**Владимир Макарченко**

 В боги взяты.

**Содержание:**

**Гл. 1 стр. 3 - 5
Гл. 2 стр. 5 - 7
Гл. 3 стр. 7 - 10
Гл. 4 стр. 10 - 12
Гл. 5 стр. 12 - 15
Гл. 6 стр. 15 - 21
Гл. 7 стр. 21 – 25**

**Гл. 8 стр. 26 – 29
Гл. 9 стр. 29 - 35
Гл. 10 стр. 35 - 37
Гл. 11 стр. 37 - 39
Гл. 12 стр. 39 - 42
Гл. 13 стр. 42 - 45
Гл. 14 стр. 45 - 48
Гл. 15 стр. 48 - 51
Гл. 16 стр. 51 – 56**

**Гл. 17 стр. 56 – 59**

**Послесловие стр. 59 – 64
Справки стр. 64 - 65**

**Гл.1**
 Древняя старуха оторвала свое тощее тело от застеленной тряпьем лежанки, оперлась двумя руками о сучковатую палку, чтобы грозившее переломиться в пояснице тело смогло сохранить себя.
- Слышу! Не глуха ишо! - Прокричала она в ответ на настойчивые стуки в такую же дряхлую, как и она сама дверь, отделявшую ее конуру от внешнего мира.
 Вырвавшийся из ее уст шепеляво-свистящий голос очень
неприятно лег на слух стучавшемуся в дверь.
- Чего шипишь, как гадина ползучая?! Отворяй! Беды не сделаю, а за ночлег отплачу добром! – Завозмущался ночной визитер. – Чай в нужную избу стучу! Ты бабка Оскариха?!
- Кому нужная, а кому бы и мимо тропку проложить! Разно глядеть можно! Открываю ужо…
 Едва старуха скинула с двери запор, как она распахнулась,
чуть не сбив хозяйку с ног.
- Чего пред дряхлой бабкой силу кажешь. – Заворчала старуха, сумев с несвойственной ее положению ловкостью избежать удара двери. – Ты на площади разгуляйся. Завтра
в самый раз наш голова поединки устраивает для всякого охотника. А первому поединщику топор достанется. Токмо, не всяк мощей сыщет, чтобы топором тем махать. Хлипковат ты больно, как мне глянется. Токмо со старухами поединки и вести. Старуху и дверцей зашибить без напрягу можно.
- Как это ты, старая, враз все оглядела? Вроде, окромя месяца никто тебе и подствету не ладил.
- Не слепа еще, чтобы глянуть, какой хлюпик в гости наведался. Небось тоже в поединщики кажешься. Надобно заранее снадобий сготовить, чтобы твои поломанные ребра как-то сладить. – Старуха неприятно рассмеялась в лицо гостю своим отвратительным голосом.- Ладно уж. Хватит голову мне морочить. Пущай твой напарник тож заходит, коли в дверь пролезет. Пущай только хатенку мою не разнесет, бугай перекормленный.
- То - брательник мой меньшой. Усилом(1) кличут. Два раз по семь зим перезимовал, а меня и ростом и статью вона как обогнал. Хотя с одного котелка щи хлебали. Умолил меня на поединки сводить. Как слух до нас дошел, покою не стало вовсе. В пути мужичка встренули. Такой же, как и ты, ветхий. Он и сказывал, чтобы в твоей избе на ночлег стали…
- Знаю, о ком речь. Сами того не ведая, весточку дорогую мне принесли… Является еще, женишок мой бывший. Сам-то заглянет? Не сказывал?
- Велел лишь сказать, что топор кому ни походя в руки лечь не должон. А все иное тебе самой известно.
- Старый хрыч! Знамо дело, не оставлю без пригляду. К сватовству подарок отцу моему кован… Только все по иному легло… - За разговором гости не заметили, как запылал
огонек в покосившейся печурке и лучина озарила избушку скудным светом. Вроде и не отлучалась от них старуха, а как умудрилась огонь развести – не понять. – Сейчас похарчуем. Потом спать ложитесь. А утречком я Усилу твоему кое-какие наказы дам. Чай снадобятся. Соломки со двора принесите. Мягше спать будет.
\*\*\*\*\*
 Не успело солнышко явить свои первые лучи из-за поросшего лесом холма, как старуха разбудила братьев.
- Коли утренней росицей лица не умыть, то день радости не принесет! Ужель про то мамка вам не сказывала? Идите-ка по росе погуляйте, да рожи свои заспанные ей же омойте. Тогда с Усилом беседу вести буду.
 Притворив дверь перед носом воротившегося старшого,
старуха пустила в избушку только Усила.
- Слухай в оба уха. Не простым делом заняться решил. Топор, которым овладеть захотел, не простой кусок железа. Кован он самим Хорсом(2), которого в виде старца по миру
бредущего встренули вы с братцем в прошлый день. Кован для защиты народа от злыдней разных, какие на нашу землицу глаз свой завистный косят. Хотел отцу моему передать, как дар за дочь, с коей свадьбу сыграть готовили. Токмо, не довелось… Злой Повелитель Нави(3) расстроил помыслы наши. Отомстил за отказ ему от отца. Когда Хорс родителем свои в другие края послан был, он упрятал подарок его с глаз людских на полный век, а меня зараз такой сделал, как видите ныне. Едино, чего лишить до конца не смог, так это наших встреч с любимым, кажный год в одни и те же дни…
- Докумекал я, старая, с кем беседу веду! – Внезапно прервал старуху Усил. – Ты же - Купава?! Невеста могучего Хорса!
- Догадлив больно. – Усмехнулась старуха. - Она и есть!
- Прости за поступки наши с братом! – Усил рухнул передней на колени.
- Простила уж. Кабы нет, так и говорить не о чем было бы. Трудный у тебя день будет, сынок. Сто лет ныне минуло, как на топор заклятье положено было. Доступен он стал руке человечьей. Важно только, рука бы нужная подвернулась. Оттого, выходит, жених мой вечный путь вам сюда указал, да и на меня сослался. В поединке сразу не натужайся. Те, которые первыми по жребию, не очень силенкой балованы. Их попроще одолеть. Твой час настанет, когда предстанет пред тобой силач, что свое лицо под черной тряпицей
прятать будет. Он свои победы проведет, ты свои. Тут и меж собой столкнетесь… Одно помни, для чего и время на тебя трачу, к земле-матушке его не клони. На земле его не
сомнешь… Для победы прислан, чтобы вновь топор от народа упрятать. Старайся его замять без касания земли, пока не обессилит. Потом брось под ноги старшине. Топор-
то твоим ужо будет. Он сам о пощаде молить будет запрежде. А теперь испей вот водицы из того родника, где мы с Хорсом встречи проводим свои редкие. Поможет тебе
водица эта свежим силой и духом быть в поединстве.

**Гл.2** Целый век – великий срок – передавал народ из уст в уста историю топора Хорсом кованного. Целый век придумывал народ сказы разные о диковинной силе этой железной
штуковине. Коли самим богом ковался, то и силу от него должен был получить необычную. Кто-то надумал, что топором тем от одного взмаха можно дуб пополам
пересечь. Другой наградил его способностью десяток голов вражин разных зараз с плеч снести. Третий… Да что там! Хотя и не видел никто топора того, а легенд породили в
достатке. Каждый наделил его тем, чего более всего сам желал бы иметь. Сегодня драгоценный дар Хорса явиться должен был глазам людским, Срок подошел. Оттого-то и кинул клич голова во все стороны для сбора желающих овладеть оружием этим могучим, как и должно было поступить согласно зароку на топор наложенного Повелителем Нави,
упрятавшим топор от глаз людских на целый век. Объявиться топор должен был на том самом месте, где и исчез с глаз. Местом тем и была площадь городища, в центре особым
валуном, Хорсом поставленным, помеченная. Ровно в полдень увидят горожане и те, кто
явился силой помериться, чтобы назваться хозяином топора, каков он. Чтобы народу удобнее было зреть, как поединщики будут ломать друг другу ребра, сколотили помост-площадку высотой уровня глаз самого низкого из мужиков. Никто не должон упустить время зреть на поединство мужей, силой и отвагой известных в краях разных. Не только поединщики прибыли из краев других. Вместе с ними торговцы пристроились. Удобно ведь, и защита рядом, и товарец на большом скоплении народа быстрее сбыть можно, и на поединство глянуть не грех. Мужики ведь. Кто же пустит в дальнюю дорогу одного своего героя. Вокруг него всегда желающих дружбу водить куча. Они тоже с ним в
путь отправились, чтобы хвалиться потом перед родственниками и земляками, как налаживали боевой дух уставшего в пути богатыря, как поддерживали его боевой
задор криками своими из толпы. Кто-то с собой и юнцов прихватил. Им скоро в мужики выходить, пущай поглядят, каковы они – богатыри настоящие в деле. Пущай захочется
им такими стать. Может, и прославят родителя своего, да и жизнь иную наладить помогут. Богатырям завсегда при правителях почет. Им и еда повкуснее, и жилье покраше. А
уж об одеяниях да наградах и разговору нет. Кто-то пешим ходом в городище явился. Коли путь не далек, почему не размяться на свежем воздухе. Многие же на конях верхами и в повозках сидя прибыли. Пришлось на околице коновязи сооружать, чтобы не разгулялась скотина по полям да не изувечила посевы. К полудню не только площадь, но и все деревья и крыши изб, что по ее кругу стоят, народом забиты были. Те, кто в
поединках участие примет, у головы в избе от народа скрыты до поры. Нечего зря
глазеть на них ранее положенного часа. Всяко бывает. Народ чужой пришел. Может, кто и порчу напустить наладит. Береженного, того и боги берегут.
 Шумит народ, полудня ожидая. Кто-то об заклад бъет за своего избранника; кто-то спорит о том, явится ли им топор, и каким он будет; кто-то товар, из дальних краев
прихваченный, во всю глотку нахваливает потому, как нет такого нигде боле. Детвора все деревья вокруг площади облепила, о своем щебечет, глотки надрывая, иных перекричать стараясь. Такого шуму тут не слыхали ни в какие времена. Видать, и богам интерес явлен, отчего это людишки там криком надрываются, покою не дают, их поминая в спорах
своих. Затихла природа, замерла. Даже лист на деревьях не шелохнется. А солнце к зениту таким ярким катит, словно должно подсветить небожителям зрелище их заинтересовавшее. В лучах солнечных, словно в золотой реке, плещется изваяние Хорса, сотворенное когда-то ушедшими в иной мир умельцами из могучего дуба и установленное на самом высоком месте, где капище его и где несет ему верную службу с незапамятных времен ведун Осок. Ведун стоит сейчас подле валуна в ожидании возврата деяния рук
Хорсовых. Белое одеяние его и белые же волосы на фоне черного камня как бы разделяют собой границу между черным злом, сотворенным век назад, и светлой надеждой,
которая в этот момент легла на сердце каждого, явившегося на площадь. Привыкший ко всяким оборотам и твердо уверенный, что все произойдет так, как было наречено, Осок ощущал некоторое, ранее не ведомое ему волнение. Недолог срок и уж скоро тень, бросаемая валуном на площадь, исчезнет совсем. Наступит полдень. И тогда… Хотя и ведет Осок частые беседы с божеством, которому служит, то никак не идет в сравнение с тем, что придется явно ощутить его собственно ручное творение. Беседы то идут не наяву.
Мысленно вопросы задает. Мысленно ответы получает. А тут… Ему предстоит принять топор с валуна, он вместе с городским головой будет вручать его наиболее достойному.
Знает, что выбор Хорсом сделан. Только не ведомо, как отнесется к происходящему Повелитель Нави. Не устроит ли и ныне каверзы какой поперек зарока. Остальные боги не
должны допустить такого. Не должны! А коли увлекутся чем иным и не узрят в нужный момент чего?

 А тень все короче и короче. Совсем маленькая полосочка. Воздел Осок правую руку с посохом над головой. Затих народ на площади враз. Словно кто отрезал все звуки.
Казалось Осоку, что всем слышно, как бьется взволнованно в груди его сердце. Нельзя чтоб слышали! Ведун права не имеет на сомнение и волнение. Народ должен верить в силу и прозорливость его. На тон он и ведун.

**Гл.3**

 Как только пропала последняя полоска тени у валуна, как на верхней площадке его засверкал отраженными солнечными лучами заветный топор. Ахнул народ и вновь
тишина нависла над площадью. Замерли все в ожидании того, что теперь происходить будет. А Осок, переложив посох в левую руку, правой потянулся к топору. Ухватился за кованное железными кольцами топорище и легко, без напрягу всякого, поднял топор,
который видом своим показывал, что не для руки седовласого старца кован был.
- Свершилось! – Прокричал в толпу Осок. – Я вилось чудо Хорсово! Знать, быть поединству назначенному! Знать, обретет топор этот по воле Хорса хозяина нового, с которым и будут вершить дела им надуманные! Слава Хорсу! Слава сыну великого Рода!
 С этими словами подошел Осок к голове.
- Возьми топор, голова. Верши волю богов! – Осок протянул топор, за который тут же ухватился голова. Только не получилось у него удержать топор в одной руке, как сделал
то Осок. Чуть не выронил и тут же второй рукой ухватился за топорище. Тогда только и смог на уровне пояса удержать.
- Помогите ктой-то! – Рявкнул голова на стоявших неподалеку сыновей своих. Оба сына бросились на помощь отцу и ухватились за топор с двух сторон. После того они втроем уложили топор на высокий чурбан, установленный напротив площадки для
поединков. Чтобы виден был каждому поединщику, чтобы каждый знал, за что на поединок отважился.
- Начнем, однако! – Под одобрительный гул толпы объявил голова. И, повернувшись к старшему сыну, поручил. – Зови поединщиков. Пущай при всем народе жребий тянут, кому с кем силу являть.

 Выступили на свободное место перед площадкой двадцать три поединщика.
- Чего-то одного не хватает для пары! Так-то не по обычаям!
Еще один нужон! – Объявил в толпу голова. – Может из нашинских кто насмелится?!
- Коль надобен еще один поединщик, позволь, голова, братцу моему меньшому в этом деле поучаствовать. Должон же он когда-то мужицким делом заняться. Хватит в
недорослях числиться.
– Из толпы протиснулись на площадку двое. Один худощав, златокудр, тонок в стане.
Другой же прямая ему противоположность: на две головы выше братца своего старшого, на целый локоть в плечах шире. Только цветом волос на голове и схожи. – Усилом
наречен от рождения.
- Больно молод. – Усомнился голова. – Сдюжит ли такое дело? Сломают твово брательника на раз. Вишь, какая сила ноне сюда явилась?
- Ничего. Сдюжит, пожалуй. Пущай жребий тянет.
- Сами на то пошли! – Предупредил голова, указывая рукой, что Усил может занять место среди поединщиков. – А теперь к делу! В мешочке, что сын мой вынес, лежит две дюжины камешков. Шесть из них белые. Вот, глядите. – И голова
высыпал на подставленные сыном ладони содержимое мешочка. – Все так? Тогда и приступим. Всяк из вас должон по камешку из мешочка выловить. Кому белые достанутся, тот ныне биться за топор будет. Кому черные камешки
выпадут, тот завтра жребий потянет. И так четыре дня будет. Каждый день победитель единый объявлен будет. На пятый день победители схватятся. Тогда и порешим, кому топором владеть. Так-то!
 В первый день поединков участие в них по воле жребиев
не приняли ни Усил, ни богатырь в черной маске. Во второй день такое же выпало. Народу на площади поуменьшилось. Те, кто побежденными оказались, отбыли в родную
сторонку. Чего глядеть на то, как другие радость победы празднуют с друзьями своими?
На третий день выпало Усилу тело свое поразмять. Долгим день показался, пока над противниками победы ладил. Всех одолел. Потому победителем объявлен народу
был. Удивленный люд ревел от восхищения, когда никому не ведомый парень невесть
откуда взявшийся валил противников своих. Сколько силы всяк отдавал каждому поединку! А у Усила на лице всегда улыбка, словно для баловства на помост взошел.
- Славный богатырь миру явился! Толковый мужик вырос! Этот еще не раз прославится! – Неслось из толпы в ответ на его победы.
 На четвертый день победителем стал могучий боец в черной маске. Пришел он к победе, пожалуй, полегче, чем Усил к ней шел. Толпа тоже восхищалась богатырем и
пророчила ему победу в последний день.
\*\*\*\*\*
- Перед последними поединками надо бы к Купаве заглянуть. – Предложил Усилу его брат, переговаривая с ним через щель в частоколе ограды двора жилища головы.
- Что ты, Коляда? Не дозволено поединщикам со двора сходить до последней схватки. – Остерег его Усил. – Иначе отправят туда, откуда пришли.
- Хорошо. Я сам к ней наведаюсь. Мало ли чего присоветует.
 Бородатый мужик удивленно вздернул брови, когда Коляда спросил у него, где избушка бабки Оскарихи.
- Вроде тут была. Ночевали в ней даже! – Убеждал мужика Коляда.
- Ты, паря, не с дуба ли упал? Отродясь, сколь свет белый вижу, никакой избушки и никакой Оскарихи тут не знавал и не видывал. Чего прилип-то. Хочешь старшому мужу голову морочить?! Я те щас бока помну, коли родитель в свое время не успел тебя уму разуму поучить!

**Гл. 4**

 Обманула ночь тишиной и своей яркой звездностью, обещая добрую прохладу и покой крепкого сна уставшим от дневных забот людям. До полуночи только и лежала
тишина. А потом под звездным небом полыхнуло заревом пламя огромного костра. То горели немудреные постройки поселенцев. Горело все, что могло гореть. А в свете
разбушевавшегося пламени метались меж горящими постройками черные тени конных и пеших людей, блестели лезвия мечей, ножей и топоров. В ответ на их суету летели в
ночь стоны тех, кто крепко держался за жизнь и не сразу расставался с ней после ударов смертоносного оружия. Раздавались крики детей, которых безжалостные руки
ночных налетчиков швыряли в огонь, чтобы не осталось на месте их кровавого пиршества ни одного, даже самого малого, свидетеля этой обожженной пожарищами ночи. Изо всех поселенцев только двое убереглись от страшного ночного набега. Им дано было богами сохранить в памяти события этой ночи. Два мальчугана, невесть откуда набредшие на поселение несколько лет назад, взирали на страшную картину из глубокой норы, которую отрыли для игр своих мальчишеских и в которой не были обнаружены ночными налетчиками.
- Всех ли порешили?! – Вопросил у столпившихся вокруг него предводитель, восседавший верхом на коне и закованный в дорогие доспехи.
- Всех! Никого не оставили – Заверили голоса налетчиков.
- Вот и славно! – Похвалил предводитель. – Свершилось то, что обещано было им, когда сброд этот решил в отдельности от соплеменников жизнь свою налаживать. Ушли в земли
чужие, отказавшись от податей владыке своему! И пожить то долго не успели на землях чужих, как сыскал я их и наказал достойно! Уроком иным будут угли на месте их
поселения. А вы слухи пускайте, что в краях этих народец больно зол и к расправам легок. Добра здесь искать нечего. Расправа неминуемо чужаков ждет. Не в первый год, так во
второй, или в пятый, как этих своевольников. В обрат двинем пока день ясный не принес сюда каких гостей случайных. Не должно нам чужим глазам являться. О делах наших тут забыть на веки. У кого язык не сдержится, того ждет то самое, что и ждало народец, нами здесь побитый. Помните!
 В это время взметнувшееся пламя осветило лик предводителя.
- Он! – Прошептал мальчуган, что постарше, на ухо второму. – Это он наших батьку с мамкой жизни лишил. Помни все, Усил!
 Лишь, когда солнце взбежало в небеса из-за стоявшего темной стеной густого леса вдалеке, решились мальцы пойти в поселение. Встретило оно их непривычным запахом
удушливой гари и гробовой тишиной вместо привычного по утрам мычания коров и блеяния баранов, угнанных ночными налетчиками в качестве добычи своей военной. Кое-где, где огонь не добрал должной силы, на углях виднелись скрюченные, обуглившиеся останки, в которых невозможно было угадать погибшего. Сколько ни кликали в надежде услышать ответные голоса, ни до кого и не докричались. Никто, по всему судя, не избежал кровавой расправы. Одни они остались. Без крыши над головой. Без пищи. Только и
было у них, что пара сухарей, что выпросили накануне у доброй тетки Исты. Грубая на вид от тяжких трудов, которые легли на ее плечи была Иста по характеру своему добрейшей из всех женщин поселения. Не послали ей боги радости выносить собственных детей во чреве своем. По той причине и была отторгнута мужем и изгнана из жилища его. Так велел обычай. На такое решение дал добро и старшина поселенческий. Появление в ее
жизни двух мальцов оценила она как явление божьей благодати. В маленькой ее
шалаше-избушке нашли мальчуганы материнское тепло и добрую заботу. А Иста, назвав их своими детьми, гордо ходила теперь мимо жилища своего бывшего мужа и
нисколько не завидовала, что в жилище том растут трое младенцев-погодков. И что из того, что изгнана она за бесплодность? Вона, гляди! Боги дали двух детишек сразу в
добрые руки ее.
 Нет теперь доброй тетки Исты, которую младшой уже
изредка мамой окликал. Никого нет! Одни…
- Здеся нам высиживать нечего. Пойдем искать, где добрые люди есть. – Сказал старшой, беря брата за руку.
- Пошли. – Согласился тот. – Ты ведь старшой, Коляда. Тебе и решать дела все.
- Тетка Иста сказывала, что в половине дня пути живет у леса
мужик какой-то. Лесными делами промышляет. Говорила, что добр очень и ей по нраву. Хотела в отцы нам позвать. К нему пойдем. Чай, не оставит в беде. Больше и идти некуда…

Гл. 5

 Жилище того, кого избрали мальцы своим защитником, поставлено было на большой поляне. Сразу за первой полосой молодой поросли рвущихся в небо стройных сосен. Срублена оно было так, что сразу и не поймешь: толи то шалаш большой, толи изба маленькая. Основание лежало на толстых чурбаках, чтобы весеннее таяние снегов богатых
никак не вредило жилищу. Внутри представляла собой одну комнату, по бокам которой, у стен, стояли широкие скамьи покрытые шкурами барсучьими. Меж ними у третьей стены
– стол, заваленный всякой всячиной. Ближе к выходу на полу выложено широкое и глубокое глиняное блюдо. На блюде, почерневшем от долгого пользования, тлеют
покрытые пеплом угли. Недалеко в углу уложены щепа и обломки валежника для поддержания огня. В обмазанной глиной плоской крыше, заваленной поверху широкими
сосновыми лапами, отверстие для выхода дыма, заткнутое пучком сухой травы. Над блюдом с углями, на железном пруте, уложенном на две рогатины, крюком подцеплен
котелок. В котелке том хозяин жилища и готовил себе немудреную пищу, приправляя мясо добытых в лесу птиц и зверьков сочными лесными травами и грибами.
- Тута, на этой скамье постеля ваша. Она поширше будет. Уместитесь пока. А посля придумаем вам новые лежанки. - Сыпал словами бородатый Стан, наполненный душевной
радостью так счастливо закончившегося одиночества. – Научу вас всему, чего самому боги знать дозволили. Одно помните: с миром лесным дружить надобно. И со зверем, и
с птицей. И древом всяким. Всем им боги свою жизнь дали. Не зазря ведь? Поди надобно так? Про то всегда думайте.
 Спустя короткое время определил Стан, что разные интересы у братьев. Старшой брат, тот более учения его о травах и иных растениях, о населении лесном ухватывал да
все старался поболе узнать. Младший же особо охотой интересовался. К иным делам пристрастие имел: то валежника натаскать, то яму-ловушку помочь копать, то просто со Станом борьбу затеять, чтобы силенку свою детскую показать. Чувствовал Стан, что в мальчугане том крепкая сила закладывается. Порой так захватит, что и расцепиться не просто. Потому и решил приемный их родитель каждому свое подробнее разъяснять. Так и зажили дружной семейкой. Время спустя, когда братья подросли, пристроили для них
новый угол. Чего в тесноте томиться? А тут и весть случайный гость принес, что готовится в Сухоборье большое событие. Поединки проведут за право обладать топором, самим Хорсом выкованным. И явиться миру должен тот топор в строго назначенный день, в полуденный час. Понимать надо: когда самим богом вещь создана, то имеет она силу особую! В поединках участие принимать дозволено всякому, кто посчитает, что сможет осилить мужей в таких делах силой прославленных.
- Бать! А не испробовать ли мне силу свою в поединстве? – После ухода гостя вдруг спросил Усил. – Мне бы топор тот! Сколько с помощью его сделать всего можно! Никто и ничто не устоит. Смогли бы мы тогда призвать к ответу того душегуба, что жизней лишил родителей наших, тетку Исту и поселенцев.
- Молод ты еще в такие дела встревать. – Предостерег его Стан. – Тама - не игрища сопляков! Тама такое будет, что и до смерти изломать могут. Тебе не знакомо то, а я после
одного такого поединка от людей ушел. В одиночество себя упрятал. Не знаю сам, как вышло все, только не встал боле тот, кого замял в схватке. Не хотелось мне того. Бились мы за девицу, дочку старшины одного селения. Оченно она лицом и станом красна была. От женихов отбою не было. Тогда-то и потребовала гордячка, чтобы бились женихи за обладание ей. По той причине и принял я случайный грех на душу. Хотя иными тот
случай грехом означен не старшинскую мне в невесты определили. Ушел я из мест тех,
отказавшись от девицы. Так и зажил здеся. А ты – испробовать. Там много не напробуешься. Не баловство ведь. Можно и не вернуться…
- Все одно. Чую я, должон в том поединстве участие принять. Не пустите, сам сбегу, хотя и гнев ваш с братом на себя приму. – Твердо заявил Усил.
- Коли так, то проводим мы тебя с братом в Сухоборье. По пути еще кой чему обучу.
Славным поединщиком был. Хитрости дела того не запамятовал. С утречка и двинемся
в путь. Ты, Коляда, супротивничать не будешь?
- Я как ты! – Ответил Коляда.
- Тогда и сладились. – Закончил разговор Стан.
 Где-то в середине пути, когда сидела подле костра приуставшая в пути троица, вышел из лесу к ним на огонь старичок.
- Приветствую вас путники! Далеко ли? - Вопросил пришелец.
- И тебе привет в ответ! – Встал навстречу Стан. – С добром ли к нам пожаловал?
 - А чего худого может слабосильный старец таким богатырям сотворить? Особливо тому. – Старичок ткнул пальцем в сторону Усила. – Он нас всех в одну копну сложит.
- Кабы так. – Вздохнул Стан. – Собрался малец на поединство. Топором Хорсовым овладеть решил. Сам же еще и силу свою нигде не пробовал. Окромя как со мной, в
схватках потешных. Есть в нем силенка. Да довольно ли ее для замыслов его…
- Верю, готов он к делу задуманному. Знать, сам Хорс ему путь на ухо шепнул. Можешь не сомневаться в том. Позволит ли бог, один раз обманутый собратом своим,
вновь досаду изведать? – Хитро глядя в глаза Стану проговорил старичок.
- Не допустит! На то он и бог! – Твердо заявил Стан.
- То-то. Когда в Сухоборье явитесь, на поздний час не пеняя, разыщите бабку Оскариху. Ее изба с самого краю будет стоять. У нее пусть братья заночуют. А ты в ином месте
ночлег сыщи. Им там вдвоем только и уместиться. Она от себя еще помощь какую даст сыновьям твоим приемным. – С этими словами старичок сделал несколько шагов от костра и растворился во тьме ночной, словно и не было его тут.
- Откудова знал старец-то, что приемные вы у меня? Кто ему сказывать мог, коли никогда ранее встреч не имели? – Заудивлялся Стан. – Странный он больно. Но дельный совет
его сполним в точь!

**Гл. 6**

- Так што, городяне, вышли на последние схватки четверо. – Вещал собравшемуся
народу голова. - Двое мужей, известных своими подвигами в народе. Еще один боец от
нас лик свой тряпицей укрыл и имя, от рождения данного, не назвал. Велел кликать Черным Вороном. А роду и племени своего не выложил. Четвертым стал никому ранее
неизвестный Усил, сирота, которому кров дал прославленный когда-то своими победами
по землям разным, ни разу не побежденный поединщик - Стан. Видать, сильно подсобил Усилу наставник евошний. Вона как разошелся. В четверку сильнейших с первой своей
попытки пробился. Когда-то, если помнит кто, и Стан так начинал. Одно только, постарше он своего приемыша во ту пору был. Много старше. А этому юнцу едва два раза по семь зим перезимовать довелось. Глянем, как день нонешний обернется для них. Тяните камушки, богатыри! Каждый из поединщиков поочередно подошел к держащему мешочек
старшине и тянул свой жребий. Порядок определения соперников был обнародован
несколько иной, чем прежде. Старшина объявил, что в схватку вступят так: кто вытянет первым белый камень, будет биться с тем, кто первым вытянет черный. Второй
парой становились обладатели вторых камней. Последняя схватка произойдет сразу же, как определится последний победитель в парах.
- Чтобы тело не остыло, злость к противнику острее была! – Завершил свое заявление старшина. И, покидая помост, скомандовал. – А теперича, во славу богов, зачнем
поединки!
 Противником Усила оказался здоровенный мужичина. О таких, как этот человек, говорит народ: что ввысь, что вширь. Густо поросшие волосом ручища его, казалось, и камень в порошок сотрут. Он глядел на Усила полными злобы глазами.
- Могёшь наперед побежденным сказаться. Я в обиде не буду. Оттого мне только польза. Зазря силы на тебя не тратить, а ты себя сохранишь для другого разу? Дело говорю. – Грозно прогудел он.
- Может иной путь взять? Ты в сторонке постоишь, пока я пригляжусь, каков он, Черный Ворон, в деле. А победу мне сам отдашь, потому как тебе, видать, еще деток растить, а
покалеченный родитель не подмогой, токмо ртом лишним в дому будет. Больно за тебя переживаю. – Улыбаясь в лицо противнику, ответил Усил. От таких слов противник его
заскрежетал зубами так, что у иного и мурашки бы по спине загуляли.
 Тут старшина саданул своей колотушкой по подвешенному куску бревна. Гулкий звук положил начало поединкам. Взревевший от негодования за полученное оскорбление,
мужичина тряхнул своей лохматой головой и, выставив вперед руки, с ревом бросился на Усила, чтобы враз выжать из него те соки, которыми напиталось тело его. Те, что
следили за их поединком и приняли сторону Усила, ахнули от возможности быстрой расправы. А мужичина растерянно остановился на самом краю помоста, чуть не рухнув под ноги столпившемуся народу. Не оказалось на его пути той помехи, в которую и хотел вложить все силы, коими обильно наделила его матушка-природа. растерянно поводя глазами из стороны в сторону. Пропал Усил? Только, не долог срок растерянности. Возникнув за его спиной, Усил заломил обе его руки за спину, уперев собственные ладони под самым затылком противника и изо всех сил сделав рывок вверх. Громкий стон вместо
рева мужичины. Он рухнул на колени. Толпа ждала, что Усил завершит поединок, окончательно поломав противника, и одобрительно призывала его к тому. Неожиданно для всех, Усил выпустил противника из своего жесткого захвата и отступил от него на пару шагов, давая возможность встать на ноги.
- Держись, щенок, сын собаки. Второй раз не спущу! – Прошипел окончательно озверевший мужичина и, вновь выставив вперед руки, уже осторожно, наблюдая за каждым жестом Усила, приближался к нему, сужая описываемые по помосту круги. Вдруг, вся эта громадина, словно спружиня, взлетела над помостом, готовая молниеносно обрушиться на Усила, чтобы одним ударом переломать ему кости. Все так и произошло бы, кабы не увернулся Усил в самый последний момент, и, ухватив правую руку противника не помог ему продолжить полет, чтобы рухнуть не на грудь противоборца, а спиной на помост. От удара помост качнуло, словно упал на него камень тяжелый с высоты. Мужичина замер, разметав руки,помутненные глаза его с удивлением глянули на Улеба, не понимая, отчего он оказался сверху. Улеб придавил слегка его горло коленом
- Не годится тебе дале бычиться. Коли дернешься, придушу коленом, чтобы памерки отшибло. Признаешь за мной победу, остановимся на том, как есть. Зла на тебя не держу
за насмешку твою. А мне еще Ворону надо перья пощипать. Больно уверенно к топору тянется. Пора уже и место указать. Коли Ворн, так летай там, где падалью пахнет, а не суйся туда, где жизнь людская своими законами ложится.
- Признаю, что супротивник мой осилил меня в поединке. - Прохрипел мужичина и, опираясь на подставленное плечо Улеба, сошел с помоста.
 Вскоре уволокли с помоста и Воронова противника. На помост вновь старшина взошел.
- Городяне! Последняя пара! Последний раз будем гадать, кому топор руками божьими сотворенный, в руки дастся! Оба супротивника показали нам славное умение к поединству! Оба достойны овладеть тем, ради чего сами сюда сошлись и нас с вами, как зевак, собрали! Пущай обратится ведун, Осок, к богам за справедливым судом! Пущай достанется топор по справедливости тому, кому боги на то положат! Пущай служит победитель, как завещано Хорсом, защитником народу и злу великим противоборцем!
Старшина отступил, освобождая центр помоста Осоку.
- Явили ужо боги мне волю свою! – Объявил ведун. – Могу сказать: достоин тот, кто овладеет топором! Славен путь его, богами же положенный! Великим мужем станет, о котором песни и сказы слагать будут! Так пусть приступают творить волю богов!
 Старшина вновь колотнул дубиной по бревну. И снова Усил дозволил противоборцу первому нападать. С превеликой скоростью замелькали кулаки Ворона, обмотанные колючей бичевой. Не от всех ударов удалось уклониться Усилу. Не от всех заслониться довелось. В некоторых местах уже и кровь на лице и груди проступила.
- Этого вьюнцу не одолеть! Этот скоро Усила надломит! Пропал паря! – Неслись выкрики
толпы, еще более раззадоривая Ворона. Наконец, ухватил Усил Ворона и со всей мощью силы своей обрушил на помост. Тот даже притих поначалу. У народа вздох одобрения вырвался. Но тут же вскочил Ворон на ноги. Будто бы и не был в страшном падении. А в ушах Усила прозвучал голос бабки Оскарихи: «Чему тебя надоумила? Мни ворога своего и вверх вздымай. Не дай ногами помоста касаться!»
 Вновь обрушились удары Ворона с такой же силой и прытью. Но выбрал момент Усил. Открытой ладонью правой руки въехал в подбородок противоборцу, отбив левой его правую руку. Затем ногой с полного размаху саданул промеж ног отшатнувшегося назад Ворона. Тот сломился пополам, невольно ухватившись руками за обожженное
болью великой место. Тут-то и оторвал его от земли Усил вверх тормашками, прижав его спину и сплетенные руки к груди своей и дозволив только ногами в воздухе сучить. Собрав все силы, он все крепче и крепче сжимал объятия свои, аж до реберного хруста. Вот уже затих совсем Ворон. Даже язык сквозь неплотно сжатые зубы вывалил.
- Хоре, паря! – Выкрикнул голова. – Не до смертного бою уговор был! Признает народ
победу твою! Так ведь, городяне?!
- Та-а-ак! – Единоголосым гулом ответствовала толпа.
- Бросай супротивника своего. Пущай отдышится. – Потребовал голова. – А мы с Осоком
вручим тебе принародно то, за что силы ложил.
 Сбросил Усил затихшего Ворона толпе под ноги, а сам принял, стоя на коленях из рук головы оружие, которое должно было, как обещал Осок от имени богов, принести
ему славу народную.
- Запомни этот день Усил! Не все боги ныне довольны победой твоей! Обрел ты себе врага страшного, от которого еще ни один на земле не ушел! Бойся дня каждого! –
Прокричал из толпы Черный Ворон, уже вставший на ноги и скрывающийся с места своего позора.
- Бреши што хошь! – Крикнул в ответ Усил. – И того ворога теперь осилю, коли боги волю на то дадут!
- Не злорадствуй. – Тихо сказал ему, подошедши вплотную, Осок. – Не знаешь, кому грозишь. Ворон сюда самим Чернобогом, Повелителем Нави заслан был. Хотел
супротивится Чернобог иным богам, не дав попасть в руки людские топору Хорсову. Только в это раз затея его не удалась. Боги зорко взирали за поединком. Будь осторожен,
сынок! Взаправду страшного врага обрел себе по жизни. Готов будь к неожиданностям разным. Верно, Хорс тоже тебя в единстве не оставит. Но сберегут боги, когда сам
беречься сладишь. Вот, в дар от меня снадобье прими. Бережлив будь с порошком. Понапрасну не трать. Он раны любые заживить скоро может. Больно тебе в пути твоем
дальнем надобен станет.
 Усил принял из рук Осока деревянную баклашку, вырезанную из толстого сука какого-то дерева и выдолбленную внутри. Заткнута баклашка кожаной затычкою.
Тут же подступил к нему один из торговых людей, что с товаром на поединки прибыл.
- Прими в дар от меня эти вещи. Тута никто на них глаза не положил. Не новые они. По случаю в одном городище задешево купил. Думал хоть маленько подживиться. Бери
от всей души. На мой прикид, в самую пору тебе все будет. - Положил он к ногам Усила большой сверток, который явил собой бычьей кожи жилет, пластинами железными
обвешанный, два нарукавника, окольцованные металлическими полосками и два ношеных сапога, из-за голенища одного из которых торчала бронзовая рукоять ножного короткого меча, или ножа, как его по всякому в разных местах называли.
- Примерь. В пору ли. – Попросил торговый человек .
 Все вещи оказались, словно специально под Усила слажены.
- Какой же воин без опояски? – Вопросил у народа голова. – Дарю славному Усилу свою. Пущай помнит нас и в трудную минуту на подмогу спешит.
 Голова расстегнул бляшку своего, украшенного бронзовыми фигурками, пояса и протянул его Усилу.
- Будет на что и оружие твое закрепить. Не всегда руки заняты им должны быть. И другие дела бывают. А теперь приглашаю всех гостей отведать харчей наших немудреных,
да испробовать медового напитку. Все это за ради победителя, как и обещано было, приготовлено общими сборами городян и тот час же сюда принесено будет. Пируй
народ! Хвали Усила! Кое-как дождались и Стан с Колядой очереди своей
обнять Усила и с победой поздравить.
- Как дале путь метить будем, сынок? – Спросил победителя Стан. – После того, как народ во славу твою отпирует.
- Дума одна в голове сидит. Давно засела. Хотелось бы попасть в те края, откудова убивец родителей наших и тетки Исты набегал. Должок бы вернуть надобно…
- Долог путь твой, сынок. Долог и труден. Мне самому не довелось добраться до краев тех. Но на полпути побывал. И то намаялся больно. Не одну луну пешим ходом проводишь. Конями бы нам обзавестись. Только вас с Колядой еще и к конной езде приучит надобно.
- Ништо! Доберемся, коли твердое решение примем. Глядишь, осилим сообща весь путь. – Твердо сказал Усил.

 В этот момент подбежали к ним парень и девица возраста братьев.
- Заступы просим! – Обратилась к Усилу девица. – Помоги воин славный!
- Еще не стал таковым. – Остановил девицу Усил. – Чем помочь могу? Говори.
- Брат мы и сестра. Безродные. Сгинули наши родичи, когда мы еще совсем малы были. Оттого бродили по свету вдвоем добрыми людьми согреваемые. А тут скрутили нас на тропе лесной люди ненашенские. На торг в городище свои повозки везли. Велели в услужении у них быть. А меня старшой ихний себе в утеху приглядел. Хотел бабой меня сделать, да брат помешал. Тогда его долго били вожжами, а потом к повозке привязали.
Тута отвлеклись делами своими торговыми. Отвязала я брата и к вам позвала. Не можете не помочь. Верю в то.
- Быть так! – Заверил Усил. – Веди нас к разбойнику тому. Поговорим.
 Четыре повозки с товаром, поставленные в квадрат, окружены были любопытствующим людом. Протиснувшись к ним, Усил попросил Стана и брата пождать его здесь, а сам, поднырнув под одну из повозок, проскочил к стоявшим внутри квадрата торговым людям.
- Который тут из вас старшой будет? – Спросил Улеб.
- Ну, я! А шо?! - Ответил ему начавший седеть мужик, надвигаясь отвислым животом своим. – Чего куды не надо прешь?!
- Тут-то мне быть и следует. – Заверил его Усил.
- По какому это делу занесло тебя к нам. Ежели стащить каку вещицу наладился, так мы тебе быстро хребет поправим с братанами моими. Пригрозил мужик.
- Тебя в злодействе обвинить хочу. По укладу, Родом (4) данному, ответствовать должон за разбой свой на лесной дороге.
- Ты про што это толкуешь паря?! А вот этого не хошь?! – Мужик поднес к носу Усила свой мясистый кулак и тут же его братаны встали с ним рядом, побросав свои дела торговые.
- Вы девку с парнем свободы лишили по своей похоти. Ты снасильничать девку хотел, а за заступничество брата ее, который не дал зло великое сотворить, велел вожжами до
полусмерти отхлестать. Было такое?! – Грозно спросил Усил.
- И шо? Заступник сыскался? Мы те щас костяк твой переломаем. Сам рад будешь, коли живым уйдешь. А доносчиков тех сыщем и дело свое до конца доведу! Так вота! – Рассверипел мужик, вытягивая из повозки на такой случай приготовленный кол.
Братья, как по сигналу, тут же обзавелись таким же оружием.
- Ты так схотел! – Предупредил Усил. Он ухватил, не успевшего нанести удар мужика, оторвал от земли и бросил навстречу насевшей троице его братьев. Все четверо
расстелились по земле. Тогда Усил перебросил зачинщика зла через повозку.
- Придержите этого! – Крикнул он Стану с Колядой. – А я пока остальным головы их дурные поправлю. Не будут боле черные мысли в них впихивать.
 Спустя короткое время вся троица, вкусив силу Усилову, забилась, как курята напуганные, под повозки и со страхом глядели на внезапного заступника двух безродных их пленников.
- Теперь голову со старшинами кликните! – Обратился Усил к народу. - Суд справедливый, Родом положенный пусть свершат тут.
 Голова со старшинами, взбодренные медовым пиршественным напитком суд вершили очень скорый.
- По укладу плененных на дороге, освободить немедля! – Заявил волю суда голова, словно парень с девицей все еще были пленены. – За нанесенное оскорбление славному человеку – Усилу, словом грязным, а паче того и ударами, при оружии, должны будут злыдни отдать ему в откуп одну повозку со товаром, запряженную конем им избранным.
Товар могут выменять у Усила на иные нужные ему вещи, или оплатить монетами. Так решили! Так тому и быть!
- Не бери товар! Не пущай в разор! – Встал на колени перед Улебом старшой из торговых братьев. - Лучше возьми взамен пояса наши с ножами хорошей работы, что брали с
собой, пригодятся верно, коли отбиваться от злодеев вам придется. Бери ужо. Зачем тебе товарец наш? Ты к торговым делам не приучен. Проку не буде.
- Быть по-твоему. – Согласился Усил. – Оставляю товар взамен поясов. А вот повозку ту с упряжью и лошадкой приму в откуп.
- Справедливо! – Согласился голова.
- Толковый выбор! – Поддержали старшины. – Все по укладу.

**Гл. 7**

- Теперь хот назовитесь. - Когда повозка выкатила за околицу на тропу ведущую в сторону дома Стана, обратился к брату с сестрой Усил. – А то нам еще долго землицу вместе топтать доведется.
- Брата Славом кличут, а меня Муравкой. Родители ли так нас нарекли, или люди добрые, которые кров нам давали, ужо и не помним. – Ответствовала девица, в то время как
брат, довольный что ему вожжи вручены были, сдабривал лошадку неведомо откуда взятыми для нее ласковыми словами. Лошадка, словно понимая речь юноши, все норовила, в благодарность за ласку, перейти на рысцу, но Слав сдерживал ее
стремления, периодически незлобно поругивая своевольницу. Теперь их стало пятеро. А что впереди, только богам и известно.
 Когда достигли места последней перед визитом с Сухоборье стоянки, солнышко уже почти все за лесом упряталось. Тени от деревьев сплошным серым пятном на землю легли. Сумерки сгущались на глазах.
- Заночуем у старого костра своего. – Решил Стан. – И повозку с тропы уберем, и лошадке будет место травку пощипать. Велика поляна. На все ее хватит.
 На том и порешили. Вскорости и огонек по сучьям сухим побежал, высветив на радость глазам путников большую часть поляны. Только еду свою на холстине разложили, как послышалось из-за кустов:
- Примите ли к себе знакомца своего? – С этими словами из кустов на поляну выступил тот самый старичок, который удивил Стана своими познаниями о них. - Может сгожусь
чем… А еще я могу много интересного сказывать, которое потом явью обернуться может. Не доспите немного, так опосля, в пути на повозке поочередно отоспитесь.
- О чем речь отец? – Приветливо встал навстречу старцу Стан. А за ним и остальные на ноги вскочили приветствуя вышедшую к ним уважаемую всеми старость. – Садись там,
где удобство почуешь. А мы ужо вкруг тебя присядем. Не ведаю, как иные, а я к сказаниям людским большую тягу издавна имею. Мудры они и полезны завсегда. Отведай с нами, чего удалось в дорогу запасти. Будь ласков. Рады мы встречи со старым знакомцем!
- И мне по нраву это. Вот тута позволите примоститься? Старые кости тепло любят, а костерок добре греет. – Старичок хитро глянул на огонь. – Полезный очень костерок.
Места здеся не совсем добрые. Разные ночные гости по лесу шастают. А тропа, по которой к себе в избу дорогу проложили, вона как притоптана. Даже травушка во весь
рост стать не успевает, так часто шастает тут народец разный. Оружье какое, окромя топора имеете? Сгодится может.
- Какое еще? Лук мой охотничий на всякий случай с собой взятый да ножа четыре на поясах, коими мы с Колядой, Славом и Муравкой опоясаны. Вот все наше оружие.
Верно, Муравка не в счет. Мы за нее постоим.
- Как это не в счет! Погляди, как я умею… - Она выхватила свой нож и взмахнула рукой. В тот же миг нож торчал в стволе ближайшего дерева, достаточно глубоко в него
впившись. - Не в счет?!
- Хорошо, девка, с ножом сладила. Только, при разговоре мужиков, язык бы свой зубами поприжала. Больно легок на болтовню. Особливо уважать седину надобно. Али забыла о
том? – Старичок не очень строго погрозил ей указательным пальцем. – Вона, кобылка наша ушами прясти зачала, в глазах волнение смотрится. Толи волк где-то объявился, толи жеребца издали учуяла. Вона как заходила. Ого! Не один конек в гости к нам спешит. Вона как копыта отстукивают. С десяток наберется, поди. Да и не налегке скачут. Груз несут. Гулко копыта землицу бьют. Вооружиться бы надобно. Пошарь-ка Стан в возу. Вдруг што на нем завалялось.
- Чего шарить-то, отец? Знамо про все. Сам складывал. – Возразил Стан.
- А ты пошарь, сынок! Всяко случается… - Настоял старичок.
- Гляди ко! – Удивленно вскричал Стан запустив руки в возок. – Тута еще два лука. Да и стрелы к ним не на птицу лажены. Оконечники-то из железа. Такими и зверя-человека свалить можно.
- То-то! – Делано строго прикрикнул на него старичок. – Слухать старших надобно! А-то – нету у него оружия. Видать, не весь товар торговым людям вернул. Что-то залежалось.

 Произнося это, передал найденные луки Стану и Коляде, велев Стану свой лук передать Славу.
- Вьюнош к оружию не приучен. Пущай покидает стрелы для острастки. Может и зацепит кого слегка. А вы в этом деле уже наловчились в своем лесу. Вам и помогать Усилу нас с
Муравкой оберечь, пока мы тута, за возком посидим. Только и успели изготовиться, как вылетел на поляну конный отряд в десяток всадников. Все в боевых доспехах. С
луками и мечами. Первый среди них человек, укрывший свой лик за тряпицей.
 Стали конники в ряд на краю поляны.
- Отдай топор, Усил, и ступай себе на все четыре стороны. – Крикнул человек с тряпицей на лице. Обещаю – не трону!
- А коли, не согласен буду?! – Спросил в ответ Усил.
- Сам возьму! Добрые воины со мной. А вас всего двое настоящих мужиков-то. Скоро спор решим. И по его сигналу вскинули сотоварищи его луки, направив стрелы на Усила и
его попутчиков.
- Ты же поединщик, Ворон! – Встрял в разговор старичок. – Ужели на позор себе разбойным делом решил промышлять?!
- Это еще кто?! – Захохотал Ворон, тыча пальцем в старичка. – Не сам ли в поединство собрался?! Любой из моих людей тебя соплей перешибет!
- Все случается! Как боги положат! – Уклончиво заявил старичок. – Хотя оно верно, тебе бы с Усилом еще разок схватиться. Теперь уже смертным боем, как тебе восхотелось, когда ты погоню учинил. Для обоих наперед беспокойство уменьшится. Знать будете, что одного из супротивников своих навсегда потеряли.

 Тут, не удержал тетиву Слав. Вырвалась из его рук стрела и, тонко просвистев, ткнулась своим безобидным концом в одного из одетых в доспехи всадников. И тут же,
отскочив, пала на землю. В ответ незащищенного ничем Слава пронзили сразу несколько боевых стрел, уронив на траву его бездыханное тело. Острый нож тут же смертельно
впился в горло одному из стрелявших, а еще четверо его сотоварищей молча свалились с коней с торчащими из груди оперениями боевых стрел. Не зря учил Стан братьев все
время две стрелы в воздухе держать. Пригодилось.
 Подняв вверх правую руку, зажатую в кулак, выступил вперед старичок и все вокруг него замерли в тех позах, как были.
- Не так решалось! Сорвалась у неумехи стрела на птицу сготовленная. Кому вреда принести могла? Не усомнюсь, коли заявите, что в темноте не видать, чем вьюнош пульнул. Обе стороны получили за то по заслугам. Не смогу ничего супротив сказать вам. Только думалось мне в поединстве двух супротивников правду поставить. Кто победил – тот и прав. Зачем же еще жизни людские ложить? Негоже то. Думаю, и Чернобог, которому верно служишь ты, Ворон, примет суд Рода, который за такими противоборствами зорко следит. Вершите поединство именем Великого Рода!
 Вновь вернулась жизнь ко враждующим.
- Быть так! – Выкрикнул Усил, выступая вперед.
- Быть так! – Крикнул и Ворон, спрыгивая с коня и идя ему навстречу. У одного в руках топор Хорсом кованый, у другого меч, кован из того же металла, что и косы марен,
служительниц страшной богини Мораны(5), коих шлет она за жизнями людскими на свое усмотрение и по своей прихоти. Грозные противники. Грозное оружие. Зазвенел метал. Засверкали искрами удары оружия друг друга. Понеслось по лесу звонкое эхо страшного
поединства, которое вершилось людьми, но разрешало давний спор между двумя грозными богами. Долго звенело оружие. Долго вздрагивал разбуженный лес. Только всему конец наступает. Со всего маху опустился топор Усила на левое плечо Ворона и развалил его могучее тело по самый пояс. Выпал меч из рук Ворона и, едва коснувшись земли, словно растаял легкой снежинкой в жаркий день. Не стало меча. Один из тех, кто прискакал на поляну вместе с Вороном, спрыгнул с коня и подошел к победителю,
преклонив пред ним колено и склонив голову.
- Бери наше оружие. Оно твое по укладу. Забирай коней. Дай взамен повозку свою, на которую уложим мы тело Ворона и повезем в те края, где должен он быть предан огню
похоронному, чтобы душа его освободилась и смогла улететь в те края, где ждут его все сородичи и побратимы его. – Попросил воин.
- Ровно пять коней свободные от всадников остались. Их заберем. И вооружение убиенных четырех. Остальным владейте. Повозку дать не могу. Нам свою тризну править
надобно будет на своей земле. Повезем Слава с собой.
 Воины Ворона наскоро зарыли в землю четырех своих сотоварищей.
- Простят нас боги!
 Устроив меж двух коней подвесную площадку из ветвей, уложили на нее труп Ворона, ветвями же сокрыв от посторонних взглядов. Двое безлошадных разместились на конях за спинами сотоварищей своих, и процессия двинула в путь.
- Глянь-ка внимательней на Слава, дочка. Дышит вроде! – Проговорил старичок, выдергивая стрелы из груди юноши.
- Что ты творишь, отец! – Возмутился Стан. – Негоже так стрелы тянуть! Так ты и дух с него выпустишь.
- Чай не принесу вреда. – Спокойно отвечал старичок. – Может польза будет.
- Дышит! Верно, дышит! – Вскричала Муравка.
 Усил тут же отстегнул от пояса баклашку, что вручил ему ведун, и стал сыпать на раны пальцами порошок, ее наполнявший. Раны на глазах перестали кровоточить и
покрылись красными корочками, а Слав задышал ровно и глубоко.
- Через пару деньков на ногах будет! – Заверил старичок. – А ты, Усил, чего так вольно разбрасываешься тем, что одному тебе дано было?
- Иначе не могло быть. – Ответил Усил. – В одной мы упряжи. Равно и делить все должны.
- Велики слова твои, богатырь славный. И дела твои будут велики, как вижу я. Пойду своей дорогой. А вы спите теперь спокойно. Ничего боле вас не потревожит нынче. -
Проговорил старичок и снова растворился в темноте, как и в прошлый раз.
- Не простой, видать, старичок этот. Вона каки коленца выкидывает. – Проговорил Стан, удобно размещая тело на траве подле тлеющих углей.

**Гл. 8**

Далее, до избы стана, ничего в пути не произошло.

- Примай новых жильцов, кров милый! – Произнес Стан отворяя вход. – Проходите Слав и Муравка первыми. Пущай Домовой(6) зрит вас. Надобно глянуться ему сразу. Озорствовать не будет. Первая девица в дом вступает. Радостно ли примет? Пождав короткое время, и остальные вошли в избу. Тихо. Ни шелеста, ни поскреба, ни стука не слыхать.
- Не супротив Домовой семьи увеличения. То-то и ладно. Думаю только, еще бы стенку одну подвинуть. Негоже девице с мужиками вперемешку. Сразу же и начнем.
 К вечеру немудреная пристройка размером три на три шага прилепилась к избушке.
- Тута пока обживайся. А вот и подарки к новоселью. – Стан выволок из-под своей лавки тугой сверток, перетянутый кожаной лентой. Исте дары те готовил. Не дождалась… Тебе
в пору будет все. Такая же была.
 В подаренном Станом свертке оказалось два красивых сарафана, сапожки мягкие и плат яркий. Все было в самую пору Муравке.
- Красавица! – Невольно воскликнул Коляда, заливаясь краской. – Из всех красавиц красавица!
- Уж скажешь… - Тоже покраснев, пролепетала в ответ довольная Муравка. – Небось, к твоим кудрям золотым не одна красавица липла?
 Выбежала раскрасневшаяся девица наружу. А Коляда вслед за ней. Хотел и Слав
метнуться. Только Стан попридержал его.
- Гляжу на них с тех пор, как прилипли вы к нам, и зрю: любы они друг другу. Очень любы. Сразу глянулись. Не чини тому помех. Пущай вдвоем побудут. Не было у них такого случая. А у нас с тобой, паря, иные дела есть. Нужно ладить стол общий. Теперя не дело кабы-как еду примать. Теперя по-семейному надо бы. Одним кругом усевшись. Давайте-ка сладим стол со скамьями снаружи. В избе-то и приткнуть пока некуда. Может, погодя, новую избу ладить почнем. Пока же так обойдемся. Усил! Топор твой и тут нам очень надобен будет. Пошли.
- Утащил, видать, Коляда Муравку в лес. Места любимые показывать. – Не обнаружив снаружи влюбленной парочки, сделал вывод Усил. – Ему бы все с птичками, кустиками,
травкой да зверьками лесными разговоры вести. Чуден мой старшой. Вроде и не мужицкие это дела. Однако, все ведуны так себя ведут. Может, боги и ему какое умение на душу положили.

 Жизнь побежала своим чередом. Однако, своих обещаний Стан не забыл. Каждый день приучал подопечных своих к езде верхами. Кони достались добрые. Когда же
учил, как управлять конем узду выпустив и, лук, в руки взявши, на скаку стрельбу ладить, у Коляды с Муравкой никак это дело не выходило.
- Ладно. – Отмахивался Стан от их оправданий. – Каждому свое. Один воюет, другой раны ему лечит, третий избу чистой держит да еду краше всех готовит. Не горюйте. Лучше
поезжайте, ягод, грибов каких соберите. Мужики после дел ратных очень голодны бывают.
 Парочке того-то и надобно. В миг за деревьями скрылись. Усил же наоборот – торопит все Стана. Не терпится ему добраться до обидчика.
- И как ты себе видишь все? – Остужал его Стан. – Не то нас ждет, как тебе кажется. Не горстка людишек в погоню снаряженная. Воинство большое. Воинство к ратным делам
ох как обученное и в боях да набегах немало проверенное. Не десятки, а сотни там народу. А мы вот так, с налету топором, хотя и богом сотворенным, да в три лука всех и
разгоним? Такое не отладится. Ко всему готовым надо быть. Еще и осень на носу. Какие походы в зиму ладятся? Знаю народец, который нам подсобить может, коли волю к тому
их голова примет. Ране оседлыми были, но посля того, как набежал на них Ратславов боярин Яр, обидчик твой, с силой большой и много народу извел, в леса ушли. Лесными
дарами промышляют. Заодно и путников, каких на тропах хоженых подстерегают да грабят. Сотни две мужиков умелых наберется у них в лесах. Хорошая подмога для затеи,
коли не наскоком, а хитростью ворога нашего наказать. Потому надобно нам с тобой к ним прогуляться. Знаю их голову. Потолкуем вместе. Глядь, и дотолкуемся. Так-то,
Усил. Сложим твой задор молодецкий с моим опытом по жизни, хорошее дело сварится.
- Твоя правда. Ко всему ум боле прыти нужон. Быть так! – Согласился Усил. – До весны терпежу наберусь. Может, и сладим все.
 Осень прошла в хлопотах. Основательно утепляли свое жилище. Наготовили
валежника для очага. Запаслись шкурами и шкурками. Какие на подстил сгодятся, из иных
одежды теплые смастерили. Большой мастерицей по одежде Муравка оказалась. Все у нее ладно складывалось. Шкурка к шкурке. А Стан еще все по паре сапог с мехом
соорудил. Красота!
 И лег снег на поляну да избу их. Замерли до весны тропы лесные, людьми хоженые. Это на больших дорогах будут санные пути тропить, там, где обозы из городища в
городище целить будут.
- Теперь-то самый раз и наведаться к народцу лесному! – Заявил как-то Стан. – Снега большие не легли. Дороги санные еще не пользуют. На месте они пока замерли. К
зимней «охоте» готовятся. Само время с Махом, знакомцем моим давним о делах поговорить. Вдвоем пойдем.
 Только Слав привязался. Взять с собой просит. Не отступает совсем.
- Возьми ты его, Стан. Голова ужо болит от его болтовни. – Попросил Усил.
- Пусть идет. Опастей больших в том не вижу. – Разрешил Стан.
 Лес припорошило еще снегом небольшим, а потому больших трудностей в
продвижении наша троица не испытывала. Тем более, что все поднаторели к хождению по
лесу. В первый день шли без остановки, на ходу жуя пищу и смачивая ее тающим во рту снегом. Ночлег устроили под большой елью, укрывшись за ее могучими лапами. Не
успели и уснуть, как кто-то отодвинул ветку и заглянул к ним.
- Гостя пустите? – Раздался знакомый голос.
- Пролазь, отец. Подвинемся. Вчетвером еще теплее, чем втроем будет. – Сразу
же откликнулся Стан.
- Узнал знать? – Протиснулся под лапу тот самый старичок, что уже дважды попадался
им на пути.
- Не я один. Все помним. Однако, в толк не возьму, как это ты на нас угадываешь? Обитаешь-то где? Куда исчезаешь, на то и метку сделать не успеваем. – Проговорил Стан.
- Теперича, коли делом большим заняться порешили, можно и ознакомиться промеж собой. Вас я знаю всех. Так дано мне – знать про всех, кто к лесу поближе пристроился, или в лесу самом. Лесовым народ прозвал. К лесу и приставлен. Везде ведь дозор нужен. Кабы беды большой не случилось с деревом, со зверем, да с птицей лесной. Родники и ручьи тож всегда чистой водой звенеть должны. – Проговорил старичок. – Где хочу – являюсь, где хочу – из виду кану. За тобой, Стан, пригляд давно веду. Правильный ты мужик, потому и не перечу делам твоим. Поначалу шутковал немного, дабы проверить стойкость твою к неудачам. То шкурки, тобой на просух развешанные , донельзя иссушу,
то валежник уложенный разрушу, то крышу избы твой порушу слегка. А как же?! Мне без таких дел скушновато, а заодно тебе пытка – силен ли духом и смирен ли душой.
Понял стойкость твою и шутковать перестал. Помогал когда. Ты, верно, гадал откуда все напасти? Такой мы народ – Лесовые. Весь род таков. Любим шутковать. Да и подмогу
вовремя сладить тож…
- Вона с кем дружбу завели! - Весело откликнулся Стан. – Обижали поначалу шутки твои. Посля привык и не замечал. Спасибо за науку!
- Велиика ль наука? Отчего заглянул-то ныне? Пока не забыл. Добрый поход вы затеяли. Думки хорошие сладили. Токмо не все так гладко стелиться будет, как мысли имеете.
Мах уже не просто голова бывших беженцев. Он владыкой их беспредельным стал. Его слову никто перечить не могет. При нем еще два-три мужика грозных трутся. На расправу
больно легки. Особливо тот, который шрам на щеке носит рваный. С медведем, в берлоге на зиму не укрывшимся, встречу имел. Нож токо в руках. Долго народец тот лесной
медвежатиной лакомился. А у него токо шрам в память. С имя порой совет держит. Прочие – так, листва опавшая. Только меж собой шелестеть и позволено. – Просвещал
Лесовой своих старых знакомцев. – Поначалу и с ними добро про меж собой положить хотел, да не туда они завернули. Стали чужое силой брать. Не гоже так. Потому и
осерчал на них. Потихоньку сживаю их с мест насиженных. Всех своих сродственников лесных и водных к тому призвал. Повывели бы всех давно. Да народец причем? По чужой
воле страшные дела вершит. А с вами у нас интерес общий. Коли смогете Маха с его помощниками на место поставить, али иным путем народ от них ослобонить, будут у вас
помощники в замыслах ваших…

С последней фразой Лесовой исчез.
- Поняли, какой встречи ждать надобно? – Спросил Стан у спутников своих
- Чего уж не понять? – За обоих ответил Усил.

**Гл. 9**

- Зазря коней оставили Коляде с Муравкой. – Вздохнул к середине второго дня пути Слав. - Уже бы и добрались верхами. А тут все сапоги поистрепать можно по этим валунам
да буреломам.
- Коли пешими еле пролазим, как конно-то пробирались бы? Знаком мне путь этот. Ежели
знакомцы мои не переметнулись куда, в завтрашний вечор и дойдем. – Отвечал Стан. – Коли пристал больно, передых сделаем. Заодно и похарчуем по-человечески.
 Троица присела на огромном стволе, отжившем свой век в качестве могучей ели и прилегшего, переломившись у корня, на мать сыру землю. Порубив топором торчащие вверх присохшие ветви, Усил подтесал за одно и кору. Получилось подобие стола. И места для отдыха достаточно.
- Огоньком бы разжиться, вовсе чудно было бы… - Мечтательно произнес Слав.
- Где же в лесу огоньком разживешься? – Удивленно глянул на него Усил.
- Думаю, доведется нам кипяточку испить! – Воскликнул Стан, забирая ноздрями воздух с подветренной стороны. – Горит где-то костерок. Кто-то и тут себе обогрев устроил.
Сделав знак рукой, чтобы Слав оставался на месте, Стан увлек Усила в ту сторону, откуда пахнуло дымком. На поляне, к которой они осторожно подкрались, разложив малый костерок, сидели, прижавшись друг к другу две женщины.
- Гляди-ка. Бабы. – Прошептал Стан. – Чего их сюда занесло?
 Стан и Усил вышли на поляну, на всякий случай держа луки на изготовку.
Увидев нежданных гостей, женщины тихонько заскулили от страха.
- Кто таковы? Чьи будете? – Не очень строго спросил Стан, подходя к женщинам и
опустив свой лук.
- Из обозу мы торгового. Домой шли опосля торгов. Снег в пути застукал. Не успели самую малость добраться. – Стала рассказывать одна из женщин. – При хорошем раскладе
всего-то три дня и нужно было.
- Как же обоз по таким буреломам идти нацелились? – Удивился Стан.
- Не! – Возразила вторая женщина. – Дорогой обычной шли. Как завсегда. И стражей шесть мужиков, окромя наших восьми. Почитай, завсегда так ходили. Коли кто на дороге
шалить надумывал, мужики разом его присмиряли. А тут… Набежали на нас из лесу толпой большой. Нас наш старшой, Зерила, в суматохе в лес погнал. Сунул котомку с едой да кувшинок с угольками и велел в лес бежать. Обещался сыскать, коли жисти сохранят свои.
- Когда было-то? – Спросил Стан.
- В канун. Вечерело уж. С той поры и ждем мужиков своих. Видать зазря ждем, коли до сей поры не сыскали нас. – Громко разрыдалась одна из женщин.
- Не реви! – Грозно сказал Стан. – Мертвых не зрела. Знать, погодь со слезами. Искать будем. Полтора десятка мужиков при оружии да восемь возов с товаром бес следу не сгинут.
 Стан громко просвистел. В ответ прилетел такой же свист, а спустя короткое время на поляну выбежал Слав.
- Тута все перекусим и в путь. – Решил Стан. – Поищем пропавших. Снег следы хранить
умеет…
- Глянь-ка! Сколь следов натоптано! – Воскликнул Усил, первым ступивший на дорогу за кромку леса. – И возы вона стоят гуртом. Токо, ни людей, ни лошадей, ни товаров. Одни
следы.
- Слава богам! Хоть кровушки на снегу множество не пролито. Вона, только один след в кусты накапан. Видать держался на ногах тот, с кого эта кровушка капала. Гляньте-
ка, Усилушка со Славом, может не больно далеко пробежал пораненный. Коли жив еще, так сюда тащите. Помощь каку наладим. – Быстро посоветовал Стан. - А вы, бабы, чего в рев опять? Еще ничего не ведаем, а опять ревем. Погодьте, пока подранка узрим. Он нам все и обскажет, коли силов наберется.
 Кровавый след долго петлял меж лесин, а потом враз оборвался у громадного валуна, не понятно, как и по какому случаю оказавшемуся своей громадиной посреди лесных
зарослей. За таким камнем не то, что пеший, и верховой упрятаться может. Усил поднял ладонь вверх предостерегая спутника о мерах предосторожности. Затем жестом показал,
что сам пойдет одной стороной, а Славу нужно следовать другой, огибая препятствие.
Друзья почти враз натолкнулись на лежащего ничком на земле мужика из меховой жилетки которого на спине торчала стрела, правая рука в районе предплечья была располосована двумя перекрещивающимися резаными ранами из которых еще
просачивалась кровь. Мужик бормотал в горячке какие-то несвязные слова и все делал попытку двигать дальше перебирая иногда ногами, словно не лежал носом в землю,
а стоял еще на этих ослабевших ногах.
- И как теперича? – Озадаченно спросил у Усила Слав. – Дотащим ли живым?
- Бросать? Пущай тута свой век доживает? Дотащим! Вали мне на спину. А руку поясом его плотней обмотай. Хоть как-то рану скрепит.
- Жив?! – Разом воскликнули навстречу Усилу обе женщины.
- Жив пока. Надобно бы раны залечить да стрелу вынуть. Случится, так и сохраним жизнь ему. Сам-то здоров. Кто таков?
- Старшой стражников наших. Кудряшом обзывали. Видать из-за кудрей его на голове. Меч при нем был и лук со стрелами. А и нету! – Пояснила старшая из женщин.
- Еще, Малаха, шапка у него была… Такая… Из кожи бычьей… Не враз голову поранить… Такие воины носют… - Встряла в разговор вторая.
- Без тебя бы, Елка, у меня мозгов не достало про то сказать. Вечно ты…
- Не ссорьтесь, бабоньки, а подсобляйте с ранами справиться! – Одернул их Стан, ловко вынимая не очень глубоко засевший наконечник стрелы. Он тут же извлек из своей котомки загодя приготовленные снадобья и стал обрабатывать раны. – Руби, Усил, жерди хорошие. Наст сотворим. Нести нам его доведется. Все попутно. Наконечник то от стрелы знаком мне. Маха народец такими зверя бьет. Не слыхал ранее про то, как люд какой стрелами догоняли. Не заведено так у них. Обидеть могут. Добро отберут. Токо, харчи оставят на дорогу и пинка под зад. Не было случая такого. Иному дадут в морду, коли зарываться начнет. И не боле того. А тут! Узнаем про все завтра к обеду.
Думал налегке утречком заявиться, а с поклажей ныне путь дольше будет. Берем! Мы с Усилом первые. Слав с бабами за задние рукояти берутся. Бабы – обои сразу! Слыхали?! То- то! Боги нам в помощь!
\*\*\*\*\*
- Больно веруешь в себя! – Заявил Маху Стан, когда его, никем не остановленный малый отряд вышел на огромную поляну, которая и служила главным пристанищем лесному
люду.
- Кого страшиться? Тута, окромя нас некому народ пужать. Ха-ха-ха! – С озорной гордостью рассмеялся в ответ Мах. – А тебе завсегда рады. Коли с добрыми делами явился… Зрю, кого-то на плечах приволок. Еще и баб на моих мужиков навел. Они же теперя, коли дорвутся, в порошок их сотрут.
- Это – коли дорвутся! – Строго ответил Стан. – Не пужай баб. Еле успокоил. Мне их
нюни болью в голове стучат.
- Может их тем не спужаешь вовсе? Только радости добавишь? – Озорно глядя на баб продолжал свое Мах. – Лады! Не тронут пока. Слыхали все?! Кто на баб глаз положит да против моей воли снасильничать решит, тому враз то, чем неудерж свой насытить хотел, напрочь отсечь велю! Заодно и на голову короче сделаю! Гости это мои!
- Спасибо Мах. Верил разумности твоей, оттого и пришел к тебе. – Поблагодарил Стан.
- Ишшо и не один. Кого, окромя баб приволок?
- Приемыш мой. Усилом кличут. А второго в Сухоборье от злых людей уберегли. Этот – Слав. Сестра у него имеется. Муравка. Она со вторым приемышем моим, Колядой, в избе
моей осталась. Пригляд за хозяйством нужон. Теперь и лошадками обзавелись.
- Я вот тут тоже днями лошадками обзавелся. Да товарцу богатого прибрал в достатке…
- Заодно и кровушку людскую пустил! – Не дал договорить Маху Стан. – Ране такого
про вас не слыхивал.
- Это как?! – Удивился Мах. – Кто напраслину возвел?!
- Вона твоя напраслина. – Указал на мужика, лежавшего на сотворенных наскоро носилках. – Мало рубануть схотели, дак еще и стрелу во след погнали. Только боги в живых оставили и нас в нужный час прислали на подмогу.
- Граб! – Крикнул куда-то в сторону Мах. – Ступай сюда! Сказывай про свою последнюю
потеху!
- Тута я! – Откликнулся и подошел к Маху громадный мужик с глубоким шрамом на щеке. – Чего сказывать-то!
- Говаривал мне про то, как торговых людей тихо взяли да гуртом ко мне приволокли со товаром их. Говаривал, никто не помят сильно. А про то какой сказ?! – Мах ткнул пальцем в носилки и двух баб, сидевших возле них, прижавшихся в страхе друг к другу.
- Кто там таков? Не было средь прочих. Верно, случайные люди на пути гостей наших очутились? – Настаивал Граб. - Ведите сюда остальных, тобой в захват взятых!
– Скомандовал Мах. – Их спросить хочу.
 Вскоре перед Махом поставили нескольких мужиков. Тут же бабы, сидевшие у носилок, вскочили и бросились на шеи двум мужикам с радостными воплями, что
довелось встретиться.
- Видать, не случайно встречные? Отчего радуются так людям незнакомым?! – Грозно наседал на Граба Мах. – Кто мечом махать вздумал да стрелы пускать?!
 От волнения изуродованное лицо Граба стало вообще ужасным. Старый шрам-рубец налился сизой краской и вздулся. Даже пот прошиб громадину. Явно стало насколько
властен над всеми Мах.
- Будешь сказывать, или на тебя ответ положить?! – Вскочил вконец обозлившийся Мах, занося над грудью своего помощника длинный нож.
- Пущай Кривой сказ ведет. Он в том виновник. – Тут же парировал Граб.
- Давай Кривого! – Скомандовал Мах.
- Сбег он, Мах! – Закричал кто-то с конца поляны. – Токо гости нагрянули, он и сбег!
- Найти и меж двух согнутых берез повесить за ноги! Чтобы другим неповадно было наш уклад рушить! – Грозно рявкнул Мах. – А людей торговых, коли никто из них не
изъявит волю с нами быть, накормить и спровадить, куда сами схотят! Так было всегда,
так всегда будет! Не Ратславовы приспешники мы, народ жизни попусту лишать!
- Ко времени ты, Мах, Ратслава помянул. Для того и пришел
штоб речь о нем вести. – Вступил Стан. – Нужно нам потолковать наедине. Мысли есть…

\*\*\*\*\*
- Раненого оставьте. – Потребовал у его компании Усил. – Выходим, тогда и решит свою дорогу. Баб уводите скорее, пока строгость Маха народец в страхе держит. Счастливы
будьте!
- Зерилой зовусь. Хочу ото всей нашей компании честной просить воина, не ведаю имя его, не отправлять нас пешими да с бабами в зиму по дальней дороге. Коли пришлые вы
здеся, то к себе вертаться будете. Коли пешими добрались сюда, знать, не долог ваш путь к жилищу свому. – Обратился к Усилу старшой из отпускаемого Махом торгового люда. –
Нам сподручней с вами уйти супротив того, как в те края, откуда пришли, целиться. Четырнадцать мужиков, окромя баб. Шестеро к оружию приучены. Особняком свое
поселеньице поставить можно. Нам с пустыми руками все изначально ставить в жизни надобно. Без товаров, от которых кормились, голытьбой стали. На возах вся жисть и
шла. Зимовать лишь на Холодные Ключи вертались. А с весны до осени глубокой все возы катаем. Во Ключах Холодных хозяин наш. Боярин Сила. Сам когда-то торговым
делом промышлял. Сколотил казну великую. Народ его верховодить и поставил. Теперь три обоза его наемный люд водит. В одном мы были. Как с пустыми-то руками явимся?
Ни в жисть товаров не отработать… Стражники тож с нами в согласии. Их старшому пораненному лекарь надобен, а они без него уходить не хотят. Много лет уже в стражу к обозам нанимаются. Все вместе… Как зришь на то, воин? Может так статься, своим городищем обзаведешься да забоярствуешь. Добрый ты, видать, человек. Решай уж!
- Не я тут решаю. Отец приемный, Станом кличут, во главе нас. Ему перескажу просьбу вашу, когда от Маха воротится. А вы пока идите отсель. К тому месту топайте, где возы ваши брошены. Там мы вас и нагоним. Думаю, Стан противиться просьбе вашей не станет. Хотя хлопот вы ему прибавите. Ступайте.
 Воодушевленная надеждой, компания торгового люда, прихватив с собой и носилки с пораненным, которому сами и помощь оказали, как сумели, покинула стоянку вольных
поселенцев, упрятав в середине своего малого отряда баб от глаз изголодавшегося по ласкам женским разбойного народца лесного.

**Гл. 10.**

- Как мыслишь себе, Стан? Хотя сам чуешь, каку хрень затеять решился? – После того, как узнал причину визита гостей, удивился Мах. – И вас бестолковых и нас, вместях с вами, Ратслав одним махом, как комаров пришибет. Ведаешь силу его?
- Встречать не доводилось, а слыхивал про то. – Ответил Стан.
- Слыхивал. – Передразнил его Мах. – Нам-то не слыхивать, а с малым отрядом его столкнуться довелось. От большого городища одни угли оставили. Мы в леса убегли. Остальных, наполовину полонили, наполовину посекли. На наших же возах добро награбленное к себе увезли. В отряде том «невеликом» несколько сотен обученных воинов в доспехах. Как им мирный люд супротив стать мог. Одного дня хватило
на разор. А тута мы свободно живем. На кой Ратславу горстка людей в лесах укрывшаяся? Уже третье лето прошло. Никто нас не ищет. Зато мы кого надобно находим, да понемногу богатеем.
- И што в том хорошего? – Поинтересовался Стан. – Детей ваших в полон угнали. Баб тож. Остальных порешили злодейски. А вы тута вольную жисть определили? От кого
вольную? От думок про родичей вами брошенных? Поди, снятся ночами, к помощи призывают? А вы тута иному народу горе чините. Добро чужое в свое богатство
обращаете. Животики поотрастили от безделья, как бабы на сносях. Большим набегом на малые отряды на дороге на испуг берете. Мечами, луками, копьями пугаете. Сами же,
поди, и владеть ими достойно не умеете. Может, только птицу и зверя постреливаете
когда.
- Не забывай куды пришел! – Гневно вскричал Мах. – Кликну Граба, от тебя и тех двух, што привел, мокрое место останется.
- А кликни! Токо пущай один на один с моим приемышем сойдутся. Безоружно, оружно ли, пущай твой Граб решает. А моему - все одно. Предупреди однако Граба, что Усил мой
не медведь. У него, окромя силушки, еще и в голове не пусто. – Раззадорил Маха Стан. – Пущай воля богов явит нам правоту моих слов. Коли победит Усил, даешь слово твердое
заявить народу своему о моих словах и признать неверное свое житие. Коли твой Граб верх возьмет, я под твою руку стану вместе с приемышами.
- Будь так! – Твердо заявил Мах, выбираясь из землянки, в которой они вели беседу. – Соберите народ! Слово говорить буду!
 Лесной народец мигом собрался вокруг своего вожака.
- Такое дело! Заспорили мы с гостем моим, чью сторону боги держат: его ли, мою ли. Решить такой спор только поединством и можно. Я выставляю от себя Граба, он ставит
супротив приемыша свово, Усила! Пущай оба сюда подойдут!
 Граб и Усил протолкались сквозь толпу и стали напротив Маха и Стана.
- Поединщикам решать теперь безоружно ли, иль оружно схватиться! Первым пусть гость говорит! - Продолжал Мах.
- Все едино! – Ответил Усил. – Пущай Граб выбирает. Он постарше будет, ему и уважение.
- Как решаешь, Граб?! – Обратился к тому Мах.
- Оружно! – Ответил Граб.
 - До первой крови, али как?
- До той поры пока на ногах держаться будем.
- Слыхали?! – Обратился к народу Мах. – Так и быть! Место дайте для поединства! Оружие каждый свое выберет!
 Пока расчищалась площадка для боя, Стан подошел к
Усилу.
- Прости, сынок, иного не дано было. От тебя теперь все и пойдет. Коли победишь, выведем из лесу народ разбойный и поставим свое городище. Будем воинов для побед над
Ратславом готовить. Сухоборье в сотоварищи призовем. В Холодные Ключи переговорщиками пойдем. Боги дадут, так и сложим супротивников обидчику.
- Про што ты, Стан? Ты старшой у нас. Коли наказ даешь, волен ли я отступить? Будет так, как боги решат, да мне постоять доведется…
 Взволнованный неожиданным зрелищем лесной народ гудел, как пчелиный рой. Конечно же, все были на стороне Граба и споры были только об одном: как скоро покончит он с противником своим. Было ясно, что не жилец Усил, коли в руках у Граба его длинный нож, который он, коль надобно будет, и метнуть умело в противника мог.
Мах сам развел противников по сторонам. Подержал в руках оружие их. Особенно задержался с топором. Удобная рукоять, тонкое блестящее лезвие. Все было та удобно
выковано, что само ложилось в руку, становясь с ней единым целым.
- Большой мастер ковал. – Бросил Усилу.
- Очень большой. – Подтвердил тот.
- Тогда и вершите то, на што сюда поставлены! – Мах отступил в толпу. – Начали!
 Противники попались под стать друг другу. Всякий удар ловко отражался. Атаки
шли одна за другой. Силы противников не уступали друг другу. Выносливость тоже.
Уже с полчаса шел поединок, а ни на одном из поединщиков не было даже царапины, не считая ударов ногами и руками, которыми иногда награждали друг друга, сойдясь вплотную. Вдруг, лезвие длинного ножа пробежало по плечу Усила, оставив кровавый след. Боль не притупила его внимание и он вовремя увернулся от летевшего ему в грудь Грабова оружия. Тут же топор, высвобожденный из ладони Усила, короткой молнией блеснул в воздухе и глубоко вонзился в грудь Граба. Обильная струя крови вырвалась из груди и поверженный Граб, всем ростом опрокинулся на спину, медленно расставаясь с жизнью, отдавая душу свою на божий суд.
 Мах метнулся к своему любимцу. Его глаза встретились с угасающим взглядом Граба и он понял, что ничего уже поправить нельзя.
- Твоя взяла, Стан! Выходим мы из лесу! Будет новое городище! И месть будет за сородичей наших, коли боги нас поддержут!

**Гл. 11**

- Владыка! Оборванец к тебе нездешний на разговор просится. Молвит, важное слово принес. Как повелишь? Допустить, али в яму бросить на отсидку ума-разума
набраться. Коли не околеет с голодухи, того и гляди поумнеет. – Обратился вошедший боярин к достаточно молодому еще мужчине, одетому в дорогую одежду и сидящему на высоком, обитом красным шелком кресле с золотыми позументами в изголовье.
- Раз явился Яр, выходит надобен мне тот разговор. Зазря бы ко мне не ринулся! Сказывай о чем пришлый толковать хочет. Допытался ведь? – Грозно глянул на Яра тот, кого он
назвал владыкой.
- Пустобрех, поди. Еще недовольство твое с ним наживу. Болтает будто готовятся людишки какие-то на тебя, владыка Ратслав, походом пойти. Суд божий учинить. Говорю – пустобрех.
- Ну-ка, тащи его сюда. Сам послушаю.
- Сделаю, как велено! – Низко склонился перед владыкой Яр.
 Спустя короткое время он воротился в зал, где восседал Ратслав таща за шиворот невысокого мужичка, лицо и голова которого густо поросли волосом цвета соломы. Голубые глаза с надеждой глядели на Ратслава.
- Сказывай, с чем явился! Только душой не криви! Усомнюсь в чем, в тот же миг в яму тебя бросят с голоду дохнуть, пока не вразумишься. – Грозно обратился к нему владыка.
- Дак я… взаправду дело сказывать буду… Сам все слыхал и видал. Не большая мне охота опосля того, как к тебе пробрался, в яме подыхать. Я ишшо сгожуся. Мало ли…
- Хватит пустословить! – Дал ему крепкий подзатыльник Яр.

– Коли дело, так его и говори! Нету забот у владыки, как твое кудахтанье пустое слушать!
 Мужичок рухнул в ноги Ратславу.
- Не губи, владыка. Полезен буду. Все от Стана началось. Есть таков вблизи Сухоборья. В Еловом лесу обитается. Прибрел туда. Откуда не ведаю. Знаю, поединщиком славным ране был. Равных мало было. Только бросил все. И славу и богатство. В лесу одиноко поселился. Тперича к нему еще трое недорослей и одна девица с ними прижились. Один из них, Усилом, кличут. Тоже в поединщики подался. Не долгое время тому, в Сухоборье бои выиграл. Самого Черного Ворона уложил. Топор ему достался в награду. Чудной
работы топор. Сам зрел. Народ слух ведет, самим Хорсом, богом знать, кован век тому как. Еще молва говорит, коли владеет кто топором тем, так и не будет ему равных в любом бою. И в том я сам правду зрел. Был у Маха, вожака нашего, с которым по лесам от тебя запрятались, помощник. Грабом нарекли. Он медведя-шатуна с одним ножом враз положил. А с Усилом тем сладить не смог. Теперь ужо предкам своим ответ дает.
- Опять куда понесло?! – Влепил новый подзатыльник Яр. – Дело говори.
- Так дело и есть. Зачем пришли они к Маху? Согласия найти меж собой и иным каким народом, тобой забиженным, да и пойти на тебя войной, али хитростью взять, дабы
ответствовал перед ними за причиненные обиды им и родней ихней. Городище подле Елового леса закладывать будут. Люд там собирать и ратным делам учить. Так-то! Не дело разве?! – Мужичок с глубокой надеждой воззрился на владыку, ожидая его
решения.
- Дело вроде. – Запустил пятерню в густую бороду владыка. – Вон как дела поворачиваются. Слепые щенки матерого волка на испуг взять положили?! Были уже такие. Правду говорю, Яр?!
- А то не правду. Уж с десяток таких затейников вместе с их народцем глупым на мечи брали да огнем жгли. Выходит, по весне еще разок пробежаться с дружиной придется. Не
беда. Поразомнемся лишний раз. Коней хорошенько прогоним, дабы не застаивались у коновязей. – Решительно ответствовал Яр. – С этим бегуном что делать велишь, владыка?

- Сам не докумекал? Ныне он нам на своих наклепал. Завтра на нас куда слово понесет. Отрежь его язык поганый да отправь на каменоломню. Жизнь и корм обещаны ему были.
Слово сдержим. Об ином не договаривались. - Распорядился владыка.
- Будет исполнено. – Склонил голову Яр и, ухватив за шиворот скулящего мужичка, выволок его из зала.
- Как мыслишь, Яр? Может, поглядим на Усила ихнего? Затей-ка где поближе к ним поединки. Поставь в награду тому, кто всех поединщиков сомнет, землицы кусок и
обещай, что в придачу к ней будут даны победителю двадцать душ полоненных. Любых. По выбору его. Думаю, в Холодных Ключах самый раз. Сила, боярин их, не запамятовал еще, что нашей волей на боярство сел, хотя и на чужих землях. Только оно как случается? Ныне не наша землица, а завтра, глядишь, наша уже. К Силе гонца шли. С первыми теплыми днями после зимы пусть и проведет все. Чем надо, подмогни. Там и узрим Усила хваленого. От такой награды не увильнет. Явится. Два десятка человек от мня спасти! Такое не каждый день. А зима не настоль долга, чтобы затягивать подготовку. Пусть уже слух запускает о поединках. А ты туда на погляд явишься. Думаю, не осмелятся там зло чинить. Коли же завяжут какую затею, повод будет обороняться и землицу ту вместе с Холодными Ключами под себя взять. Как мыслишь?
- Велик ты, владыка, и в мыслях, и в делах! – В низком поклоне отпустил комплимент Яр. – Не зря земли отца и дедов своих обильно прирастил и народцы разные под себя
поставил. Ох, велик!
- Еще одно дельце надумал… - Ратслав приостановлся, словно решая, стоит ли говорить о том. – Не заслать ли к людишкам тем кого из твоих умельцев? Снаряди-ка трех-
четырех страдальцев. Пусть лепят меня грязными словами, какие только смогут изречь.
Прибьются пусть к тем затейникам. Самыми ярыми их сотоварищами станут. Когда
нужны будут, сами найдем. Да, чего учить-то тебя! Почище меня все ведаешь. Делай.

**Гл. 12**

- В три головы из дому пошли, в тридцать три в дом вертаемся! И тако бывает, коли дело доброе зачать. – Весело поделился своими мыслями с Усилом Стан. – Теперича соседствовать с избой нашей иные избы будут. Еще и городище сложится. Чувствую то.
- Мудро поступил Мах. Не снялся всем своим народцем. Передовых послал жилье изготовить поначалу, чтобы не на голом снегу сны глядеть. Все возьмемся, дак и недолго
работу закончить. Земля еще не полно морозом хвачена. Успеем землянок нарыть, какие у них в лесу. Все ладом пойдет. – Согласился Усил.
 Самый край зимы не был очень морозным и землица не особо промерзнуть успела. А еще и хитрость народа Маха пригодилась. Загодя, перед тем, как рыть ямину под
землянку, валили на нужное место сушняк и костры жгли. Землица теплая становилась, податливая. Копалась легко и быстро. А когда ямина готова была, рубили над ней из
сухостоя стены невысокие да крыши в один скат ладили из коры и лап еловых. Не успел новый месяц народиться, как возле избы Стана выстроились в ряд полтора десятка
землянок, в каждой из которых уже горел очаг, отдавая свое тепло тем, кто устроил сои лежаки вокруг него. Ладно, что наготовили людишки лесные шкуры и меха разные в
достатке. Не впервой в таких условиях зимовать доводилось. Со временем все перетащили в новое поселение. Даже возы, которые ранее сами грабили, приволокли. В надобность они теперь. Коней чем кормить в зиму. Снарядили обоз за сеном в Сухоборье, выменять на товары разные корм для коней. Вернулись посланные в Сухоборье с полными возами сена и новостью: прямо по началу весны в Холодных Ключах Ратслав большое единоборство затевает. Своих поединщиков десяток выставляет. Зовет любых, кто не даст труса, показать удаль свою. Победителю награда великая, какой ранее никогда и не было. Чтобы не заподозрили его в коварстве каком и договорился Ратслав с боярином в Холодных Ключах, чтобы в его городище все прошло. Об том согласие у боярина Силы взял.
- Уж боярин его, Яр, точно должон там быть! – Твердо заявил Усил, когда Стан пытался отговорить его от задумки принять вызов на поединки в Холодных Ключах. – Когда еще
смогу, с помощью богов, высвободить из рук этого зверя столько душ?! Двадцать отцов и братьев кому-то отыщем. Только не хочу я от самого себя представляться люду. Название какое дать бы поселенью нашему. Да голову избрать всем людом. Тогда повеличавее
будет.
- А и верно! – Откликнулся заглянувший к ним Мах, ставший свидетелем разговора. – Соберу-ка народец!
 Народец собирать долго не пришлось.
- Слово молвлю, а вы кумекайте, как свой новый уклад положим! – Начал Мах, когда все небольшое население столпилось вокруг него и Стана. – Так ужо пошло издавна, коли и с десяток домов в соседстве, надобно место это прозвать как-то. Памятно другим людям будет, откудова кто из нас явился, или куда иной гость забрел. Согласны?!
 Все выразили единодушное согласие.
- Кто первый избу тута ставил?! Стан! Выходит, так и назовем место это – Станово! Идет?! – Продолжал Мах. – Мы из простых мужиков-беглецов превратились в лесу в
лихих разбойников. Нам правильные свои уклады уложить на долгие годы теперь надобно. Чтобы жисть человеческой была, а не лесных зверей. Все по чину!
- Так! Верно молвишь! – Поддержала толпа.
- А, коли верно, нужно нам перво-наперво голову себе избрать! От него все и пойдет! Его воле всяк преклонен быть должен! И совету при нем! Головой я Стана предлагаю!
Справедливо то! Он нас из лесу на дорогу правильную вывел, так пущай и дальше ведет. В совет же сами кличьте, кого пожелаете.
 После долгих споров порешили приставить к Стану совет из пяти человек, с оторым должон он был решать самые важные вопросы обустройства жизни поселян. Вошли в
совет Мах с двумя своими помощниками да Усил с Зерилой. Так явилось свету новое поселение – Станово.
 Уж совсем зимовать приготовились в своих жилищах становчане, когда прибрели к ним еще полтора десятка душ мужиков да баб. Одна из баб даже дитя с собой притащила.
- Примайте, хозяева! – Низким поклоном подтверждая свою просьбу, обратились пришлые к вышедшему для встречи с ними Маху. Стан с парнями своими и еще несколькими поселянами в то время охоту в лесу наладил. Кормить нужно тех, кто со
Становым жизнь свою связал.
- Откель на нас набрели? – Поинтересовался Мах.
- Дык… - Выступил вперед один из мужиков. - Камень ломали в Волчьем ущелье… Много там люду собрано из краев всяких… Из земель мы Ратслава. Беглые. Камень ему в
его стольное городище возили. Избы у них там не таки, каки здеся… Из камня лажены.
Высоки больно. Городище Преславом названо. Отцу Ратслава-душителя в память. Тоже
зверюга был знатный. У них, видать, весь род таков.
- На сотоварищей твоих гляжу – и впрямь камнеломщики. Вона каки мазоля на руках да одежка в растрепе. Не чаю, как по зиме до нас добрести умудрились не сгинув по
дороге от холоду. – Заговорил в ответ Мах. – Самому довелось спину в Волчьем понагибать. Знакомо то. А ты на камнеломщика не похож совсем. Больно гладок, хотя и
суховат телом. Кто таков?! Сказывай! Коли не глянешься чем, всяко может случиться!
- Корчаг он! Малый срок в ущелье и погорбатил. Сказывал, полонили их где-то на юге. Про те места я и не слыхивал. – Выступил вперед второй мужик, вид которого сразу
определял в нем настоящего камнеломщика.
- А у самого Корчага язык свело? Чего заступники лезут в наш разговор?! – Сердито осадил мужика Мах. – Пущай, коли начал, сам и далее говорит!
- И скажу! – Заерепенился Корчаг. – Чего не сказать?! Я и вона те два верзилы, Хлест и Зырян, взаправду не долгий срок на камне провели. Волю любим. А иначе как? Мы в
степи рощены. Раздолье, куда глаз не положи. На берегу Великой реки стояло городище наше, ныне Ратславом- владыкой разоренное и огню отданное. Много крови и слез
принесли в страшную ночь воины его озверелые, как и он сам – звери ненасытные. Тогда и полонены были мужики, кто силу уже набрал и долго пользоваться ей мог. Молодь да
старцев всех жизни лишили да в огне поспалили. Баб насильничали. Которых тож в огне пожгли, которых, как вона ту с дитем, с собой угнали. Для потех, в ущелье на обслугу
согнали. Токо, мы долго в Волчьем ущелье на Ратслава горбатить не схотели. Подбили тех, которые с нами тут, да и смылись втихую. Боле нас было на пять человек. Двое еще в
начале пути головы сложили. Догнали нас псы Ратславовы. Не всем укрыться удалось…
- Ладно! На веру приму! – Остановил рассказ Мах. – Одно еще понять не смог, как вы с голоду не сдохли? Оружья у вас никакого. Чем пищу добывали?
- А как пришлося… Поначалу жевали с собой прихваченное помаленьку. Потом ягоду всяку, котора с кустов не спала. Два ножа у земляков моих имеются. Изладили лук какой-
никакой. Покажи лук, Хлест.
- И вы этим луком умудрялись кого-то подбить? – Удивился Мах.
- И не единожды. - Подтвердил Корчаг.
- Пока жилье вам поставим, изначально шалаш большой сложите. Чтобы у огня погреться. Шкуры на подстил и обшиву дадим. Покормим ладом. Вернется голова, он и решит, как с вами далее быть.
 Когда пришельцы занялись обустройством шалаша, к Маху подошел один из его помощников.
- Зрил я где-то мужика того, Хлеста. Точно зрил. Однако не в ущелье… В степях отродясь не бывал. Лесной я. Мог среди разорителей наших разглядеть… Ночь была… Однако, верно говорю: зрил его ране. Не вру!
- Хорошо, коли вспомнить довелось. Устройте пригляд за этой троицей неусыпный. Кажен шаг их мимо вас пройти не должон. Стан воротится, с ним потолкуем об том.

**Гл. 13**

 От Волчьего ущелья к Преславу тянулась долгая дорога. Да и не дорога вовсе, а неглубокий овраг, который прокатали тяжелые, груженные гранеными каменьями
волокуши, запряженные быками. В два дня пути дорога длиной уложилась. За один прогон две пары полозьев стирались. Рубили их из свежей лесины, чтобы волок
облегчить. К каждой волокуше еще по четыре мужика в придачу приставлены были, чтобы вовремя волокушу на новые полозья затянуть и закрепить, когда в том надобность
появится. Уходили из Волчьего волокуши рано по утру. Каждый день по десятку. Для того, чтобы срывов в работе не было, поставлены в ущелье стражники. Числом до сотни.
Лютостью своей и за две сотни сошли бы. Редкий случай, когда кто-то из камнеломщиков не испытывал на своем теле хлесткую просечку их длинных плетей. Такой день счастливым числиться должен.. Трудились от зари до зари. Порой летнее солнце в
своем полуденном зените роняло лучи, лаская теплом и светом тех, кто терял свои жизненные дни в каменной пыли, пропитав ею легкие свои и кожу. Легко было отличить
недавно пригнанного в ущелье от здешнего «старожила», которыми именовали себя те, кто как-то дотягивал до тридцати- тридцати пяти лет от роду. В иные же дни солнечные лучи разбегались по каменным стенам ущелья высоко над головами невольников, не исполняя их надежд хоть на короткое время окунуть в тепло полуобнаженные тела. Еще
была надежда на ночь. Тогда сгонялись камнеломщики в огромные землянки, получив перед тем еду и воду. Как-то усыпив голод, присутствие которого всегда сопровождало тех кто калечил себя в ущелье, тесно прижавшись друг к другу, они согревали свои тела и иногда могли иметь радость видеть сны. В этих снах они снова могли побыть вольными
землепашцами, охотниками, лесорубами… В этих снах они раз за разом прижимали к себе своих любимых жен и детушек, земные встречи с которыми стали навсегда несбыточными. Радовали грозовые тучи, набегавшие в небо, чтобы заслонить собой солнце и опрокинуть ущелье во тьму. Тогда стражники давали команду всем лечь наземь. И не двигаться под проливным дождем, который сами пережидали под
специально построенными навесами. Попытка оторвать тело от земли приравнивалась к попытке побега, хотя у кого бы тут хватило сил куда-то бежать. В человека, оторвавшего
тело от земли, тут же впивались две-три стрелы, приближая его встречу с предками. Иные специально шли на такое, поскольку не выдерживали мучения ни сила, ни разум. Так
сокращали они свое страшное пребывание в месте, которое согласно легендам людским могло быть равно по ужасам своим только ужасам Нави, где Чернобог творил пытки
особо грешным душам. Лишь одному невольнику было сделано исключение. Он не надрывался на каменоломне. Он не жил в общих землянках. Он не боялся плетей стражников, которые сами не решались лишний раз приблизиться к нему Он мог делать
все то, что хотелось в тот момент самому. Одно лишь объединяло его с остальными: свободный выход из ущелья был ему заказан. Стражники выхода не знали никого из
невольников. Они убили бы любого, пытавшегося покинуть ущелье без дозволения. Погони здесь были не в моде. Зачем зря утруждать себя и коней? Невольники – дешевый
товар. Дармовой. Сколько нужно, столько и пригонят. Тот, кто держался особняком, был и ликом не похож на остальных. Смугл был телом. Ростом был на голову выше любого.
Сила в теле его сидела такая, что позавидовали бы и быки. Одного из них, кстати, когда дурь вошла в башку рогатого и он стал кидаться на людей, положил этот человек наземь ударом своего огромного кулака по лбу животного. От удивления бык сначала замер,
пытаясь запомнить того, кто позволил себе такую наглость, уставился в черномазого мутнеющим взглядом, затем резко завалился на бок и затих, так ничего и не поняв.
Знатный пир был в ущелье. Всем хватило! И мяса стражникам, и костей камнеломщикам, из которых бабы из обслуги наварили ароматного бульону с разными травами. Надолго запомнился тот ужин!
 Звали смуглого Одаром. Носил он одежду странную, ранее никем здесь не виданную. И говорил, так, что и понять его сразу нельзя было. Не вразумил еще язык земли этой. Что было самое странное? носил он на красивом поясе кривой меч в ножнах. Каждый день выделывал он с этим мечом такие фигуры, что все диву давались. Однако ж,
отчего не делал попытку вырваться из ущелья? Это большим дивом для всех было. Только
слушок прошел среди невольников, что Ратслав держит в затворничестве его жену
и двух детишек малых. Коли заерепенится и свободы захочет, вмиг вдовцом бездетным
окажется. Ему заявлено было, чтобы жил в ущелье до той поры, пока надобен станет. А пока его семейству место при дворе Ратслава дано…

...Обоз волокуш с камнем для стольного городища остановился на ночлег. Обычный ночлег в обычном месте. Все как всегда. Так же о чем-то шептался с травой ручеек довольный тем, что хрустальной водой своей смог утолить жажду стольким людям и даже громадным животным и нисколько не стал менее полноводным. Так же, как и всегда стражники, усадив невольников на волокуше спина к спине, связали их меж собой, оставив в такой позе дожидаться утра, а сами, достав из котомок харчи, устроились чуть поодаль, в давно уже сложенном для того шалаше. Восемь стражников устроились спать после ужина, а двое следили за тем, чтобы ровно горел костер, освещавший своим пламенем повязанных невольников и спящих в шалаше. Особенно никто ничего не боялся. Сколько лет существует дорога, никто в землях этих не посмел напасть на обоз. Чего тут взять можно? Только быков. Далеко ли скроешься со скотиной этой? Все одно, догонят и порешат без суда всякого. Найдутся ли глупцы?
 Ярко светившая луна потихоньку прилегла на пролетавшее мимо облако и спрятала в нем свой прохладный белый свет. Ночь сразу же загустела мраком. На границе света от костра встала сплошная черная стена, за которой ничего не стало видно совсем. Из-за этой стены с тихим свистом выпорхнули две стрелы и впились в расслабившихся стражников, уткнув их лицами в землю. Затем из тьмы вынырнули четыре дюжих человека, схватили четверых попарно связанных невольников и вновь растворились во тьме. На месте ночлега сохранялась полная тишина, прерываемая иногда довольным храпом сытых стражников.
- Глянь-ка, мужики! – Вскричал первый из высунувшихся за пределы шалаша стражников. – Што тута было?! Двое-то нашенских не дышут уж. Грамотные стрелки стрелы метали. Разом уложили.
- Эй, вы, голытьба полудохлая! Ежели што зрели, тута же выкладывай! Не то! – Второй стражник грозно вздернул вверх свой кулак, демонстрируя это самое «не то!».

- Та их самих тута недостает! – Заявил первый. – Глянь! Двух пар нету! Говорите, скоты, как случилося тут!
 Невольники, знающие о происшедшем ровно столько, как и наседавшие на них стражники, молчали. Погуляв для острастки плетьми по спинам невольников и не добившись никаких результатов, стражники приняли решение запрягать волокуши и двигать в городище.
- Обскажем все как было, может и пронесет… - Неуверенно проговорил старший стражник, жестом командуя к движению.

**Гл. 14**

- Велел Осок принести тебе просьбу его, Стан. – Рассказывал, воротившись из поездки за сеном, один из становчан. – Хотелось бы ему, покуда Зима властвует миром нашим, от тебя гостей принять. То он про Коляду и Муравку разумеет. Время бы даром не терять, к нему в учения пойти бы им. Так он велел сказать. Кажись, боги ему про то наказали. Тебе решать, голова.
 На семейном совете приглашение ведуна Осока одобрили без всяких сомнений.
- Тебя все боле к травам да живности разной тянет. Зрю то. И Муравка тут же вертится. Знать, одно желание единит вас – мир, который с нами сам говорить не может, через разные знаки его познать. Отрадное желание то. Очень полезно знать то, что иным не дано. С первым же случаем и ступайте к Осоку. – Завершил рассуждения Стан.
 А, короткое время спустя, отбивали Коляда с Муравкою поклоны Осоку с благодарностью за приглашение.
- Нет. Не приглашение мое исполнили. Исполнили вы волю Великого Рода, который велел мне взять вас обоих к себе пока. Все, что сам ведаю, вам отдать должон. Малость то, коли сравнить с тем, что богам ведомо, однако иным того постигнуть и в две жизни не дано. Ваш же путь далек. Наступит час, с родными своими только изредка встречи иметь будете. Дороги у вас разные и с Усилом будут. Только, к одному месту идти будете! Остальное сказывать не должон. Остальное жисть сама покажет. – Сразу разъяснил двум новым своим ученикам Осок. – Времени мало у нас. Только с виду жисть длинна. Коротка она, коли в корень зреть. По такому случаю откладывать науку вашу и не будем. Слушайте внимательно и смотрите! Все запомнить должны!
\*\*\*\*\*
 Освобожденных невольников из Волчьего поселили в стороне от остального люда. В лесу землянку им устроили. Снабдили всем, чем надобно. Стан, Усил да Мах с Кудряшем, коли не считать Коляды со Славом, только и знали про четверых лесных новоселов. Вместе налет на каменный обоз сочинили, вместе исполнили задуманное. Теперь новая затея свершиться должна была. В Станове свадьбы наметились. Почитай десяток пар в одночасье семейным кровом обзавестись порешили. На то у головы и совета при нем добро получили. Первый праздник в городище! Роднится Станово с Сухоборьем! Большой зачин единению двух городищ ложится. Много сухоборцев явится. И голова их с ведуном тож почетными гостями сядут. Накануне свадеб, когда зазвенели первые лесные ручьи, сообщая, что короткая власть зимы завершилась, навестили Стан с Махом старейшин в Сухоборье. Совет с ними закрытый держали. Видать обо всем ладно порешали, раз возвратились назад довольные и веселые. А мужики уже ладили площадки для застолий. Объявил Стан, что всем городищем праздновать будут. Никому отлучки не иметь. Радость общая. Коли ладно состроится, то и иные мужики не засидятся. Не в Сухоборье, так в Холодных Ключах, а то и где подале невест сыщут. Будут радовать слух голоса младенцев. Будит силиться новыми жителями Станово!.
 В самом разгаре праздник был, когда ведун Осок обратился с Стану с Махом:

- Чего прячете от нас людей? Не всех становчан к празднику призвали от чего-то?
- Да все тута, пожалуй! – Ответил Мах. – Все мы друг дружку знаем. Никого не проглядели. Али неверно сказываю?
- Неверно, Мах! Ох, как неверно! – Настаивал ведун. – Можно ли тебе от меня утаить что? А те четверо, которых в стороне от иных в лесу держите?
 Удивленный народ зашушукал на слова ведуна. Нет ведь иных жителей в Станове!
- Прости Осок! Запамятовал! – Встал и преклонил перед ведуном голову Мах. - Ведь в точку ударил! Одно слово – ведун! Есть такие! Я о них уж вспомнил. Послал людей. Скоро будут. Еще радости нам добавят, когда дружков своих встренут. Да, вона, идут уж!
 На площадь вышли несколько человек, в том числе и те четверо, что были украдены с каменного обоза.
- Проходите, мужики! – Подозвал их к себе Стан. – Зрите, есть ли тута кто из знакомцев ваших.
 При этих словах Корчаг, сидевший на дальнем конце площади вскочил на ноги и метнулся в сторону окраины городища. Только-то и успел, что несколько шагов пробежать, когда какие-то мужики встали ему поперек дороги и скрутили руки за спину. Затем Корчага притащили к месту, где уже ждали его старейшины двух городищ.
- Сказывай, как тяжек труд твой был в ущелье Волчьем! Как бежать смог с двумя сотоварищами своими?! Все сказывай! Пущай народ слушает сказки твои! – Грозно потребовал Стан. – Потом мы свое слово говорить будем! Хлеста с Зыряном тож пока повяжем. Мало ли какая дурная мысля в головы их полезть захочет. Пущай, покамест, поваляются в травушке да о грядущем помозгуют. Сказывай ужо!
 Поставленный на колени перед народом, как требовал того обычай, Корчаг с ужасом взирал на Стана с Осоком, стоящих перед ним. Обильный пот выступил на лице его, выдавая трусливое состояние его души. Язык никак не хотел повиноваться, потому как в голове кружили мысли: «Коли правду молвить – головы не сносить, когда Яр дознается.

Коли врать зачать – тута башку снесут… Каким путем идти? Што выбрать-то?»
- Говори, пес паршивый! – Ткнул его Стан в бок носком сапога. – Чего взмок?! Брехать
изготовился?!
- Не-е-е-ет! – Непроизвольно вырвалось из уст Корчага. – Все скажу, как есть! Не губите! И братьев моих зазря жисти не лишите! Не по своей воле здеся ныне! Все выложу. Иной путь есть? Толи тута неправду молвить, толи тама дознаются – все одно. Морана меня не заждется. Уж лучше выкладывать, как есть. Присланы мы, я и братья мои родные, про што ранее скрывали, штобы толкаться среди вас да все на память складывать. Зиму должны были перезимовать, а по весне бежать в обратки к боярину Яру с полным докладом виденного и слыханного. Беглец отсель прибежал к нему. Поведал, што народец собираете. Хотите на Ратслава беду нагнать. Штобы отправить душу его в Навь. Смеялся больно на тем Яр. Однако же велел присмотреть тута за всем. Куды вам супротив его владыки? У того войска большими сотнями чтут. А у вас тута десятками счесть можно. Еще должны мы были подговорить народец тутошный выбрать поединщиков, которых послать в Холодные Ключи для единоборства с людишками Яра. Сам
тама тоже быть надумал с войском. Войско свое на время в лесу укроет. Когда снадобятся, кликнет. Всех вас там и повяжут. Тама я с братанами и должон был на вас клепать все о затеях ваших, дабы суду преданы были и жизни лишены все. Так вот… А теперя… сотворите мне любую кару… токо… братьев моих отпустите…
 Стоявшие вокруг становчане грозными криками выражали свое отношение к происходящему. Может, и расшумелись бы во всю прыть, только остановлены были Осоком, который резко воздел вверх свою правую руку.

- Не гоже зазря шуметь! Толку в том нету. Надобно и нам что-то в ответ Ратславу издумать. Токо, не сходу под горячку, а поразмыслив и рассудив здраво. На то дайте нам подумать вместя со старшиной вашей. Потом и слово возьмем, вам все обсказать. Пока троицу эту суньте куда под присмотр. Все вместе и порешаем. И про них тоже. Согласные?!

- Чего мудрым речам супротивиться?! – Прозвучало в ответ. – Думайте! На то нами и посажены!
 Спустя некоторое время собрались Стан, Усил, Осок и Мах в жилище Стана совет держать. Не успели на лавках рассесться, как стук в дверь.

 - Пустите ли старого знакомца? - Отворилась дверь и через порог переступили два старца, очень схожие меж собой. Одним из старцев оказался Лесовой, а второго раньше и не видели.
- Порешили мы, когда встренулись ныне, што пришла пора и нам с вами советы держать. Чего в стороне ходить? Меня знаете ужо. А со мной учитель мой, который за сородичами моими в лесах их, как и я за своим лесом, присматривает. Белуном(8) кличут везде. Слыхали когда? – С хитринкой на лице вопросил Лесовой.
 Заслышав имя учителя его, члены совета вскочили со своих мест и опустились на колени.
- Благослови на дела добрые и помоги в их свершении! – Обратился к Белуну Осок, низко склонясь в поклоне. - Прсядь, где удобно.
- Затем и явился вам. По иному не ладно было бы мне в дела ваши встревать. Еще вот Лесовой все уши прожужжал, каков ныне народ у него в лесу объявился. Верно, плохо то, что на стройку свою деревцами пользуетесь… Однако же и по иному никак хатенки свои не возведете. Верно? Да не вступай в защиту, Лесовой, сам знаю, что сухостои пользуют,
от которых окромя вреда ничего лесу и не ждать. Для острастки я поворчал. Штоб пригляд везде был. Тебе ль, Осок, про характер мой ворчливый не знать? Не раз дорожки пересекались. Ты, словно и я, от Белобога(9) свое начало взял. Токо задачи нам даны разные. И сотворен ты супротив мне от человека. Ныне вот не зря же тута все мы оказались. Коли слуга верный Повелителя Нави задумал зла натворить с теми, кто угоден Роду Великому и за которых вступился Хорс, мог ли наш творец в сторонке отсиживаться? Потому и прислан к вам вместе с Лесовым на подмогу. Все как надо сотворить вам предстоит. Мы же токо советом да подмогой какой можем вступиться. Иначе нельзя. – Пояснил цель своего визита Белун. – Все меж вас только будет. Остальным не сказывать о совете нашем! Чего долго затеваться? Давайте ужо к делу приступать.

**Гл. 15.**
- А я сказываю, не бывать тому! Где то зримо, когда городок во многие сотни душ поднялся бы перебраться в соединение с тем, в котором и чуть за сотню перевалило? Коли бы не знал тебя Осок, спросил: в своем ли уме такое
замыслил?! – Окончательно осердился глава Сухоборья Пятой выслушав то, о чем сговорились в Станове участники совета.
- Куды денешься, дурень старый? То не просьба к тебе. Слыхал от кого совет? Белуном такое сказано, а след и Белбогом, думать надобно. Али у
тебя столь силы накопилось, что уже и с детьми Рода Великого готов
потягаться? Лучше думай как все ладно состряпать дабы народец наш в волнение не ввести. Об том пекись! Ишь, как зарядил: не бывать! Достукаешься, иному вместо тебя вскорости дело то поручат боги, а тебя куда потеряют. Они все могут. На то и боги. Давай лучше так сладим: скажешь народу про то, как хороша земелька в Станове и как много ее там. Не ровня нашему песчанику, где скоту выпас скудный. Травища там вровень с телком. Загуляет, не найдешь. Озера рыбные. Зверья всякого полным-полно. Много меху напромышлять можно. Себя одеть к снегам, да и на торги свезти по случаю. Богатый край. Пошли поначалу десятка три-четыре умельцев по делу плотничьему. Пущай домишки наставят за лето для тех, кто съедет к новым местам. Вот так-то складывать дело надобно. А ты? Не бывать тому! Дурь одна. – Наставлял Осок Пятого. Заодно и к братану свому в Лады заглянь. Его склони к переселению. Поясни, от чего все то затевается. Времени у нас на все про все - одно лето да зима. Крепкий град свой нужон. Свое царство супротив Ратславово. Внял? То-то!

 Поерепенился Пятой недолго. Внял тому, до чего Осок не только своим разумом дошел. Вскорости в Станово пришли несколько десятков мужиков
с топорами заладили стройку прямо за околицей. Топоры стучали от зари до зари. В поддержку плотников становчане прокорм их на себя взяли, дабы не отрывались от дела важного. Благо лес полон добычи разной. Не очень то накладно то для городка и было. К тому времени, как собирать стали
поединщиков в Холодных Ключах, выросло Станово еще на два десятка домов, а люду под сотню прибавилось. Накануне поездки в Холодные Ключи привели к Стану и Усилу Корчага с братанами его.
- Теперь настала та пора, которую ждали для правых дел ваших! – Заявил братьям Стан. – Ты, Корчаг, тута останешься, а братаны твои в Холодные Ключи побегут. Тама их Яровы людишки встренут. Прознать про дела
наши схотят. Лопочите про то, как не видно было вам про те дела за
которыми посланы были. Никто тута и не думает про какие-то мести да сечи. Живут все тута мирно и тихо. С Сухоборьем дружбу завели от того, что одни мужики в Станов были ранее, не считая Муравки, так и та ужо за Колядой
привязалась. Теперя баб оттуда ведут в домишки свои. Семейно жить начинают. Жистьь не богатая. Питаются от лесу. Да по озерам рыбалку ладят. Так-то! И штоб слово в слово! Коли не осилите урок, как надобно то, доверия не получите и беду на нас кликните, брату вашему жисть не долга! Сполните все, вертайтесь. Послушаем, каковы новые интересы у Яра.
 Поручились Хлест и Зырян, что все исполнено будет в точности так, как велено им. Только ушли братья, как вбежал в избу Мах:
- Подите, гляньте, кого еще к нам занесло! – Взволнованно проговорил он. – Не видывал таких ранее. Выйдя наружу, Стан с Усилом увидели пятерых
незнакомцев держащих в поводу коней, которых окружила толпа становчан. Незнакомцы имели странный вид. Такого народу здесь, отродясь, не встречали. Смуглые скуластые лица пришельцев украшали черные как смоль усы. У одного, который был одет в более дорогие одежды, была еще и
борода. На голове этого пришельца была надета островерхая шапка, отороченная мехом. В маковку шапки был вдет пучок конских волос. Красный, расшитый ярким шитьем кафтан полами своими доходил почти
до щиколоток. В талии перехвачен был кафтан широким поясом из
какой-то ворсистой ткани. По всему поясу были разбросаны золотые
пластинки разной конфигурации, которые образовывали собой замысловатый орнамент. На левом боку этого пришельца висел кривой меч, рукоять
которого, имевшая форму головы орла и украшенная двумя красными камнями, вставленными в глазницы птицы. Меч был вложен в дорогие ножны, сплошь усыпанные золотыми пластинками. Из-под полы кафтана выглядывали шаровары из белой ткани, подвязанные по щиколоткам яркой красной лентой. Обут был пришелец в мягкие кожаные туфли. За поясом наперекрест были воткнуты два кинжала с дорогими украшениями. Остальные четверо были одеты в красные рубахи, поверх которых у каждого была надета броня, являвшая собой навешанные на кожаную основу металлические прямоугольники. Наплечники брони доходили до локтей, чтобы ладно было в бою пользоваться мечом и иным оружием. Полы брони опускались на две ладони ниже талии, чтобы удобно было сидеть в седле. На
головах, поверх тонких кольчужных шапок надеты были металлические шишаки их маковок которых также торчали тоже пучки конских волос. Обута была четверка в высокие кожаные сапоги, в которые были заправлены сразу под коленями белые шаровары. На поясах у всех висели кривые
мечи. В руках они держали копья с наконечниками в форме лезвия меча. К седлам всех были приторочены луки с колчанами полными стрел. Когда перед ними появились Стан с Усилом, тот, что был на вид главным из пришельцев, дал знак рукой и один из воинов, сняв с головы шишак и склонившись в низком поклоне, произнес на понятном всем языке.
- Мы – посланцы достопочтенного Мурад- паши, который правит нашим народом во славу богов. Мы пришли к вам с миром и словами самого паши.
Дозволено ли будет сказать то, что велено передать вам?
- Говори ужо! Откуда язык наш познал? – Ответил Стан.
- Языку обучен от того, что довелось плененным быть в одной из земель правителя Ратслава в малолетстве. Там и рос до поры той, когда ума и сил хватило бежать к единородцам. Оттого и выбран ныне нашим беком Булатом
в толмачи и провожатые. Знаю места здешние. А слово Мурад-паши таково:
«Прошу тех, среди которых есть поединщик, вооруженный топором богом
кованным, помочь посланникам моим высвободить из плена Одара, брата родного бека Булата, славного воина и великого единоборца народа нашего. Взамен готов оказать любую помощь людям тем, какую в силах оказать!» Дошли до нас слухи о схватке вашего поединщика с поединщиком
Ратслава, которого Черным Вороном кличут. Он-то со своими единомышленниками и пленил Одара, опоив зельем особым, которое силы вышибает на время из любого, приняв его у себя в шатре, как гостя дорогого во время состязаний батыров, организованных соседом нашим, каганом Бахтияром. Коли сумел ваш батыр осилить Ворона, выходит, сможет и нам
помочь высвободить Одара.
- Пошто здеся стоять? Зови своего бека в дом. Там и поговорим за столом. А за конями вашими пригляд будет. Не иначе. И оружие у седел никто не тронет. - Пригласил Стан.
 Воин-толмач быстро проговорил своему беку слова Стана и тот в ответ велел сказать:
- Благодарю за прием! Войду с вами в дом ваш. Со мной только толмач. Остальные тут дожидаться останутся. Толмач оружие свое сотоварищам оставит. А мне безоружно не по чину будет.
- Пущай не разоблачается! – Махнул рукой Стан. И, когда все уселись за
столом, продолжил.
– Хотел, бек, зреть поединщикка нашего? Вот он пред тобой. Усилом назван.
Сын мой приемный. А теперь сказывай, как думаешь Одара вашего спасать.
Што вершить будем?
- Есть задумка. – Перевел слова бека толмач. – Не только мы впятером пришли сюда. Привел я три сотни воинов своих. Ждут сигнала моего в месте условном. Знаю, что выставлен будет на поединок брат мой. Еще знаю, как лазутчики мои донесли, Яр тоже не один идет в Холодные ключи. И при
нем несколько сотен воинов, чтобы не дать и вашим людям уйти с поединка. Одним махом пожелал и Усилом вашим овладеть. Семью брата моего с собой берет, чтобы не было сомнения у Одара о черных замыслах его в случае отказа от поединка или попытки бежать. Он тоже своих воинов
упрячет. При них и семья брата будет. Знать бы, где укроет их. Мы бы тогда могли побить поганых злодеев в то время, как вы верх в поединстве взяли бы.
- Знали мы уже о воинстве Яра. И, где укроет их, знаем наверняка. Потому мысли наши прежние твоим не перчат. Тож надумали помять бока воинству Яра. В том и с Сухоборья подмога будет. Токо в Холодных Ключах боярин

их, Сила, Яром откуплен и супротив него не встрепенется. Потому до поры там о своих помыслах трепать не будем. Коли еще и ваша сила подвалила, то ладом все и сложим. А за одно и порешим, как быть с Холодными Ключами. Токо, как же братана твово известим о делах наших. Штоб не брыкался больно в случай чего. – Высказал свои мысли Стан.
- Брату бека сигнал дадите. Вот этот амулет явите ему как-то. – Толмач протянул Стану переданную ему беком вещицу. – Поймет кто вы. Эта вещь ему очень знакома и о многом скажет. Еще вот это суньте как-то. - В ладонь Стана лег маленький свиточек. – Тут все сказано.
- Перекусим, однако, гости дорогие? – Предложил Стан. – А воев твоих, бек, тож накормят. Не думай про то.

**Гл. 16.**

 Только-только подсохла земелька от снегов талых да дождей ранних,
как объявлен был боярином Силой праздник большой в Холодных Ключах,
Белобогу посвященный. Покровитель Белобог землицы этой и людишек на ней с давних пор, оттого и скотинка хороший выпас завсегда имеет и пахота зерном хорошим балует. Приглашены на праздник все желающие, особливо те, кто может товаром каким порадовать да поединщиков добрых имеет.
Харчевня на постоялом дворе, которую держит в городке брат боярина, Угар, в какие времена была полным народу? Уж и не вспомнить. А тут! Все лежаки в комнатах заняты, а на кухне желающих набить брюхо с дороги и не
разместить. Пришлось срочно столы сколачивать с лавками, чтобы во дворе гостей почивать. Баб добавочных в кухарки настраивать. В своей семье столь баб и не наберешь! Мужиков также в наем брать пришлось. Для охоты,
дровишек нарубить, воды натаскать, еще чего понадобится сотворить. Все окупится! На всем барыш растет! Лови удачу за хвост! Кода еще везение
такое ждать?!
 Уже и домишки все, что поближе к площади расположены, гостями заезжими забиты, и улочки, что на площадь ведут, торговцами обсижены. Пройти с большим трудом можно. Гвалт от торговых людей стоит. Каждый на свой лад свой товар расхваливает. Тож не каждый день на такое скопление покупателей набредешь. Как доложила стража от ворот, уже более трех сотен гостей прибыло. Иные, из-за отсутствия места, на своих повозках и ночуют,
там же на кострах и пищу готовят, коли в харчевню попасть не повезет.
На площади помост большой срублен. Любо глянуть! Все добротно. А чего
скупердяйничать? В расходах к празднику этому и Яр участие принял. Почитай, более половины Сила на нем своих монет приберег. Вот-вот сам
заявится со свитой. В своих хоромах Сила его на постой определил. Волнуется, сумеет ли угодить столь высокому гостю по простоте жизни своей. Верно, и тут лукавит Сила. То для народа он простачок, со всеми в ровне жить желающий. А, взаправду, давно уж понял сладость боярства, когда от каждого жителя земельки какой-никакой а кусочек перепадет в свои закрома. А как иначе? На нем и города охрана лежит, и суд справедливый, и дружина (которая более своими делами занята, а не упражнениями воинскими, отчего Силе еще прибыль дается). А тут Яр и вовсе предложил
после праздника привести народец Холодных Ключей под руку его владыки. Богатые подарки за то обещал. Чего чураться? Народ завсегда уговорить можно. А подарки? Потянешь тут времечко, и забудутся обещания о них. Сами все возьмут. Сила вона какая!
- Яр! Сотоварищи! – Доложил гонец от стены.

 Вот и пришло время дорогого гостя встречать. Выбежал Сила с челядью своей к самим воротам городским, чтобы с поклоном гостя принять. Тот тоже не заставил ждать ответного действа, соскочил с коня и крепко обнял Силу, словно друга своего ближнего, с которым повидаться долго не доводилось.
- Готов ли боярин Сила ко всему тому, что задумали с ним накануне? – Спросил Яр на ухо Силу, сжимая того в своих объятьях.
- Все, как есть. – Тихо ответил Сила. – Али не встренули тебя гонцы мои, которым велено воинам твоим засадным место хорошее в лесу указать?
- Все ладно идет пока. Никто ничего не заподозрил тут?
- О чем ты, боярин? Все в тиши прошло.

- Молодец, боярин. За все свое получишь. – И разжав объятия, бояре чинно двинулись к хоромам Силы.
 Только не все так ладно строилось, как порешили Яр с Силой. Отряд всадников, который привел с собой Яр и с помощью гонцов Силы в лесу упрятал до поры, не только его воле подвластен стал. В лесу свои хозяева имеются. Они к такой встрече загодя готовились. А потому, как только
всадники углубились в лес следом за гонцами на выбранную для них поляну, позади них сошлись деревья в едином строю, укрыв совсем все тропки и встав единой чащей непроходимой. Кто прибежит к ним с сигналом? Как сыщет тех, кто надежно упрятан? А всадники расседлали коней, давая им отдых и возможность покормиться. На другой день только понадобиться могут они боярину своему. Отдых ныне всем.
 За деревьями Белун с Лесовым потешались затеей своей, ведая наперед все, что здесь произойдет далее. В ту пору также в лесу, ожидая призыва, разместились два отряда. В одном – те, кого Булат привел. В другом –
мужики от Стана с подмогой из Сухоборья. Может, не такие ловкие воины, как у Булата, но очень желающие намять бока Яру с его помощниками, а заодно и Силе место его достойное указать.
 Явившиеся скрытно ко двору, где остановился Яр, братья Корчага все изложили боярину, как и было велено им, за что получили каждый по
серебряной монете и наказ продолжить свое пребывание в Станове.
- Ныне завладеем мы топором заветным, Сила! – Уверенно заявил Яр, отпустив «доносчиков». – Нету волнения никакого у тех, кто за лесом поселился. Потому и явились малым числом на поединок нынешний. Не ведают, какой подарок ныне им изготовлен тут. Не мы два десятка плененных свободой одарим, а они нам собой то число прибавят. Токо не вразумлю одного, пошто так долго гонцы наши не вертаются. Время бы уже им и быть тута да ладно сказывать о том, как дружина моя в железный кулак твой городишко, Сила, взяла.
- Время поединки ладить. Не то народец заволнуется и разор какой причинит… - Заискивающе глядя в глаза Яру, ответил Сила. – Хотя и запоздают гонцы малость, а начало вовремя давать надобно.
 В поддержку слов Силы солнце медленно ползло в зенит, укорачивая тени на земле и давая сигнал к началу поединков. Уже толпа стала сильнее шуметь вокруг помоста. Некоторые из людишек непотребные слова в адрес
организаторов отпускать стали под одобрительный хохот остальных. Да и дюжина поединщиков, хотя и сдерживают себя, тоже недоумения высказывают по поводу задержки.
- Положим начало. Тут, глядишь, твои воины явятся. Невмочь тянуть дале. – Проговорил Сила и дал отмашку старшинам на помосте. - Начинайте! Первая шестерка по жребию, а остальных победители на свой вкус позовут! Так-то! Биться оружно, до первой крови! Пущай тянут жребии.

 Сила пригласил Яра присесть в самом центре первой скамьи. Отсюда все видно. Три пары отобранных по жребию противников, вооруженных
разнообразным оружием, какое пожелал иметь поединщик, встали попарно в изготовку к началу схватки по сигналу Силы. Тот не заставил себя долго ждать, махнув, как было обусловлено, красным платом.
 Сошлись поединщики. Зазвенел метал. Засверкали в воздухе мечи, топоры, кованые дубины. Усилу достался противник ловкий, но не достаточно сильный. Поначалу он уходил от страшных ударов тяжелого топора и даже сам пытался ткнуть в Усила своим мечом. Только ненадолго его хватило. Покружился, покуражился, да опрокинулся на спину, получив
удар прямо в лоб тяжелого обуха. Дрыгнул несколько раз рукой-ногой и затих. Только тяжелый стон выдавал то, что жив бедолага. Также быстро справился со своим противником и Одар. Только первая кровь, выпущенная его мечом из груди противника, была столь обильной, что оставляла мало
надежды, что живым останется поединщик. Третья пара получилась из равных и по силе, и по ловкости поединщиков. Они очень долго
сопротивлялись друг другу, своими ловкими движениями приковав к себе взоры зрителей. Отвлеклись на время от иных забот и Яр с Силой, потому и проглядели тот момент, когда на площадь с двух сторон вышли и выехали на конях вооруженные люди, которые явно не были из числа тех, кого упрятал
в лесу Яр.
 Наконец, и третий поединок завершился. И тут Яр заметил, что Сила подает ему какие-то знаки. Он оглянулся и оторопел.
- Мы окружены! Моих воинов нет в городке! Нас обхитрили! - Прокричал
Яр, вскакивая с места.
 Один из выставленных Яром поединщиков, подкравшись сзади к Усилу, уже занес свой меч для страшного удара, когда грозно прошипела
оперением стрела, выпущенная Булатом, и впилась ему в сердце. Злодей пошатнулся, выронил меч. Казалось, он уже видит просторы Нави. Только не пришел еще его конец. Он свалился с помоста на землю и, выхватив из груди стрелу, собираясь выпрямиться в рост, чтобы продолжить свое грязное дело. Только, не учел, что имеет дело с опытным уже поединщиком, которому известно, что не нужно давать ему долго касаться земли. Оказавшийся тут же Усил сгреб его в охапку железной хваткой и прижал к гуди, не давая
коснуться землицы. Захрипел злодей. Обмяк. И, вскорости, испустил дух.
- Сожгите тело его. – Посоветовал Усил двум подоспевшим к нему землякам. -Токо на землю не кладите. А я покуда боярами займусь. Вона как ретиво убежать наметили. Токо теперь бежать некуда боле. Наши воины верх взяли в городе! Наша правда во главу всему станет. Тащите их сюда. Да не больно нянькайтесь. За вихры и в ноги народу. Пущай познают сполна как такие дела по их велению творились. Токо, не больно мните им бока! Они еще надобны для суда справедливого, который тут же и учиним.

 В то время. Когда Усил общался с народом, Булат сжимал в объятьях своего брата.
- За все ответят, собаки, брат! За все! Моя бы воля – всем бы головы посек, кто в сговоре с этими собаками! – Горячо заявлял Булат.
- Не спеши, брат, еще надо бы дознаться, куда семью мою подевали. Чтобы зла не сотворили до того, как сыщем их. – Остужал пыл брата Одар.

 Связанных Яра и Силу, а заодно с ними и воинов, которые уцелели в короткой схватке на площади, бросили к ногам Усила и Булата. Силу от страха колотило мелкой дрожью, а Яр гордо глянул в глаза Усила.
- Сладили вы ныне с нами хитростью… Степняк, вижу, подмогу сотворил… Токо, ненадолго радость ваша! Тот, которого Одаром кличут, еще не повстречал бабу свою с детишками. Или ведомо вам где упрятаны? В крепости самого Ратслава. За стенами каменными. Не достать. Когда
дознаются там о вашем нынешнем деянии, то враз бошки поотшибают…
– Завел разговор Яр.
- Не горячись, боярин. Али запамятовал от кого изначально тут зло затевалось? Не ты ли всему головой был. Коли падет хот один волосок с голов твоих пленников, то и твоя ломаного гроша не стоит. В одночасье с плеч слетит! Не грози ужо, а говори толком, как вернуть Одару семейство
его взамен на твою шкуру! – Оборвал боярина Усил. – Сумеешь ли с этим
разобраться?

- Как с Силой поступишь? – Поинтересовался Яр.
- А кому нужон он тута? Об том народ сейчас и поспрошаем. Пока не
разошлись совсем. – Ответил Усил.
- Верно решаешь, сынок. – Вступил в разговор подошедший Стан. – Сейчас у народа про Силу и спросим. Нужон ли кому боярин такой?! – Обратился Стан к окружавшим их людям. – Предал град свой. Предал гостей своих и метнулся под руку чужую!
- Не нужон! – Взревела возмущенная толпа. – Гнать взашей, а то и башку с плеч снять! Другого боярина изберем! Пущай Усил побоярствует! В нем силу видать и правду! Единым народом со становчанами да сухоборцами быть хотим! Тогда и силы какой наберемся! Примай Усил боярство над нами!
Все того хотим! Ныне же!
- Слыхали волю народа? – Обратился Усил к Силе с Яром. – Ты, Сила, тотчас собирай манатки свои да с семейством в один воз из города мечись. Лиху бы не стало. Яр тебя опосля нагонит, коли так ему боги положат. Боле право было бы башку тебе снести, но нет в том надобности. Ныне ты в прислужниках, а не на боярстве. Без того шибко упал. Ты же, Яр, гони своего посланника во всю мочь за семейством Одара. Он побратим отныне мой. Потому как за себя велю! Выбирай из плененных самого расторопного воина своего. Дам коней лучших. Пусть спешит! Сроку на все дела наши два дня!
- Успеет посланец мой и за один обернуться. – Заявил Яр. – Я бабу с детишками степняка этого не очень далеко спрятал в месте тайном до поры. Хотель издевку над степняком разыграть. Больно горд он был, когда на каменоломне часу своего ждал. Токо, какой зарок дашь мне, что к обману не
подведешь слова свои?
- Не веди торгов, боярин! – Вступил в разговор Булат. – Не твой день ныне! Шли посланца! Ныне нет у тебя силы нам свою волю давать! В союзе мы с Усилом и близкими людьми его со дня этого. Помни! На то именем повелителя своего слово принародно даю! Знаю уже, где укрыл семейство
брата моего. В Волчьем Ущелье. Шепнул мне тут один из воинов твоих. Захватить ущелье ничего не стоило бы. Опасаюсь, чтобы стражники твои зла моим родичам не сотворили. Посылай немедля!

\*\*\*\*\*
Никогда еще за свою многолетнюю преданную службу не входил Яр в покои Ратслава угнетаемый чувством страха за свою судьбу. Верность и полезность службы его сложили крепкую дружбу меж правителем и ближним боярином его. А тут! Кто ожидал того, что бесславно закончится затея, обещавшая
захват для владычества Ратславова новых земель и новых народцев. Вместо того потерял в затее этой лучших воинов дружины своей, которые неведомо как решились переметнуться в лагерь Усила, дав клятву на службу верную ему, переметнулся под крыло Усила и народец, что добывал камень в Волчьем ущелье. Хлипок на вид изнуренный народец тот подневольный, однако же, как набросились на стражников в помощь воинам степняка
Булата, что хитростью привел конников своих и, освободив семейство брата, заодно дал волю и рабам из ущелья. Бежали рабы из каменоломни к Усилу. Вместо того, чтобы ослабить новый союз, правителем которого Усил избран, получилось, что укрепил его еще и за счет сговору со степняками. Как теперь на глаза Ратслава являться?
- Чего глаза прячешь, Яр? – Гневно встретил боярина своего Ратслав. – Провалилась затея твоя во Тьму? Стар, видать, становишься. Силу разума
своего терять начал?

- Прости Ратслав слугу своего неудачливого! Все, однако, замыслили
верно! Вмешалась видать сила какая-то неведомая у которой мощи достало поломать всю затею нашу и с ног на голову поставить. Иного не могло быть… Как пояснить тогда, отчего же воины мои в чужой стан
переметнулись? Ведь они даже от родительских очагов отреклись, на службу становясь! А тут?! Все, как один, под чужое начало стали и клятву принесли заново! Могло ли быть такое само по себе?
- Я ответов ждал от тебя, не вопросов вовсе! Все не так, как думалось вышло.
Друга твово, Силу, ужо отправил в Соленую Падь. Пущай там над солеварами побоярствует. Все какую-никакую пользу принесет. Тебя же… оставляю при себе. Как и прежде было. Токо, должон ты помнить: коли потерял чего, найти бы надобно! Делай, как знаешь. Помни: не хочу знать соседства с безродным Усилом и степными сотоварищами его! Делай, как сможешь, но так, дабы не маячили они у меня на слуху! Понял?! Попробуем и на сей раз за подмогой к Правителю Нави обратиться. Может не оставит одних перед врагами. Ступай!

**Гл. 17.**

- Не тот травку знает, кто по ней ступает, а тот, кто поклоны ей бьет! – Наставлял Осок подопечных своих, устраивая им походы в лес и в поле и много говоря о каждом кустике и травке каждой новой. – Помнить должны завсегда – все мы от Рода пошли. И растения, и животина, и люд. Все от него
по замыслу единому. Все друг другу полезны. Животина травку да кустики мелкие щиплет, а люду мясо да молоко свое на корм дает. Человек же землю пашет, запруды чинит, дабы росло все как надо вкруг него. А коли заболел человек или животина, куда идут за тем, чтобы хворь изгнать из тела, а то и из души? К кустам да травке. Где ягодка нужная висит, где корешок желанный укрылся, где цветочек потребный расцвел, то мы разумом своим опознаем, а животитна чутьем. Коли нашел язык общий с тем, которое вокруг тебя живет молча, то большую силу для дел нужных и ладных
получил. Тому учу вас, дети мои. Когда-то и меня так дед мой всюду за собой таскал да в башку мою все надобности вдалбливал. Навсегда засела в голове наука его. Все до мелочей помятую. Все то вам передам. Такое видение мне от Белобога было, штоб обучить всему Коляду. Видать, нужон ты, Колядушка, Белбогу для каких-то дум его. Видать, особо отмечен им. Про Муравку наказу не было. Однако ж, коли не в силах друг без друга, думается мне – не воспротивился Белобог ее обучению заодно. Видать, и ей
положил наказ какой наперед. Ему одному то ведомо. А вы старайтесь помнить все. Сколь мне времени отведено с вами быть, кто ведает окромя богов? Призовут к себе невзначай, так все вам оставить должон. Коли готов будешь долг свой перед Белобогом сполнять, то узрим мы цвет папоротника.
То сигналом твоим будет, Колядушка, своим путем идти. Пока Усил, брат твой, иными делами, которые воину великому и справедливому под силу, занят будет, ты народу добро понесешь. И Муравка с тобой. Так-то… Теперь
обратно в Сухоборье вертаться надобно. Оттуда в Холодные Ключи на возу поедем. Много люда хворого на эту пору туда из Волчьего Ущелья пристало, Надобно бы всех на ноги прочно поставить, а заодно и ваше умение приглядеть.
 На следующий день после этого поучения Осок с Колядой и Муравкой уже прибыли в Холодные Ключи, где братья, наконец, смогли обнять друг друга после долгой разлуки.
- Ко времени приезд ваш. – Говорил Усил, обнимая Осока. – Много нужна помощь ваша. Больно потрепан жестокостью народ, что с Волчьего Ущелья вывели. Из них силы вместе с жилами годами тянули. Тута и явите мастерство свое. Пущай узрят они жизнь нормальную, какая здоровым людям ведома.

 Чтобы не мешал никто лекарству, сколотили по просьбе Осока на скорую руку избу, в которой и творили свои целительные чудеса трое лекарей. Вскорости же и дом просторный жителями Холодных Ключей возведен был для исцеления страждущих. Много Хлопот у Осока с Колядой. Да и Муравка вся в заботах. То постирать тряпицы для прикладывания к ранам разных снадобий, то травку какую целебную вовремя пособирать. Пришлось в помощницы девок местных брать. Охотно отцы с матерями отправляли
дочерей на дела эти угодные богам. Не было отбою от желающих. Слава о добрых делах бежит по земле так же быстро, как и слава ратная. Уже с других мест народ от хвори избавиться в Холодные Ключи потянулся. От
таких пришельцев и узнали, что у дубовичей, в землях их, Морана
пиршество свое страшное учинила. Страшною болезнью народ косит. Нет спасения никакого. С вечера только кто заболеет в семье, как с утра Мор(10) ко всем добирается и ведет их во владения Повелителя Нави. Спасения нет людям племени того. Чтобы не несли заразу из своей земли наружу, учинил Ратслав заставы из воинов своих, которые каждого, кто пытается вырваться с земель тех, стрелами жизни лишают без разбору, здоров ли еще.
 Пришел Коляда к Усилу.
- Никогда, брат, не доводилось мне просить помощи воинской в делах целительных. Вроде не ложится такое в ряд один. Да вот, пришел просить о таковом. Хочется нам с Осоком к дубовичам прогуляться. Спробовать силы свои супротив Мораны. Зря ли Белобог в нас силы целительные вложил? Видать, надобно на всех их равно тратить, кому тяжкое бремя выпадет. Пошли с нами дружинников своих. Дабы сокрушить тех, кто заставами стал вкруг земли дубовичей, да дать нам возможность въехать туда. А посля
того выводить и вывозить не попавших еще в лапы Мораны да учинить дело праведное по исцелению тех, над кем нависла уже угроза Мора. Не откажи,
брат.
- Не ко времени мне затевать пока новые стычки с Ратславом… Но и тебе в помощи отказать не вправе. Коли гибнет целый народ, на какие опаски взгляд ложить можно? Дам дружинников. Пробьют они вам проход. Токо, обещай мне Муравку в такое дело не тянуть. На месте кого в помощники сыщете, а девку в опасное дело тянуть ни к чему. – Ответил Усил.
- Как же! Оставишь ее. Уже все, что надобно будет, на воз укладывает с
Осоком. Плохо знаешь ее, брат. Коли прилипнет, то не оторвать ничем. Пущай уж с нами будет. Не дадим в обиду никому и ничему. – Заявил в ответ Коляда.
- Сами тогда с Осоком и решайте. Удач вам в деле праведном!
 Вскорости уже воз с целителями был на земле дубовичей. Сняли
дружинники тихонько пару застав Ратслава, да вместо них и стали
службу править, обрядившись в их амуницию. Был теперь коридор, коли
понадобится, для выхода тех, кому потребуется.

 Рысью бежали по малоезженому пути пара резвых коней, впряженных в воз, когда впереди на дороге объявилась фигура женщины в черном одеянии и державший ее под локоть сухой костлявый мужик тоже обряженный во все черное. Подняв руки вверх и став на пути лошадей, женщина остановила их.
- Куда спешишь старый олух? – Произнесла женщина, устремив свой взгляд, от которого мороз бежал по коже, на Осока. – Думаешь, достаточно сил набрался, чтобы самой Моране поперек дороги лезть?! И эту молодь за собой
увлек. Какой прок в подмоге их? Я их одним чихом с земли обоих сдую.
Ха-ха-ха!
- Не потешайся на рать идучи, потешайся с рати воротясь! Так наши деды говаривали. И тебе бы то к разумению взять не лишне. – Ответил гордо
Осок.
- Слышал, Мор?! Этот старый слизняк еще и усмешки ко мне приладить пытается! Видать, совсем мозги высохли от дряхлости его. Тебе дарю. Открой ему путь в Навь. Слишком задержался здесь. – Морана сделала повелительный жест в адрес сухонького мужичка, что стал возле нее. – Не
откладывай!
 Мор выхватил из-за пазухи свой страшный черный нож, клинок которого был кован в Нави из остывшей лавы, которая пожирала души самых больших грешников во глубине земли. Не было защиты от удара ножа того! Не было… Только не у всех! Внезапно впереди своих спутников оказалась Муравка. В руках она держала белый цветок с остроконечными лепестками, от которого исходили яркие радужные лучи.
- Цвет папоротника! – Вскричал пораженный Мор. – Откуда он здесь?! Не травень(11) поди на дворе, а липень(12).
 Испуганный Мор с непредсказуемой для себя прытью кинулся за спину Мораны. А Муравка протянула цветок Коляде.
- Тебе назначен он. О том кто-то на ухо шепнул мне, когда на
возу расцвел он.

 Оказавшись в руках Коляды, цветок засиял еще ярче, так, что Морана невольно прикрыла свои глаза рукой.
- Уходи ужо! Не твой час ныне! – Громовым раскатом принеслось с абсолютно безоблачного неба. – Не перечь творить то, на что послан ныне человек этот! Его ныне время!
- Сам Род вступился за тебя, безродный паренек. С чего бы то? Иль нет более занятий иных у Великого Рода, отца и наставника всех богов? Не знавала тебя среди родичей своих! - По-прежнему прикрывая глаза рукою, проговорила Морана. – Ладно. Мы ужо с Мором тут повеселились в свое
удовольствие. Тебе оставляем землю эту. Исцеляй. Однако, наставника
твоего земного заберем. С нами уйдешь Осок. Иль забыл, доколе землю
топтать можешь? Увидел ныне цвет папоротника, не ко времени распустившийся. Прощайся со спутниками своими.
- Как же так?! – Воскликнул Коляда, когда, помахав им на
прощанье рукой, Осок подошел к Моране. – Как без тебя то?
- Сказывал тебе о сроке своем земном. То, что тебя силой наделило, мой срок обозначило. Верно, не напрасно цветок этот не ко времени себя явил. На все воля Рода Великого. – Спокойно ответил Осок. – Муравку сберегай. Верная подруга тебе на всю ее жизнь…
 После этих слов на пути воза уже не было ни Мораны с Мором, ни Осока.

**Гл. 18**

 В первом селении дубовичей страшная картина встретила Коляду и Муравку. Кругом остывшие тела погибших от заразы, которая покрывала их гнойными язвами. Тела на улочках, тела в избушках и землянках. Ни одной живой души.
- Опоздали мы сюда, Муравка! Всех прибрал Мор! Нету живых! – Огорченно воскликнул Коляда. – Дале двинем зараз, пока к иным страждущим не опоздали.

 В следующем селении им удалось встретить и живых. С два десятка мужиков, баб и детишек сгрудились в одной избе, сторонкой стоявшей на окраине. Жгли вокруг избы хворост, бросая в огонь сырую травку для дыму. Отгоняли лихо так, как слышали от людей Осмотрев всех и дав необходимые снадобья, Коляда велел им идти в обход поселений прямо к тому месту, где
застава была в руках у дружинников Усила.
- Там ждите нас. Туда будем и иных, кто от напасти уберегся, к вам отсылать. Покормят там вас. – Напутствовал Коляда. – Мы далее пойдем по земле вашей. Иным помощь давать.
- Как назван при рождении, сынок? – Спросил седой старик, опускаясь перед Колядой на колени. – Век для тебя у Рода милости просить будем все
- Колядой назван. А она – Муравка, суженая моя. Встань с колен-то, дед. Негоже перед молодняком свои седины склонять так низко. – И Коляда поднял старика на ноги. – За слова твои добрые, отец, благодарствую. Долгой жизни тебе и сородичам твоим. Постараюсь о том.
- Коляда… Отныне и тебя все мы как бога чтить будем.. – Шептал себе под нос старик, уводя сородичей в указанном Колядой направлении.
- И нам с тобой, Муравка, далее двигать пора. – Коляда за руку подвел Муравку к возу и удобно усадил на него.

 Вот уже с десяток дней продолжают свой путь Коляда и Муравка, оказывая помощь тем, кого беда только едва коснулась и не смогла залечь болезнью глубоко в тело, и тем, кому грозила уже неминуемая встреча с Навью. Вырывали из грязных рук Мора всех, в ком еще хоть как-то
теплилась жизнь. Понимая, что обречено было все племя дубовичей на вымирание не только волею Мораны с Мором, но и усилиями Ратслава, выставившего заставы, отнимавшие надежду на спасение у тех, в чьи поселения еще не успела заглянуть страшная болезнь, рекомендовал всем
спасенным от болезни покидать обжитые места и уходить к Усилу.
- Найдете вы там добрых соседей. Никто не будет чинить вам никакого вреда. Смело идите. Здесь же волею злобного Ратслава приговорены вы к погибели поголовной. - Убеждал он людей, которые с небольшой охотой покидали край, в котором рождались и умирали еще их прадеды.

\*\*\*\*\*
- Снова провел нас Усил! – Ратслав аж ногой притопнул на вошедшего к нему Яра. – Теперь ужо и дубовчане к нему примкнули. Слыхивал ли, что и полесцы на большом сходе своем порешили отселиться к Усилу? Ужо пошли обозы с первыми переселенцами. Нагони немедля изменников и покарай по заслугам их. Не хотят жить под рукою моей? Так лиши их жизней навовсе! Коли и тут не сладишь с задачей, конюшим сделаю, будешь коням хвосты чесать! И Загора твово, которого великим колдуном чтишь в подручные к
тебе приставлю. бородатый!
- Нет вины тут нашей с Загором большой. Слышал, кто за Коляду встал? Неужто с самим Родом в драку полезешь? А полесцев оставлю в земле их навечно. Детенышей их не пожалею. Ныне же с дружиною большой и двинусь. Через тройку дней пришлю гонцов о сполнении воли твоей сказать. Будь уверен! - Твердо заявил Яр. Дружина собиралась второпях и без объявления места, куда следовать должны. Место сбора было назначено
далеко за крепостными стенами, чтобы недалекий перелесок скрывал от любопытных взоров число воинов в поход изготовленных. На закате и сам Яр в сопровождении Загора на место сбора прибыл.
-Тут заночуем. Костров не жечь. Спозаранок и пойдем, куда следует.
– - А куда двигать порешил, Яр? – Обратился к нему стареющий Медок, которому довелось еще самого Яра делу воинскому учить,
- В полесье двинем. Будем народец тот под корень выводить. Измену наладили. Хотят к Усилу все откочевать.
- Опять своих рубать? О чем думаете? За ними и другие вослед побегут.
- Побегут, коли этим позволим. Когда же почуют, какие дела по ним прогуляться могут, тако и задумаются наперед. Спать ложись, Медок. Скоро двигать надобно. Отдохни. – Ответил Яр отходя в сторону.

\*\*\*\*\*

 Усил сотоварищи только приготовился ужином подкрепиться, когда в дверях нарисовался Лесовой.
- Дело больно скорое. – Объявил с порога. – Некогда мне тута с вами лобызаться. Яр дружину большую в Полесье ведет. Будет изводить со свету народ тамошний, который к тебе, Усил, переметнуться решил. Под корень изводить. И дитяток малых тож. Коли поторопишься с помощью, то
смогешь перехватить Яра в ущелье у Синей горы. На ровном месте сомнет твою дружину, а тама в хорошую ловушку сам зайдет. Лучников расставь ладком. Да что учить-то тебя! Сам ведаешь! Я же быстро к степнякам метнусь. Покамест будешь в ущелье войско Яра потрошить, дружок твой,
Батыр, могет ладно им в спину вдарить. Точно своротите шею Яру. Токо помни: в этот раз он колдуна свово с собой потащил. Загора. Тот может и разгадать затею нашу. Коли успеет … - И Лесовой, тихонько рассмеявшись себе под нос, также внезапно исчез, как и появился.
- Дело сказал нам. Собирай Мах воинов. Некогда застолье вести. Ныне же и выступаем в ночь. Зови кого из пришлых от полесцев. Пусть дорогу кажут.
 К полудню достигла дружина Яра Синей горы, ставшей поперек ее пути. Одна дорога вела в землю полесцев с этой стороны, та, которая легла по дну глубокого ущелья, отделявшего одну часть горы от другой ровной линией, словно мечом гигантским прорубленная. Гладкие стены уходили далеко вверх. Только полуденное солнце и могло заглянуть на дно широкого ущелья, чтобы осветить путь. Яр специально повел отряд свой этой дорогой. На то и Загор совет давал. Никто не успеет распознать движение большой
дружины. Нежданы будут они для полесцев, коли кто из тех решится за меч
или лук взяться.
 Уже осталось за спинами воинов большая часть пути по ущелью, а солнце едва доставало своим лучами до их поясов, когда посыпались откуда-то сверху стрелы, а вслед за ними и валуны, вышибая из рядов десятки дружинников.
- Не стоять! Вперед быстро! Уже конец ущелью! – Прокричал Яр – Опять
проглядел старый хрен?!
 Только Загора, коему и адресовались последние слова Яра, отчего-то рядом не оказалось. Загор в ту пору с кулем на голове затерялся в одной из щелей в стене ущелья, старательно втиснутый туда Лесовым.
- Сиди тихо! – Предупредил Лесовой. – Нето башку твою расшибу.
- Да тихо я… - Растерянно отвечал Загор, не ведая, кем пленен и отчего у него сил не достает противиться тому, кто так ловко сладил с ним.
- Вот и ладно. – Похвалил Лесовой.
 А в то время передовые дружинники Яра уже узрели выход из ущелья и, подгоняемые страхом рванули к нему еще быстрее. Только выскочить сходу не получилось. Прячась за сооруженным завалом из стволов свежесрубленных деревьев, воины Усила вновь встретили их стрелами.
- Нету у них большого войска! – Объявил своим сотникам Яр. – На прорыв идите! Только вперед. Долго не продержатся!
 Может и получилось бы прорваться и смять воинов Усила, кабы не застучали за спинами копыта конские и не зажужжали бы стрелы, пущенные теперь уже в спины атакующих. А с высоты все срывались и срывались страшные камни, увеча и убивая дружинников. Неминуема гибель была для
всего войска Яра.
 Тогда и прокричали сверху:
- Выдайте боярина своего и прекратим мы избиение остальных. Не кровь большая нужна нам, а наказать зачинщика зла очередного во спасение народа полесцев, на убиение которого и посланы вы! Выдайте и враз остановим мы дело кровавое!
 Тут же несколько дружинников набросились на восседавшего на коне Яра и скрутили его.
- Берите боярина! Ваш он! Остановите бойню! – Закричали дружинники, обезоружив заодно и сотников.
 И точно, прекратили летать стрелы, сверкать мечи и лететь каменные глыбы. Враз стих бой, словно и не было его. Тут же в завале образовался проход и дружинники, бросая возле него свое оружие, беспрепятственно выходили из ущелья, собираясь в указанном им месте под присмотром
воинов Усила. А потом и конники Булата выехали из ущелья, когда завал
окончательно был разобран.
- Что думаешь делать с плененным боярином Усил? – Поинтересовался Булат, когда друзья обменялись крепким рукопожатием. - Может, и ему поединок устроим? Больно любил он других подставлять под чужие удары. Пусть уж и на себе отведает, каково то. Одар готов сразиться с ним.
Дозволим?
- А то?! Пущай явит нам свои воинские доблести. Быть поединку. Тута же и сейчас! Готовься боярин. Воле богов жизнь твоя отдается!

**Пслесловие.**

- Вот и весь сказ мой, детвора. – Старый Макар, пыхтя трубкой в порыжевшие от табачного дыма усы, сдвинул угли костра в кучу и выхватил из освободившегося пространства несколько покрытых серой коркой картофелин. – Кушайте пока на здоровье. А ты, Ванек, как старшой среди прочих, коней глянь. Не свалились ли путы с какого. Нам тута еще до
зари утренней досидеть надобно. Потому и назван выпас такой ночным, что с утренней зарей к дому двигаться надобно.
 Ванек тут же схватился с места и нырнул в объятия лунной ночи. Быстро возвратившись, доложил деду:
- Все в порядке, дедуля!
- То и ладно. Может вздремнуть кому захотелось? – Поинтересовался
дед Макар.
- Не хитри, дедуля! Не все еще сказывал нам! – Загалдели окружавшие его
подростки.
- Чего же еще слышать хотите?
- А как потом дела у братьев сложились?
- Потом? – Макар сдвинул свою видавшую виды шапчонку на лоб и почесал затылок. – Много воды утекло уж с пор тех. Может и не все запомнил… Но, коли в охотку вам, скажу и про то, как далее жизнь их легла. На месте Холодных Ключей построен был большой город с названием Ключевой.
Стольным стал тот город. Много племен и родов разных примкнуло к землям, которыми Усил правил. Был он избран всенародно царем. Потому
и трон свой в Ключевом поставил. Всех, кто близок был с ним, в бояре ближние произвел в благодарность за подмогу их в делах своих. Справедлив и любим всеми был царь Усил. Народ только и знал, что славил его за все дела добрые. Процветала земля его. Силен и богат был народ царства того. Столь в нем люду накопилось, что и Ратслав бросил мысли свои о покорении
земель тех. Перемирие заключил с Усилом и не нарушал его. И правил Усил
долго…
- А брат его, Коляда? С ним что сталося?
- Коляда-то? Тот тоже славу свою поимел, помощь людям оказывая, с болестями споря. И Муравка при нем. Детишек нарожали кучу. Через деток своих оставил народу дар лечебный Коляда, когда сам покинул землю ту…
- Как покинул? Зачем? И брата своего бросил? – Посыпались вопросы.
- Нет. Не оставили братья друг друга. И Усил покинул землю ту вместе с братом, оставив на царство вместо себя сына своего Любомира.
- Куда же подевались они?
- Призвали их боги в свой стан. Усил, тот при Хорсе пристроен был Родом, а Коляду он к Белобогу определил в помощники…
- Выходит, и братья сами в боги попали?
- Так и получилось. – Согласился Макар. – Любил их народ так крепко, что заслужили они милости такой от Рода Великого. В честь кого, думаете, колядки с той поры в народе говорить стали? Коляду и славили. Отчего и поныне ищут цвет папоротника, что в руках Муравки воссиял, в ночи
майские? Верят, что принесет им цвет тот исполнение желаний и защитит от ворогов страшных, как и Муравку. Все теперь уже вам обсказал…
- Отчего же Род, которого ты Великим величал в сказе своем, не смог
удержаться в главных богах наших?
- Про то не мне судить! Мое дело память народную, которая через былины да сказы до нас дошла, вам пересказать. А там уже сами гадайте. Ныне верует народ наш во Христа. Так волею князя Владимира определено было. Однако и про прошлые обычаи свои забывать не желает. Масленка, колядки, гадания да обереги - все то, наперекор новой вере, в нас засело и еще долго сидеть будет. Говорят, и поныне Род Великий на дела земные взирает. Никак не может мир обрести люд земной. При всех богах все ищет, как бы соседу
более горя кровавого доставить. Обещано церковниками Царство нам Небесное. Здеся бы радостей поиметь. И никто с зачинщиков зла спросу не чинит. Прежние боги хотя бы в родстве с народом своим были, а ныне все мы рабами божьими стали да овцами бесправными. Хорошо хоть царь наш нынешний крепостное право запретил. А все одно… Куда же нам деваться-то со двора барина своего? Где еще харчи себе приработаем. Токо и дел, что торговать нами не стали. Эх!

Май 2012- май 2013

**Справки:**
(1) **Коляда и его брат Овсень** — реальные личности, жившие на
земле восемь с половиной тысяч лет назад. Многое об Овсене можно
узнать, прочитав древнюю русскую былину о царе Усиле Добром. Во
всяком случае, этот человек, прежде чем стать богом, совершил
много героических подвигов и достоин того, чтобы потомки о нем
помнили. В «Книге Коляды» записано:
Как два сокола летели — Овсень и Коляда!
Там лето — здесь зима!
Как они летели — все люди глядели.
Как они садились — все люди дивились.
Как они вспорхнули — все люди вздохнули...
(2) **Хорс**, в славянской мифологии бог Солнца, хранитель светила,
сын Рода, брат Велеса.
(3) **Чернобог**, он же Черный Змей, Кощей, он же Повелитель Нави,
Тьмы и владыка Пекельного царства. Бог холода, уничтожения,
смерти, зла; бог безумия и воплощения всего плохого и черного.
(4) **Род** – славянский языческий бог, родитель всех остальных богов.
(5) **Морана** - или Мара, Морена, в славянской мифологии могучее и
грозное божество, богиня Зимы и Смерти
(6) **Домовой** - Говорят, домовой и до сих пор живет в каждой
деревенской избе, да не каждому об этом известно. Зовут его
дедушкою, хозяином, суседкою, доможилом, бесом-хороможителем,
но это все он - хранитель домашнего очага, незримый помощник
хозяев. Конечно, он может и во сне щекотать, и греметь по ночам посудою,
или за печкой постукивать, но делает это больше от озорства.
Главное же дело его - досмотр за хозяйством.
(7) **Лесовой** - Леший или же лесовик, лешак, лесовой, лесун - дух леса в
славянской мифологии. Обитает леший в каждом лесу, особенно
любит еловые. Одет как человек - красный кушак, левая пола
кафтана обыкновенно запахнута за правую, а не наоборот, как все
носят. Обувь перепутана: правый лапоть надет на левую ногу,
левый - на правую. Глаза у лешего зеленые и горят, будто угли.

(8) **Белун** - дух Света, порождённый деяниями Белбога. Белун - Старец с белой длинной бородкой, в белой одежде и с посохом в руках. Является он только днем, чтобы вывести на дорогу заблудившихся путников:

 Хоть и светит в небесах Луна -
Ох, темно без Белуна!
Белуна также почитают как подателя богатства и плодородия. Во время жатвы Белун приходит на нивы и помогает жницам в их работе.
Чаще всего он показывается в золотистой ржи с сумою денег на носу, маниткакого-нибудь бедняка утереть себе нос. Если тот исполнит просьбу, из сумы посыпятся деньги, а Белун исчезнет. Поговорки “Мужик с Белуном подружился“, “У кого богатый дом, тот сдружился с Белуном“ означают, что кого-то посетило счастье.
9. **Белобог** - Белбог – бог примирения и согласия, дружбы и искренности,
добра, удачи, счастья и блага, а также покровитель искусств и торговли.
Ему приносятся жертвы в виде веселья, игр и радостного пированья.
Белобог(Белбог) и Чернобог пребывают в постоянной борьбе друг с другом:
дневной свет тускнел в надвигающихся сумерках, а ночную тьму
рассеивала утренняя заря; на смену грусти спешила радость: вслед за
жестокостью и завистью приходило время бескорыстных и добрых дел.
Белобога изображали мудрым седобородым и седовласым старцем,
Чернобога — уродливым скелетообразным «кощеем». Однако Белобога и
Чернобога почитали в равной мере.
10. **Мор** – пособник Мораны в повальном уничтожении людей.
11.**Травень** – май по древнему славянскому календарю.
12. **Липень** - июль