших..? Сам..? И на Божий Суд готов выйти..?

- Готов.

- Не оружный и связанный сам пойдешь с нами, куда укажем..?

- Пойду.

- И Булат свой древний нам доверишь..!?

- Доверю.

 Воины опять запереглядывались между собой… Воинского пыла в них не осталось совсем…

 А потом из подлеска вышли два старца и пошли к ним… Не узнать Старшего Отца Ратного Ордена Золотых Поясов и славного древнего Друида Звенигора они не могли… Младшие братья схлынули с боевого облика и принялись поспешно одеваться… старший – вслед за ними…

 Когда они оделись и оправились, Светослав заговорил, не дожидаясь их поклонов и положенных приветствий:

- Вас кто-то обманул и на лиходейство отправил, вои. Сказывайте все, как есть. Нам здесь или перед Соведом Северных Родов отвечать будете…

 Воины переглянулись опять, потом мельком взглянули на изумрудный купол, что на двадцать шагов вокруг накрыл часть поляны, и который сотворил самый древний из ныне живущих и самый почитаемый во всех родах северных Друид… и старший заговорил:

- Ярл Вежеяр нам приказал… прийти сюда, вызвать на поединок Зведобора и… когда погибель наша совсем придет – раскрыть ему – где его семья щас находится… В деревне под городом Тара… На нас Вина лежит… либо на позорную казнь идти, либо прощенье будет… мы и согласились…

- За что Вина..?

- Свольничали мы… братья наши посему погибли… и не в чесном бою-рати… а тайком в ночи отравлены были… К Одину в Валгаллу терь не попадут по нашей Вине Великой… Наша кровь смыла бы их позор в глазах Водана и Первопредков… Вот…

 Светослав покосился на Друида и сказал четко и уверенно:

- Беру вас в Полон Чести.

 Старший воин даже пошатнулся от таких его слов и промямлил невнятно:

- Нас… в Полон Чести...? Мы ж…

 Светослав повел рукой перед собой:

- Слышал я про Вину вашу и проступок… И не согласен с Присудом ваших Старейшин. Моя Воля. Полон Чести. Идите на моё подворье и там ожидайте…

 Воины переглянулись между собой и рысью умчались с поляны, купол защиты перед ними раздвинулся аркой и опять схлопнулся, когда они пробежали сквозь него…

 Старцы помолчали недолго. Потом древний Друид сказал:

- Да, Свет… совсем лихие времена настали… Сомневался я… сначала… А ты прав оказался… Когда Совед сберем… и обсудим… это всё..?

- Сегодня же. Что откладывать? У меня просьба к тебе, старейший… Открой Путь моему лучшему ученику… туда… к его детям…

 Друид поднял левую руку и просто вытянул один палец в сторону - в воздухе появилась светящаяся изумрудом арка прохода… На той стороне был тоже лес, поляна и на ней бегали и играли двое отроков и дивчина, дети Зведобора… Он не стал медлить и подбежал, а потом быстро прошел сквозь арку, которая тут же и исчезла с поляны…

 Светослав вздохнул и кивнул Друиду один раз – за исполненную просьбу, второй – в сторону, приглашая его идти отсюда… Ему очень хотелось посмотреть – что там будет на поляне с детьми… но скрытность и тайна – были важней пока… Пока не соберется Совед…

 10

 Вечером, сидя перед «камнем Связи», Мстигой рассказал Светославу новости:

- Мужик местный – не ведает ничо… Радоком кличут… Ему тороватые купцы привезли моих детей и сказали: что у меня жена занедюжила сильно… и я её повез к целителю… за тридевять земель почти… а детей своих по какой-то крайней нужде… то ли еще здесь уже к целителю жену привезу… то ли от варягов у нас там опасно очень… в общем, сюда отправил и денег златом им за услугу дал немало… Они ему детей пристроили, как я сам наказал… и уехали дальше совсем… к чинайцам по делам торговым… караваном будто бы большим… Завтра проверю – был ли караван тот и насколько он велик… и кто – ушкуйники энти…

 Старец долго думал, перед тем как сказал:

- Все догадки Шушеня подтверждаются… Одна за другой…

- Ты… Отче… на него удумал чево..? Али как..?

- Не удумал… но отвергнуть полностью… не получается… подзоры есть… это – факт… Что он там сейчас..?

- Смеется… но согласен с тобой… и одобряет… Удивительно сие…

 Старец тоже тихо рассмеялся:

- Ну, тогда половину подозрений я снимаю с него… Что он предлагает?

- Ждать. Главный лиходей сам себя проявит, мол… Затем чрез полмира, почитай, и привел меня сюда…

- Согласен. Будем ждать…

 Через несколько дней они опять разговаривали…

- Каки-то вои чудные нападать стали на мя, Отче… кажную ночь терь… с отравленным ядами оружьем… безчестно вовсе… Я их вяжу, да допрошаю… а все одно выходит… Таки вести получаютца… Сперва среди местного люда молва прошла, что наш Совед Родов Северных непобедимого Воеводу-Витязя прислал им в помощь… Люд глазеющий повалил сюда… но не нахальничал… со стороны дивились на мя… А терь нова напасть… Среди племен изгоев, их тут ишо рыбоедами кличут… друга молва прошла враз… шо тот воевода-витязь силу-рать набирает – шоб племена их подчисто извести на нет… всех сгубить люто… подчистую… со стариками, бабами и детьми малыми… Вот их лучшие вои и нападают на мя… пока совсем в силу не вошел и рать на них не собрал… Шушень сказывал – возвращатца мне треба домой… немедля… Жену мою Истиславу либо отпустят потом, либо в живых не оставят… Но изход сей не влияем никак… Все одно её добром не выпустят из заточения, ежли тут останусь и воевать спочну… а што Совед присудил..?

- Измену присудил… Почему Шушень считает – что тебе не вмешиваться потребно..?

- Резон просто, как палка о двух концах… Ему претит быть безмозглой чуркой в чужих тавлеях неведомых Игроков… Детерма - оно конешно… но и нашу Свободу Воли блюсти следует… Раз Игроки не явили нам ся никак, то и послать их… следует… лесом, да полем… но куда подальше… Мол, таки коррекции пространства и времени – не людско совсем дело… а раз мозгов не хватает – неча и соватца в тако… А Игрок, што нас с ним соединил – не наш совсем… не родич… как тать ся ведет до сих…

 Светослав думал долго… Потом кивнул:

- Возвращайся. Сейчас Друида Звенигора позову, и он тебе Путь сюда откроет. Собирай своих… не медли…

 Через пару дней Наставник и Ученик сидели на дворе в беседке:

- Что Истислава молвит про то..?

- Ничо не помнит… совсем… Вчера была в нашем тереме… седни – тут оказалась… пропало время её жизни, в полоне пока была.. как и не было ничо вовсе… Звенигор в её сознание смотрел – ничо не углядел… пусто…

- А Шушень что..?

- Пропадать стал совсем… не чую ево… Похвалил мя… усердно… а потом пропадать стал… совсем… напослед молвил… што привычно ему своим сознанием по иным мирам бывать… но тут… ему показалось… што мир наш с ним – один… потому и наотрез отказался участвовать в энтом всем… игрище… И те просил передать вести… на всяк случай… ибо верит те и мне… и в нас с тобой… В его мире чужая религия победила потом… А столицу чжунгары разрушили под корень через пять веков с хвостиком… и рыбоеды те их провели туда и предали… и нас и их… всех… Это – всё…

- И сейчас его нет в твоей голове..?

- Нету. Попрощался и исчез вовсе, как сгинул… А што..?

 Старец только вздохнул тяжело в ответ…

 3 марта 2017 года.