Путь СветОМ.

*Всё здесь написанное является частью воображения авторов.*

*Любые совпадения случайны*.

Хотя цель и была достигнута почти в полном объёме и стояла задача, просто доехать домой в целости и сохранности, но проехать мимо исторического центра, до которого было пару сотен километров, было не просто обидно. Что-то звало её туда, и это были не просто воспоминания юности о пикнике, недалеко от этих мест. И этот зов был сильнее усталости от интересного, но трудного пути.

- Давай ещё на один день задержимся, - попросила она. - Отпуск позволяет.

Небо было ярко голубое, и лишь одинокое облако сопровождало их, защищая от палящих лучей солнца, и изредка даря по нескольку капель дождя. После голой выжженной степи, взгляд радовался лёгкой зелени.

 - Ты не поверишь, но здесь есть берёзовые рощи! Здесь были родники! Смотри!

 Восторженность её буквально выплёскивалась. Маленькие полевые цветы и мягкая сочная травка, в сравнении с белёсой от солончаков, потрескавшейся землёй, по которой они проезжали вчера, казались песней жизни. Впереди маячил небольшой оазис у подножия невысоких гор. Воздух благоухал свежестью. Они подъехали ближе.

Блага цивилизованного отдыха были видны уже и здесь - ворота, въезд за плату. Среди белоствольных берёзок рощицы расположись деревянные небольшие домики зоны отдыха. Оставив машину за воротами, они вошли в этот лесок.

Беззаботно радовалась жизни детвора, гоняясь друг за другом. Сегодняшние хозяева этого лесочка готовили большой котёл плова, и, как полагается по закону восточного гостеприимства, пригласили отобедать. Взаимно расспросив, кто, откуда и зачем, хозяева посоветовали найти проводника по местным просторам в близлежащем селе.

Туризм здесь только начинал набирать обороты, и проблем ознакомиться с местами за определённую плату не было. Да и места здесь были очень интересные.

Поблагодарив хозяев за приглашение к обеду, они поспешили в село.

Уже было далеко за полдень, и времени оставалось немного. Слишком долго они сюда ехали. Остановка возле незаметного указателя по дороге сюда обернулось интересной прогулкой во времени по историческим местам и знакомством с местным Хранителем территории. Она видела одного из первых последователей, ставшей сегодня традиционной, религии. Ритм её сердца уловил более тонкую вибрацию, и её рука начала привычно выводить в воздухе интересную вязь справа налево, делая определённые завитки.

«Да уж, - подумала она, - привычно тогда, но необычно сейчас, прожить память тела, спустя несколько воплощений». Интересно прочитать, что сама и начертала. Ещё одна незнакомая страничка её жизни, на которую надо будет обратить внимание по приезду домой.

 Заехав в село, они сразу нашли проводника, который быстро сорганизовав свои рабочие дела, направился с ними в дорогу.

 - Туристы?

- Уж лучше, путешественники. Понимаешь, есть определённая грань. Мы в пути, а туристы, сам понимаешь, ну не зря там звучит «тур». Не хотелось бы.

С деловым видом кивнув, проводник решил начать показ с самого главного в истории государства места.

Пока они ехали до исторического центра, проводник окончательно вошёл в роль экскурсовода, и рассказал о планах по развитию туризма в этом регионе, об исторической ценности края и многое другое, что обычно рассказывают экскурсоводы непутёвым туристам.

 Приехав и выйдя из машины, новоявленный экскурсовод поведал о значении надписи на памятном камне у входа, и повёл к месту по дорожке, выложенной добротной тротуарной плиткой.

 Она немного отстала, настраиваясь и проживая это место. Неприятная усталость начала сковывать ноги. На вымощенной площадке у дорожки был установлен гранитный стол с двумя лавками, а на мраморных стойках лавок были высечены барсы.

 «Надо немного отдохнуть, просто устала, столько в дороге, - подумала она, - посидеть и идти дальше». Но подойдя поближе к историческому месту, она отшатнулась от предполагаемого места силы и релаксации в удушливом приступе тошноты.

 Не поняв состояния, собравшись с силами, она догнала увлечённо общающихся мужчин.

Проводник рассказывал о древнем городище и о его реставрации.

 - Решили реконструировать только часть стены, - рассказывал проводник. Вот здесь держали оборону.

 - Логично. Посмотри, с обратной стороны, какая густая растительность, намного отличается от травы вокруг, видать, туда погибших скидывали.

 Она посмотрела. Возможно, приступ тошноты был связан с этими событиями? Но нет, мгла шла совсем с противоположной стороны.

 - А вот на этом месте поднимали ханов (и не только) на белой кошме на ханство. Этот обряд давал ханам право на управление государством, - продолжал рассказывать проводник.

 Она подошла к указанному месту и прожила, что стоит в луже крови.

 - Они ошиблись, метра на три, - она отошла влево. Вот здесь поднимали ханов, а там было место казни, - прошептала в ужасе она. – Вы не могли бы нас оставить? – обратилась она к новому знакомому.

Подождав, когда он отошёл, она продолжила:

- Так значит, его подняли по колено в крови?

Он кивнул:

- Да, похоже на это.

Темнота уже шла нарастающим фронтом. Воздух становился всё тяжелее.

- Странно всё это. Так противно, меня мутит. Казни? Но это было давно! А сейчас, почему? Смерть была здесь не так давно!

Она посмотрела на стоявший вдали стол. Страшная картина развернулась перед её взором. Чёрный кортеж из джипов, кто-то в костюмах, в галстуках, кто-то в подпоясанной одежде. Они действовали слаженно, уверенные в своей правоте, не задумываясь, хорошо ли это, или плохо. Как роботы, механически продвигаясь к неведомой им цели. Но это были люди. И от этого было не по себе.

- Жертвоприношение. Здесь убили, и не так давно, - колени подкашивались от ужаса содеянного.

 - Оформляемся формой Служащего! – сказал он, прижав её к себе.

 Со стороны казалось, что парочка стоит, приобнявшись, о чём-то шепчась.

Но в другой реальности в их устремлении с просьбой о помощи был развёрнут Огонь вышестоящей Иерархии. И, Стражниками, они достали мечи, приглашая на суд Отца посягнувших на свободу Человека.

- Нет права! - прозвучал вердикт, - печать рабства была сожжена на данной территории. Тьма исчезла.

 - Всё, поехали, - прошептал он.

 - Неужели, в наше время такое делают!? Как так можно!? Ритуальные убийства, кошмар! Неужели они такие сильные, что могут отключить разумение Человека? – она понемногу приходила в себя.

 - А следующим номером нашей программы, - весело сообщил проводник, - будет посещение плиты, где великий полководец, проходя по этим местам, оставил свои надписи.

 - Как ты, дорогая? Давай проедемся, а потом подумаем, где будем ночевать. Хорошо? – он заботливо усадил её в машину, и они поехали по степной дороге.

 Проехав довольно таки длительное время, ей хотелось просто улечься где-нибудь, забыться и заснуть. Что могло быть там такое интересное, из-за чего стоило ехать?

Ну, наконец-то, они подъехали к высокому холму и остановились.

 - Вот, эта знаменитая плита, правда, оригинал хранится в Эрмитаже, - повествовал проводник. - Вот здесь написано, что он проходил со своим многомилионным войском, - проводя рукой, по знакам, высеченным на камне, продолжал временный историк.

- И снимал всё на кинокамеру, - вторила она ему голосом экскурсовода, показывая на знак, состоящий из двух кружков над прямоугольником, напоминавший пиктограмму кинокамеры.

 - Да, он шёл, - экскурсовод осёкся, и засмеялся, посмотрев на не замечаемый ранее символ.

 Они поднялись на вершину холма, в центре которой на всю ширину холма была яма, аккуратно выложенная камнями. Была видна рукотворность сооружения. Аккуратно уложенные камни напоминали очаг огромных размеров. Или большую печь. На это указывали и поддувало в определённом месте, и следы вытекавшего шлака. Да, сомнений не оставалось, это была древняя металлургическая печь на вершине холма.

 - Откуда здесь столько булыжников? – удивлённо спросил он у экскурсовода.

 - Ты бы сразу сказал, что покажешь первый медеплавильный завод в этом краю, намного было бы интереснее, - повеселев, сказала она, а то всё плита, плита...

Она сидела на склоне холма, любуясь окружающей природой, неповторимой красотой изумрудных степных холмов на фоне яркого голубого неба. Несмотря на то, что здесь кузнецы великого полководца производили оружие, она чувствовала миротворение жизни, и радость наполняла её.

Оставив проводника дома, они решили вернуться на ночлег в город. Внезапно сгустились тучи, и разразилась летняя гроза. Неистово сверкали молнии, сильные раскаты грома сотрясали пространство позади них, убегающих от грозы. Они остановились, чтобы заправить машину. Благо была в запасе канистра с бензином. Выйдя из машины, смотрели, как в той стороне проливным дождём, непрерывным очищающим и оживляющим потоком воды, Мать планеты смывала кровь, затягивая на земле ещё одну рану.

 - Слушайте, ну так грохотало, такой гром! Ну что же вы дождь до города не довели, дождя за лето ни разу не было! – шутливо отчитывала их на следующий день хозяйка квартиры, в ответ на то, как они, смеясь, рассказывали, как убегали от дождя, а дождь их так и не догнал.

 - Смотри, - она сидела, пролистывая на экране смартфона новостные ленты. - Случайно, в канаве почти в центре города, был обнаружен тайник с оружием. В ходе спецоперации была обезврежена банда, готовящая вооружённые столкновения.

- А они готовились по всем фронтам, - продолжила она. Да, вот только мы случайно заехали туда, куда и не думали.

 Он подошёл к ней и обнял:

 - Случайностей не бывает, любимая.

*Оксана Успанова*

*Игорь Ищенко*

*2016 г.*