ДОМ.

Герои:

Том.

Молодой человек 22 лет. Выпускник университета, находится в состоянии поиска работы. Потенциально рабочее место уже найдено, однако всякое может случиться! Примерная дата выхода на работу: начало осени…

Внешность:

Темные волосы, карие глаза, светло-оливковый цвет кожи, выразительные черты лица. Рост: около 173-175 см, телосложение худощавое, спортивное. Особенность: упругая попка! ☺ Сильные руки. Ну очень симпатичный!!!

Социальная позиция:

Родители – средний класс. Мать - горничная, отец – автомеханик. Живет отдельно от родителей, которые проживают в пригороде и ездят на работу на старом поддержанном авто, которое специально для этого и приобрели. Мать долгое время работала в одном месте. Одним из условий было проживание в отеле, дабы сократить время на каждодневные переезды. Так что парень практически всю свою сознательную жизнь провел с отцом. Посещал обычную школу, по возвращении работал с отцом, обучаясь будущей профессии, вечером выполнял домашнее задание. Видимо, это и стало причиной такого выбора будущего: обучение в университете, получение образования и квалификации. Том страшно не хотел всю оставшуюся жизнь провести в родительском доме, собирать и перебирать чужие автомобили, поедая обжаренный на скорую руку фаст-фуд.

По окончании школы успешно сдал экзамены, переехал в общагу и познакомился с девушкой, которая была ему очень близка по духу и интересам. Это и была наша героиня – Энди.

Предпочтения:

Том носит простую, удобную одежду. При всем при том у него имеется одежда для выхода в свет, для каждодневной носки и для выполнения разного рода работ.

По причине отсутствия престижной работы на данном этапе Том старается стричься по праздникам, однако предпочитает выглядеть аккуратно. По этой причине ранее Том работал в самых разных местах, выполняя копеечные работы.

Дурацкие перспективы детства постоянно мотивировали Тома к бурной трудовой и учебной деятельности, так что Том всегда предпочитает работу и учебу гулянкам. Однако это не говорит о том, что он никогда не отдыхает. После того, как он переехал в общежитие и познакомился с Энди, жизнь его стала немного свободнее: он стал посещать раз в неделю различные увеселительные заведения, каждый день встречался со своей девушкой, которая оказалась его лучшим другом, однако основную массу времени проводил в библиотеке и на работе.

Работал он до этого в быстропитах, продавал газеты, разносил письма – в зависимости от сезона! Мечтал поскорее закончить университет.

В общем и целом выглядит Том как самый обычный молодой человек его возраста.

Энди.

Девушка 22 лет. Выпускница. Работу нашла, однако к трудовой деятельности собирается приступить с началом осеннего сезона.

Внешность:

Светло-русые волосы, светло-карие глаза, бледно-форфоровый цвет кожи, выразительные черты лица. Рост: около 170-173 см, телосложение худощавое, спортивное. После того, как в ее жизни появился Том, стала активно заниматься спортом. Особенность: красивая упругая грудь, привлекающая к себе внимание!

Социальная позиция:

История похожа на историю Тома. Родители – обслуживающий персонал, проживающий в пригороде. Дом, в котором ранее проживала Энди, был совсем-совсем небольшим. Места в нем хватало только лишь четырем членам семьи: матери, отцу, ей и ее сестре. Младшенькая так и осталась дома, а вот Энди решила пробить себе дорогу. Собственно, для этого и училась! Мать Энди работает медсестрой, отец – развозчик пиццы. Сестра заканчивает школу и подрабатывает в быстропите.

Энди обучалась в обычной школе, старалась получать максимально высокие оценки. По окончании сразу же поступила в университет. Получив извещение, очень сильно обрадовалась! ☺ Сразу же собрала вещи и уехала из своей микро-комнаты, мечтая о прекрасном и светлом будущем!

Предпочтения:

Работа и учеба – на первом месте. Однако вместе с переездом произошли изменения и в ее жизни: знакомство с Томом позволило ей совместить приятное с полезным. Это именно с ним Энди ходила гулять в свободное от учебы время, вместе с ним устраивалась на первую работу, вместе с ним посещала библиотеку…

Во всем очень похожа на Тома.

 Особенность: хроническая депрессия… Постоянно готовится к худшему из возможных вариантов развития событий и крайне редко ошибается!

\* \* \* \* \*

1. Начало.

- Дорогая! У меня для тебя подарок… - загадочно и таинственно произнес Том.

Он подошел ко мне со двора нашего съемного дома-коммуналки, поцеловал меня в правую щеку. В руках – за спиной – он прятал что-то. Я оторвала свой взгляд от белья, которое аккуратно складывала в ящик для хранения, посмотрела на парня, натянув улыбку, с вопросительным взглядом.

- Смотри: наш квартирный вопрос решен! – весело и радостно произнес парень, раскрывая конверт, который еще секунду назад держал в правой руке за спиной.

Я уже потеряла надежду в ближайшее время что-то изменить в нашей с Томом жизни: мы – простые студенты, которые только-только закончили университет. У нас было свое собственное жилье, но далеко отсюда. До знакомства мы проживали в разных городах. Но учеба нас объединила! В наших прежних – родительских – домах проживали наши родственники, да и работу мы планировали отыскать где-то неподалеку от города! К тому же мы уже много лет вместе - уезжать в родные места нет никакого смысла! Мы планировали в ближайшем будущем создать семью. Свадьба была запланирована на следующее лето: у нас уже должна была быть стабильная зарплата, постоянная работа. Да и с жильем было бы – думаю – проще! Такие вот у нас были мечты… Но сейчас проблемы имели иной характер: нам нужно было подумать о трудоустройстве… До начала сезона оставалось около двух месяцев!

Из-за невозможности что-то изменить в собственной жизни я впала в депрессию. К тому же самочувствие было не очень хорошее! И эти соседи по дому… Мы с моим парнем занимали всего одну – пусть и самую большую – комнату в доме, который сдавался в аренду по частям. И зачастую наши жизни нам совершенно не принадлежали: крики, стоны, ругань, томное дыхание за стеной… Чего только не было? Да вот только самого желанного – покоя и тишины!

Вот почему Том был совершенно точно уверен в том, что его подарок меня обрадует. Он не ошибся…

Том открыл конверт, который прятал у себя за спиной, сказал:

- Эшли! Дай мне свою руку…

Я протянула Тому руку ладонью вверх, он перевернул конверт, из которого в тот же миг вывалились ключи и условия заключения договора об аренде нового жилья.

Я не сразу поняла, что это все значит, но молодой человек не растерялся и предложил присесть.

- В общем, недалеко от города есть очень необычное место… В этом месте есть несколько пустующих домов. Арендодатели, которые выкупили этот участок, предлагают эти дома в качестве съемного жилья по очень низким ценам на длительный срок. Знаешь, в чем дело? Мы сами должны будем привести дом в порядок, обустроить прилежащий участок, а в случае отказа от дальнейшего проживания оставить все так, как есть… В случае согласия с нами заключат договор на срок пять и более лет с приоритетом продления и предоставят возможность вносить символическую плату – около 100 долларов в месяц. Оплата – в отделении банка по документам. Может, рассмотрим это предложение? – не скрывая улыбки на лице, подробно рассказал мне Том о заманчивом предложении.

- Эм… Я была бы рада переезду! Нужно посмотреть на дом… - ответила я.

- Я уже договорился о встрече… Она назначена на послезавтра! Можем сразу же приступить к переезду, если нас все устроит! – обрадовался парень.

Том поцеловал меня в щеку, попросил записать информацию на стикер и приклеить на дверь в нашей комнате. Сам же отправился на очередную встречу с потенциальными компаньонами.

Я собрала белье в ящик для хранения и направилась в дом: нужно было все погладить и сложить в шкаф. Не могу сказать, что я не обрадовалась такому заманчивому предложению, однако паковать чемоданы было еще очень рано! Так что я просто продолжила заниматься своими обычными делами.

2. Прошло 2 дня…

Утро. Том поцелуем будит меня и говорит:

- Вставай, любимая! Сегодня наш судьбоносный день! Возможно, в этот день мы наконец-то сможем зажить жизнью обычных людей!

Я с трудом открыла глаза. Обнаружив своего парня рядом с собой, улыбнулась, протерла глаза руками, посмотрела на часы: ровно десять утра. Том помог мне поскорее подняться с постели и даже хотел было почистить мне зубы!

- Родная! Поторопись… Чувствую: это – начало новой жизни! – подмигнув, направился в ванную со щеткой в зубах.

Я последовала его совету: переоделась, застелила постель и направилась на кухню. Я всегда придерживалась такого графика: пока любимый чистит зубы в одной из ванных комнат, которой также пользуются соседи, я готовлю завтрак на общей кухоньке, потом приношу его в комнату на подносе и меняюсь с Томом местами: он ждет меня в комнате, переодеваясь, а я умываюсь. Уже будучи совершенно одетой! Так я сделала и сегодня.

В одиннадцать мы были готовы к выходу в свет. Арендатор обещал подождать нас в случае опоздания: дома крайне плохо продавались…

Через полтора часа поисков мы все же набрели на обозначенное на карте место. У въезда в район нас ожидал приятной внешности молодой человек в офисном сером костюме и белой рубахе, с папкой документов. Увидав нас издали, молодой человек растянулся в улыбке, помахал нам рукой, приглашая войти, и сразу же пожал нам обоим руки.

- День добрый, молодые люди! Все-таки вы не передумали… Это просто прекрасно! Пойдемте! Я покажу вам несколько домов, каждый из которых подходит под описание вашего идеального жилья, а вы определитесь на месте, что из всего предложенного придется вам по душе! – парень направился вглубь района, приглашая нас проследовать за ним.

Мы с Томом тоже были очень рады тому, что арендатор все же направил своего представителя и пока не изменил условий сдачи жилья. Через двадцать минут мы стояли во дворе первого из домов.

Это был небольшой двухэтажный дом с четырьмя маленькими спальнями на втором этаже и более-менее просторным первым этажом, на котором совершенно никаких перегородок не обнаруживалось, но имелись все необходимые элементы обычного дома в пригороде: столовая, кухня, кладовка, туалет, ванная комната, гостиная комната. Мы втроем быстро прошлись по дому: планировка была самой обычной, ничего лишнего в доме не было. Дом требовал ремонта, однако мы сами жаждали получить такое вот жилье! Далеко не каждый хозяин позволит чужим людям хозяйничать в своем доме! Так что условия казались нам идеальными…

- Теперь пройдем во двор! – с нескрываемой улыбкой на лице произнес представитель фирмы.

Двор был небольшой, делился на две части: передняя и задняя. Передняя часть двора представляла собой сплошной зеленый ковер, в углу которого располагался примитивный почтовый ящик. Правда, он был сломан… Но это казалось неважным!

Задний двор был совершенно иным: многолетние сухие растения, множество колючих кустов, которые уже давно были мертвы и не плодоносили, перегнивающие яблоки, источающие отвратительный кислый запах…

- Фу… Что за вонь!? – произнес Том, прикрыв рукавом правой руки нос.

- Понимаете: условия у нас непростые по этой самой причине! Нам действительно необходимо в короткие сроки без серьезных вложений привести в полный порядок этот район! Однако самостоятельных средств мы не имеем! Финансировать этот проект никто не собирается… Так что у нас остается только одна надежда: на вас!.. Теперь вы понимаете, что в нашем предложении нет никакого подвоха? – усмехнувшись, произнес парень.

- Да… Понятно теперь все! – ответил Том, рассмеявшись. – Работы на месяца три!

- Думайте сами, что вам нужно от жизни! – кратко прокомментировал парень.

- Вы говорили, что у вас есть еще несколько домов подобного плана… - вставила я.

- Да… Пройдемте! – ответил парень и направился в противоположном направлении. – Правда, я начал с самого приятного предложения. Просто вы у нас первые…

Когда мы подошли ко второму дому, то сразу стало понятно, о чем он говорит.

- Как видите: косметический ремонт здесь не поможет! Серьезные вложения и массу времени – вот что требуется этому дому! К тому же, площадь входящей в комплект земли меньше, площадка за домом просто отвратительна! Следующий дом еще хуже… Так что… Выбирайте самостоятельно! – молодой человек дал ясно понять, что выбирать нам действительно не из чего.

- К тому же первый дом стоит рядом с выездом из района! Поверьте: это только к лучшему! Обернитесь! – сказал он напоследок.

Мы с Томом обернулись, парень ткнул пальцем на горизонт:

- Район упирается в глухой дремучий лес, - ограждений нет и не планируется! Так что если вы здесь задержитесь, то вас могут ожидать такие неприятности, как сбежавшие преступники, волки и другие дикие животные, потерянные дети, проблемы с электроэнергией и газом… водоснабжением! Я бы все же посоветовал вам оставаться поближе к цивилизации!

Солнце парило в голову – молодой человек весь вспотел! Вытирая капли пота со лба, он создавал впечатление человека, который искренне желает помочь нам и не будет врать.

- Ладно! Давайте что-нибудь подписывать и обсуждать! Мне нравится первый вариант! – с твердой уверенностью произнес Том.

- Я абсолютно согласна! – радостно произнесла я.

- Замечательно! Тогда нужно вернуться в дом, осмотреть его детально и обговорить условия в последний раз. Там же и подпишем договор, если вы не передумаете… - ответил молодой человек.

Спустя четыре часа мы – счастливые – возвращались домой: сейчас – начало июня. Арендная плата за комнату в этом месяце нами уже внесена, а в новом доме начисления будут производиться только с сентября. Считается, что только осенью мы сможем стать полноценными жителями нового района! В это же время мы могли спокойно произвести необходимые ремонтные работы и перевезти свои вещи.

- Я соберу все самое необходимое! – радостно произнесла я, выходя из автобуса.

- Ага. Не забудь про одежду… Завтра нам проверят коммуникации, починят все трубы и проводку! Во второй половине дня мы должны быть там! – произнес Том.

Мы еще пару часов погуляли по городу, по парку. Ближе к ночи вернулись домой, собрали вещи и легли спать. Ну, я не сказала бы, что сразу легли спать! За долгие годы совместной жизни – нам кажется, будто пролетели десятилетия – мы привыкли друг к другу, но любовь не угасла. Конечно же, обстановка нашего общежития не предрасполагала к частым эпизодам страстной и пылкой любви, да и настроения в последнее время не было, однако бывали и в этой серой жизни счастливые мгновения! Как сегодня, например…

Когда на город опустилась ночь, а вещи были собраны, Том аккуратно закрыл дверь, ведущую к нам в комнату, на замок, выключил свет, включил тихую музыку, дабы не оповещать соседей по общежитию о том, что у нас происходит, и помог мне раздеться. За последние два-три месяца мы с моим парнем впервые смогли по-настоящему расслабиться, потому что на одну проблему в нашей жизни стало меньше: жилье у нас уже есть!

Часа в три ночи мы с Томом лежали в постели, обнявшись, смотрели в потолок и, радуясь предстоящему переезду, мечтали о том дне, когда последний мазок краски будет нанесен на стену нового жилья.

3. Ремонт.

Утром, в семь часов, Том – как обычно – направился в сторону ванной комнаты, я – на кухню. В такую рань обычно дом спал, на кухоньке околачивалось два-три человека… Так что это время было моим любимым, если говорить о приготовлении пищи.

Через полчаса завтрак был готов. Я принесла поднос с едой в комнату, поставила его на письменный стол у окна, сняла полотенце с крючка, взяла из стакана зубную щетку и пасту и отправилась в ванную комнату, предварительно прикрыв дверь на защелку. Том уже помылся и ждал моего прихода.

В восемь утра мы мирно поглощали приготовленную мной еду. Я, закончив завтрак раньше Тома, быстро переоделась, сбросив с себя свою пижаму. Том же к тому времени был одет и неторопливо допивал сок из стеклянного стакана.

В девять утра я и мой молодой человек стояли на автобусной остановке. Через пять минут по расписанию должен был прибыть маршрутный автобус, на котором мы и планировали добраться до нашего нового дома. Мы были счастливы! Нам не терпелось приступить к работам!

Ремонт мы собирались делать своими руками, так как на профессиональную работу у нас денег не было. К тому же у нас не было гарантий в отношении того, что мы надолго задержимся в нашем новом жилье! Да: за долгие годы тщетных поисков прибежища мы измотались и потеряли веру в арендодателей… Только в последнем доме мы прожили больше года! Все предыдущие хозяева любили воспользоваться своим положением: приходили в середине месяца и показывали документы, в соответствии с которыми мы обязаны съехать. Естественно, никто не собирался возвращать нам наши деньги! Так что дом, который Том нашел в этот раз, подходил для нашей будущей семьи идеально!

- Сегодня профессионалы обещали выполнить все квалифицированные работы, если таковые потребуются! Мы тем временем можем распланировать ремонт, рассчитать расходный материал и подготовить дом к изменениям, если, конечно, им не понадобится наша помощь! – произнес Том, склонившись над моим ухом.

- Ага! В какой цвет будем окрашивать здание? – спросила я.

- Я не знаю, Эшли… Вообще-то дом, конечно, создает впечатление более-менее нормального, однако никто не говорит о том, что в нем отсутствуют скрытые щели и дыры, которые могут протекать в дождливую и сырую погоду. Так что об этом тоже имеет смысл поговорить с рабочими, которые сегодня должны прийти! – поразмышлял Том вслух.

- Но в любом случае было бы глупо тратиться в этом случае на дорогие материалы для внешней отделки! К тому же средств на это у нас с тобой нет… Так что вне зависимости от того, в каком состоянии будет фасад здания, в конечном итоге оформлять его будем краской! Может, серый? Или темно-красный, бордо?.. – предложила я.

- Да… Я тоже думаю о том, что завершать работы гораздо удобнее краской: всегда можно сменить цвет, перекрасив фасад, дополнить существующую картину в доли секунды или просто-напросто обложить дом поверх краски чем-то более дорогим, не прилагая лишних усилий… Да: краска – идеальный материал! Возможно, имеет смысл подумать о том, чтобы использовать не обычную краску, а какое-либо виниловое покрытие или краску с частицами материала, имитирующими резиновое покрытие… В общем, сегодня будет очень интересный день, дорогая! – ответил Том.

Автобус остановился на остановке у въезда в наш район, мы вышли и направились в сторону нашего дома. Он был выкрашен в белый цвет. По нем было видно даже снаружи: требуется ремонт! При ближайшем рассмотрении оказалось, что в кое-каких местах придется сменить покрытие, которое использовали строители при оформлении фасада. А это были узенькие досочки для облицовки! Они были очень простыми, покрывались краской в один момент! Так что затраты на ремонт фасада будут минимальными: мы просто приобретем необходимое количество материала, плотники вместе с Томом заменят испорченные дощечки, а покраску мы осуществим самостоятельно, на завершающей фазе ремонта!

- Окна почти как новые! Повезло! – радостно заметила я.

- Да! А ведь это могло стать самым затратным… - заметил Том с удивлением. – Только вот покрасить их тоже нужно!

- Мебель нужно будет куда-то вывезти: ей по виду лет 150! Паутина в шкафчиках… Сантехника в ванной и туалете также требует замены. В спальнях до сих пор стоят кровати… Том! Ты не спрашивал, что произошло с прежними хозяевами? Довольно странно: выехали из такого чудного дома, оставили всю мебель! Даже кукол позабыли! Книги на полках… И толстый слой пыли! Как будто торопились куда-то или вообще никуда не съезжали! – вдруг поразмыслила я вслух.

- Дорогая! Я просто увидел заманчивое предложение… Правда, арендодатели показали мне кое-какие документы из истории этого дома: да, здесь проживала большая семья из пяти человек, но они очень-очень давно уехали на пмж в другой город! Видимо, там – на новом месте – все было готово к переезду, так что о мебели никто не позаботился! Не волнуйся… Никто не вернется. Последние постояльцы в этом доме проживали около тридцати лет назад! И то это были строители. Дом тогда тоже перекупили у частника, хотели снести весь район и построить новые дома на продажу, однако застройщик разорился из-за несчастного случая в самом начале работ на площадке и безумно дорогого искового заявления. По решению суда ему вообще запретили производить какого-либо рода деятельность в ближайшие три года! Так что район этот был отдан администрации города в распоряжение! А она уже вот так и решила им распорядиться! – вкратце Том поведал мне историю этого дома.

- Хм… Довольно необычное явление: никому не нужные дома… - подумалось мне.

В этот момент в дверь дома постучали, петли, на которых она висела, заскрипели - и со двора к нам вошла группа людей в рабочих комбинезонах, с гвоздодерами в одной руке и деревянными ящиками со строительными материалами – в другой. Парни выглядели уставшими! Видимо, тяжелая обувь на ногах отнимала много сил. К тому же на улице была плюсовая температура – лето выдалось жарким… А им по инструкции нельзя снимать форму. Особенно после того случая, который произошел много лет назад!

- Знаешь: после того, как того парня крюком пригвоздало к земле, я не собираюсь снимать каску! Мне насрать на то, что на улице +30! Зато голова на плечах… - сердито произнес один из них, направляясь в нашу с Томом сторону.

Том, осознав наконец, что к нему направляется строительная группа, моментально пришел в себя, подошел к парням и протянул им руку. Один из них пожал ее и поприветствовал нас громким голосом.

- Ну что ж… С чего начнем? – натянув на уставшее потное лицо улыбку, произнес он.

- Может быть, с имени? – испытывая некоторую неловкость, предложила я.

- Ах, да… Я – Сэм! – парень кивнул головой.

- Я – Джек. – вежливо произнес второй парень.

- Я – Энди. Но за старшего у нас Сэм! Так что можете запомнить его имя… - радостно ответил парень, стоявший на максимальной дистанции от нас.

- Теперь касаемо проводимых работ… Дом принадлежит администрации города, так что имеется перечень необходимых и обязательных работ, которые будем производить мы в обязательном порядке совершенно бесплатно! Посему предлагаю пройти с нами в подвал: там – самая опасная зона. У вас есть фонарик? – спросил Сэм.

- Э-э-э… Фонарик? Н-нет… - растерянно ответил Том.

- Ну и фиг с ним. А у нас есть! – подмигнув, бросил Сэм веселую фразу, указывая на ярко-оранжевую каску на своей голове. Там в действительности красовался самый настоящий фонарик!

- Мы вам посветим… Сомневаюсь, что там имеется рабочая лампочка! Так что давайте поторопимся… Мы должны все сделать сегодня! – Сэм уверенным шагом направился в сторону двери, ведущей в подвал.

Я и Том мельком ознакомились с домом, в который планировали въехать, так что знали его планировку хуже строительной группы. Сэм был нашим проводником в мир подземных коммуникаций, обеспечивающих жизнестойкость здания. Мы растерянно следовали за парнями.

Сэм открыл дверь, одним движением руки включил фонарь у себя на голове, аккуратно попробовал наступить на верхнюю деревянную ступеньку, прекрасно понимая, что случится, ежели она сломается под его массой. Когда ступенька была опробована и парень убедился в том, что падение ему не грозит, он уверенно наступил на нее второй ногой. Медленно и аккуратно, стараясь избежать непредвиденного несчастья, Сэм и его парни спустились с карманными фонариками в подвальную часть дома. Мы последовали за ними.

После того, как все спустились, Сэм подошел к тому месту, где обычно располагается щиток с рубильником, дабы попробовать включить свет в доме.

- В доме много лет никто не жил… Электроэнергию отключили в целях безопасности в тот день, когда заморозили предыдущий проект. Так что мы понятия не имеем, что могло произойти за долгие годы простоя с коммуникациями! Света может вообще не быть! Боюсь, та же история случится и с отоплением! В общем, вы пока не подходите, а я попытаюсь понять, что к чему… - не торопясь, говорил Сэм, натягивая громоздкие изолирующие перчатки.

Когда парень открыл щиток и опустил огромный рычаг вниз, из-под него вылетела небольшая искра, однако свет не включился. Разве что появился характерный шум бегущего по проводам электричества, который часто слышат прохожие у электрических подстанций.

- Ребята… Кто-нибудь видит здесь выключатель? – невзначай спросил парень.

- Э-э-э… Да! – произнес Джек и нажал на кнопку включения лампочки.

Прошло полминуты – мы потеряли всякую надежду на то, что свет будет включен. В это мгновение ближе к центру помещения что-то замерцало. Мы обернулись. Это была лампа накаливания, которая свисала с низкого деревянного потолка на длинном проводе. Она немного померцала, потом загорелась темно-желтым светом.

- О! Не все потеряно! – обрадовался Сэм.

- Здорово… - с облегчением вздохнул Джек.

- Так… Теперь необходимо проверить проводку. Боюсь: придется заменить основную ее массу. А то пожара не миновать! Джек! Займись этим! А я пока осмотрю систему отопления и подачи воды. Канализация – в последнюю очередь! Ненавижу запах дерьма!.. А вы, ребятки, разберите здесь хлам! – обратился Сэм ко всем присутствующим, направляясь к огромному котлу.

Через четыре часа мы с Сэмом стояли в абсолютно пустом подвале. Парни отправились вглубь дома: осматривать коммуникации в стенах. Мы же взялись за тряпки и воду: необходимо было вымыть пол и вытереть столетний слой пыли и грязи! Из этого подвала могла получиться замечательная комната! Правда, для этого нужно было немного постараться…

В десять вечера Сэм пожимал руку Тома у выхода.

- Ну вот: теперь можете приступать к ремонтным работам! Провода в доме заменены: пожарная часть выдаст вам разрешение на проживание, отопительная система подготовлена и проверена: протечек нет! Канализация залатана, водопровод в норме. Единственное, о чем не следует забывать: воду из-под крана не пейте! Либо фильтруйте, либо кипятите! В общем, приятно было с вами работать, удачного ремонта! Вы молодцы! – Сэм и парни с улыбкой на лице удалились в сторону выезда из района. Там располагался ангар, в котором они обычно переодевались, а в таких случаях, как сегодня – оставались ночевать.

Мы же с моим парнем закрыли дверь дома на замок и направились в сторону остановки. Мы совершенно позабыли о том, что автобусы здесь появляются исключительно по расписанию, поэтому еще полчаса впустую простояли на безлюдной остановке. Потеряв надежду на то, что в одиннадцать вечера в этом пустыре объявится маршрутный автобус, Том присел на скамейку, которая располагалась под высоким уличным фонарем, а я прилегла, положив голову ему на колени. Я смотрела в темное звездное небо, на котором располагалась растущая луна.

- Дорогой… Почему нам так не везет?.. – вдруг спросила я.

- Ну отчего же? Вот сегодня лампочка в подвале включилась! А ведь могли бы мыть пол в кромешной тьме! – возразил Том, погладив меня по голове.

- Том! Это бывает редко и по мелочам… Ко всему прочему я думаю, что это никакое не везение… Что впереди нас ждут очередные неприятности! Даже не знаю… Нервы не на месте! – грустно произнесла я.

- Давай не будем придумывать неприятности заранее… Просто будем жить так, будто у нас сегодня все очень хорошо, а на завтра – огромное количество планов, воплощение которых принесет нам массу удовольствия! – предложил Том, глядя на меня.

- Эй! Ребят! А что вы здесь позабыли? – послышался голос из такси, которое откуда не возьмись появилось возле остановки.

Том от неожиданности вздрогнул, я повернула голову в сторону дороги.

- Да… автобус упустили! Нам в другой район нужно! Желательно – до утра успеть… - пояснил Том.

- Деньги есть? – спросил водитель такси.

- Деньги? Да! А как же? – сказал Том.

- Ну тогда садитесь! Чего ждете? – ответил тот и открыл дверцу автомобиля.

Мы быстро поднялись и направились к автомобилю. А уже через сорок минут такси доставило нас к нашему общежитию. Том расплатился и мы направились в сторону дома, ощущая облегчение при мысли о том, что нас там ждет мягкая и чистая постель.

- Значит, завтра в строительный гипермаркет за материалами? – уточнила я у своего парня.

- Да. Так что вставай пораньше: работы уйма! В десять мы должны быть уже в магазине, а нам еще в город ехать нужно! Возьми документы: придется делать заказы! Желательно заказать все в одном месте – доставка будет бесплатной! И все привезут в один день! – ответил Том, закрывая дверь в комнату на замок изнутри.

\* \* \* \* \* \* \* \* \* \*

 - Как все же это прекрасно – планировать ремонт в своем новом доме! – сказала я, поворачиваясь на бок.

- Не нашем, дорогая! – ответил Том, обняв меня.

Так мы уснули, незаметно для самих себя.

Утром, в семь часов, меня разбудила мелодия на моем мобильном. Том к тому времени был абсолютно готов, однако голоден! Так что я подорвалась с постели и направилась на кухню. В восемь часов мы выехали на автобусе из своего райончика. В двадцать минут десятого были на остановке у магазина строительных принадлежностей.

Часа четыре мы выбирали из имеющегося ассортимента все то, что необходимо было приобрести, потом еще час оформляли огромный заказ и оплачивали все товары в кассе. Доставку оформили на следующий день. В оставшееся время мы походили по соседним магазинам: хотели присмотреть что-то из мебели. Покупать пока смысла не было, однако необходимо было ознакомиться с ассортиментом и ценами.

Так и прошел сегодняшний день!

Вечером мы вернулись домой, счастливые, в предвкушении ремонта.

Утро следующего дня было абсолютно аналогично предыдущим: я готовила завтрак на общей кухне, Том занимал очередь в ванную комнату, потом мы поменялись, позавтракали, переоделись и направились в свой новый дом. В этот день мы запланировали подчистить дом от старого хлама, выбросить все ненужное – а это – основная масса вещей – и подготовить стены к окраске.

Через полтора часа мы с Томом уже стояли на крыльце дома. Том достал из заднего кармана брюк связку ключей и, отыскав нужный ключ, открыл дверь. Мы вошли. Все в доме – казалось – было по-прежнему… Только лишь запах слегка изменился! Пахло чем-то горелым.

Мы постояли в коридоре минуты три, я осмотрела все вокруг и, подергав Тома за руку, спросила:

- Тебе не кажется, будто что-то где-то горит?..

- Запах едва различим. Но я – если что – в целях безопасности предпочту обратиться за помощью профессионалов: схожу за электриками чуть позже! – ответил мой парень.

- С чего начнем? – улыбаясь, спросила я.

- Давай со второго этажа! Так будет проще мусор убирать: сначала все спустим вниз, потом – на улицу вытащим! – предложил Том.

Так и было решено сделать. Том позвал наших вчерашних гостей, предварительно описав проблему, и вернулся в дом. Электрик пришел минут через двадцать и начал осматривать провода. Мы же поднялись на второй этаж нашего нового дома и приступили к уборке: в руках у меня было небольшое ведро с теплой водой и тряпки. Том же нес упаковку плотных резиновых перчаток для уборки.

- Дорогая! Постарайся не трогать подозрительных предметов руками! Мало ли что?.. – предупредил меня Том.

Мы вошли в первую из четырех комнат, расположенных на втором этаже. Она – как и все остальные – была небольшой: в ней было всего одно окошко, стояла простая односпальная кровать, аккуратно застеленная, письменный стол, стул, комод, шкаф с вещами. Я предложила Тому просто-напросто вынести всю мебель отсюда. Он, конечно же, согласился, однако для того, чтобы это можно было сделать беспрепятственно, мебель нужно было разобрать! А это означало, что придется рыться в чужих вещах чуть ли не столетней давности!

Том быстро спустился за рабочим инструментом на первый этаж. Уже через пятнадцать минут кровать была разобрана, а старое постельное белье и покрывало лежали, сложенные неаккуратным прямоугольником, в огромном полиэтиленовом пакете.

- Энди! В пакет – все, что сделано из ткани, в ящик – всякую мелочь из другого материала, если отыщешь нечто радиоактивное или призракоподобное – то просто оставь нетронутым до моего прихода! – пошутил мой молодой человек.

- ОК! – кратко ответила я, держась за ручки шкафа.

Открыв платяной шкаф, который стоял в этой комнате, я обнаружила плотный ряд самых разных, покрытых толстым слоем пыли, немодных и древних вещей: платья темно-цветастых расцветок, мешкоподобные юбки и штаны, переднички… Все висело на деревянных вешалках, которые при малейшем прикосновении поскрипывали. Я начала медленно, аккуратно вынимать вещи по две штуки из шкафа и складывать их в мешок.

Том тем временем занялся письменным столом. Он был тоже очень старым, но от этого – не менее тяжелым, чем шкаф. В нем было три шуфляды, две из которых только лишь не закрывались на замок. Так что моему мальчику пришлось попотеть, прежде чем громоздкий монстр был разобран. В шуфлядах он не нашел ничего примечательного: разве что несколько тетрадей, которые он, не листая, сложил стопкой в ящик.

После того, как стол был разобран, а платья выложены в мешок, я направилась в сторону комода, а Том стал разбирать шкаф. В шкафу обнаружилось еще две шуфляды, которые Том аналогичным образом открыл и вытащил из них все содержимое. Там тоже не нашлось ничего ценного: пара-тройка записных книжек, набор цветных карандашей в железной карандашнице, фотоальбом, шкатулка. Том не стал рассматривать эти вещи, а просто аккуратно сложил все в ящик в спешке. Я в комоде тоже не нашла ничего опасного на первый взгляд либо чего-то, что могло представлять какую-либо ценность. Там, собственно говоря, ничего-то и не было: несколько дохлых пауков и старое отрепье: нижнее белье старых хозяев. Я просто вытащила шуфляды и вытряхнула все в огромный пакет с платьями. Через полтора часа мебель в этой комнате была разобрана и подготовлена к спуску. Мы направились в следующую комнату. Спуск хламья решено было оставить на вечер, когда основная масса комнат будет освобождена.

Вторая комната была очень похожа на первую: такая же планировка, аналогичный набор вещей. В письменном столе обнаружилось несколько старых книжек со сказками, старые ручки, в комоде – поношенное платье, дырявая курточка, протертые и источающие неприятный запах носочки; в шкафу – напротив – не было ни единой вешалки! Я подчистила все, а Том принялся за разборку.

В то время, когда Том разбирал мебель в этой комнате, я направилась в третью комнату. По все видимости, это была хозяйская спальня: комната была на порядок больше, в ней было два окна, огромная кровать, большой шкаф, комод, две тумбочки у кровати и огромная люстра.

Я начала рассматривать содержимое тумбочек: Библия, блокнот для записей, две пары простых карандашей. Лампы не работали. В огромном шкафу были обнаружены такие же старые поношенные вещи, как и в первой комнате, в комоде было пусто.

В скорости ко мне присоединился Том. Через два с половиной часа две следующие комнаты были нами обследованы. Мы направились в сторону последней комнаты, которая располагалась на втором этаже дома.

Она была совсем-совсем маленькой, очень напоминала комнату для прислуги или коморку, в которой располагались швабры, тряпки, стиральные машины. Однако там тоже имелась кровать, которая занимала основную часть комнаты. Там также располагалось старое зеркало в огромной железной оправе, занимающее одну-пятую часть стены. Небольшой комод располагался под зеркалом. Шкафа здесь не было, так что мы с Томом вздохнули с облегчением.

- Ну, этой займет пару десятков минут! – обрадовался парень, направляясь в сторону кровати.

Я же начала вытаскивать шуфляды из комода. Через полчаса мы с моим парнем вместе снимали тяжелое зеркало со стены. Я сначала попыталась сделать это самостоятельно, однако я даже не смогла снять его с крючка. Казалось: зеркало приклеено к стене! Вместе с Томом мы все же сняли зеркало и поставили его рядом с дверью, прикрыв старой тряпкой.

- Теперь осталось только лишь все это вынести во двор! Давай начнем с вещей в пакетах! – предложил Том.

Мы так и сделали. Поочередно из каждой комнаты на первый этаж были спущены огромные пакеты со старыми и ненужными вещами. Вслед за пакетами туда же последовали ящики. Далее мы решили очищать каждую комнату по отдельности.

В пять часов вечера мы спустились на первый этаж, прикрыв дверь на лестнице, ведущую на второй, с тем, чтобы туда попало как можно меньше пыли и грязи, которые появятся в процессе зачистки первого этажа.

Еще через час весь хлам, который у нас теперь стоял у выхода на первом этаже, оказался на улице, за исключением нескольких ящиков, в которых лежали тетради, блокноты, книги, шкатулки… Том отчего-то решил не выбрасывать это до тех пор, пока не ознакомится. Я же не обратила на них никакого внимания, так как у меня было слишком много работы.

Первый этаж был чуть больше второго. Так что мы с Томом хорошо понимали: уборка этой площади займет еще больше времени. В доме был замок, но он не способен был обеспечить безопасность, район был заброшенным, все вокруг было нам неизвестно. Так что решено было, что оставаться здесь нам пока небезопасно и для следующего этапа работ лучше будет приехать сюда завтра. А так как наш автобус должен был прибыть по расписанию в десять вечера, у нас оставался еще огромный запас времени. По этой причине мы решили порыться немного в ящиках.

- О! Смотри: фотоальбом! – радостно произнес Том, вытаскивая из ящика широкоформатный толстый блокнотик в плотной обложке темно-коричневого цвета.

Мы присели на стулья, которые пока еще не выставили на улицу. Том начал перелистывать посеревшие от старости плотные листья полувековой бумаги. На страницах альбома мы обнаружили старые фото, вклеенные туда с помощью маленьких уголков. На фото были разные люди: дети, взрослые, старики, животные… Некоторые фото были подписаны.

«Эмили, 2,5 года» - надпись под портретом маленькой девочки.

«Ник, 1 год» - надпись под портретом маленького мальчика.

«Наша семья в новом доме» - надпись под семейным фото, на котором изображена молодая пара с ребенком на руках. Они стоят в гостиной нашего дома: девушка – в коротком темно-синем платьице в красный цветочек, парень – в темно-синих джинсах с потертостями, серой майке. Они улыбаются. Видимо, это их первый ребенок.

«Новый член семьи» - надпись под вторым семейным фото, на котором все те же люди, только чуть постарше. Первый ребенок уже стоит рядом с отцом, а второй – у мамы на руках.

«Пик-ник» - надпись под фото, на котором изображена большая семья: пара с детьми и старики, видимо, с обеих сторон, отдыхают на природе у речки: старики сидят на бревне, парень с девушкой лежат на покрывале, а дети бегают рядом. Все счастливые, улыбаются.

«Наше авто» - надпись под фото, на котором изображен парень из этой семьи, сидящий за рулем автомобиля, ныне отнесенного к категории «раритетное авто».

«Новый год» - надпись под фото, на котором вся семья играет в снежки рядом с нашим домом. Дом богато украшен разноцветной иллюминацией. Рядом с семьей располагается пятый член семьи – снеговик с морковкой вместо носа и железным ведром на голове. Дочка сидит на руках у отца, а мать держит за руку сына, который в свою очередь держит за руку снеговика, у которого вместо рук – веточки.

«День рождения» - написано большими буквами на следующей странице фотоальбома. На следующей странице фото, на котором изображено множество людей: они все стоят перед фотографом, нарядные, с улыбками на лицах, в самом центре группы располагается наша семья. На плечах у отца расположился малыш лет пяти, машущий руками «Привет!». Дом украшен растяжками с поздравлениями, разноцветными ленточками, блестками. У гостей на головах – блестящие разноцветные колпаки, у детей – носы клоунов на лицах. Рядом с этим фото располагается портрет именинника: сына прежних жильцов. Он на фото – в рубашке белого цвета, черно-серых шортиках на таких же подтяжках, на шее у парня красуется маленькая бабочка в тон шортам, на голове – разноцветный маленький колпачок. Малыш прикинулся радивым учеником!

- Они явно отдыхали по полной… - весело произнес Том.

- Это точно… - протяжно и задумчиво ответила я.

На следующем листе – аналогичные фото, правда, в роли главного героя – дочка.

Следом за этими фото идут фотографии с праздников их родителей. В самом конце фотоальбома располагаются фото молодоженов: девушка – в белом свадебном платье, очень простом и недорогом, парень – в простых брючках и рубашке, держащий свою невесту под руку. Они улыбаются. Здесь еще нет и намека на детей.

- Они явно неравнодушны друг к другу! – произнесла я.

- Да, как и все молодожены, дорогая! Вот когда мы с тобой поженимся – поймешь, о чем это я! – ответил Том, переворачия последний лист, оставшийся пустым.

Том передал фотоальбом мне, я положила его в деревянный ящик, расположившийся за моей спиной. На часах к тому времени было полвосьмого вечера. Тогда я решила пролистать блокноты, которые лежали в том же ящике. Так я совершенно случайно наткнулась на дневник молодой матери…

- Смотри, Том! Это невероятно! – показала я своему парню одну из широкоформатных старых тетрадей.

Том взял ее в руки, быстро пролистал, передал мне назад.

- А я почитаю… - ответила я, открывая первую страницу.

Том откинулся на спинку стула, запрокинув руки за голову, ноги положив на табурет, стоящий напротив него, прикрыл глаза и просто слушал, как шуршат страницы дневника.

3. Дневник.

«Продолжение…

Дата: 12 декабря 1952 года.

Сегодня был необычный день. Сегодня на свет появилась наша с Марком дочь – Эмили! Я и счастлива, и расстроена одновременно. Что-то не так! Не так что-то… Все ведь должно было быть совсем-совсем по-другому!

Я оказалась в руках врача в четыре утра! Повезло, что врач – наш сосед. Он прибежал довольно быстро! Помог появиться на свет моей дочери, которая с большим трудом смогла сделать первый вздох… Марк смотрел на Эмили испуганным взглядом: мне казалось, что она никогда не откроет своих глаз! Но в конце концов все же мне свезло: дочь заплакала от хлопков по попке, которыми ее «наградил» при рождении доктор!

Взвесив и измерив рост Эмили, доктор сделал все необходимые записи, осмотрел меня, дал указания относительно моего режима дня и удалился. Его примеру последовали и наши работницы, которые все это время таскали ко мне в комнату воду и убирались. Так мы с Марком и Эмили впервые остались наедине!

Я взяла в руки малышку, ожидая увидеть в ней родное и близкое мне существо, но… Когда она открыла свои глаза, я обнаружила в них… Сплошную тьму! Меня как будто током ударило! Я испугалась – выронила малышку себе на ноги…

«Чарли! Ты что творишь???» - испуганно завопил Марк, подбегая ко мне.

«Извини, родной… В глазах помутнело вдруг все…» - произнесла я, передавая ребенка мужу.

С тех пор ощущение чужеродности моего ребенка не покидало меня никогда! Мне всегда казалось, что она – кто-то другой, не моя милашка…

Дата: 12 января 1952 года.

С момента появления на свет Эмили прошел месяц! Мы отпраздновали эту дату всей семьей, приехали друзья! Было весело! Только Эмили совсем не хотела отпускать меня! Постоянно ревела, краснела и изворачивалась, как только я отходила от кроватки на несколько метров… Казалось: она хочет приковать меня к себе железными кандалами! Ужасно…

Мне иногда кажется, будто Эмили появилась для того, чтобы помочь мне умереть! Она постоянно тянет из меня последние силы: днем, ночью, утром, вечером, днем – всегда я должна быть рядом с ней! Только на моих руках она спит… Если же она не чувствует их тепла – покоя в доме нет!

Голова раскалывается на части… Я сплю везде: на кухне, на кровати, у кроватки, над малышкой, за книгой, в кресле, у камина, у телевизора… Даже за ужином с мужем я только и делаю, что сплю! Уже целый месяц! Каждое мгновение! Был момент, когда я чуть было не сожгла дом: выронила полуобгоревшее полено из рук у ковра! Уснула стоя… Очнувшись, пришла в ужас!

Марк, обнаружив проблемы с моим здоровьем, обратился за помощью к соседу: он осмотрел меня, сказал, что мне просто-напросто необходима помощь в воспитании малышки!

«Спасибо!» - кратко произнес Марк, уплачивая за посещение врача.

После этого дня у нас с мужем состоялся серьезный разговор:

«Чарли! У тебя возникают проблемы при общении с Эмили?» - спросил Марк, присаживаясь на стул у постели.

«Не-ет!.. С чего ты взял?» - спросила я, подозревая неладное.

«Врач сказал, что ты не справляешься с обязанностями матери… И… Нуждаешься в моем внимании!» - добавил он, глядя на меня слишком суровым взглядом.

«Не-ет! Что ты, дорогой! Я… Я просто забыла, когда спала! Вот и все! Все у нас с Эмили отлично! Просто она часто переживает из-за моих отлучек! Но я никогда не бросаю ее одну – всегда беру с собой!» - оправдывалась я перед еще полмесяца назад горячо любимым человеком.

«Чарли! Я тебя хочу попросить об одном: если у тебя возникают проблемы – говори об этом прямо! Я постараюсь тебе помочь! Кстати: врач посоветовал подумать о помощнице. Хотя бы до первого дня рождения Эмили! Ты вроде как позабыла о том, когда в последний раз мылась!» - объяснил мне Марк, направляясь к выходу из комнаты.

Половицы под ногами у него поскрипывали – каплями текли слезы у меня из глаз, орошая собой мои ослабшие руки. Я не знала, как объяснить ему, что со мной. Да и не думала о том, что это следует делать… Мы ведь мечтали о втором ребенке! Если я не справлюсь с воспитанием Эмили, то о рождении второго малыша не может быть и речи! Эти мысли не выходят у меня из головы… Я должна что-то предпринять!

Дата: 14 февраля 1952 года.

Эмили уже два месяца. Но она по-прежнему иногда пугает меня своим взглядом, который отбирает силы и не дает мне дышать!

Она стала тяжелее… Теперь мне еще труднее носить ее с собой по дому! Я уже два месяца совсем-совсем никуда не хожу! Только во двор!!! Во двор – и домой… Домой – и во двор… Вот и все развлечения… Но все это я вынуждена выполнять по прихоти Эмили. Если что-то перестает ей нравиться – она начинает громко орать! У меня скоро иссякнут всякие силы! Я однажды просто рухну о земь и умру!!! Это невыносимое дитя! Пару дней назад я осознала, что ненавижу ее! Марк ушел из спальни на первый этаж вместе со своей подушкой и комплектом белья. У нас уж два месяца нет вообще ничего общего! Он иногда забирает Эмили у меня на пару часов из рук: читает с ней газеты, книги на кресле, но я все равно не могу уснуть!

Мне уже не хочется есть… Даже вода в горло не лезет! Страшно болит голова и ноют кости по всему телу. Эмили в скором времени убьет меня. Может, она рождена для того, чтобы заменить меня на моем месте???

Одно хорошо: Марк больше не задавал мне вопросов такого характера. Он уверился в том, что я исправилась. Теперь, когда я понимаю, о чем он говорит с врачом, мне больше не хочется жаловаться на самочувствие! Я просто мило улыбаюсь, убеждаю парня в том, что со мной все отлично и жду его ухода.

«Все хорошо, Чарли?» - развеял мои темные мысли Марк, опустив голову у моего стола, за которым я писала запись в дневнике.

Я испугалась, обернулась, обнаружила на руках мужа Эмили и вздохнула с облегчением:

«Да, дорогой! Все просто прекрасно! Как у вас дела?».

«Все прекрасно! У нас замечательная дочь! Ты – я вижу – пришла в себя за это время! Врач сказал, что ты наконец-то привыкла к роли матери и поняла, что твой статус и роль в семье существенно видоизменились! Это прекрасно! Я спрашивал у него о втором ребенке. Он посоветовал подождать, пока Эмили немного подрастет! Хотя бы годик…» - Марк передал мне Эмили и улыбнулся, поцеловав меня в щеку.

Но мы по-прежнему очень далеки друг от друга! Весь мой мир сузился до объема тела Эмили, а Марк стал – как много-много лет назад – таким же недосягаемым, но желанным! Это изматывает меня еще сильнее! Я иногда совсем теряю над собой контроль! И… Эмили! Я, кажется, ненавижу свою единственную дочь! Она разрушит нашу семью!

Дата: 5 марта 1952 года.

Мой день рождения! Я провожу его наедине со своим кровососущим младенцем! Мужа дома нет: он все чаще приходит домой позже обычного! Иногда даже не здоровается: просто грохочет сапогами и громко падает на диван. Мне уже не хочется напоминать ему о себе…

Он не пьет. Но я думаю о том, что на меня может обрушиться еще и эта напасть! Что же тогда будет со мной и Эмили? А что, если Марк вообще бросит нас? Ему уже которую неделю совсем нет до нас дела! Мы больше не общаемся вечерами, как прежде! Я не знаю, что делать… Мне совсем не хочется жить… Я просто хочу уснуть и не просыпаться никогда!

Перед приходом врача я переодеваюсь в парадное платье, крашусь, чтобы выглядеть свеженькой. Так у него создается верное впечатление о моем самочувствии! Верное – то, которое должно создаваться! Он даже вздохнул с облегчением, услышав о том, что жалоб нет, и вряд ли они когда-то еще появятся!

Прошлый день рождения был веселым и радостным – мы были в предвкушении чего-то нового! Я думала, что все будет иначе… Никогда не думала, что рождение дочери унесет все в могилу!

На первом этаже собрались гости: небольшая группа знакомых и приятелей. Я вышла поприветствовать их и, извинившись, удалилась назад – в спальню. Дочь вновь приковала меня к себе!

Странно, но на лице у ней нет ни единого признака улыбки! Кажется, будто в ней течет кровь Демона! Она точно однажды меня убьет!

Дата: 20 апреля 2022 года.

Четыре месяца мы с Эмили живем своей жизнью! Эмили по-прежнему постоянно ревет! Ее крик стоит у меня в ушах день ото дня! Я устала от него, от нее. Марк устал от нас обеих: он ничего не говорит, но в глазах его я иногда вижу ярость! Если ребенок мешает ему спать, просыпаясь среди ночи!

Мы были очень счастливы вдвоем. Втроем же мы теперь несчастны! И день ото дня все становится только хуже! Это непрекращающийся кошмар!.. Может, через пару месяцев что-то изменится?..

Дата: 29 мая 2052 года.

Марк сегодня пригласил нас с Эмили на прогулку. Он просто вошел в спальню, взял ребенка на руки, меня – за руку. Мы пошли в город. Долго прогуливались по улицам родного городка, иногда сидели на скамейках, провожая взглядами других молодых людей. Только вечером мы все вместе вернулись домой: Эмили крепко спала на руках у отца. Марк решил не оставлять нас: лег вместе с дочерью на постель. Так мой муж вновь поселился в нашей спальне! Правда, только в ночное время мы здесь и встречались! Но это было не так уж важно: я очень скучала по нему!

«Нам нужно подумать о семье. В последнее время многое изменилось! У нас проблемы, Чарли! И нам нужно обсудить их! Я совсем позабыл о нас! Ты слишком сильно была занята ребенком… Так ведь можно и семью разрушить! Прости меня, любимая! Я никогда не брошу вас с Эмили! А ты чаще выходи гулять! Поверь: Эмили все поймет рано или поздно! Это не нормально: сидеть сутками в комнате из-за того, что ребенок не желает оставаться один!» - произнес Чарли, укладываясь в постель.

Мы решили, что пришло время подумать о втором малыше. Правда, с конкретными действиями мы решили подождать до первого дня рождения Эмили… Сегодня Марк просто предложил мне вспомнить тепло его рук: крепкие объятия любимого мужа вернули мне покой и сон.

1 июля 1952 года.

Вот уже месяц мы снова живем в полной семье! Мало что осталось от Марка, который последние четыре месяца сожительствовал со мной на одной жилой площади! Он вновь обнимает меня по вечерам, целует утром перед уходом на работу, радуется нашему с Эмили появлению в столовой. В общем, мы снова вместе! И это просто прекрасно!

Мы часто гуляем по городу, радуемся новым событиям в жизни Эмили. Марк больше не задерживается! Часто возвращается намного раньше: остается с ребенком, а меня отпускает на встречи с подругами, которых я не видела много месяцев подряд! Жизнь вроде бы возвращается на круги своя!

Лето – прекрасная пора! Темнеет позже обычного! Все просто замечательно!

10 августа 1952 года.

Эмили и Марк на две недели уехали к родителям Марка.

«Чарли! Я решил провести часть отпуска у родителей! Я хотел бы взять с собой Эмили – ты сможешь отдохнуть немного от малышки, она побудет с родственниками, которых практически не видела, я поучусь уходу за младенцем! Пусть она познакомится с миром. Да и тебе тоже ведь нужен отдых!!!» - произнес как-то Марк, лежа в постели.

Я через какое-то время согласилась, осознав, что страшно устала за все эти месяцы. Да и дома убраться не помешало бы! Мы ведь так и не разобрали хлам на чердаке: с ребенком это стало вообще немыслимым!

Через день мои самые близкие люди уехали из дома – я осталась одна!

Дата: 15 августа 1952 года.

Чердак кажется огромным хранилищем: огромное количество многоэтажных «башен» из коробок и ящиков. Я понемногу разбираю их, но иногда мысль о том, что чердак будет освобожден от хлама, мне кажется глупой!

Там – на чердаке – множество бумаг, пластинки с записями, личные вещи прежних хозяев, которые по словам продавца съехали отсюда много месяцев назад. Я стараюсь не всматриваться, чтобы успеть к приезду Марка и Эмили. Но все равно не успеваю!

Дата: 17 августа 1952 года.

Сегодня я провела весь день на чердаке. Ближе к вечеру, когда начало темнеть, я зажгла горелку и повесила ее на крюк под сводом крыши. После этого я продолжила копаться в чужом и никому не нужном хламе. Через полчаса я убрала последние разбросанные по полу листы с непонятным текстом и сложила их в ящик. Ящик я поставила у лестницы, ведущей в дом – на второй этаж. Я планировала спустить его вниз – как и все другие коробки – сегодня ближе к ночи. На чердаке было ужасно пыльно! Я часто чихала, практически ничего не могла рассмотреть.

В темном углу, который располагался в середине чердака, я обнаружила дверь, о существовании которой ранее ничего не знала. Эта дверь вообще-то никуда не вела. Я пришла к такому выводу после длительных раздумий. Сколько бы я ни искала места, в которое дверь могла бы вести, ничего не могло прийти мне на ум: дверь вела в никуда! Можно было бы предположить, что дверь – черный ход с чердака, однако на внешней стороне дома, на крыше и фасаде здания, ничего похожего я не обнаружила… Это привело меня в замешательство и заставило беспокоиться.

На дом опустилась ночная тьма, горелка уже не позволяла рассмотреть собственных рук в темноте. Я выбилась из сил и решила спуститься наконец вниз, забрав с собой сложенный хлам.

Завтра мне нужно убрать оставшееся, вымыть пол, окна, убрать паутину… Даже, возможно, покрасить потолок! В общем, и завтра меня ждет тяжелый день!

Дата: 19 августа 1952 года.

Я закончила работу на чердаке дома. Все старье благополучно вынесено во двор и мной спалено! Вроде как ничего плохого или необычного в этом не было…

Чердак преобразился: окна стали пропускать солнечный свет; потолок теперь выглядит гораздо лучше: я покрасила его в светло-коричневый цвет; пол вычищен и окрашен специальным составом, защищающим старые доски от разрушения и негативного воздействия влаги… И только дверь, которая была кем-то создана для чего-то непонятного, манила меня все это время, звала к себе. Я много раз пыталась открыть ее, дергала за ручку, использовала ножи, отвертки, ломик… Но ничего не помогало: она на секунду вроде как поддавалась, но это только казалось мне!

Дверь была очень старой – как весь дом – деревянной, на ней болталась старая круглая ручка с отверстием для ключа в середине. Она была на одном уровне со стеной. Вся ее загадка заключалась в том, что она существовала только изнутри! Только изнутри дома можно было ее разглядеть! Снаружи дома никаких дверей не было! Мысли об этом не давали мне спокойно жить! Но я ничего не могла придумать для того, чтобы открыть эту дверь! Нужен был ключ! Но где же его взять? Эта мысль сверлила мой мозг все свободное время…

Дата: 20 августа 1952 года.

Сегодня ночью – несмотря на то, что сейчас лето – весь дом скрипел от сильных порывов ветра. Я никак не могла уснуть! Лампочки лязгали, доски трещали, ветер как будто поселился в щелях между ними. Ближе к утру горшок с цветочком окончательно вывел меня из состояния душевного равновесия: я вскочила с постели и побежала на первый этаж в ночной сорочке босая. Быстро спустившись по лестнице, на которой только лишь начало светать, я обнаружила открытую входную дверь, которая под действием сильного ветра то открывалась, то закрывалась. Я испугалась того, что в дом пробрались непрошенные гости, спряталась за угол и решила присмотреться получше: бело еще недостаточно светло, но я уже могла разглядеть человека. Я обошла весь первый этаж, пригнувшись, прячась за мебелью, выглядывая из-за стен… Обойдя первый этаж таким образом, я немного успокоилась: никого не было видно! Тогда я прикрыла дверь на замок, обошла весь дом во второй раз, вооружившись на всякий случай кухонным ножом, вернулась на первый этаж, собрала землю и черепки от глиняного горшка в совок, высыпала все это в мусорное ведро.

Через полчаса окончательно рассвело, однако погода не стала лучше: холодный ветер пронизывал мою одежду, ноги окончательно заледенели… Я разожгла печь, которая располагалась на первом этаже и служила нам камином, чтобы согреться. Волосы я заплела в косу, чтобы ненароком не загорелись, сама же села на диван, который предварительно придвинула к камину поближе. Теплая серая кофта наконец-то начала меня согревать! Мне стало легче. Я наконец-то почувствовала собственные ноги! Едва не уснув, я вспомнила о загадке, которая будоражила мое сознание долгими часами: дверь на чердаке! Я сразу же пришла в себя и начала думать о том, где же может находиться ключ… Поразмыслив с полчаса, я начала осматривать дом в поисках возможного его месторасположения. Ничего не приходило мне на ум… Но страшнейший интерес поглотил меня целиком и полностью. Я не могла найти себе места: страсть гнала меня в различные уголки моего дома – даже в подвале я обшарила все! Но так ничего и не нашла! День завершился неудачей…

Дата: 22 августа 1952 года.

Сегодня ночью шел дождь. Он мерно стучал по окнам и крыше дома. Я закрыла дверь на замок, проверила для верности, легла в постель и незаметно для самой себя уснула. Уже несколько дней единственной проблемой, которая волнует меня, является дверь на чердаке и ключ, который должен был бы ее отпереть. Я даже по ночам не могу толком уснуть из-за этого… Но сегодня ночью, во сне, я узнала наконец ответ на этот вопрос: я нашла ключ! Мне приснилось то место, в котором он располагался!

Когда мы въезжали в этот дом, он уже не был новым. В нем кто-то жил до нас. Мы не интересовались его историей, так как слишком сильно были заняты собственной жизнью, друг другом. Прежние хозяева практически все забрали с собой, оставив нам кое-что из мелочей: несколько шкатулок, ящиков, кое-какая посуда, небольшие предметы мебели… Мы все это разбросали по всему дому, но практически ничего не выбросили! Вещи не были старыми, так что все они нашли себе место среди нас. Были там и небольшие горшочки. Парочку из них я расставила по дому, так как они показались мне очень красивыми: черная керамика с позолотой манила меня к себе!

Утром я первым делом направилась к камину, на котором стоял один из таких горшочков, внутрь которого я не удосужилась ранее заглянуть, так как думала, что он абсолютно пуст. Сегодня же я совершенно точно знала, что там находится ключ от тайной двери! Добравшись до цели, я взяла горшочек в руки, села на диван, который располагался за моей спиной, приоткрыла его и была немного шокирована содержимым: что-то наподобие пыли… Очень мелкой серой пыли… Я взяла щепочку пыли и потерла ею руки: она была очень мелкой и нежной на ощупь. Я поднесла руку к носу и почувствовала запах горелого мяса. Внезапно я поняла, что это вовсе не пыль, а человек! Да: это был самый настоящий кремированный человек! Я начала осматривать горшочек, который на самом деле был вовсе не горшочком, а урной для праха в надежде на то, что отыщу какие-то сведения на нем. Да: на донышке урны было что-то написано, однако я толком не могла разобрать, что… Это была латынь, а я ею совершенно не владела! После того, как золотистая надпись мною была обнаружена, я вдруг окончательно уверилась в том, что ключ от двери на чердаке у меня в руках! Да: он – в урне! Я опустила два пальца в урночку с прахом, немного пошевелила старую пыль ими и вытащила то, что искала: ключ! Он был очень старым, черным, скрипучим на вид! Старые цветочные узоры окончательно убедили меня в том, что ключ от нужной двери! В доме больше не было ни единого замка, который имел бы такие накладки! Я с легким трепетом и волнением поставила урну с прахом на место и медленно направилась в сторону чердака. По дороге туда я захватила горелку и спички, на втором этаже – перед входом – я зажгла горелку и открыла лаз, что ведет на чердак. Взобравшись наконец туда, я решила не закрывать люк, направилась прямиком к вожделенной двери, которая по-прежнему казалась мне самым таинственным местом на планете!

Подойдя к ней, горелку я поставила на деревянный пол. После этого я вставила ключ в замочную скважину и хотела провернуть его, однако ничего не вышло. Я постояла еще минут тридцать у двери, обдумывая мои дальнейшие действия. Вдруг я решила, что что-то просто-напросто застряло в замочной скважине. На помощь мне пришла заколка, которая находилась у меня в волосах: я расплела косу, вытащила плоскую шпильку, разогнула ее и начала запихивать в замочную скважину. Постепенно шпилька очистила скважину от старой грязи, пыли и чего-то еще. Казалось, скважину преднамеренно забили какой-то ерундой! Но через пятнадцать минут проход для ключа был свободен: я аккуратно вставила его в дверь и провернула. Замок открылся, но дверь все еще была заперта! Я подняла горелку с пола, взялась за ручку двери и приоткрыла ее: раздался резкий скрип, за ней показалась темнота. В темноте ничего вроде бы не было! Тогда я поднесла горелку ближе к лицу и сделала шаг в сторону тьмы. Я чуть не лишилась сознания: лицом к лицу я оказалась с мумифицированным трупом, который был накрепко приколочен к тому, что было крышей этого дома. Труп был не один… Их было как минимум два-три… Я быстро захлопнула дверь, которую так долго пыталась открыть, закрыла ее на замок, почти кувырком спустилась вниз – в дом, закрыв за собой на амбарный замок люк. Я даже выбежала на улицу, которая уже была во власти ночи, но и там мне казалось, что мертвецы бегут за мной и вот-вот настигнут! Мне некуда было идти! Вокруг меня было два дома, в которых не было света! Я просто стояла на дороге, не желая поворачиваться! Страх сковал меня! Я знала, что как только я повернусь – они набросятся на меня со всех сторон! В этом же мгновении, в котором я застыла и уже стояла около десяти минут без движения, я находилась в безопасности! Я недолго думала о том, что же мне следует делать после этого: я просто решила простоять там до утра, до рассвета! А до него – видимо – было еще очень далеко! Когда на моем лице появились первые лучи солнца, я обрадовалась и считала секунды до его восхода. После того, как солнечные лучи обожгли собой весь фасад моего дома, я набралась смелости и обернулась, ожидая самого худшего, но мои ожидания не оправдались: за спиной не было ни единого существа! Ни живого, ни мертвого! Я вздохнула с облегчением, но в дом войти не решилась. Я просто направилась в первый попавшийся пункт охраны правопорядка для того, чтобы сообщить о случившемся. Когда я подробно описала все, что произошло, меня не сразу восприняли всерьез! Но все же решили проверить… Уже в полдень в моем доме работала следственная группа! Они обнаружили множество трупов, которые были прибиты к крыше и прикрыты умело досками. После этого был сделан анализ содержимого всех имеющихся в доме урночек. Оказалось, что в каждой из них был обнаружен пепел! На каждой урночке – на самом ее дне – располагалась надпись на латыни. После этих находок дом было решено обыскать полностью. Меня попросили на время расположиться во дворе. Даже одежду вынесли! Ближе к вечеру у входа в дом лежало около десяти тел, накрытых простынями. Один из них находился в ящике под двумя замками в подвале дома. Число урночек с прахом неизвестных достигало десятка с лишним! Но никто не мог сказать, кто же был похоронен в этом доме!

Вечером меня попросили собраться и проводили в гостиничный номер, который предоставили в мое полное распоряжение на эту ночь. Но я долго не могла уснуть: даже свет не выключала! Ближе к утру я просто не заметила, как мир грез одолел мое уставшее от бессонницы тело… Я не видела снов! А утром в дверь постучали представители государственной власти. Меня допрашивали… Связались с мужем и попросили его срочно приехать! Когда он приехал с ребенком, допрашивали и его! Допросы проводили по-разному: совместные, перекрестные, индивидуальные… Допрашивал шериф, помощник шерифа, младший помощник, глава администрации… В общем, эти дни пролетели незаметно и совершенно ни чем не были заполнены. Нам предложили временно пожить в гостиничном номере, а дом в это время должны были очистить, проверить и немного перестроить в связи с обнаружением ужасной находки. Кто-то даже предложил нам съехать, но мы отказались, мотивировав это тем, что совсем недавно приобрели права на этот чудный, замечательный дом, который кроме всего прочего нам еще и нравится!

Власти обещали разобраться с происходящим в кратчайшие сроки и устранить обнаружившуюся проблему:

- Все-таки десять мумифицированных тел и девять урн с прахом для такого дома – это слишком много. Особенно, ежели учесть тот факт, что они взялись непонятно откуда, так внезапно и совершенно непонятно, как они сохранились, куда и как делся тот, кто все это устроил… В общем, мы тут быстро попытаемся во всем разобраться, после осмотра ваш дом немного перестроят для того, чтобы последствия находки вас не пугали и вы вновь сможете жить прежней жизнью! – пообещал нам мэр города, в котором мы поселились, нервно улыбаясь.

Все-таки находка принесла ему немало проблем! Уже утром сегодняшнего дня в газетах на первой полосе красовалось наше жилище с огромными заголовками «Horror!».

Дата: 30 августа 1952 года.

Прошла неделя. С того дня, как я обнаружила у себя дома место упокоения неизвестных мне людей. Дом наш с тех пор полон посетителей: историки, мистики, религиозные деятели, администрация города, репортеры, полиция, ученые, антропологи, соседи… Кого здесь только нет! Да разве что – бывших владельцев! Только они и не пожаловали!

Мне шериф посоветовал не препятствовать посещениям, предупредив заранее, что кто-то из лиц, причастных к произошедшему обязательно объявится, дабы полюбоваться красотами местного ландшафта! Я присматривалась к посетителям, но ничего необычного не обнаружила. То же самое делали все присутствующие: представители власти, Марк, держащий на руках нашу Эмили, представители власти…

Ученые-антропологи, которые были привлечены к расследованию, уже через три дня пришли к нам с заключением, в котором было черным по белому написано: преступление имеет исторический подтекст. Когда мы попросили разъяснить нам подробно все, что здесь произошло, один из них пригласил нас в отдельную комнату, предложил сесть, прикрыв за собой дверь, и приступил к рассказу.

Наш дом был построен очень давно. В нем даже некоторые элементы перегнили. Однако он был крепок. К тому же его не раз перестраивали, дополняя чем-то, казалось бы, несущественным. Одним из таких элементов стал «шкаф с трупами» на чердаке и «чемодан с телом» в подвале за трубами. В стенах дома местами прослушивались пустоты, в которых бегали крысы. По этой причине при сильном ветре дом страшно скрипел. При работе с пустотами ученые обнаружили немало интересных вещей. К таким вещам отнесли и дневники первых жителей, которые были написаны на древних языках. Они при первом знакомстве напоминали заклинания или описанные магические ритуалы, но при детальном исследовании оказывались просто-напросто дневниками любителей черной магии. По этой причине в доме и обнаружились урны с надписями на латыни разных периодов. В урнах была похоронена семья первых владельцев, которые проживали в этом доме еще в довоенный период, но потом исчезли внезапно без объяснения причин. А вот тела имели иное происхождение.

Трупы, обнаруженные на чердаке и в подвале, принадлежали к различным историческим периодам. Но все они уже давным-давно перестали источать трупную вонь в связи с тем, что человек, который их к чердаку приколотил, нашел отличное для них место. По этой причине люди, которые когда-либо проживали в этом доме, не замечали этой вони.

- К вопросу о том, откуда же они взялись… - серьезно произнес ученый, глядя в тетрадь.

Оказывается, в этом районе долгое время использовали труд наемных рабочих – рабов. Пусть в последние годы рабами их никто уже и не считал, они от этого такими быть не перестали! К их числу относились те, кто по каким-либо причинам не мог самостоятельно прокормить себя и своих родных. Это были либо беженцы, либо беглые преступники, либо жертвы чьего-то произвола… Но здесь они находили себе прибежище. Но – как всегда это бывает – все рабы рано или поздно погибают. Так случилось с четырьмя из них: они умерли естественной смертью! Хозяева, видимо, разволновавшись, ничего не придумали лучше, чем спрятать тела. Какое-то время тела провели в подвале под грудой старой одежды, после – когда они уже перестали привлекать к себе внимание – их и перетащили в этот трупный шкаф. Просто со времен рабства многое изменилось: смерть современных рабов уже тогда приравнивалась к убийству! Видимо, хозяин по этой причине решил ничего и не говорить полиции. Все равно ведь беглецов никто не искал…

Что касаемо остальных шести трупов, то они чуть постарше. Двое из них были опознаны как заключенные одной из тюрьм, которая располагается километрах в ста отсюда. Сейчас она уже не действует по своему прямому назначению, но используется как музей. А вот ранее она была предназначена для таких вот негодяев: они числились там убийцами, которые промышляли разбоем! Как они попали в дом – не такой уж сложный вопрос. А вот как они умерли – вопрос все же трудный. По всей видимости, между хозяевами и преступниками когда-то вспыхнул конфликт, и хозяева в пылу ссоры застрелили их обоих. После – поступили с ними по уже отработанной схеме. Два других трупа остались неопознанными. По состоянию одежды, которая все еще имеется на них, все исследователи пришли к выводу, что они вообще прибыли из другой страны. Возможно, чужестранцы заблудились и случайно наткнулись на уже ошалевшего от безнаказанности убийцу. А, возможно, с ними приключилось что-то другое. Умерли они необычной смертью: в грудине у них были обнаружены колья! Наводит на мысль о вампирах, но эта версия для следственных органов все ж звучит неубедительно. К тому же пуля во лбу появилась у них гораздо раньше. Она-то и стала причиной гибели… А вот два последних трупа привлекли гораздо больший интерес: мужчина и женщина держались за руки. Это говорит только об одном: они были еще живы в тот момент, когда кто-то закрыл их в шкафу! Кстати сказать: это они познакомились со мной самыми первыми! Да: они были приколочены к крыше у двери. Ничего необычного в этом все же не было бы обнаружено, но в теле женщины был обнаружен маленький скелет… По сути дела это можно расценивать как намек на ее беременность, но тогда бы ученые не обнаружили «зародыш», ведь к сегодняшнему дню от него не осталось бы и следа! Так что трупов было не десять, а одиннадцать: последний труп – тело новорожденного ребенка! Он не умирал: таким и был рожден! По строению скелета можно сказать, что ребенок принадлежал другим родителям… В общем, история становилась все запутаннее! Нам просто объяснили, что дом кишит мертвецами и нам не стоит торопиться с возвращением. Так мы на время переехали в бесплатный номер гостиницы, которая располагалась неподалеку. А полиция и исследователи продолжили поиски новых сюрпризов.

К сегодняшнему дню они обнаружили достаточно информации для того, чтобы перейти от полевых работ к кабинетным. К нам в дом пригласили строителей, которые получили конкретное задание: разобрать остатки старых стен и заложить все новыми, современными материалами. Фактически нам просто-напросто построят новый дом на прежнем месте. Разве что фасад здания трогать не станут! В общем, мы все равно остались рады окончанием дела! Надеюсь, больше ничего необычного с нами здесь не произойдет?

Дата: 27 сентября 1952 года.

С момента страшной находки прошел практически месяц. Мы вновь вернулись в свой дом! Здесь на первый взгляд все по-прежнему, разве что скрипов и холода поменьше! На чердак мы заходим редко, хотя там все уже по-настоящему убрано: не осталось и следа от былого мусора!

С момента обнаружения мертвых душ в нашей семье все стало идти на лад. Казалось, что вместе с телами из дома убрали и все наши «скелеты в шкафу», которые так мешали нашему счастью. Эмили, кстати сказать, стала меньше капризничать. Возможно, она просто повзрослела, но я склона считать, что дело было не только в возрасте! Да и Марк сильно изменился: мы теперь часто бываем вместе! Он стал прежним: часто обнимает и целует нас, не оставляет надолго одних.

В доме тепло и уютно! А это – самое главное… Теперь кажется, будто этот ужас был необходимым этапом в жизни нашей семьи. Надеюсь, что так оно и будет.

Дата: 15 октября 1952 года.

Осень… Желтые листья покрыли плотным слоем землю. Обочины дороги устланы скошенной в последние недели лета травой. Во дворе нашего дома листва не устает падать снова и снова на землю. Марк старается почаще сгребать ее в кучи. После мы эти кучи аккуратно сжигаем. На улице еще пока тепло, так что мы берем с собой Эмили, стулья, садимся у костра и греем ладошки. Эмили почти год. Она уже достаточно подросла для того, чтобы капризничать. Ко мне возвращается любовь. И к ней, и к Марку. Мне даже бывает скучно без них! Это радует.

Сегодня мы опять сидели на заднем дворе дома: Марк сгреб все листья в огромную кучу, позвал меня, предварительно поставив рядом с будущим костром табуреты, я взяла на руки Эмили. Марк поджег кучу листвы, добавив туда несколько бревен. Я застегнула теплую кофту, которая была одета на мне, укутала ребенка, который сидел у меня на руках. Марк запрокинул руки за голову и просто наслаждался минутами счастья. На небе было пасмурно, но все же солнце еще светило. От него было все так же тепло…

- Детка… А что у нас со вторым ребенком? Может, ты уже готова к переменам? Я думаю, что Эмили достаточно взрослая для того, чтобы принять братика как должное, а ты достаточно свободна для того, чтобы уделить чуть времени второму малышу? – внезапно спросил Марк.

- Марк… Ты же знаешь: этот вопрос зависит не только от меня! С моей стороны возражений нет! В тот же день, когда ты предложил мне обдумать этот вопрос, я приняла все необходимые меры! – ответила я.

- И что же у нас получается? – с удивлением посмотрел на меня муж.

- Да вот: уже три месяца никаких подвижек! Может, что-то со мной не так? – вдруг расстроилась я.

- Может, обратимся к врачу? – предложил он.

- Может, не стоит? Или чуть позже? – вдруг вспомнила я о предыдущих эпизодах встречи с соседским доктором.

- Энди! Я просто беспокоюсь о твоем здоровье! Давай так: до дня рождения Эмили мы просто подождем, но ежели и дальше не произойдет никаких изменений, то нам все равно придется обратиться за помощью, так как меня в действительности очень сильно волнует этот вопрос! Это ведь не просто проблема, а серьезная проблема с твоим здоровьем! Может закончиться печально! А нам ведь с Эмили нужна здоровая и счастливая мать! Так что, дорогая, постарайся не затягивать решение этой проблемы! – произнес Марк, завершив свою речь улыбкой, дабы показать мне, что он пребывает в хорошем расположении духа.

Так мы окончательно и бесповоротно решили во что бы то ни стало в ближайший год-полтора стать в очередной раз родителями.

Оставшееся время мы провели все там же: Марк смотрел на костер, иногда подкладывая в него поленья, а я играла с Эмили, которая расположилась у меня на коленях, в ладушки. И только с приходом ночи мы покинули наш задний двор. По возвращении домой мы уложили Эмили, накормив ее, а сами устроились на теплой постели.

- Энди… Предлагаю прямо сейчас приступить к подготовке. – Марк повернулся ко мне лицом.

- Ты о чем? – спросила я, забравшись под одеяло.

- Я – о детях… Или ты все же выступаешь против?

- Нет. Просто не поняла намека. Хорошо. Приступим! – я задула свечу, которая стояла на тумбочке у кровати.

Дата: 17 ноября 1952 года.

Выпал первый снег… Правда, из него нельзя было вылепить снеговика. Но это не так уж и важно… Стало холодно и грустно. Дом теперь нужно отапливать. Одно хорошо: печь-камин, которая располагается внутри дома, греет нас всю зиму и осень. Все-таки открытый огонь!

Зимой очень не хочется выходить на улицу. Тем более – с Эмили! Холодно и скользко, мокро и сыро… И делать там вообще нечего! Ненавижу зиму! А зима – как назло – наступила раньше обычного!

Рождение второго ребенка откладывается по неизвестным причинам. Боюсь, скоро Марк обеспокоится… Тогда уж точно придется искать причину во мне! Еще месяц… Надеюсь, за этот месяц что-то изменится?

Марк теперь весь день на работе. Темнеть стало рано… И вот теперь он уходит еще до того, как Эмили просыпается, а возвращается после того, как она засыпает. Эмили теперь очень много спит! Какой-то ужас! А ведь еще полгода назад ей трудно было закрыть рот!

Я и сама мужа вижу нечасто: всего-то пару часов в сутки! Завтрак и обед он готовит себе сам, на мне остается только ужин. Но он далеко не всегда нуждается в нем! Такая вот жизнь…

Изо дня в день все по-прежнему. Меня накрывает скука и пустота! Что-то случится… Что-то случилось?

Дата: 30 декабря 1952 года.

Мы отпраздновали день рождения Эмили: ей всего лишь год! А мне вот кажется, будто прошла целая вечность! Еще кажется, будто время остановилось. Еще кажется, будто снег никогда не растает! И мы навсегда застрянем в бесконечной зиме, которой не будет конца. Мы с дочерью сидим дома. Уже вообще никуда не выходим: нас заносит каждую ночь! Муж иногда с большим трудом выбирается из нашего района на работу: приходится брать в руки лопату! Он же по возвращении приносит в дом провизию и воду. Мне иногда неловко смотреть ему в глаза: я совершенно бесполезна!

По той же самой причине день рождения Эмили прошел в узком семейном кругу: я и Марк. Дочь сидела на диване, перед ней – между камином и диваном – стоял столик, на нем располагался торт со свечками. Я и Марк сидели по обе стороны от торта и напевали тихо веселую песенку «С днем рождения!». Эмили улыбалась и хлопала в ладоши! Видимо, ей очень понравились разноцветные свечки на торте! Мы все вместе задули их и, разрезав торт, разложили его кусочками на три тарелки. Эмили впервые пробовала кондитерское изделие. Марк тоже был счастлив. По этой самой причине мне стало чуть легче… Но все равно что-то тяжелым грузом лежало на моих плечах! Что-то мешало мне быть абсолютно счастливой среди самых близких для меня людей!

Ближе к ночи Марк уложил спать дочь и многозначительно посмотрел на меня. Я немного смутилась.

- Энди… Пора! – вдруг произнес он с виноватой улыбкой, опустив глаза в пол.

- Ты о чем? – уточнила я.

- Я о тебе и о наших будущих детях! Меня волнует этот вопрос! – произнес он, обнимая меня за левое плечо.

Я не нашлась, что ответить…

- Давай просто в один из моих выходных мы с тобой посетим нашего врача и уточним у него, что стоит делать в подобных случаях! – аккуратно намекал мне Марк на необходимость лечения.

Мне не оставалось ничего, кроме как согласно кивнуть головой.

- Вот и отлично! Слава богу, Эмили у нас уже есть. Но ведь отсутствие еще одного малыша говорит только лишь о том, что с кем-то из нас что-то не так. Правда? Значит, стоит задуматься! – завершил Марк нашу беседу.

Дата: 9 января 1953 год.

Марк не оставил меня в покое: мы посетили нашего знакомого доктора. Он не стал предполагать, а просто-напросто провел ряд исследований и осмотров. В конце концов врач сказал, что вероятность появления на свет еще одного ребенка в нашей семье невелика и скорее близится к нулю. Марк расстроился.

- Не стоит так сильно переживать! Вы еще молоды! Один ребенок у вас уже есть. Чудеса ведь тоже бывают! Попытайтесь не делать этого специально! В конце концов есть ведь и сироты! Вы всегда можете попытать счастье на фронте усыновления! Поверьте: в нашей стране море никому не нужных детей самых разных возрастов! – врач сделал все возможное и невозможное для того, чтобы мы ушли от него в положительном расположении духа.

- Прости меня, Энди! – тихо прошептал мне Марк на ухо дома, когда мы сидели у камина.

- За что? – спросила я.

- Это моя вина: нужно было лучше с тобой обращаться в то время! И этот идиотский дом… - Марк чуть было не расплакался.

- Марк! Причем здесь ты? В том, что со мной произошло, нет твоей вины. Это просто естественный ход событий! – непонимающе спросила я.

- Энди… Он же прямо и откровенно сказал: произошла ошибка во время рождения Эмили! Что-то сделали не так! Теперь вот все так как есть! – напомнил мне Марк.

Я понимала только одно: ничего нельзя было вернуть назад, исправить. Мне просто не хотелось смотреть на слезы моего мужа. Так что мне было все равно, что говорить: нужно было исправить ситуацию! Но ничего не помогало…

Я просто положила голову Марку на плечо, крепко сжала его руку и попросила не беспокоиться по этому поводу. Так мы и завершили наш день.

Дата: 12 января 1953 года.

Сегодня мы решили принять в нашу семью чужого ребенка. Марк немного успокоился и принял все как есть. Решение было для нас нелегким, но мне оно принесло облегчение и покой.

Что касается будущего ребенка, то мы остановились на младенце, которого нам передадут сразу же после его рождения на воспитание. У него либо вообще не будет на тот момент матери, либо она будет готова навсегда позабыть о нем.

- У него будет наша фамилия – значит, никто не сможет забрать малыша у нас! – произнес Марк.

- Да. Только давай остановимся на мальчике! – предложила я.

- Я согласен, дорогая. Раз уж в природе имеется два пола живых существ, то зачем же нам ограничиваться наличием одного из них? – наконец-то улыбнулся Марк.

Теперь дело осталось за малым: нужно было отыскать этого ребенка.

Дата: 28 февраля 1953 года.

Сегодня у нас в семье произошли некоторые изменения. Правда, все прошло не совсем так, как мы планировали. Мы с Марком хотели, чтобы второй ребенок был новорожденным, однако такого нам предоставить не смогли. По этой самой причине наше внимание обратили на одного подкидыша, который уже какое-то время прожил в стенах приюта. Ему было четыре месяца от роду. Ребенку даже имени не дали! Все надеялись на то, что кто-нибудь из жителей города примета малыша в свою семью и подарит ему собственные имя и фамилию!

Ребенок казался очень спокойным и тихим. Марк взял его на руки и немного подержал, потом передал ребенка мне! Я взглянула ему в бледно-зеленые глаза и поняла, что ему в действительности очень хочется остаться в нашей семье! Он совсем-совсем не плакал, едва заметно дышал и совершенно точно практически не реагировал на внешние раздражители! Просто смотрел на меня, прямо в глаза… Этот взгляд запал мне в душу.

Документы на малыша оформили очень быстро: уже вечером у нас в доме было два ребенка: Эмили и Ник.

- Хорошо, что Эмили еще не сильно подросла – будет воспринимать еще долгое время Ника как своего родного брата, – произнесла я.

- Да! – согласился Марк.

С лица молодого отца не сходила улыбка. Он сегодня был счастлив как никогда. Даже во время рождения Эмили он вел себя совсем по-другому. Он не оставлял Ника ни на секундочку, постоянно старался провести рядом с ним как можно больше времени.

- Теперь наша семья выглядит полной! – сказал Марк, задувая свечу, которая стояла на тумбочке у кровати.

Дата: 17 марта 1953 года.

Весна! Снег постепенно покинул улицы нашего города. Мы часто гуляем. И чаще видим папу дома! Потому что продолжительность дня существенно увеличилась. Эмили уже почти полтора года. Ник тоже немного подрос. Дома все вроде как в полном порядке.

Две недели назад к нам в дом постучались иностранцы. Их было двое: мужчина и женщина. Они представились как семейная пара, попросились на ночлег. Я не хотела пускать посторонних людей в дом, ведь у нас было двое детей. Но Марк настоял на обратном: он сам впустил в дом гостей, расположил их на верхнем этаже. Теперь у нас на два человека больше! Они немного смущают меня, но надеюсь, это пройдет.

Гости завтракают и ужинают вместе с нами, за обслуживание и пищу платят нам наличными. Платят они не так уж много, но для нас и этого вполне достаточно, ведь комната наверху пустует в обычное время.

У гостей довольно странный вид и привычки: огромные рюкзаки за плечами, меховые рукавички, воротники и шапки, необычный для наших широт цвет глаз: интенсивно-зеленый. Еще они очень рыжие! Они настолько рыжие, что сливаются с окружающей природой, ежели выходят на улицу! И это касается не только их волос: и одежда, и кожа, и даже зубы – все имеет оттенок светлого бежа! Это очень необычно для нас… Все никак не могу привыкнуть.

Как-то на ум мне пришла идея проверить их документы. Но все никак не находилось причин. Вдруг в один из дней в дом постучал шериф.

- День добрый, Чарли! Извините за столь ранний визит и за то, что не предупредил заранее о приходе, но мне нужно кое о чем спросить вас.

- Да, проходите… - впустила я мужчину вежливо.

- Понимаете: к нам с севера пришла ориентировка на беглых преступников. Они за много километров отсюда совершили ряд страшных преступлений: грабежи, разбой, убийства с особой жестокостью. В общем, нужно удостовериться, что вы их здесь не видели, - тихо, полушепотом проговорил мужчина, присаживаясь на стул.

- Покажите мне их фото! – с улыбкой ответила я.

- В том-то и беда: фото нет! Когда я говорил «ориентировка», то имел ввиду описание. Никто из их жертв ничего толком не может рассказать, так как они все мертвы и растерзаны! Даже их узнать порой бывает очень трудно, что уж говорить о самих преступниках?.. Есть только некоторая информация о них. Люди эти родом с Севера и долгое время обитали там. Обитали там до тех пор, пока их присутствие не стало обременительно для городских властей! Когда количество смертей достигло пятидесяти, власти забили тревогу и начали устраивать облавы! С тех пор преступления прекратились. Это навело следователей на мысль о том, что преступники сбежали. Так вот: в нескольких километрах от нас было недели две назад совершено аналогичное преступление. Это говорит только об одном: они где-то рядом, где-то здесь, среди нас! Ваши соседи утверждают, будто у вас в доме появились новые жители?.. Вы что-нибудь можете рассказать о них? – навел меня на правильную мысль шериф.

-Да: новые обитатели появились. Но вот рассказать о них что-либо слишком трудно. Могу сказать только одно: они довольно странные, скорее всего, не местные. Носят бежево-коричневую одежду не первой свежести, меховые шапки, перчатки… Обувь у них очень теплая и слишком необычная. Едят в основном мясо, просят не прожаривать до конца! Часто ходят на охоту и возвращаются с добычей! С собой носят лук и стрелы… Имен своих не хотят называть. Предпочитают, чтобы их называли Жанна и Джастин. Документов своих они мне не показывали, а я как-то постеснялась их об этом попросить. Вроде как настроены дружелюбно, но что-то в них меня заставляет сомневаться в их простоте! Слишком сильно они отличаются от нас… - рассказала я шерифу о своих страхах.

- Чарли… А ведь это опрометчиво: пускать в дом чужеземцев в вашем с Марком случае: двое маленьких детей… Пустырь… Марк часто отсутствует дома! – внезапно подтвердил мои опасения шериф.

- Я с вами абсолютно согласна! Я и не собиралась их приглашать в дом, но Марк меня не послушал и впустил их. Мне иногда кажется, будто уроки прошлого его ничему не научили. Вы ведь помните: наш дом необычный! Я после тех событий с опаской выхожу на улицу… А вот он как будто уже обо всем позабыл!!! – поразмышляла я вслух.

- Чарли, а гости ваши сейчас где? Я вполне могу попросить их об одолжении… - подмигнул шериф.

- Вы о чем? – непонимающе спросила я.

- Ну. Я мог бы попросить их показать мне документы! – улыбнулся мужчина.

- Они сейчас на охоте… Но должны вернуться через какое-то время… Обычно часам к двум дня они возвращаются с новой порцией дичи! – пояснила я.

- Хорошо, Чарли! Я подожду их вместе с вами! – предложил мне шериф.

Так мы просидели около получаса на первом этаже дома в полной тишине. Шериф посматривал на камин, в котором потрескивали бревна, закинув руки за голову, сидя на диване. Я не знала, куда себя деть. Просто сидела рядом на стуле.

- Может, в шахматы сыграем? – предложила я.

- Давайте… Все равно ведь надо как-то провести оставшееся время! – согласился тот.

Так мы провели за игрой еще часа два. Потом еще около часа мы рассматривали иллюстрированную книгу по искусству. И еще час просто беседовали о детях… К четырем часам вечера наши гости вернулись в дом с громким хохотом. Они просто-напросто ввалились в дверь, закрыли ее и бросили свои мешки из кожи на пол, разуваясь. Когда они вошли в ту часть дома, где располагались мы с шерифом, улыбки на их лицах сменились едва уловимой тревогой. Это навело меня на мысль, что они в действительности ожидали и боялись этого прихода властей.

- Здравствуйте! Скажите пожалуйста: вы надолго приехали в наш город? – вежливо спросил шериф, не поднимаясь с места.

- Э-м… Нет! Еще неделя-две – и мы съедем! – ответила Жанна, у которой на лице к тому времени появился почти звериный оскал, который очень трудно было скрыть.

- Вы, ради бога, извините мне мое любопытство, но не могли бы вы показать мне свои документы и рассказать мне о цели своего приезда в наш город! – четко задал свой вопрос шериф.

- Документы?.. В том и дело, что с документами у нас выходит небольшая проблема: мы – путешественники. В одном из отелей, где мы останавливались, начался пожар – и все наши документы сгорели. С тех пор мы стараемся селиться только у частных лиц. У нас, конечно же, есть медицинские карты, однако они мало что могут вам о нас рассказать! – Джастин порылся в одной из кожаных сумок и достал оттуда два блокнотика, протянул шерифу.

Шериф пролистал полученные блокноты и помахал недоверчиво головой:

- Что-то вы темните!.. Ладно. А что касаемо целей вашего приезда?

- Мы же говорим: мы – путешественники. Приехали с севера! Нс интересуют красоты окружающей среды. Заодно мы любим поохотиться, изучаем местную флору и фауну! В вашем городе мы вообще впервые и очень рады были такому теплому приему, который нам оказали Марк и Чарли! У них замечательная семья и такие прекрасные дети! Вы не переживайте: мы не нарушаем закон! И вообще: мы уже очень скоро уезжаем! Вот увидите: вы не заметите нашего здесь присутствия! – уверяла шерифа Жанна в благих намерениях своего пребывания.

- Ладно, ребята! Поверю вам на слово, но смотрите: ежели что случится – я вас отыщу! – предупредил моих гостей шериф и направился в сторону выхода.

После ухода шерифа Жанна положила на разделочный стол очередной кусок мяса, который был совсем недавно живым существом, принялась разделывать его и сама начала готовить жаркое. Джастин в это время сидел у нее за спиной на стуле. Пара о чем-то разговаривала на непонятном языке. Я не стала влезать в их беседу, просто смотрела на то, как непонятно откуда взявшийся кусок мяса превращается в наш ужин.

Ближе в шести вечера домой вернулся Марк: мы приступили к ужину! Еда была невыносимо вкусной. И это – не смотря на то, что в мясе до сих пор была заметна едва застывшая кровь.

- Нравится? – спросила Жанна, глядя на меня с улыбкой.

- Угу! – помахала я головой.

- Вот и славненько! – произнесла девушка, разрезая ножом очередной кусок мяса у себя на тарелке.

Вечером я проходила мимо комнаты наших гостей. Совершенно случайно я услышала, как они ссорятся:

- Если бы ты был чуточку умнее, то все было бы отлично – как у наших родственников. Но теперь нам придется залечь на дно, оставить их в покое и съехать!

- Да ладно… Что здесь такого? Подумаешь: месяц-другой поголодаем! Как будто это – в первый раз? Зато потом вечеринку устроим со свечами!

Я не поняла, о чем идет речь, однако насторожилась. Правда, Марку ничего говорить не стала: он бы все равно ничего не изменил, разве что спугнул бы гостей своими непонятными взглядами.

Дата: 1 апреля 1953 года.

Гости съехали дня через два после прихода шерифа. Были очень вежливыми, заплатили хорошо. Возвращаться назад не планировали.

Было видно: их спугнули, их планы разрушены, что-то пошло не так, как нужно…

А вот уже через неделю после их отъезда в одном из старых домов обнаружили скелетированные останки нескольких людей. Скелетированными они были не потому что прошло много времени со дня их смерти, а потому что кто-то только скелет от них и оставил! Скелет и кишки… Полиция предположила, что в городе орудует банда северных преступников-людоедов. Они начали искать их следы.

Шериф пару дней назад вернулся ко мне с целью познакомиться с нашими гостями поближе, так как только лишь они и подходили под имеющиеся описания. Он был глубоко озадачен, когда узнал о том, что они уже съехали.

- Чарли! А вы не помните: они с собой мясо не увозили?.. – спросил он напоследок.

- Нет, а что?.. – уточнила я.

- Да понимаете ли… Это главная улика: они неравнодушны к мясу! И крови… - добавил мужчина.

- И готовят они мясо очень вкусно!.. – подтвердила я.

- Только не говорите мне, что вы его ели… - шериф остановился у крыльца моего дома с испуганным выражением лица.

- Ну да… Ели! Я, Марк, дети… Все мы ели мясо вместе с ними! Гости утверждали, будто их род специализируется на охоте на диких животных, так что в доме, в котором они селятся, недостатка в такого рода провизии нет и не будет! Марк по этой причине очень жалел о таком скором отъезде этой необычной пары! – разъяснила я шерифу.

- Чарли! Если ваши гости имеют отношение к этим преступлениям, то получается, что вы ели людей! – шериф смотрел на меня с ужасом в глазах. Он искренне не понимал, что я только сейчас осознала проблему.

Меня чуть не стошнило прям на улице, когда я поняла, что было в моей тарелке!

- Детям и мужу лучше ничего не говорите! Но за состоянием здоровья следите, так как могут быть серьезные проблемы! А я с вами еще не раз свяжусь! – закончил шериф свою речь и удалился.

Я даже не знаю, как теперь жить. Я более чем уверена в том, что последние недели питалась человеческим мясом. Эти мысли не выходят из моей головы. Но зато в горло кусок еды не лезет! Уже неделю я ем хлеб и пью только воду… Только бы муж и дети ничего не узнали… Потому что они уж точно не перенесут этого!

Дата: 27 апреля 1953 года.

В связи с тем, что в нашем городе произошло несколько преступлений, жизнь всех обитателей взяли под контроль. По факту произошедшего провели расследование, обследовали прилежащие территории и обнаружили новые тела.

Неподалеку от нашего района обнаружили еще три тела с аналогичными признаками насильственной смерти. Всем было ясно: незваные гости действительно здесь были! Правда, вот уже месяц они не давали о себе знать… Значит: они покинули наш город? Или просто-напросто на время прекратили свою деятельность?..

Шериф и администрация города провели несколько собраний в разных частях города и попытались рассказать всем жителям города о той опасности, которую несли в себе для них чужеземцы. У меня и моих соседей взяли показания и по факту допросов составили портреты, которые в целях безопасности не стали развешивать на всех видных местах, а просто попросили раздать всем и каждому, кто проживал в городе. В случае встречи с людьми, которые были изображены на портрете, необходимо было как можно скорее сообщить об этом в полицию или любой другой орган, держащий в своих руках власть.

Я совершенно позабыла о покое. Я прекрасно понимала, что произошло в нашем доме: это были те самые северяне, которых уже долгое время искали по всем селам и городам. Но это было не самым страшным: чужеземцы отчего-то выбрали для поселения в нашем городе именно этот дом – дом, в котором теперь проживали мы с моей семьей. С учетом обнаруженных ранее тел в нашем доме и произошедших недавно событий следователи и исследователи совместно провели работу, направленную на выявление причин и мотивов произошедших преступлений. Следователям ничего не приходило в голову… Они могли предположить только лишь одно: мистика, магия, религия, древние верования… Что-то вроде этого! Нас мало во что посвящали, так как считалось, что шумиха вокруг этого дела могла навредить следственным и поисковым операциям. Нашу семью взяли под особый контроль.

Я часто думала о том, что, наверное, зря сожгла все то, что обнаружила на чердаке. Пришлось даже рассказать об этом следователям. Они, естественно, попросили меня припомнить, что же там было, но я в действительности не могла ничего нового рассказать. Тогда меня отправили в группу ученых-антропологов, которые работали в рамках данного дела. Там-то мне и объяснили, что Жанна и Джастин не просто так выбрали мой дом: дом был уже много-много лет знаменит среди таких вот путешественников…

Мне показали историю района, в котором мы проживали. Там отдельной главой выступала история нашего с Марком дома. Дом этот был простроен очень давно, но конкретной даты никто толком не знает. Он неизвестно как пережил войну, уцелел и даже внешне выглядел совершенно нормальным. В доме жили самые разные люди, но все они по каким-то причинам рано или поздно съезжали отсюда впопыхах, позабыв чаще всего о предметах мебели и вещах. Никаких необъяснимых событий в сводках не значилось, но много раз фиксировали жалобы на необычные явления: скрипы, шумы, появление незнакомцев, которые проникают в дом без взлома, при этом ключей никто никому не выдавал. В районе часто появлялись очень странные и непохожие на наших постоянных жителей гости. Также после их появления иногда фиксировали пропажи людей. Были случаи каннибализма, однако виновных так и не нашли. А находка на нашем чердаке вообще потрясла весь город и окончательно убедила всех в том, что дом этот не такой простой, каким кажется… В общем, антрополог пошутил по поводу того, что нам лучше было бы съехать до того, как дом съест нас и наших детей! Но посоветовал не относиться к делу серьезно… Нам просто посоветовали быть осторожными, не отпускать детей на прогулки без сопровождения, не пускать в дом чужаков и держать у постели ружье. Заряженным!

Преступников искали, но не могли найти. Я по-прежнему не ела мяса…

Дата: 30 мая 1953 года.

Почти лето. Тепло. Мы опять сидим вместе по вечерам на заднем дворе. Смотрим на небо, огонь и звезды. Все хорошо. Только вот северян до сих пор не отыскали… И это мешало нашему спокойствию, не давало крепко спать по ночам.

Дети росли. Они были уже довольно взрослыми. Радовали нас!

В соседнем городе произошло очередное аналогичное преступление: убийство смешанное с каннибализмом. Преступников не нашли.

В один из вечеров один из ученых пришел к нам в гости с папкой. Он поинтересовался нашей жизнью, самочувствием, присел у камина и начал свой разговор:

- Я должен кое что вам рассказать…

- Вы обнаружили что-то новое? – с нетерпением спросил Марк.

- Можно и так сказать… Я вообще-то пришел к вам с целью предупредить. Наши общие друзья скоро наведаются к вам вновь! Когда я говорю слово «скоро» - это не значит «завтра» или «через неделю»… Они могут вернуться и через год, и через два… Могут позабыть о вас на пять лет, но потом вновь напомнить о себе… Но я точно знаю только одно: они обязательно вернутся к вам и сделают с вами все то, что вы сейчас увидите на фотографиях! Так что будьте готовы к многолетней борьбе… И – еще: переезд уже не поможет!

Молодой человек попросил нас присесть рядом с ним и открыл папку. Там лежали фотографии с мест преступления разных годов. Я закрыла глаза руками: на эти фотографии нельзя было смотреть! Там были изображены ужасные вещи: полуобглоданные кости, кровь, мышцы, изуродованные лица, расчлененные тела, свечи, остатки костров, разбросанные внутренние органы…

- Эти люди – поклонники древнего культа. Я абстрагируюсь от ненужных вам научных терминов и расскажу обо всем на понятном вам языке. Культ этот имеет многовековую историю. В те времена, когда он зарождался, употребление в пищу человеческого мяса было обычным явлением. Прошли столетия – отношение людей друг к другу изменилось, но поклонники культа были и остаются. Сейчас они, конечно же, разводят свою деятельность за рамками закона. По этой причине они ведут кочевой образ жизни и скрываются от полиции. Они свято веруют в то, что если съесть чуть поджаренное на огне сердце человека, то обретешь неведомую силу и здоровье, съеденная печень принесет тебе очищение от грехов, почки помогут очистить сознание, мозг поможет стать умнее, съеденная матка поможет продолжить жизнь рода, в котором они рождены, едва обжаренные мышцы помогут приобрести физическую силу… Кровь, которую они спускают из умирающих людей, помогает им оставаться молодыми и здоровыми на протяжении десятилетий! Кстати: то, что у них нет ни единой фотографии, - тоже непросто так! Во-первых, они верят в то, что каждый снимок отбирает год жизни. Во-вторых, они утверждают, будто живут гораздо более длительное время, чем мы с вами: сто и более лет, некоторые – по двести-триста! Так что документы их уже давным-давно не действуют, а новых им никто не выдаст, а фотографии просто-напросто не отражают их реального возраста! Что касается документов, то ранее по достижении семидесяти-восьмидесяти лет они выдавали за самих себя тех, кого съедали, но теперь это стало невозможным! Во-первых, в процессе опознания все выявляется, во-вторых, их для нас уже не существует, в-третьих, объем преступлений настолько возрос, что скрыть их за собственной смертью невозможно! Кстати: с каждым годом они нуждаются все в большем количестве питательных материалов, которые они получают от убиенных!

А теперь – самое страшное: они не убивают своих жертв… Они относятся к ним с уважением и любовью, даже кормят их какое-то время (как вас!). Кстати сказать – человечиной. А после нескольких недель – в какой-то конкретный день месяца – мы пока еще не выяснили, в какой – начинают свой обряд. Они привязывают своих жертв, рисуют на них разметку, аккуратно спускают кровь, выделывают кожу на шкуры и разделывают человека как тушку животного по плану разбора промышленного откормочного поросенка. Жертва все это время остается живой. Ее даже постоянно приводят в сознание до тех пор, пока последняя капелька жизни не выйдет из нее вместе с кровью в стакан. Так северяне питаются душами!

И… Они никогда не тратят мясо впустую! То есть ежели вас покормили, то вас обязательно съедят! Ваша семья приглянулась им уже давно. Вы нравитесь им по нескольким причинам… Во-первых, вы живете в их доме, который они покинули очень много лет назад. Во-вторых, вас четверо и у вас маленькие дети. В-третьих, это – их город… К тому же в случае поимки вас можно на время оставить: дети подрастут – станут побольше… Понимаете, о чем я?..

Антрополог смотрел на нас с болью в глазах. Он намекал на то, что на нас объявили охоту… И охота, скорее всего, завершится не очень хорошо!

- Вы помните: у нескольких тел, которые были найдены в вашем доме, в грудине находились колья? – напомнил ученый.

- Да… Да! – произнес Марк, припоминая те события.

- Так вот: по ошибке в былые времена этих людей считали вампирами… Утверждали, будто они в действительности живут очень долго, чуть ли не бессмертны, не стареют, питаются кровью и телами и обладают неимоверной силой… Вот их и убивали таким дурацким способом! Но те люди не понимали одного: это были такие же люди как мы с вами, однако из поколения в поколение у них рождалось множество детей, которые были очень похожи на своих родителей. Получалось, что избавившись от родителей-каннибалов, люди считали, что решили проблему, но на смену приходило новое поколение… А внешнее сходство убеждало их в сверъестественном окончательно! В общем, так и жили наши предки… Представляете? Самые настоящие вампиры! – ученый не верил своим глазам, когда смотрел на результаты расследования.

- А что же делать нам? – спросил Марк.

- Вам? Вам нужна охрана. А так как этот дом – «гнездо вампиризма», то желательно было бы еще и место жительства сменить… А здесь могли бы поселиться представители власти… На случай очередного появления этих странных существ! – антрополог ожидал дальнейших вопросов.

Но вопросов больше не было… Мы просто вверили свою судьбу в руки закона, власти! Другого варианта мы не нашли.

Дата: 20 июня 1953 года.

Нам помогли переехать. Дом-«гнездо» теперь был муниципальным владением, а у нас появился новый дом. Он располагается неподалеку от прежнего места жительства нашей семьи, выглядит совершенно по-другому. Он чуть меньше: в нем четыре комнаты на втором этаже и две – на первом. Но нас все устраивает… Мы понемногу обживаем дом! Он практически новый… Здесь тоже есть задний двор. Там тоже достаточно места для отдыха. Однако у этого дома нет своего духа… Того, что отличало бы его от других домов. Нет истории, смысла. Но зато мы можем наполнить его собой. Чем, собственно, и занимаемся в свободное время.

Эмили и Ник еще немного подросли: они уже общаются друг с другом. Все вроде как хорошо: в доме царит тепло, уют, любовь и взаимное уважение…

Дата: 15 июля 1953 года.

Сегодня мы решили сходить в лес всей семьей. Ник сидел у Марка на шее, Эмили держала меня за руку. Мы взяли на всякий случай две корзинки: надеялись отыскать лесных ягод или грибов.

Путешествие было долгим, но от этого – не менее приятным. Мы нашли земляничные полянки, чернику, пару грибниц… Около двух часов мы занимались собирательством. После этого мы еще погуляли немного и уже собирались возвращаться домой. Но Марк остановил нас и предложил пройти еще немного вперед. Мы согласились, так как еще совсем не устали. Никто из нас об этом решении не пожалел: добравшись до того места, на которое указывал Марк, мы обнаружили лесное озеро, которое искрилось всеми цветами радуги. Оно было небольшим, но очень красивым. Мы прошли вдоль по берегу, обнаружив бревно, аккуратно убрали с него мокрые листья и сели. Дети сидели у нас на руках.

Все вокруг было безумно красивым. Голоса птиц заливали все вокруг… В абсолютной тишине, оказывается, обнаружилось множество самых разных шумов: шорох листвы, пение птиц, топот муравьев, жужжание пчел, звон капель, падающих с деревьев, солнечный свет, который тоже издавал, казалось бы, свою мелодию, едва заметный гром, доносящийся издалека, крики белок и других живых существ… Все это приносило в душу покой и тишину, расслабляло и усмиряло. Отсюда не хотелось уходить. Но мы знали: долго здесь задерживаться нельзя! С приходом темноты возрастает опасность гибели в этих местах: тьма и мгла несут в себе опасность и неизвестность! Так что через полчаса нам все же пришлось завершить наш отдых и направиться в сторону дома.

В этот раз мы успели вернуться домой до прихода ночи. Все закончилось хорошо…

Дата: 22 августа 1953 года.

Вот и лето заканчивается… А все вроде как по-старому. Северян не нашли. Дом до сих пор никому не принадлежит. Гостей с тех пор там не было. Новых убийств тоже пока не было… Полиция решила, что кто-то предупреждает убийц о том, что их тайна практически раскрыта. По этой причине следствие решено было сделать закрытым для публики.

Дети еще немного выросли. Мы с Марком вроде как окончательно помирились. Все идет неплохо, но было бы гораздо лучше, если бы преступников нашли наконец! Мы бы смогли начать нормальную жизнь и перестать бояться неизвестно чего!

Мы все еще думаем о том, что будет потом – дальше – если рыжих не найдут… Года через два дети будут достаточно взрослыми для того, чтобы гулять на улице самостоятельно. Но наличие такой опасности приведет к тому, что мне придется постоянно следить за ними! И это просто ужасно…

Я мечтаю о том дне, когда наши преследователи будут задержаны и наказаны! Мы тогда станем по-настоящему свободны!

Дата: 27 сентября 1953 года.

Осень наступила… В очередной раз листва осыпалась с деревьев. В нашем доме с момента переселения стало немного теплее. Мы обжились. Уже даже стали понемногу забывать об опасности: казалось, будто нам уже ничего не угрожает! Но это было только лишь ощущение…

Вместе с первой листвой к нам пожаловали и первые гости. Они пришли так же незаметно, как и в первый раз. Теперь вот думаю: напрасно я не обратила внимания на то, что произошло в доме во время обнаружения тел на чердаке. В тот день, когда ветер разбил горшок с подоконника… Теперь я вот думаю, что это вовсе не ветер был! А кто-то из непрошенных гостей… Наверное, рыжие разведывали обстановку! Видимо, они поняли, что здесь что-то не так… И, скорее всего, успокоились, когда поняли, что тела, обнаруженные в доме, не связали с ними. Но теперь ведь все по-другому…

Дата: 1 октября 1953 года.

Марк ушел рано. Дети еще спали. Спали, когда все повторилось опять… Меня как будто закинуло в прошлое: скрип дверных петель, ветер, шорох, но – никаких шагов. Я очнулась от того, что в моей голове пронеслась одна-единственная мысль: «Опять! Это опять они!». Я вскочила с постели, босая бросилась в комнаты детей, заперла окна, двери на замок, стараясь не шуметь, взяла в руки двустволку, предварительно зарядив ее, и направилась к лестнице, которая вела на первый этаж.

Я старалась двигаться бесшумно, шла практически «по стене», была постоянно настороже. Не обнаружив внизу никого, я медленно и тихо спустилась на первый этаж. Там я аккуратно сделала круг, перебегая от одного предмета мебели к другому. Никого не было! Во всем доме было абсолютно пусто!

Убедившись в этом окончательно, я закрыла дверь на замок, ключи от которого находились у меня в руках. Я никак не могла понять одной простой вещи: кто и каким образом открывает входную дверь? Ведь ключи от дома есть только у меня и Марка! Марк, уходя на работу, запирает дверь. Как и кто открывает ее?

Заперев дверь, я успокоилась, но никак не могла отыскать ответ на поставленный вопрос. Простояв на первом этаже минут с пятнадцать, я направилась наверх. Оттуда дул прохладный воздух – сердце мое забилось быстрее. Я вскочила по лестнице на второй этаж, подбежала к дверям, ведущим в комнату Эмили, подергала за ручку, но дверь была заперта. Дверь, ведущая в комнату Ника, тоже не открывалась. Это немного успокоило меня. Но в тот момент, когда я подошла к дверному проему, ведущему в мою комнату, я наконец поняла, в чем дело: окно в нашей с Марком комнате, было открыто! Это немного обеспокоило меня. Но я не стала долго думать: просто подошла к нему, закрыла его на защелку и стала переодеваться. Переодевшись, я решила открыть двери в комнаты детей. Они мирно спали в своих постелях. Думаю, сегодня – в последний раз! Пришло время насторожиться…

Дата: 9 ноября 1953 года.

Ну вот! Теперь все закончилось… По крайней мере, мне очень хочется в это верить! Как все закончилось? Я уже подумала, что так и не узнаю ответа на этот вопрос…

В ночь Всех Святых я решила проверить, спят ли дети: вошла в комнату Эмили в девять вечера, хотела поцеловать ее на ночь. Но… Была удивлена ее отсутствием! Я подбежала к двери, включила свет, убедилась в том, что ее нигде нет, и разбудила Марка. Он схватил оружие и, наспех одевшись, бросился вниз. Я побежала за ним, но не смогла догнать. Тогда я вернулась назад, позвонила шерифу и мэру, переоделась, разбудила Ника и подождала приезда полиции. У меня взяли показания и предложили охрану. Вернее, не предложили, а просто пояснили, что помощник шерифа останется с нами до завершения поисков. К счастью, полиция уже хорошо знала, кто и куда утащил моего ребенка!

К утру все, к счастью, было известно. Но всю ночь я думала о том, что конец моей жизни вот-вот настанет!

Шериф мирно посапывал на стуле неподалеку от меня. Я сидела в кресле. У меня на руках спал маленький Ник. Рядом с нами стоял столик со свечами: я попросила шерифа погасить свет – он согласился. Собственно, по этой причине позволил себе роскошь спать… Через какое-то время я очнулась… От того, что по моей шее что-то ползало… Я открыла глаза и ужаснулась: холодное лезвие длинного ножа в очень старой обработке располагалось у моей шеи. Шериф был привязан к стулу, но все так же крепко спал… Ник был привязан ко мне. А я находилась под пристальным взглядом какого-то непонятного на первый взгляд существа… Это существо сидело напротив меня. Оно долго изучало меня и Ника. Потом оно подошло поближе – и я смогла рассмотреть его наконец. Да: это был Джастин! Правда, он был обросший волосами, грязный и вонючий… Его одежда истрепалась еще больше… И взгляд существенно изменился. Он стал очень необычным: интенсивный зеленый… Цвет болота! Изо рта у него страшно воняло… А под ногтями находилась засохшая кровь предыдущей жертвы.

- Ты думаешь: мы вас по доброте душевной кормили? – с ухмылкой спросил он.

Я отрицательно покачала головой.

- Ты – мой праздничный поросенок! Ты и вся твоя семья! Яблоки – в печи… Я ведь не просто так сейчас здесь сижу и жду чего-то… Сегодня ночью мы закончим наш праздничный ужин в этом году! – произнес он шепотом мне на ухо.

В это мгновение в дверь вошел еще кто-то… Он волок на себе что-то вроде огромного мешка! Я не могла рассмотреть всей картины из-за ножа, но…

- Нашла? Я тебя очень люблю, дорогая! – Джастин подошел к вошедшему и крепко поцеловал его в губы. Оказалось, это была Жанна. А у нее на плечах располагался мой муж…

Марк, видимо, был без сознания. Жанна бросила его на пол передо мной, отвечая на поцелуй своего партнера. Марк рухнул на пол с грохотом. Я испугалась, что с ним что-то случилось, но Жанна, плеснув ему в лицо холодной воды из ведра, которое стояло рядом с моим стулом, привела его в сознание.

- Что это такое?.. – Марк явно был дезориентирован в пространстве.

- Не время говорить, дружок! Поросята или визжат, или молчат… - Жанна отправилась в другую часть дома. Там она около полутора часов что-то делала… Мы в это время располагались на своих прежних местах и просто чего-то ждали. Джастин нервно посматривал на свои часы, передирал что-то в руках…

- Ты скоро там? – громко крикнул он в сторону Жанны.

- Ты же знаешь: это требует времени! Иначе не сработает… - злобно ответила та.

Прошло еще несколько минут – из другой части дома послышался голос девушки:

- Тащи их всех сюда! Девку не забудь! Она здесь – самый лакомый кусочек!

Джастин закинул на плечо Марка, существо, которое держало меня в своих крепких объятиях, взяло меня за руки и потащило туда, где располагалась Жанна. Я думала, что нас там просто аккуратно освежуют, но реальность превзошла все мои ожидания: пол был разрисован какими-то непонятными символами, вокруг были расставлены свечи, посередине комнаты расположился большой круг из белой краски, внутри которого лежала плоская доска с замками. Меня усадили на специальный стул для средневековых пыток, закрыли мои руки, ноги и голову на амбарные тяжелые замки, рот заткнули кляпом; моего мужа положили на доску в самый центр круга, тоже приковали замками, вот только рот ему не затыкали… В это время в комнату кто-то втолкнул Эмили. Я испугалась, увидев ее здесь, но ничего не могла сказать. Через секунду рядом с ней стоял маленький Ник. Джастин вошел последним, предварительно закрыв за собой дверь.

Жанна сняла с себя лохмотья и оказалась практически голой. На ней остались только кожаные шортики и корсет черного цвета. Волосы она подвязала поясом, который несколько минут назад болтался на ней. После этого она взяла пустой сосуд, который стоял на столе, начала что-то в нем тихо и быстро смешивать. Через три минуты все было готова… Девушка взяла со стола нож и подошла к моему мужу, который молча лежал на полу.

Я не знаю, как описать то, что происходило дальше… Это был один из самых отвратительных моментов во всей этой истории. Она опустилась на колени, поднесла к его горлу нож и приказала выпить все то, что находилось в чаше. Марк исполнил приказание девушки без единого пререкания. Далее последовало минут десять тишины… Жанна смотрела на Марка, как будто ждала чего-то… Потом аккуратно посмотрела в его глаза, после – засунула ему руку между ног. Мой муж был слегка удивлен, однако вскоре он вообще перестал что-либо соображать.

Девушка в это время медленно разделась и, видимо, начала совершать какой-то необычный ритуал… Осознав, наконец, что она пытается таким образом принудить его к половому акту, я отвернулась. Да вот только мой охранник полоснул меня легонечко ножом по горлу: едва заметная капелька крови скатилась шее на грудь…

- Смотри! Ты должна внимательно смотреть на все это! Если ослушаешься – никогда больше не увидишь своих детей! – грубо и быстро произнес он.

Так я стала невольным свидетелем того, как никому неизвестная девушка прямо на глазах у моих детей принуждает моего Марка к половому акту. Хотя по всем признакам было видно, что он совсем-совсем не сопротивлялся… Видимо, волшебный коктейль в чаше был действительно чудодейственным.

- Мы не можем смешивать кровь… Джастин – мой родной брат. Мы не можем смешивать кровь, так как это лишит нас нашей силы! Так что, Чарли, прости, но твой муж будет отличным отцом для моего ребенка! Кстати: ты не будешь, думаю, против, если мы для верности повторим чуть позже? Я думаю, что нет… - произнесла Жанна, натягивая на себя полупрозрачный красный плащик с капюшоном. Застегнув его на пуговицу, которая только и была там, Жанна подошла ко мне, погладила меня по лицу и поцеловала в губы, добавив «Спасибо, родная!».

После этого она взяла тонкое лезвие, которое лежало на столике подле «ложа», на котором располагался одурманенный Марк, и начала медленно срезать с него верхний слой кожи на отдельных участках тела. Кровь, которая появлялась на теле Марка, стекала в сосуды, которые располагались по четыре стороны он него.

- Не беспокойся: ему сейчас очень хорошо!.. – тихим томным голосом произнесла Жанна, целуя моего мужа в губы, - И совсем не больно… Даже, думаю, он счастлив как никогда! Сейчас я еще немного поработаю с его расходными материалами – и помогу ему расслабиться снова!

К тому времени я уже очень плохо понимала, что же сейчас происходит… За окном становилось понемногу светлее. Я все думала о том, куда запропастился шериф и полиция… Надеялась на то, что кто-нибудь сейчас обязательно ворвется и освободит меня и мою семью… Честно говоря, мои мольбы были сейчас только об этом!

- Чарли! А тебя не особо волнует то, что твой Марк тебе сейчас изменяет? – с ухмылкой спросила Жанна, прохаживаясь рядом с истекающим кровью парнем.

Я молчала… Мне совсем-совсем не хотелось с ней об этом говорить. Мне не хотелось видеть ее здесь – в нашем доме.

- Или тебя в большей мере волнует то, что он истекает кровью, а кровь – это жизненно важный ресурс? – Жанна пыталась завести со мной разговор.

Я не поддавалась на ее провокации. Я просто сидела и думала о том, что, видимо, от смерти нам не суждено уйти этой ночью. Жанна опустилась на колени у головы моего мужа, начала поглаживать его по шее, голове. Потом она поцеловала его, и минуты три не поднимала головы. Ее длинные рыжие волосы лежали на его груди, закрывая весь обзор, но я все равно очень хорошо понимала, что сейчас происходит. Вскоре Жанна подняла голову, посмотрела на меня и предупредила:

- Смотри: мы гениальны!

Она запрокинула волосы назад, чтобы мне было хорошо видно, что будет происходить между ней и Марком, потом она опять начала целовать его. После продолжительного поцелуя в губы Жанна левой рукой быстро и резко полоснула Марка по коже. Рана была неглубокая, но кровоточащая. Марк не произнес ни слова… Он просто стонал… Нет: не от боли, а от удовольствия! Жанна поднесла к ране еще один сосуд, начала ковырять свеженанесенный порез острием ножа. Марк все больше и больше возбуждался! Я была в ужасе…

- Видишь? Это очень необычный ритуал… Ты ведь такого никогда не видела, правда? А в его крови – идеальное средство для меня… Представляешь: это действует на него, а через его кровь – на меня! Так что я вообще остаюсь чистенькой! – Жанна рассказывала какую-то чушь. Она явно чего-то добивалась! Но я никак не могла понять, чего…

Через полчаса кровь не теле Марка засохла, раны перестали кровоточить. Оказалось: Жанна наносила порезы методично! Это была «карта» предстоящего расчленения.

- Твоя печень, Марк, сделает твое дитя чистым… Твои почки помогут мне остаться в живых. Твое сердце подарит малышу здоровье и любовь. Твои яички я отдам Джастину… Для того, чтобы и у него были такие же дети, как у тебя… Или даже лучше! Ведь именно сырые мужские яички, чуть обваренные в теплом бульоне, способны принести силу мужчине из нашего племени. Твои глаза сделают меня ясновидящей, а твои мышцы принесут мне непомерную физическую силу! Но перед этим я должна убедиться в том, что твоя смерть не станет для нас напрасной… Я абсолютно уверена в том, что твоя жена не будет против! – Жанна на всякий случай вопросительно посмотрела на меня, потом рассмеялась и хотела было раздеться вновь… Как вдруг в помещение кто-то ворвался: человек, который держал меня связанной, рухнул на землю, его нож упал ко мне на колени, Жанна и Джастин обмякли на полу… Это был шериф с полицейскими. Его ружье спасло нас от верной гибели.

Я вздохнула с облегчением. Дети ничего, по всей видимости, не поняли… Марк лежал на полу, весь в страсти и крови… Вожделеющий к Жанне! Не знаю, чем бы все это завершилось, если бы не ученые, но теперь я точно знаю, что мы наконец-то свободны!

Нас освободили, отправили к врачу, а дом начали изучать следователи вместе с антропологами. Через две недели после всего произошедшего ученые с абсолютной уверенностью сказали, что все это было преобразованным древним культом, которым были до сих пор больны некоторые сумасшедшие… Так как наши «хозяева», которые выкармливали нас для самих себя, были убиты, мы теперь могли жить спокойно! В таких случаях на нас как на чужую добычу – тем более – неудачную – уже никто не мог претендовать!

Я была рада такому известию. А Марк наконец-то снял свои бинты. Дети пребывали в легком шоке, но это не отразилось на их психике… Они вообще-то еще мало что понимали… Да и дело было ночью – им больше хотелось спать, чем разбираться в происходящем!

Дата: 31 декабря 1953 года.

Мы вернулись в наш прежний дом! Теперь мы точно знали, что он принадлежит всецело только нам! Эмили отпраздновала свой день рождения в свободной и счастливой семье. Ник подрос… А Марку неловко вспоминать о том, что было между ним и Жанной! Я, честно говоря, сама не знаю, как к этому относиться… Просто, думаю, следует позабыть об этом!

Сегодня Новый год! Праздник для всех… У нас он проходит как обычно: зеленая ель, елочные украшения, фонарики, пирог, камин… И никаких трупов!

В голове звучит “Happy New Year…”. Очень хочется верить в то, что это год в действительности будет happy».

4. Новый день.

Я перевернула последнюю страницу дневника, отложила его в сторону, посмотрела в окно: было темно, но не настолько, чтобы страх мог овладеть мной. Я улыбнулась, глядя на задремавшего Тома, тихо направилась в сторону лестницы. Там я так же тихо и аккуратно пробралась наверх и подошла к люку, который вел на чердак: там в действительности висел амбарный замок! Я пару раз дернула его, но это не принесло никаких результатов. Тогда я подумала о том, где можно отыскать ключ. Но времени на поиски уже не было…

- Энди! Ты куда исчезла? – вдруг послушался сонный голос Тома.

- Я здесь… На втором этаже! Мы уже уходим? Или ты просто так спросил? – уточнила я, не желая расставаться с загадкой.

- Да уже пора выходить… - объяснил мне Том причину своего волнения.

Я быстро и шумно спустилась вниз, поцеловала Тома в щеку и взяла его за руку. Мы вышли из дома, закрыли дверь на замок и направились в сторону остановки. На дворе было еще светло… Наступала ночь. Через полчаса мы стояла на автобусной остановки, держась за руки, ждали автобуса.

- Холодно… - едва слышно произнесла я.

- Да… Холодно. Завтра нужно взять с собой теплые вещи! – предложил Том.

Подъехал автобус. Мы сели на свободные места, я положила Тому на плечо голову и мы отправились в наш прежний дом.

Через час мы были уже в своей комнате. Нам нужно было еще помыться и переодеться, собрать кое-что на завтра. Но в полдвенадцатого мы с Томом уже лежали в постели.

- Ты нашла что-нибудь стоящее в дневнике молодой матери? – внезапно спросил Том.

- Знаешь: поразительная вещь… У нее либо разыгралось воображение, либо возникли проблемы с головой после родов! Она описывает такие ужасные вещи, что я вообще-то перестаю верить в подлинность этого дневника… - ответила я.

- Например… - Том в действительности предположить не мог, о чем я говорю.

- Она утверждает, будто в доме происходили ритуальные убийства и проживали каннибалы, будто там были обнаружены захоронения и около двадцати тел, будто ее и ее семью чуть было не убили таким же способом… - продолжила я.

- Энди… Ты сейчас шутишь? Или… Это она писала об этом? – спросил Том.

- Ты завтра можешь убедиться в том, что я не смеюсь над тобой! Правда, не знаю, увидим ли мы все это сами… - завершила я нашу ночную беседу.

Том ничего не сказал в ответ. Он просто обнял меня - и мы уснули.

Утром все было по-прежнему: зубная паста, зубная щетка, завтрак, остановка, переодевание. Когда мы вошли в дом, я показала тому вход на чердак и объяснила вкратце, что же там обнаружили по мнению мамочки, чей дневник мне пришлось вчера читать. Он был удивлен и предложил посмотреть на «место преступления». Я сказала, что ключа от замка нигде нет, но Том уже стоял рядом со мной с молотком. Он вмиг сбил замок и открыл люк. Лестницы не было – для того, чтобы взобраться на чердак, нужно было сесть Тому на плечи. Он с удовольствием подсадил меня – я начала взбираться…

Чердак был самым обычным склепом: паутина, темнота, пыль столетней давности, грязь… Дверь! Та дверь, о которой писала Чарли! Меня как будто током прошибло! Я остолбенела!

- Эй! Ты там где? Подай мне руку… А то ведь так не честно! – кричал Том внизу.

- А?.. Сейчас-сейчас! – я вдруг вспомнила о нем, быстро вернулась к люку, подала ему руку, он взобрался - и мы вместе подошли к той стене, о которой я читала.

- Работы здесь, конечно, уйма! Не понимаю: почему никто не пользуется этим помещением? – говорил Том, осматривая чердак.

- Том… Это – та самая дверь, за которой по словам Чарли были обнаружены тела убитых людей! – тихо произнесла я, подбираясь потихоньку к заветной двери.

- Фонарик возьми, а то так ненароком можно и провалиться куда! – посоветовал Том, едва заметно двигаясь следом за мной.

Я достала фонарик, включила его и взялась за ручку округлой формы. Дверь была старой: ее, видимо, никто с тех самых пор не трогал. Замок тоже был очень древним… Я подергала за ручку: дверь была заперта. Тогда я прокрутила ее несколько раз, но это тоже не помогло. Тогда мне в голову пришла идея с заколкой: я достала из волос «невидимку», выпрямила ее и, присев на корточки, вставила заколку в скважину, подергала немного, подсвечивая фонариком – дверь вроде как открылась.

- Приготовься… Сейчас мы увидим нечто необычное… Том! Это – дверь, ведущая в никуда! – произнесла я, поднимаясь с колен.

Том с открытым ртом смотрел на меня, я направила луч фонаря на дверь и открыла ее. Там не было ничего, кроме деревянных досок, которые и образовывали крышу. Я посмотрела по сторонам: то, о чем Чарли писала в своем дневнике, не было мной здесь обнаружено. Она утверждала, будто за дверью было что-то вроде кладовки или шкафа, которая имитировала крышу. Сейчас там были блоки стекловаты, которые, возможно, когда-то вложили в имеющиеся пустоты. В общем, нам с томом не удалось пронаблюдать сверхъестественных феноменов на чердаке нашего дома! Я даже не знаю, было это хорошо или плохо… Наверное, все же хорошо…

Спрыгнув с крыши на пол второго этажа, мы закрыли люк за собой и забили его на всякий случай гвоздями. Входить туда никто в ближайшее время не планировал, а вот грабителям он мог прийтись по душе. Так что в целях нашей безопасности нами было принято такое конструктивное решение!

- Что ж… Повеселились – и хватит? За работу, дорогая? – подмигнул мне Том.

- Ага! – обрадовалась я.

Мы спустились вниз и приступили к расчистке первого этажа. Здесь не было ничего необычного: мебель, мебель и еще раз мебель… Вся в пыли, насекомых, пауках… В общем, мы просто все потихоньку передвигали в сторону выхода во двор! А ближе к вечеру – выбросили на улицу!

Осталось еще несколько важных элементов: камин, печь, перегородки и балки. Балки нужно было заменить колоннами, камин переложить или просто усилить кладку, печь нужно было модернизировать, а вот перегородки пришлось убрать совсем! Но при желании их всегда можно было построить снова.

Кстати: нам привезли строительные материалы, которые мы заказывали ранее. Так что теперь все было готово к обновлению. Рабочие пришли вовремя. Мы рассредоточились по дому с ведрами и краской… А уже через четыре часа весь дом был покрашен и обновлен! Разве что фасад напоминал о его прошлом…

Еще часа два у нас ушло на сантехнические работы и восстановлении кухонного пространства. А ближе к вечеру группа из двенадцати рабочих вовсю любовалась проделанной работой!

- Теперь дело за малым: фасад и интерьер! – произнес радостно один из строителей в оранжевой каске.

- Да… Думаю, еще дня два-три – и дом будет готов принять нас как своих новых жителей.

- За вами – краска для фасада и облицовочные материалы, за нами – отделка. Встретимся завтра в двенадцать! – подмигнул начальник строительной бригады.

Парни удалились к себе в ангар, а мы с Томом в последний раз обошли дом, проверили качество выполненных работ и решили, что можно переодеваться. Ведь у нас в десять вечера автобус!

После того, как грязь и пыль были смыты в нас в новых душевых нашего нового дома, я и Том спустились вниз: нам оставалось еще около сорока минут до выхода.

- Где дневник той девушки?.. Чарли? – спросил Том, стоя у выхода.

- А… Там, в ящике, у входа в подвал… Заинтересовался? – спросила я с улыбкой на лице.

- Да… Это все-таки история нашего дома… Дверь существует… Так что описанное в дневнике вполне может быть правдой! – пояснил мне Том свой неподдельный интерес к древнему дневнику.

Через час после этого мы уже стояли на остановке счастливые и уставшие… Ожидали своего автобуса. Том в одной руке держал мою руку, во второй – сумку с вещами и дневником Чарли…

В одиннадцать вечера мы уже вернулись в дом. Чарли, почистив зубы, уселся за чтение дневниковых записей… Я легла спать. Очнувшись утром, я обнаружила, что Том так и не ложился… Его уже не было в комнате! Я взяла зубную щетку и пасту, отправилась в ванную комнату, но и там его я не обнаружила. Переодевшись и спустившись вниз, на первый этаж, в столовую, я обнаружила Тома сидящим за столом. Он пил свой зеленый чай из чашки и читал дневник незнакомой ему девушки.

- Завораживает, не правда ли? – спросила я, обняв любимого.

- Не то слово! – произнес он.

- Надеюсь, мы не повторим их судьбу? – на всякий случай добавила я, заливая чайные листья кипятком из чайника.

- Хех… Надеюсь, что нет! – произнес он.

5. Дом.

Долгие годы многие постройки пустуют, не ведая постоянных жителей. Такие дома отличаются особым мировоззрением и менталитетом. Они отчего-то кажутся отвратительными и непригодными для жилья. И это ощущение рождается в людях неспроста. Многие из таких домов в действительности несут в себе что-то по-настоящему зловещее и неприятное. Многие из таких домов в принципе не приемлют людей, они их ненавидят и пытаются всеми возможными способами избавиться от новых любителей необычного. Это именно в этих домах происходят самоубийства, таинственные исчезновения, непонятные и необъяснимые происшествия.

Так и наш дом… Он был по натуре одиночкой, не любил людей… Как только кто-то в нем появлялся – сразу же искал способ избавиться от них. Ему нравилось бывать одному, проводить вечера в тишине… Он любил мечтать о невозможном и часто забывал о своих обыденных делах. Люди раздражали его: они заставляли его думать о мелочах и заботиться об обыденности… Из-за людей дом вынужден был опускаться с небес на землю… Так что он все же был вынужден выбрать один из двух вариантов: либо смириться со своей участью и служить людям, либо остаться наедине с собой и парить в облаках…

С тех пор, как дом появился на свет, прошло много лет, однако мнение дома относительно этого вопроса не изменилось: он постоянно пытается выдумать что-то новенькое! Призраки, убийства, смерти, повешенья, кражи, обрушения, задымления, полтергейст… И все равно… И все равно кто-то – да осмелится вселиться и нарушить его покой!

Со времени последнего ухода новых хозяев прошло несколько часов. Дом убедился окончательно в том, что никто его не видит, подождал еще минут пять и… Включил освещение в подвале! На верхнем этаже начали поскрипывать двери… Видимо, сквозняк взобрался по пожарной лестнице… Пару раз пискнули крысы, которых, скорее всего, не успели вытравить! Наверное, он все еще не готов к новым приключениям? А что, если новый хозяин принесет ему покой?