Гофман Елена

**Девочек бить нельзя**

С благодарностью

Вадиму Валерьевичу Базыкину

– Найти стадо большого труда не стоит... На пятидесяти метрах сделаешь над ними круг, чтобы стадо сгруппировалось... и дальше снижайся и лети вровень с вожаком... – объяснял бородатый охотник командиру, направляясь к вертолёту. – Сможешь?

– Смогу.

– Стартуем?

– Да, хорошо, только схожу за планом полёта и стартанём, – ответил командир и почти бегом вернулся к охотничьей избушке.

– Командир у вас молодой слишком, совсем зелёный, только глаза голубые... Справится? – повернулся стрелок к бортмеханику, невысокому лысому мужичку в помятом пиджаке.

– А то! – уверенно заявил тот. – Охотником он никогда не был, но вертолетчик отличный: пилот по призванию, как говорят, от того, как его, кто выше вертолётов обитает.

– От Бога? А не скажешь по виду! Несолидный какой-то! Да и взгляд у него как у оленёнка на вольном выпасе, наивный, что ли...

– Да нормальный парень. Любит, конечно, почудачить. Вчера над Баренцевым летели, встретили целое стадо нерп у островов. Так он за ними погнался. Нерпы, как услышали грохот нашего Карлсона, сразу кто куда, и “нырь” под воду.

– Карлсона? Вертолёта, что ли? – стрелок едва усмехнулся в бороду.

– А то! Командир завис над водой и ждёт, когда вынырнут усатые мордочки, а сам смеётся, смеётся. Нерпы только появились, а он над ними прогромыхал, почти воды касаясь. Те опять в рассыпную, а он хохочет...

– Пацан ещё!

– А на обратном пути над сопкой завис, в трёх метрах от земли буквально, – продолжал бортмеханик.

– Зачем?

– Да ягель с красным лишайником фотографировал на полароид. “Осень, – говорит, – Красота!” Жене типа фото открытку с Кольского хотел отправить с журналисткой. Она завтра отчаливает на большую землю.

– Везёт бабе! Побыла две недели, и в цивилизацию...

– А то!

– А тут сидишь по полгода на сопках... Одни стада оленьи...

– Здесь оленьи, там человечьи! Не всё ли равно?

– И правда, – холодно усмехнулся стрелок, – здесь я вершитель судеб оленьих, а там, на Большой земле, кто? Один из поголовья? Пушистый рогатик? У вас там, говорят, беспредел бандитский в столицах?

– Добивают бывший Союз, как кита раненного, – вздохнул бортмеханик. – Рвут на части: кому ус, кому жира кусок...

– Да, выбор невелик: либо ты хищник, либо жертва...

– Идут, наконец-то!

Командир шёл со вторым пилотом, высоким черноволосым мужчиной. Вчетвером они забрались внутрь вертолёта и заняли свои привычные места. Стрелок сел на откидное сиденье слева от двери спиной к командиру и пристегнулся.

– Смотрите, облака на пирожки похожи, – заулыбался командир, включая тумблеры.

– А то! С капустой? Будет, чем закусить после удачной охоты... – бортмеханик весело подмигнул второму пилоту, и оба заржали, как жеребцы. Стрелок усмехнулся и покачал головой. Командир засмеялся натужней и громче своих насмешников. По возрасту он был младше своих подчинённых, и, допустив лирическую оплошность, старался гасить её мужицким гоготом, чтобы не показаться слабаком-романтиком.

– Когда стадо в сторону фермы поведёшь, не торопись, – не переставал наставлять охотник. – Поголовье оно и в Африке поголовье. От страха бежит, куда погонишь: хоть в светлое будущее, хоть на убой. Олени не волки.

– А волки разве не боятся грохота вертолёта? – спросил второй пилот.

– Боятся, конечно. Только они соображают лучше... Понимают, что уходить надо под вертолёт, чтобы выстрел их не настиг. И боятся, и бегут, и прячутся одновременно.

– Не знал, – задумчиво произнёс черноволосый пилот.

Лопасти вертолёта пришли в движение, вращаясь сначала тяжело и медленно, потом всё быстрее и быстрее. Выполняя привычные действия по запуску, командир подумал о том, что Артика походила на красивую незнакомку, с которой очень хотелось оказаться на короткой ноге, но почему-то не получалось найти нужный тон, ключик к общению с ней. Привычные жесты и фразы не помогали, даже наоборот, мешали, казались казёнными. С такой женщиной, как Арктика, чувствуешь себя тундрой, простачком, впадаешь в смущение и не знаешь, как себя вести. Она удивляла сразу и надолго, и ощущение нервной дрожи, необычной взбудораженности не покидало его ни на минуту.

Командир был на Кольской земле впервые, но уже понял, что в природе этих мест сочетается несочетаемое, именно здесь крайности сведены к общему знаменателю. В Карелии, Питере, даже в Архангельске туман не совместим с сильным дождём и ветром. Ветер растаскивает его, рвёт на части, в клочья. Сильный дождь сметает саму суть тумана, включая его в свои струйные ряды и таким образом вычёркивая его зыбкое существование. Да, так везде, но не в Арктике! Здесь туман выдерживает напор своих природных конкурентов. Он стелется по сопкам, не выветриваясь и не сливаясь с дождём. И только солнце способно пробить его серое дно. Несмотря на сентябрьскую прохладность, оно жглось и кололось лучами, словно просверливало в тумане прорехи и дыры. Соединяясь с теплом земли, солнце изводило туман, тащило его наверх, ближе к облакам, но даже оно не могло поднять мутную завесу высоко. Поэтому и летать здесь приходилось всегда на очень малых высотах.

Командира поразила осенняя яркость холодной красавицы Арктики. Предчувствуя скорые морозы, солнце спешно выжигало на кольской земле немыслимое богатство буйных красок, пытаясь спрятать свой жар в красных, жёлтых и оранжевых листьях и лишайниках. Они пылали на фоне зеленоватого ягеля и многочисленных голубых озер лихорадочным блеском, ведь теплое время на Севере так скоротечно. Надо истратить свой пыл до холодов, отдать его небесам для того, чтобы, заснув под снегом, всю зиму видеть, как сновидения, всполохи северного сияния.

Найти стадо, действительно, большого труда не составило. С высоты трёхсот метров олени казались маленькими жучками от коричневого до белого цветов. Они паслись на ягельной сопке, напоминающей камуфляж охотника. Одни были с рожками, другие без. Одни побольше, другие поменьше, но попадались и совсем крошечные особи. Вспоминая указания стрелка, командир опустил вертолёт до пятидесяти метров, и стадо крохотных жучков приобрело реалистичные очертания северных рогачей. Он сделал над ними круг, заставляя сгруппироваться. Главное, отжать стадо от мелколесья, чтобы при посадке, когда придёт время забирать добычу, не повредить хвостовой винт вертолёта. Пугаясь шума, олени пришли в движение, вливаясь в единый живой поток, во главе которого встал вожак-красавец с мощной грудью и красной повязкой на могучей шее. Казалось, в его развесистых рогах могли жить и вить гнезда райские птицы. Вожак побежал, да так величаво, что, наверное, ни один птенец не смог бы выпасть из его ветвистого укрытия.

Бородатый сомневался, что командир не подведёт. Вожака надо быстро нейтрализовать, тогда стадо потеряет единство и побежит туда, куда погонит его механический предводитель, то есть, на ферму. Стрелок через бортмеханика напомнил командиру, чтобы тот снижал высоту. Грудастый вертолёт опустился на пять метров от земли и стал наезжать на красавца-вожака открытой дверью, отчего тот помчался вперед. Стрелок многое умел делать с первого раза: разжигать костёр с одной спички, забивать кабана единственным ударом в сердце и убивать оленя первым выстрелом. Поражённый таким образом зверь не пугался и не выделял адреналин, который портил вкус мяса мочевиной. Командир же, напротив, никогда не был охотником, но был хорошим вертолётчиком. Он знал, что должен уравнять скорость вертолёта с оленьей, и тогда у стрелка всё получится. Командир уравнял, и всё получилось...

Когда вожак упал от первого выстрела в упор, командир отвёл глаза, чтобы не смотреть на ветвистое создание с белой спиной и тёмными копытами. Он твердил себе, что всего лишь водитель, просто водитель. Да, вертолёт – необычная машина, но такое же транспортное средство, как грузовик или товарняк. А что может водитель? Он – профессионал, и должен вести вертолёт туда, куда ему прикажут. Загнав стадо на ферму, на обратном пути они заберут оленя, и уже завтра будут закусывать дешёвый коньяк жёсткой, но сочной олениной. Иначе в этих местах не выжить. Да и нигде не выжить...

Потеряв вожака, стадо остановилось и закрутилось на месте. Олени искали хоть какие-то спасительные кусты. Они не кидались в рассыпную, но распадались на отдельные ручейки бегущих друг за другом животных, создавая быстро меняющиеся узоры. Всё, что могло сохранить им жизнь, было с правой стороны вертолёта. Там начиналась лесотундра и можно было укрыться среди деревьев, ведь вертолёту всегда сложно маневрировать над лесом. Это понимали и стрелок, и командир, это понимали и олени, но страх перед громом двигателей и бурей из-под винтов не давал им совершить чудо.

Вдруг грациозная важенка с белыми пятнами на шоколадной шкурке, легко отталкиваясь копытцами от земли, помчалась вперёд, выводя из ступора всё стадное поголовье. Да, эта была самочка: ни рожек, ни даже бугров, откуда обычно они вылезают! Юная самочка, Господи, самочка, как же так? Отводя ушки слегка назад, она побежала удивительно ровно, не оглядываясь на вертолёт. Олени-самцы с увесистыми рогами один за другим последовали за ней. Самки, выходя из состояния паники из-за убийства красавца-вожака, набирали скорость и на бегу подгоняли криками своих телят. То же самое стадное чувство, которое заставляло кидаться в рассыпную, бояться смерти и бежать на ферму на убой, то же самое чувство заставило сейчас оленей последовать за тонкой и хрупкой важенкой, которая на глазах у изумлённого экипажа становилась новым вожаком.

Она дождалась, когда остальные олени приняли её скорость, когда ручейки их разрозненного движения соединились в единый поток, и начала поворачивать, чтобы обойти каменистую гряду. Она двигалась к той стороне вертолёта, где прямо над ней, в пяти метрах выше, сидел стрелок у открытой двери. Пристёгнутый к креслу, он крепко уперся ногами в шпангоуты, и, прижимая приклад к плечу, медлил лишь для того, чтобы выстрел его стал, как всегда, точным и единственным.

– Не стреляй! – неожиданно для себя закричал командир, но стрелок продолжал целиться. – Не стреляй! Девочек нельзя бить!

Голос тонул в гуле мотора. Командир не мог оторваться от управления, а стрелок не хотел ничего слышать и не мог оторваться от прицела. Секунды, казалось, бежали вместе со стадом внизу, секунды летели вместе с вертолётом сверху, секунды неслись над скудной северной землей быстрее ветра, словно хотели догнать и никак не могли достигнуть этой вечной точки отчёта. И только внутри кабины секунды залипли, зависли, упали в вневременной провал, засели пулей внутри ствола, решая в очередной раз: жить или умереть.

Самочка споткнулась... И одновременно руки стрелка начали терять хватку, а руки командира подчинили рычаг управления своей воле. Подушечка указательного пальца бородатого стрелка медленно отодвигалась от спускового крючка, а руки командира со вспотевшими ладонями расслабились максимально для того, чтобы кисть его стала естественным продолжением ручки управления и направила послушный вертолёт максимально точно – так, чтобы самочка ушла от выстрела. Кровь стучала в висках у обоих: “Девочек... бить... нельзя!” Одновременно стрелок медленно опустил ружьё, а командир повернул вертолёт до предела, чтобы уберечь её.

Обрывки мыслей, как газетные заголовки, мелькали в голове бородача. Главным убийцей он себя не считал. Ареал обитания оленей в первую очередь уничтожила железная дорога. Волки теперь почти не приходят, и люди теперь “то люди, то волки”, вынуждены следить сами за численностью оленей: то кормить их, выпуская на вольные хлеба, делать прививки, следить за молодняком и помечать вожаков красными тряпичными ошейниками; то загонять стада опять на фермы – одних на убой, других на зимовку. Ведь оленину ест вся Мурманская область. Вот и думай, убийца ты или кормилец... Бородач отстегнул ремень, поднялся и растворился в собственном одиночестве пустого салона.

Командир был в восторге. Арктика всё-таки приоткрыла ему свое личико, представившись не красивой незнакомкой, а пятнистой юной самочкой. Девочка ушла под вертолёт и стала держаться в его тени.

– Она обманывает меня, – засмеялся он и кивнул своим подчинённым. Слова по-прежнему тонули в гуле вертолёта, но экипаж не мог не делиться впечатлениями.

– На такое способны только волки: бежать от вертолёта и прятаться в его тени одновременно... – удивился второй пилот, вспоминая слова стрелка.

– Красава! – воскликнул бортмеханик.

Девочка появилась снова и, перепрыгивая через камни, помчалась в лесотундру. Вертолёт последовал за ней, не продолжая, а имитируя охоту. Она поняла, что железный хищник неотступен и проявляет интерес только к ней. Почувствовав, что олени в некоторой безопасности, она отбежала от стада метров на сто и стала уводить вертолёт.

Весь экипаж любовался пятнистой спинкой. Несмотря на грохот, вертолёт послушно двигался за ней, словно воздушный слоник на веревочке, словно Карлсон за Малышом. Она нашла кудрявый кустарник, спряталась в его зарослях и стала следить за движениями ревущего “Громозеки”. Потом несмело начала перемещаться, сохраняя дистанцию между вертолётом и собой. Прогромыхав несколько оборотов вокруг кустарника, он поднялся на высоту пятидесяти метров и завис без перемещений. Девочка поставила передние копытца на первый попавшийся ствол и прижалась к нему, думая, что “Громозека” её не увидит.

– Всё! Довольно! Хватить пугать Пятнашку! – скомандовал сам себе командир. Стадо тем временем быстро и организованно растворилось в лесотундре. Солнце пробилось сквозь туман и облака. Командир поднял вертолёт на высоту пятисот метров, чтобы посмотреть на счастливое окончание этой истории. Девочка догнала стадо, встала во главе, и олени ушли...