**Глава 17(10) (11) Агиль за решеткой**

**Назойливый Гомс**

Когда Агиль оказался за решеткой, жена доктора рассвирепела, узнав, что у него есть незаконнорождённый сын, прищурила глаза и с накипевшей злостью пообещала, что сгноит мужа в тюрьме. И повод был у нее замечательный:"Этот наглец", - как она выразилась, - посмел тело ребенка разобрать на органы и обогатиться, скрыв от нее кровавый доход".

Доктор Агиль никогда не был идеалом нравственности и душевной красоты. Он никогда не избегал предоставлявшихся ему возможностей. Всегда пользовался всем, что могло доставить ему удовольствие или левый доход. За ним водилось много грехов, за которые могло последовать вполне оправданное наказание. У каждого врача есть своё кладбище потому, что от ошибок никто не застрахован.

Но, то абсурдное обвинение, что было наконец-то предъявлено, не входило, ни в какие рамки! Возмутительно. Возмутительно и неоправданно. Его совесть, пожалуй, впервые была кристально чиста. Он не взял даже взятки за то, что вне очереди пересадил сердце мальчика Хоито другому его сверстнику. У пациента счёт жизни исчислялся уже не месяцами, а днями. А донор был безнадёжен – нельзя жить без мозга с проломленной головой. Врач клялся, что вынул из тела ребёнка только сердце, а после с «Organ Care System» поспешил в операционную, где подготовленный к трансплантации ожидал своей очереди. Что случилось дальше с телом донора, он не мог знать! Его интересовало будущее живого, а не мёртвого. Только после он узнал об исчезновении тела Хоито.

Операция была произведена идеально. Он ещё не забыл поздравления своих коллег после того, как стало ясно, что реципиент не вызвал отторжения. Но все они теперь почему-то мямлили что-то невнятное или уклонялись от ответов, отворачивались, смотрели на него, как на отъявленного негодяя и мошенника. Агилю не в чем было себя упрекнуть. Не в чем! И он защищался вначале, исходя из этого. Тем более, что и нанятый женой адвокат настоятельно советовал именно такую линию защиты.

Но дело затягивалось. Кто-то неведомый настраивал родителей Хоито идти до конца. Ни о каком мировом соглашении или ослаблении меры пресечения даже речи не шло. Они настоятельно требовали его пребывания под стражей, якобы он мог удрать за границу; требовали выдать им тело ребёнка для захоронения; требовали компенсации морального вреда; требовали… Отец с таким остервенением и яростью набрасывался каждый раз на стеклянную клетку, что возникал законный вопрос, а вменяем ли он? Но судье и зрителям это доказывало только то, насколько родители переживают и мучаются.

Было ещё досадно и то, что жена отчего-то не пришла ни на одно разрешённое свидание и даже через адвоката не передала ничего. Агиль бился, как птица в клетке, не находя способа доказать очевидные обстоятельства и оправдания.

Но факт был налицо - тело исчезло из морга.

И однажды он просто сорвался и стал выкрикивать «дикую» с точки зрения здравомыслящего человека, правду о том, как встретился с живым и здоровым Хоито. Как тот назвал себя, как спас его из ловушки, когда ягуар уже намерился им пообедать. Перед этой кошкой он был практически беззащитен и только этому мальчику обязан своей жизнью…. А ведь это была сущая правда.

Зал зашумел в недоумении. Отец Хоито вскочил с места и заорал, что они были правы, и доктор не только надругался над телом покойного, но и произвёл кощунственные опыты по оживлению трупа. И только старый судья качал головой, делая для себя вполне обоснованные выводы. Он остановил судебное заседание и назначил судебно-психиатрическую экспертизу подсудимому.

Гомс даже не собирался появляться в суде и рассказать, как атланты завладели телом, поселившись в сердце ребенка, да и кто бы роботу поверил,если бы возникла подобная ситуация.

Служитель закона вздохнул, вытер вспотевшую лысину, и велел увести обвиняемого: слушание перенесли.

Для Агеля потекли нескончаемые пустые дни в четырёх стенах. Он ходил из угла в угол и размышлял о превратностях судьбы. Теперь, когда он немного успокоился, стало очевидно, что не так всё просто. Может быть, это и попахивало паранойей, но он стал видеть за всем этим чью-то злую и всемогущую волю. Он судорожно пытался откопать в своей памяти того, кому мог перейти дорогу случайно или нет – не суть важно.

Как бы то ни было, но с коллегами доктора именно это обстоятельство сыграло злую шутку. Обыватель мыслит просто. Сумасшедший врач - это страшно. А, вдруг, он такой не один? Стоит ли доверять свою жизнь и здоровье невменяемым эскулапам? Репутация больницы, где обвиняемый был заведующим отделением кардиологии, в одночасье лишилась большинства клиентов~~. сразу была подпорчена~~. Даже на перевязку люди стали приходить в соседний лечебный центр.

Гомсу всё больше нравилось не только наблюдать за поведением людей, но и подталкивать к совершению определённых действий. Своеобразная игра в шахматы затягивала его. И как только раньше он не догадывался о таком способе развлечения?

Психологическое воздействие на одних, подначивание и подкуп других, внушение третьим и ещё множество комбинаций, а как результат – заставить человечков быть безропотными марионетками.

Кто-то жаден – сыграем на его алчности. Нашептать на ушко жене доктора о том насколько её обворовал муженёк и «ву а ля!» - она уже горит мщением. А раньше вроде бы и не замечала его многочисленных измен. Деньги пока ещё правят миром!

Кто-то хочет продвижения по карьерной лестнице, завидует изворотливости и удаче шефа. Несколько подсказок – и благодушные коллеги сменяют подхалимаж на явное предательство. Обретают амнезию, лишаются совести. Прикидываются оскорблёнными в лучших чувствах, занимая позицию: ничего не видел, ничего не слышал, ничего не знаю.

Доктор Агиль оказался крепким орешком. Но тем ценнее будет победа над ним. Он уже сделал первые шаги в нужном направлении. Ещё немного усилий и робот добьётся своего. Время не имеет значения.

Тогда-то Гомс решил вновь поговорить с доктором. А то, что в данный момент он находится в камере, не такое уж непреодолимое препятствие для саморазвивающийся роботосистемы...

Стальные прутья, скрипучие нары и крохотное окошко под потолком — вот, что окружает тех, кто подозревается в преступлении, и куда люди заточают тех, кто им неугоден.

Гомс едва успел вытянуться на верхнем ярусе, как в камеру привели понурого Агиля. Тот уже привык к одиночеству и даже не взглянул на нары. Его удручало то, что разговор по-душам с психиатором не дал ему ничего хорошего.

Умудрённый опытом врач только кивал своей головой, ласково улыбался и разговаривал с ним, как с ребёнком. От этого становилось откровенно жутко. Ему не верили. И даже более того, просто уверены были, что от неосознанной вины, кардиолог потерял рассудок!

Робот откашлялся, он частенько видел, что эти глупые «куски мяса» так начинают разговор. Агиль вздрогнул и посмотрел вверх. Но различить, кто там было трудно. Проглядывался тёмный силуэт здоровяка с надвинутым на глаза капюшоном.

— Слышь, это ты тот докторишка-псих, что по мальчикам промышляет? – с ехидной усмешкой бросил Гомс, запомнив поведение и говор заключенных.

— Идите к чёрту, – сплевывая загустевшую слюну злобно ответил доктор.

— Я помочь хочу, – с фальшивой интонацией произнёс тестер

— Мне уже ничто не поможет, – на выдохе отрезал Агиль и прилёг на койку. Он смертельно устал за этот день от пустых разговоров. И вступать в беседу с соседом не хотел.

— Это как посмотреть. Я организую побег, если вырежешь сердце Хоито – словно гром среди ясного неба бросил Гомс, а врач от удивления вытаращив глаза, медленно выглянул из своего укрытия.

— Что? – на дрожащем дыхании переспросил Агиль – Что ты сказал?

- Я говорю, что могу помочь, если вырежешь сердце мальчика – натянуто выговаривая, повторил тестер.

- Какого мальчика? – приподнявшись с койки, в недоумении переспросил Агиль.

Гомс истерично рассмеялся и повторил по слогам:

- Я говорю о Хоито! О том мальчике, который спас тебя в сельве, когда ягуар уже хотел разодрать тебя на куски.

Агиль чуть не скатился с нар. Гомс был доволен произведённым эффектом.

— Откуда вы знаете? Мне его живое воплощение ~~это~~ не даёт покоя уже давно!

— Раскрою тебе секрет. Сердце парня состоит из пыли и песчинок, в которые превратились атланты; а я, к сожалению, узнал об этом слишком поздно. Но ещё не поздно всё исправить, ведь так, Агиль?

Агиль закрыл лицо руками: невозможно сразу переварить поток неправдоподобной информации. Неужели это не дурной сон? Неужели он действительно сходит с ума?

— У тебя, говорят, волшебные руки? — хрипло спросил Гомс, - Мне вот, очень хочется проверить их в действии.

Доктор всмотрелся в странного незнакомца. Этот человек в капюшоне был молод и силён и мог с лёгкостью отогнуть уголок железной койки, что он и сделал, постоянно переспрашивая ошеломлённого доктора.

— Зачем вам сердце Хоито? — спросил Агиль.

— А это уже не твоего ума дела. Так ты согласен?

Закончить реплику Гомсу не дал свиреый окрик надзирателя. Ему не нравилась их громкая болтовня. Голова и так раскалывалась после вчерашней попойки, а тут эти выкрики!

Но, проигнорировав его, Гомс продолжил:

— Хочешь, я помогу тебе? Достань мне сердце Хоито!

Доктор уже знал, чем может закончиться и произнёс:

— Оставь меня в покое и дай выспаться перед завтрашним днём. Я устал от всего этого человеческого бреда. Ты чокнутый, раз думаешь, что поможешь мне, — получилось резки и грубо. ~~ответил Агиль.~~

— А кто сказал, что я человек? — произнёс Гомс и пристально смотрел на сокамерника.

Доктор не выдержал его ~~нахального~~ вызывающего насмешливого взгляда и, поднявшись с места, ударил Гомса по лицу. И так вся жизнь летит под откос, так ещё издевательста? Этого он терпеть - не намерен! Он словно сбесился, совершенно не отдавал отчёта своим действиям. И вымещал на насмешнике всю свою злость и досаду. За всё и всех не первом попавшемся зубоскале. Ударил один раз, другой. А потом ещё и ещё. Кулак вминался в вязкую субстанцию на месте головы робота-тестера, который лишь смеялся.

Где-то краешком сознания Агиль ужасался этому невозможному бесчеловечному хохоту, но остановить собственные кулаки он не мог. Охранник в очередной раз проходя мимо камеры, наконец-то среагировал. На сигнал прибежали ещё надсмоторщики. Скрутили сумасшедшего доктора и повели из камеры проч.

~~Вскоре за~~ За нарушение режима ~~доктора~~ ~~отвели~~ поволокли в карцер. Может быть на этом всё бы и закончилось, но в коридоре другой подследственный, которого вели в противоположную сторону, крикнул, что Агиль зайка и он ждёт не дождётся, когда они окажутся в одной камере. Доктора понесло: он вырвался из рук надзирателя, сшиб урода на пол и принялся со всей дури бить его ногами, так как руки, закованные в наручники, были за спиной. Внешне взбешённый Агиль холодно констатировал, что сейчас попал мыском в печень, а через мгновение — каблуком в почку. Но быстро пришедшие в себя охранники, великодушно не позволили Агилю заработать ещё одну серьёзную статью. Да благословит их Дева Мария! Получив дубинкой по затылку, доктор присмирел и позволил затащить себя в карцер.

А там его уже ждал человек в форме надзирателя, но почему-то он был в капюшоне.

— Может, ты подумаешь? — сказал он доктору.

Агиль, безумно выпучив глаза, замер ~~в камере~~. Перед ним опять как наваждение возник тот же приставала.

— Опять ты? Но как? — с трудом выговорил врач.

Гомс, воспользовавшись моментом, когда его слушают, рассказал, что ключ к сердцу Хоито находятся у доктора в руках. И мальчик доверил выпустить поселившихся в сердце существ лишь ему. Гомс поведал о пришельцах из другой галактики, но доктору это было неинтересно и, он послал тестера на все четыре стороны. Назойливый приставала с тихим смехом исчез. Но Агиль предчувствовал, что незнакомец вернётся. Личный призрак не оставит его в покое. Неужели он действительно сходит с ума?

\*\*\*

Он столько передумал за эту ночь, перебирая все события последнего времени. Но что-то всё время неуловимо выпадало из общей панорамы. Теперь недостающее звено возникло перед мысленным взором. Пазлы складывались в картину и, к сожаленью, она совсем его не радовала. Он чувствовал себя беспомощной мухой в паутине ещё пока скрытого от глаз паука-подстрекателя. Но довести до конца свою логическую цепочку, ему не посчастливилось.

Лишь случайность спасла Агиля в тот момент. Внезапно в полумраке камеры материализовался робот, пылающий яростью. Бешенство от того, что этот человечешко вновь ускользает от намеченной ему траектории, что смеет надеяться на что-то, своевольничать, выбило тестера из роли хладнокровного наблюдателя. Гомс возник позади адвоката и ударил того головой о стол. Слери всхлипнул и остался лежать в растекающейся луже крови. От силы удара его нос выгнулся под неестественным углом, и адвокат тихонько хрипел, выдыхая воздух через ноздри.

За подобной выходкой обвиняемого неизбежно должно было последовать наказание. Но к неудаче нападающего за комнатой наблюдали. Охрана, заметив присутствие постороннего, забежала в помещение, но человек в капюшоне на глазах растворился.

— Доктор, кто это был? – чуть испуганно спросили охранники.

— Мне откуда знать? Я и сам в шоке, - Агиль нервно потёр запястья, подставляя их под наручники. И вышагивая по коридору, он мысленно поблагодарил всевышнего, - ~~но,~~ слава Богу, ~~этот~~ мерзкий смех адвоката перестал раздражать мои нервы.

И если надзиратели даже не подозревали о том, кто этот таинственный посетитель. То интерпол был осведомлён гораздо лучше, только придерживался своего мнения на этот счёт.

Следствие сожалело, что, не удалось схватить этого таинственного Гомса, который ускользал все время из рук. Он, решили они, по всей видимости, сообщник Агиля. Попытался освободить доктора, но побоялся. А следовательно, он не так уж неуязвим, только стоит подобрать к нему соответственные приёмы. Полиции удалось лишь записать это происшествие на камеру. Жаль, что неподготовленная охрана растерялась, зато теперь можно организовать круглосуточное наблюдение за подследственным и приставить обученных людей.

======================

=======================

**Глава 18 Свидание Агиля с адвокатом Слери (11) 1**

На следующий день к Агилю пришёл новый адвокат по имени Слери. После беспокойной, бессонной ночи в карцере, доктор мало чем отличался от привидения: тусклые глаза, сероватый оттенок кожи, тёмные круги под глазами и почти безумный взгляд. К тому же мозг отказывался воспринимать ту информацию, которой его с порога оглушил этот господин: жена отказалась оплачивать услуги прежнего защитника и ему, как, положено по закону, теперь предоставлены услуги государственного.

Этот с иголочки одетый хлыщ даже не пытался скрыть своего предвзятого отношения и смотрел на подопечного с нескрываемым презрением и ненавистью. Поначалу защитник стукнул по столу своим дорогим портфелем из крокодиловой кожи – видимо вспомнил, что за безжалостный преступник перед ним сидит - но работа остается работой, даже если приходится спасать таких людей. Вынув нужную папку с бумагами, Слери деловито поправил белоснежные манжеты, проверил надёжно ли закреплены золотые запонки, расстегнул нижнюю пуговицу своего шикарного чёрного костюма и, только после этого, сел на своё место.

— Ну что, доктор Агиль?! – нахмурившись, произнёс защитник, - На вас столько жалоб от родителей мальчика... и ещё ваша жена. Вы можете честно мне рассказать, как так получилось с Хоито? Только зная правду, я смогу выстроить правильно линию защиты. Не привык, знаете ли, проигрывать свои дела!

— Я же говорил, - уже неизвестно в который раз, устало начал Агиль, давно выученный текст. Он рассказал во всех подробностях о том, в каком состоянии был доставлен ребёнок на в больницу, о том, как уговаривал родителей Хоито дать разрешение на пересадку его сердца другому человеку, о том, как извлёк орган и как спешил в операционную, где его ждал пациент и о том, что понятия не имеет, когда пропало тело! И вообще не интересовался тем, где оно до тех пор, пока не столкнулся с ним в горах. Предполагал, что тело было, как и положено, выдано родителям. Тем более, что они не выражали никакого недовольства. Сам был шокирован тем, что мальчик ожил и был в джунглях. Вначале решил даже, что просто тот похож на Хоито. Тем более, что череп и лицо ребёнка были деформированы.Он меня спас от ягуара. Тогда-то всё и выяснилось

Адвокат понимающе закивал, но Агиль прочувствовал безразличие в этих движения, словно ему, как ребенку, говорят, что, да, получишь игрушку, а в итоге оставляют, ни с чем. «Он меня за дурака держит», - решил доктор, но выбора у него не было – он и правда видел мальчика живым и невредимым.

- Чёрт возьми! – нервно вскрикнул Агиль, выведя из «анабиоза» своего защитника, который вздрогнул от его крика и отшатнулся, - Я понятия не имею, как такое может быть! Я не знаю, как может существовать организм без сердца и при этом носиться по сельве, сражаться с дикими кошками и прочее! - приступ ярости прошёл так же быстро, как и возник.

В глазах Слери возникла даже некая заинтересованность, смешанная с сочувствием. Обычно так смотрит психиатр на душевно больного, дабы успокоить. Тем не менее, адвокат был не так прост, потому что дальнейшая информация, которую он сухо, как доклад, предоставил заключенному, давала шанс. Защитник ~~преступника~~ кратко изложил официальное объяснение последних событий. Но всё звучало не менее безумно, чем слова Агиля.

- Знаете ли, в нашем мире, нет ничего невозможного! – хитро усмехнулся Слери. – Вы уже несколько месяцев сидите взаперти, и не знаете последние новости. А они весьма показательны! Начнём с того, те катаклизмы в природе, которые произошли в известное всем время, учёные мужи очень легко объяснили. Пылевые бури списали на климатические изменения, вызванные небывалым выбросом энергии в районе Тихого океана, который, замете себе, вызван был озоновыми дырами которые пропустили небывалый по силе солнечный выброс. Вот – как! Хотя любой, хоть сколько-то образованный человек понимает всю абсурдность подобного заявления. Далее, ~~а~~ помните волну убийств~~о~~ людей, скажем обтекаемо, не самых достойных граждан? Во-от! Теперь, это дело рук маньяка, которого поймали на Бали. Он отдыхал на собственной вилле в роскошных апартаментах в окружении женщин всех оттенков кожи. – Губы адвоката тронула злая улыбка. – И за что же зацепились наши следователи? Вы не поверите! Доказательством стало только то, что у него нашли россыпь старинных золотых монет! Причём, даже самые продвинутые археологи и нумизматы не могут точно определить кому они могли бы принадлежать ранее и даже где и когда были отчеканены. Официально: ~~У~~ у него нашли кучу странных монет древних инков, а может, и атлантов, но некоторые эксперты предполагали, что это золото гипербореев, хотя другие признавали: что это уже неважно. Вот и подумайте…

«Все это такое же безумие, как выживший мальчик», - подумал Агиль Его охватило какое-то смутное предчувствие, даже туман в голове понемногу рассеялся.

— Как звали этого маньяка? — оживился доктор.

— Ха, — ухмыльнулся адвокат, — вы сильно удивитесь.

— Вы скажите, у хирурга нервы крепкие, — грубо бросил врач.

— Хьяльти! — ответил адвокат, ~~и снова стукнул~~ хлопнув ладонью по столу.

— Профессор? — выпучив глаза, повторил Агиль.

— Да! — отрезал адвокат. — Муж вашей преданной любовницы, увы, забыл её имя, ага вспомнил... Свен. Каким-то образом его назвали инициатором всех этих бурь и убийств. И для своих преступлений он использовал безграмотных индейцев. Дарил им за каждую отнятую жизнь всякие погремушки. А потом, как нам сообщили источники, он зарыл клад вместе с эквадорскими военными где-то в Андах, на территории проживания диких племен шуара, а сам сбежал на Бали. Перевёл деньги в оффшор и жил припеваючи, пока ~~мы~~ наши достойные правоохранители в лице Интерпола не подослали к нему своего агента Руфаро, что значит «счастье». Она родом из Африки. Женщина — профессионал в своём деле.

— Да, Хьяльти всегда любил темнокожих девушек. А откуда вы всё знаете? — спросил Агиль, сомневаясь, что профессор способен на такое. — Ничего не понимаю... вы же просто адвокат?

- Ну, - самодовольно хмыкнул защитник, - как у каждого врача есть своё кладбище, так у каждого уважающего себя опытного адвоката, есть свои информаторы во всех органах власти. Без этого в нашем деле никак!

- Ну да, ну да, - задумчиво протянул доктор, - Мир явно сходит с ума…

- Вот и я о том же! – потёр ладони одну о другую Слери в предвкушении чего-то понятного только ему. - Понимаете, я ведь взялся за ваше дело исключительно ради интереса. Средств и клиентов у меня, скажем даже так, что в избытке. И вполне мог бы отказаться. Дали бы вам какого-то начинающего желторотика. А тот, возможно и стал бы по началу, бурную деятельность развивать, но чисто для показухи. Не может начинающий противостоять сильным мира сего. Те если уж наметили себе жертву, то своего добьются, уж можете мне поверить…

- Чем же вы тогда можете мне помочь, если уже всё известно наперёд?

- Не хотелось бы повторяться, - недовольно поморщился адвокат, - связи, опыт и много ещё такого, что вам знать не обязательно… И потом, в таком положении, как у вас, особо на снисхождение надеяться бесполезно. Если удастся скостить приличный срок – уже победа… Показательные суды милосердием не отличаются…

- С чего это, вдруг, показательный? – встрепенулся Агиль.

- А с того, - слегка наклонился к нему собеседник, - Не знаю уж каким образом, но вам теперь инкриминируют уже предумышленное убийство ребёнка с целью изъятия органов для трансплантации и опытов. К тому же, появились какие-то новые свидетели и недоброжелатели, - прищурился адвокат, - И откуда у вас доктор столько врагов набралось? То на руках носили и лавровые венки на голову дарили, а теперь закопать готовы. Даже в семье поддержки нет, а?

- Право не знаю. Что жена злится – это понятно, всегда ревновала, не без основательно, конечно…, - скривился арестант, - но перебесится и успокоится. И раньше истерила.

— Не всё так просто, как вам кажется! На этот раз, не просто истерика. Уясните себе один факт. Не знаю, откуда узнала, но ваша жена сама пришла ко мне вчера, я даже сам ещё не знал, что мне предложат вас защищать. ~~Я и говорю, что есть ещё ваша жена.~~ Стала очень специфически уговаривать не отказываться от этой роли. Она заплатила мне, чтобы я любым способом упрятал вас за решётку за то, что вы спали с супругой профессора, — ответил Слери и ~~начал смеяться как ишак~~  рассмеялся, прямо в лицо Агилю. — Кстати, у вашей жены отличные ноги! Да и всё остальное высший класс. При такой-то роскоши, доктор, зачем же было нужно размениваться на грязных шлюх?

Тяжёлая пластиковая папка с металлическими кольцами и паркер лежали совсем близко на столе. От приступа ревности мутился разум. Доктор хотел воткнуть ручку ему в глаз, но сдержал свой пыл, когда услышал органный голос в голове, а может, чей-то дух стоял рядом, и этот голос отвлекал от смеха наглеца. Этот голос манил доктора взглянуть в зеркало, или в глаза Слери, тогда его жизнь изменилась бы и он смог бы разобраться с адвокатом по-мужски. Но доктор не поддался: « Нет, - рассудил он как любой эскулап, - неясные тени, инопланетяне, голоса в голове – это уже явные нарушения в психике и в любом случае, следовать их указаниям не следует. Иначе, окончательно свихнёшься. А я ещё хочу выбраться из этой передряги и жить дальше». И злоноид, готовый появиться не явился на свет.

— Удивительно, — заморожено констатировал Агиль, — вы мой адвокат, а выступаете в роли обвинителя, кто вас послал? Что-то не верится в то, эта пустоголовая красотка, до недавнего времени, считавшая себя моей женой и смотревшая сквозь пальцы на все мои увлечения, вдруг воспылала дикой ревностью и решила отомстить за поруганную честь. -

Доктор заерзал на стуле.