**КРИС КАРТЪР**

**СЕКРЕТНИ МАТЕРИАЛИ
ДЯВОЛСКО ВРЕМЕ ФАЙЛ № 440**

Аз войн бях преди.

Преди никой не е бил моин.

Лоши времена

Започнаха за мен.

Песента на Седящия бик. Ди Браун. „Запазете сърцето ми при Випед-Ни“

**Блек-Хил, Южна Дакота, 30 юни, 21:30**

Отряд от скаути разположи лагер в горска поляна. Бяха подредени четири палатки, а тази, която принадлежеше на скаутмайстора, г-н Легейт, беше поставена в средата, но отстрани, на около двадесет фута. Така че, след като дръпна сенника, лидерът можеше веднага да вземе всички ярки найлонови триъгълници, покриващи неговите заряди. Подредихме кухнята, запалихме огън с една кибритена клечка и сега всички се събраха около огъня. Стъмни се, но слънцето все още беше високо и затова пламъците изглеждаха почти прозрачни. През деня Саймън Баркли успя да застреля фазан със самоделен арбалет, а от котела се носеше апетитна миризма на дивеч. С помощта на дълга клонка Беси Ъшър свали капака и изсипа ситно нарязан див лук в казана. Следотърсачите го намериха точно там, на полянката. Всъщност ловът през юли е строго забранен, по това време птиците се грижат за своите пиленца и дълго време се караше на момчето за безсмисленото му убийство, а той само свиваше рамене неразбиращо.

-Да, направих го случайно, - оправда се Саймън, гледайки възрастния с безсрамни зелени очи, луничките по лицето му сякаш подрънкваха за пълна невинност. „Фазанът някак си се оказа под изстрела. Той изскочи от тревата право в краката ми. Е, как бих могъл да устоя? - Стрелях.

След много спорове и взаимни обвинения в жестокост и мекушавост, скаутите най-накрая решиха да оскубят и сготвят пъстрата птица. Не позволявайте доброто да отиде на вятъра. Недалеч от паркинга бълбукаше поточе, а зад гърбовете на тийнейджърите бяха сините палатки, които бяха разпънали според хронометъра на мистър Легейт. Прочутите смърчове от Блекхил шумолеха тихо. Над острите им глави червени скали стърчаха като друзи от кристали — източният масив на Скалистите планини. Точно червените, въпреки че Black Hills означава „черни хълмове“. Но те ще почернеят по-късно, когато слънцето залезе, и под звездите каменните им силуети ще се превърнат в зловещи драконови зъби с кървави ивици от лунната светлина. Мистериозен и страшен хребет ще виси над главите ви, като оголените челюсти на фантастичен звяр, заплашващ небесата. Мати Рочестър погледна часовника си и свали тенджерата от огъня. Тя забила нож в парче месо от фазан и заявила, че яхнията е готова. Момчетата и момичетата, почти танцуващи от нетърпение, й подадоха купички, а Мати наля с черпак вкусно ухаещата супа. Тийнейджърите изядоха храната така, сякаш не бяха хранени цяла седмица. Толкова много пиха, че пукаше зад ушите. Само възрастният се хранеше спокойно. Бавно поднесе лъжицата към устата си и се увери, че тя не тропа по зъбите му, въпреки че беше гладен като малкия си отряд. Четири момичета и пет момчета - това е цялата банда. Когато луната изгря, те все още седяха до огъня и слушаха пукането на сухите борови клони. В тъмнината огънят придоби гъстота и пламна в нощта като гигантски мак. Топлият летен ветрец духаше на пориви, а след това в небето полетяха алени искри като мушици. Г-н Легат се опита да разпръсне тийнейджърите в палатките - беше време за сън, но последва много интересен разговор. За индианците и техните неуязвими воини „wakans“, което означава „мистериозен“. Черните хълмове са мястото на исторически битки с индианците сиукси или дакота, което означава същото. Градът, където скаутите дойдоха тук в националната борова гора, е кръстен на генерал Къстър. Същият генерал Джон А. Къстър, командир на Седма кавалерия, претърпял съкрушително поражение от обединените племена на западните сиукси при Литъл Биг Хорн. На 25 юни 1876 г. Къстър губи почти всичките си войници, много коне, а самият той пада в битка, водена от вожда Лудия кон от индианската страна. Лудият Кон се бори, за да защити лагера на обединените сиукси племена от север, докато Хункар Абразор се бие със Синия Бряг под командването на майорите Maрко Рено и Фредерик Бейтин, отблъсквайки атаката им от юг. В памет на нещастния генерал остана не само град, кръстен на него. В необятността на Големите равнини много туристи сега са привлечени от парче девствена прерия, където пасат стада бизони и диви бури - това е така нареченият парк Къстър. Не е забравен и врагът на „сините униформи” - лидерът Лудият Кон. В негова чест е издигнат мемориал. Неговата конна статуя е изсечена от здрава скала. Височината на скулптурата е 173 метра, което е с 27 метра повече от Хеопсовата пирамида, а ширината е 195,5 метра. Изключителният вожд на племето сиукси Оглала беше един от неуязвимите вакана. Скаутите, както всички жители на Черните хълмове, се гордееха с предците си и учеха история. Раздаваха си книги за миналото на родните си места.

-В битката при Малкият Голям Кон, Лудият Кон беше първият, който се втурна към врага, - каза Айк Сингълтън на тийнейджърите, тъмните му очи искряха в блясъка на огъня, - Докато те все още се движеха в колоната и не имате време да се обърнете, за да атакувате. Той безстрашно препусна колоната - от главата до опашката. Сините плата, виждайки лесна плячка и радвайки се на късмета си, започнаха да стрелят безразборно, без да слушат командите на офицерите. Залп, още един! Изстрелите следваха един след друг - координирани акорди и единични изстрели, разкъсващи тишината. Ехото тътнеше, търкаляше се по клисурите, но нито един куршум не рани нито ездача, нито коня му. Лудия кон препусна там и се върна, изпреварвайки авангарда. Той махна с ръка, за да подразни още повече и без това ядосаните войници. Но колкото и да се опитваха стрелците, водачът остана невредим, въпреки че беше на десетина метра от кавалеристите... Неведнъж беше правил подобни неща. Те се опитваха да го убият в големи битки и малки схватки, няколко пъти устройваха засади, дори подкупиха индианците, надявайки се, че съплеменник от Чернокраките или Шайешу ще се справи с неуязвимия Вакап, тъй като добрите оловни нули бяха като сачми за слон. Но нито един куршум, нито една стрела не прониза тялото му. Дори конят, който яздеше, никога не беше ранен...

- Да, всички знаят за това! – прекъсна го Саймън Баркли.

- Няма да споря - лесно се съгласи Айк. - Аз лично ви подарих книгата на Стоящата мечка „Моите сиукси“. Но искам да ви разкажа за един друг случай.

И това се случи в долината на река Роузбъд, точно под разклона на сегашния път на Форсайт, водещ към Лейм Диър и Ашланд. Е, ти сам знаеш за кой Форсайт говорим - този път се прекъсна Сингълтоп. - Пътят е кръстен на полковника, който командва същия седми полк след смъртта на Къстър по време на решителното поражение на сиуксите при ручея Випед Ни. Точно тогава, година след присъединяването на щата Южна Дакота към Съединените щати, те се разбунтуваха, настоявайки за връщане на техните изконни територии“, тийнейджърът замълча за известно време, гледайки снопа искри, който полетя към небето след споменаването на името на Форсайт. - Индианците не харесваха лошите земи, които федералните служители им разпределяха за резервати. Но до часа, когато индианците сложиха оръжие и бяха умиротворени, оставаха още тринадесет години...

„Лудият кон беше заобиколен от четирима шайени“, продължи тийнейджърът, показвайки с ръцете си как точно е заобиколен неговият герой. — Шефът на Дакота беше сам. Той, облегнат на ствола на бор, напои коня си, който, пръхтейки, пиеше вода от прозрачен поток. Шайените, подкупени от шпионите на генерал Къстър, се приближиха безшумно. Дори финият слух на Оглала не успя да различи стъпките на пълзящи врагове от шумоленето на борови иглички.

Индийският дървен крак му извика:

- Ето ни, Луд кон. И сега ще умреш.

- Наистина ли сте забравили огромните пространства на прериите, където нашите предци са живели от векове? - Наистина ли сте доволни от живота в лошите земи, където са ви прогонили бледоликите? - попита тихо водачът, като обърна леко глава към индианците, които го бяха взели в полукръг. - Отговорете ми, братя Шайени. - Той разпозна убийците по бойната им боя. За него те бяха предатели, но нито един мускул не помръдна по лицето на Лудия кон. Той ги нарече братя, апелирайки към съвестта на Червенокожите, но думите му не им направиха впечатление. Четирима представители на племето насочиха четири пистолета към него. Оръжията им бяха от стария тип, еднозарядни и заредени от дулото. Дори безсрамните търговци на оръжие, които не пренебрегваха нищо в преследването на печалба, разбраха: повтарящите се карабини в ръцете на индианците означаваха многобройни жертви сред бялото цивилно население. Парите са си пари, но невинни жени и деца ще пострадат, защото индианците редовно нападат не само изолирани къщи на фермери, осмелили се да се преместят на границата, но и градове... Без да слушат какво им казва водачът, убийците дръпнаха тригерите. Отекна координиран залп от четири оръдия, горската поляна се изпълни с дим и Лудият кон, скрит в завеса от черен барут, изчезна от очите на враговете. Не виждайки жертвата, шайените напразно се вслушвали в звънката тишина на гората, защото птиците в околността, уплашени от изкуствения гръм, замлъкнали. Гордият водач не изстена и не извика. Но трябваше да бъде - от разстояние от десет крачки индианците не можеха да пропуснат. Убийците не посмяха да се втурнат напред през барутните изпарения: ами ако Лудият кон току-що беше ранен? Тогава той ще се срещне с враговете си, както подобава на един воин - с нож или томахавка в ръце. Никой от четиримата не искаше да умре и само се споглеждаха накриво. Ами ако някой от четиримата няма достатъчно сдържаност и той пръв ще се втурне да провери: дали смелата Дакота е убита на място или просто е ранена? Не, помисли си всеки от наемниците, ще изчакам, докато димът се разсее, или най-нетърпеливият ще рухне на земята с разцепен череп. Ще остана жив, а ако някой се гърчи на боровите иглички с прерязано гърло, това изобщо няма да ме разстрои. Но наградата за оцелелите ще се увеличи с цяла четвърт. Или половината, ако полумъртвият Оглала успее да се справи с двама, преди наемниците да имат време да го довършат и да го скалпират, за да го представят на генерал Къстър. Но тогава порив на вятъра издуха димната бариера настрани и водачът се появи жив и невредим пред очите на смаяните Шайи. Виждайки как очите на враговете му се разширяват от изненада, Лудият кон се засмя тихо, а зъбите му, които не познаваха четки и паста Blend-a-med, блестяха на слънцето.

- Не е толкова лесно да се справя с мен“, каза той в лицето на убийците.

Наемниците трепереха от страх, осъзнавайки, че втори път няма да могат да стрелят от еднозарядни пушки. Хванаха се и то глупаво. Докато предателите започват да зареждат пушките си, лидерът лесно ще застреля и четиримата. Шайените ясно видяха, че Лудият кон стискаше в ръцете си повтаряща се кавалерийска карабина, получена в битки с войниците на генерал Къстър. След схватки със сините палта и вездесъщите златотърсачи много индианци се въоръжиха с пушките на убитите си врагове. Тези, които току-що бяха ловци, се превърнаха в беззащитен дивеч и сега не знаеха какво да правят: да се втурнат ли към лидера на Дакота или да избягат, без да поглеждат назад? Но как можеш да му обърнеш гръб? Сиукс, който избяга от битката, беше убит (и още повече, ранен в гърба), ще стане най-презреният воин, за когото ще говорят около огньовете, плюейки на земята. И койотът не е най-обидният прякор, който ще бъде присъден на такъв страхливец. И докато наетите убийци отбелязваха време, без да знаят какво да правят в такава глупава ситуация, Лудият кон, все още притиснал гръб към боровия ствол, бавно вдигна крак и държейки в дясната си ръка карабина, готова за битка, дръпна сваля велурен мокасин с лявата си страна, украсен с мъниста и пера на бодливо прасе. Хвърли го върху боровите иглички до него. Тогава Дакота свали левия си крак и вдигна десния. Той прехвърляше карабината от ръка на ръка, но нито един от шайените не се съмняваше, че Оглала ще стреля също толкова точно с лявата му ръка, колкото и с дясната. И окото му няма да мигне, и ръката му няма да трепне. Лидерът сякаш не погледна към наемниците, но с упорит и уверен поглед огледа околностите зад тях. Спокойно и ефикасно той смъкна десния мокасин от крака си, после се наведе и без да сменя ръцете си, взе левия. Той опря приклада на карабината в земята и го стисна с коленете си. Той взе по една кожена обувка във всяка ръка и бавно, за да могат шайените да видят добре какво щеше да им покаже, обърна мокасините с горната част надолу. Четири сплескани куршума се изтърколиха от тях, прошумоляха по кожата им и тихо се стовариха върху сухи борови иглички. Едва тогава шайените наистина повярваха, че пред тях има Уакан и че опитът да го убият е като стрелба по луната. Шаман Черен Бик, братовчед на Лудия кон, често посещавал племето Шайени и неведнъж изпълнявал подобни трикове пред тях - следователно нападателите не се нуждаели от друго доказателство за неуязвимостта на лидера Оглала... Разузнавачите изслушали историята на Сингълтън с със затаен дъх, въпреки че, разбира се, бяха чували за всички тийнейджъри. Всеки американец от третото или четвъртото поколение на онези, които емигрират в просперираща страна с надеждата да забогатеят, е поне малко запознат с историята на завладяването на страната. И никой от тях няма да отрече, че в хрониката на въоръжената борба на извънземни отряди и местни индиански племена са останали много бели страници, необясними от материалистична гледна точка. Но по един или друг начин - чрез хитрост, превъзходство в оръжията и доставките - индианците бяха победени, водачите на обединените племена бяха заловени, принудени да подпишат унизителни мирни условия и прогонени в резервати. Най-неудобните условия бяха избрани за селищата на коренното население на Северна Америка. Не напразно името на природния резерват Бадлейдс, което означава „лоши земи“, се е превърнало в синоним на неподходящ терен. Лунният пейзаж на река Шайен, почти лишен от почвена покривка, е група от заострени кули от скали и хребети, пейзаж, изрязан от множество клисури, дерета, малки реки и потоци. Днес това е екзотичен национален парк, където се стичат десетки хиляди туристи. И през втората половина на деветнадесети век никой не мислеше за никакви туристи. Бледоликите извънземни заграбиха най-добрите земи за себе си и прогониха червенокожите в лошите. На теб, нещастничко, не ми отива. Никой не би могъл да си представи, че тези отпадъчни зони съдържат запаси от петрол, редкоземни елементи или някои други, понякога ценни метали. Тези резервати са били изследвани много по-късно, десетилетия по-късно, понякога е минал цял век, преди колонизаторите да го осъзнаят. И ако червенокожите не бяха пълни идиоти - а те никога не са били глупаци, просто на арогантните новодошли никога не им хрумваше, че ловците на скалпове имат своя собствена древна култура - тогава те изпращаха децата и внуците си в университети и усвоиха гениалните закони на бели. Завършилите се върнаха в резерватите като висококвалифицирани геолози и юристи. Някои търсеха съкровища, които лежаха под краката им в техните земи или бяха скрити дълбоко в дълбините, други се увериха, че неграмотните бащи не са измамени от гарваните, които се стичат към плячката. Онези племена, които не се оставиха да бъдат измамени и ограбени и не купиха шепа сребърни долари, днес процъфтяват не по-зле от жителите на петролните емирства. За племената на сиуксите златната треска послужи като добър урок. Индианците си спомниха как през 1874 г., след откриването на злато, златотърсачите се втурнаха към територията на техния резерват - на отряди, банди и поединично. Пътят, по който вървяха, беше наречен Пътят на крадците. Не само самите индианци, но и властите се опитаха да спрат тези любопитни и безмилостни свободни предприемачи, но всички опити бяха напразни. Годината 1879 влиза в историята на младата страна като „Великият бум на Дакота“. Градът Дедууд, центърът на златната треска, остава паметник на онези кървави времена. Включен е в много туристически пътеводители на страната. Днешните индианци от югозападна Южна Дакота живеят на „лошите земи“, където се добива повече злато, отколкото във всеки друг американски щат. Има уранова руда, огромни запаси от берилий (известие за уникална находка в Блекхил - гигантски кристал от берил - се разпространи по целия свят) и съдържащи литий пегматити - сподумен. Най-малко петстотин тона литиеви карбонати се изнасят от тук всяка година. В Блек Хилс има две железопътни линии и те свършват тук, в планината. Сега това са мирни земи и нищо подобно на холивудските сцени на „индианци, атакуващи дилижанс“ не се случва тук - и бледоликите, и червенокожите се интересуват от износа на рудни богатства. А преди малко повече от век по тези територии гърмяха оръжия, препускаха коне, летяха куршуми и стрели, а противниците скалпираха враговете си. И късметът не винаги е бил на страната на федералните войски. Червенокожите, които само вчера не познаваха огнестрелни оръжия, много бързо усвоиха Уинчестър, Коутс и конна езда. Те прехвърлиха всичките си предишни военни тайни почти изцяло в нови технически методи за водене на война. А белите, преди много поколения, престанаха да се отнасят към собствените си оръжия като към живо същество, а битката като логичен завършек на магически ритуал. Именно магията направи войната неразбираема. Обикновено федералните войски лесно се справяха с индианците, особено когато ги хванаха изненадани по време на ритуални ритуали. Но ако сиуксите успяха да изпълнят ритуалите според всички правила, тогава започна необяснимото: червенокожите изведнъж станаха просто неуязвими за „сините униформи“. В крайна сметка дългата война приключи и победиха сляпата сила и американските оръжия. Но... Индийските воини, като губеща страна, просто трябваше да умрат и вероятността за такъв изход може да се счита за почти сто процента. Но много индийски герои, противно на всякаква логика, останаха живи в най-жестоките битки. След дълга поредица от поражения индианците изведнъж, сякаш без причина, станаха неуязвими. Айк Сингълтън говори за подобни случаи около пожара:

- И Лудият Кон не беше сам, имаше и други свободни места...

- Ами разбира се! - прекъсна го Елизабет Етъл. - Вие, самият, споменахте името на друг: шаман Черен лос.

- Точно така - съгласи се тийнейджърът. - Черният Бик, две години преди поражението на федералните войски при Малкия Голям Нос, в самото начало на „Дакота Бум“, отиде пеш до билото, където бяха подредени войниците от Седми кавалерийски полк на генерал Джон Къстър нагоре, защитавайки пътя на крадците. Главата на шамана от Дакота беше украсена с военна рокля, изработена от петнисти орлови пера, върху раменете му беше хвърлена пъстра кожа, завързана на кръста с колан. Той се приближи до подножието на билото и застана със скръстени на гърдите ръце. Кавалеристите започнаха да стрелят по него като обезумели. Куршумите буквално изкопаха дупка в краката му, а Черният лос стоеше неподвижен и само се усмихваше презрително. Тогава, изглежда, той се умори да ядосва стрелците, той махна с ръка към тях - те казват, какво можем да вземем от вас - обърна се и спокойно си тръгна. Подсвирквайки, той крачеше сред градушката от куршуми, размахвайки лъка си със спусната тетива. Индианците го изчакаха да се върне и го наобиколиха, питайки:

- Как оцеляхте под такъв огън? А той в отговор само се засмя:

- Ааа!

- Но каква е тайната? - попита го индианският железен ястреб Оглала.

В отговор шаманът развърза кожения си колан и куршумите заваляха изпод кожата на земята. Десетки сплескани оловни куршуми. Черният лос беше защитен от свещена сила...

- Що за свещена сила е това? - русият Джоузеф Фриш прекъсна приятеля си, като че ли мечтаеше за същата неуязвимост.

- Уакан, - обясни Айк. - Индийска тайна.

- Стига тайни за днес! - реши възрастният и разпръсна тийнейджърите в палатките им.

**\* \* \***

Мейбъл Кели се събуди от звука на тихо свирене. Някой упорито я викаше на поляната. Защо е решила, че тя е тази, която е освирквана, Мейбъл дори не се е замисляла. Тя отвори очи, но дали се събуди или не, самата тя не разбра. Може би свирката е просто сън, а насънотношението към това, което виждате, може да бъде изключително некритично. Подчинявайки се на призива, Мейбъл Кели тихо разкопча ципа на спалния си чувал и внимателно се измъкна, опитвайки се да не събуди Беси, която спеше до нея. Исках да се обуя, но после реших, че ако си обуя маратонките, със сигурност ще набутам приятеля си в тясната палатка. Ръка или крак, няма значение. По някаква причина беше невъзможно да се събуди съседът при никакви обстоятелства. Никой не й каза това, но тракерът някак си знаеше, че това ще се превърне в ужасно бедствие. Добре, сега е лято, земята е топла, реши момичето. Ако изляза боса, нищо лошо няма да се случи. Мейбъл отвори ципа на входа и изпълзя на четири крака. И когато се изправи, тя усети с краката си, че тревата е не само топла, но и мека. Извира под краката, а да се скиташ из него бос е удоволствие. Все едно вървиш по много пухкав килим. Полянката беше залята от лунна светлина и черни смърчови дървета в сребристите лъчи стърчаха като стрели, насочени към небето. Не, поправи се момичето, това не са стрели. Тя не обичаше военни сравнения. Тя не видя войната или по-скоро отчаяната престрелка във филмите. „Славна битка“, каза бандитът, който лежеше до него, стремглаво отвръщайки на настъпващите ченгета... Смърчовете изглеждаха като кипариси, реши Мейбъл, „също неподвижни“. Но боровете като че ли живееха сами без вятър, шумолеха тихо с дългите си иглички. И отново момичето чу мистериозен зов. Някой си подсвиркваше тихо, но звуците не образуваха мелодия. Нито бяха пронизителна разбойническа свирка. Не, това беше сигнал, който я подкани към гората. Там - към потока, зад който се издигаше стена от чисти, без клони, борови дънери. Короните им започваха много по-високо от главата й, тя дори не можеше да ги достигне с ръка, дори не можеше да скочи там. Кели се обърна безсмислено към бълбукащия поток, със зъбците на Черните хълмове и петте палатки зад нея. Ето го, потокът. Мейбъл бутна клон от касис и шапгул, надвиснал над речното корито, в тъмния поток, намокряйки клиновете си до глезените. Но дори и студената вода не я осведоми. Някакви водни обитатели бъркаха в пръстите на краката ми. Кели не се беше събудила, откакто напусна палатката, така че машинално си помисли за пържените сьомги: „водни създания“. Тя вървеше покрай ледения поток, без да усеща изтръпналите си пищяли, после стъпи на пясъчен пръст на отсрещния бряг и замръзна, заслушана. Свирнето се чу малко вляво, тихо, подканящо - леле, леле. Момичето се движеше по стволовете, искайки да види кой я вика толкова упорито. Но тя никога не е виждала никого. Огромни космати ръце с дълги нокти се появиха от листата, сякаш от нищото, лесно вдигнаха Мейбъл и я сложиха в огромна кошница, изплетена от клони. Капакът се смъкна отгоре. Кошницата се залюля и, олюлявайки се, изплува. Миризмата на диво, неизмито животно беше непоносима и момичето загуби съзнание - просто от страх. Мейбъл беше открита изчезнала едва на сутринта. Беси Ашър, събуждайки се, забеляза, че съседът й не е в палатката, а спалния й чувал лежи наоколо, смачкан. Мисълта проблесна защо тази обикновено спретната приятелка не оправи леглото си. И ако е така, реши Ашър, това означава, че Кели просто е изскочила за минута и се кани да се върне от храстите. Беси бръкна в джоба на палатката, извади торба със сапун и четка за зъби, хвърли кърпа през рамо и отиде да се измие. Лятното слънце грееше ярко и Уолтър и Джоузеф раздухваха огъня до огнището.

- Здравейте - каза момичето и им помаха със свободната си ръка.

Момчетата казаха здравей и помахаха в отговор. Тя застана на едно камъче край потока, изми добре ръцете си и след това изми лицето си. Тя напълни пластмасова чаша с вода, изстиска зелен червей от паста върху четката си и започна да си мие зъбите, гледайки се в огледалото. Тя дълго разресваше златистата си коса, която висеше малко под раменете. Накрая тя намигна на себе си, доста доволна от това как изглежда. Тя, Беси, е много красиво момиче на четиринайсет и момчетата я зяпат. Тя се върна в палатката след половин час и се изненада, че Кели още не се е появила. Къде отиде тя?

- Хей, момчета! - извика тя, подавайки глава. - Виждал ли си Мейбъл?

- Не, - отговори Джоузеф, хвърляйки дебели клони в пламтящите пламъци. - Мислех, че още спи.

- Не, не - каза Беси Ашър, леко раздразнена. - Когато се събудих, тя вече не беше в палатката. Мислех, че е отишла да се мие, но ако се миеше, защо не се виждаше? Нямаше да се отдалечи от лагера. за какво?

- Няма нужда - съгласи се Джоузеф. - Можеш да си измиеш лицето тук, наблизо.

- Стана ли много по-рано от мен?

- Десет до петнадесет минути по-рано, - отговори внимателният Уолтър. Той погледна часовника си. - Около осем нула пет. А сега е десет минути без девет.

Останалите членове на малкия им отряд започнаха да излизат от палатките. Те се обадиха един на друг с ясен глас - но, както се оказа, никой от тях не видя Кели.

- Защо вдигаме шум? - попита Робърт Легейт, като излезе и се протегна сладко.

- Г-н Легейт, Мейбъл е изчезнала някъде, - каза Беси на мениджъра.

- В какъв смисъл това означава, че е изчезнала? - Боб беше предпазлив.

- Събудих се и тя не беше там.

- И къде можеше да отиде?

- Ако знаех, нямаше да се притеснявам.

- Преди колко време изчезна? — попита Легейт.

- Не знам. Когато се събудих, нея вече я нямаше.

- Нещата й още ли са там?

Момичето огледа палатката. Перилните принадлежности на Мейбъл все още бяха в джоба от лявата страна, където лежеше спалния чувал без цип на Кели. И косъмчетата на четката за зъби се оказаха сухи. Това означава, че съседката не си е измила зъбите от сутринта. На входа стояха маратонките на Мейбъл. Наистина ли се скита из гората боса? Маратонките, оставени на входа, убедиха Легейт, че нещо наистина се е случило с неговия подопечен. Той събра разузнавачите, информира ги и рейнджърите се преместиха през поляната, внимателно оглеждайки тревата. Отпечатъкът от бос крак върху пясъчен пръст, където потокът завива рязко на север, е открит за първи път от Дийн Билър.

- Г-н Легейт! - извика той. — . Намерих следи от Мейбъл!

Минута по-късно цялата чета се беше събрала край откритата следа. След известен дебат скаутите решиха, че Мейбъл е минала оттук преди около три часа. Е, най-малко четири - не по-рано. Но къде отиде след това и защо? Кой ходи бос в гората? Там има всякакви клони и тръни. Има и змии. Тийнейджърите и един възрастен се изкачили по камъните до другата страна на потока. Почти забиха носове в земята, разглеждайки къде са преместени падналите игли. Проследихме пътя на Беси до храстите от секвоя и тогава... Друг отпечатък беше отпечатан в земята. Бос крак... Не, не бих посмял да нарека този чудовищен отпечатък крак! Беше оставен от огромна лапа - пет пъти по-голяма от крака на момиче. На кого може да принадлежи такава следа? Да само на великана! . Ето защо Боб Легейт започна да гледа не само надолу, но и нагоре. И пет минути по-късно открих кичур вълна, увит около боров възел на височина около три фута! Йети! Голямата стъпка, ето кой беше тук! Възрастният разбра, че това е сериозен въпрос. Той въздъхна, извади мобилния си телефон от колана си и започна да натиска копчетата, за да звъни на Спешна помощ.
**Щаб квартирата на ФБР, Вашингтон, окръг Колумбия, 2 юли, 11:00**

Специалният агент на ФБР Фокс Мълдър седеше пред екрана на монитора. Разпечатки бяха разпръснати по масата, но всички съобщения за срещи с Голямата стъпка, които успя да намери в интернет, нямаха нищо общо със случая. Разбира се, беше смешно да разглеждам материалите със снимки на гигантски отпечатъци, техните отливки, рисунки със стрелки и обяснения: как изглежда кожата или черепът, когато са получени на такова и такова място, и как точно се различава черепът на хоминид от черепа на съвременния хомо сапиенс. Но беше много по-забавно да чета опроверженията, защото всички тези усещания за един час със сигурност се оказаха фалшификати. Молдер веднага заряза Памир и друга чужда екзотика. Интересуваха го само срещи в страната – и то не навсякъде, а само в Скалистите планини, в източната им част. Разбира се, сред лунните пейзажи на Пустоните, йети трябваше да бъде намерено. Той беше намерен. И през 1952 г., и година по-късно. И отново, и отново. Веднъж в годината те виждаха Биг Фут, малко по-рядко - успяха да го скицират или дори да го снимат, макар и много бегло. Неговите кожи и черепи на практика се продават в магазините за сувенири в градовете в Блек Хилс. Много по-рядко в един или друг резерват на сиуксите е открито голямо племе йети с примитивна полигамия (понякога обаче матриархат) и куп малки снежни човеци. Дакотите или шайените с уважение ги наричаха по-големи братя и споделяха гнило месо, защото „братята“ не понасяха прясно месо. Фотоапаратите и видеокамерите незабавно се повредиха в присъствието на хората от Bigfoot, така че беше почти невъзможно да ги покажат „на живо“, но кореспондентите от терена знаеха точно кои видове уиски са предпочитани от представители на паралелен клон на човешкото развитие. Някои Йети не можеха да живеят без дънки Montana, други не искаха да видят никакво друго кафе освен нискокачествено Monterrey. Накратко, деветдесет и девет процента от информацията, събрана от Мълдър, се оказа безсрамна реклама на определени продукти и следователно не представляваше интерес за специалния агент. След като прекара много време, Духът отново се убеди, че в природата не съществуват хора от Голямата стъпка. Вярно, в този случай остана напълно неясно как да се обясни произходът на гигантските стъпки, дълги два фута и пет инча, намерени точно там, където три тийнейджърки бяха изчезнали през последните две седмици. Кой може да е извършил тези отвличания? И най-важното – защо? Но който и да беше, той се опита да обвини престъпленията си върху митичния Bigfoot. Ето защо на мястото на изчезването на младите жени е останал много ясен отпечатък от бос крак с чудовищни ​​размери. Кучетата, тръгнали по следата, неизменно я губеха, сякаш похитителят внезапно се бе сдобил с крила и се издигна в небето. Мълдър затвори очи, опитвайки се да мисли рационално. Трябва да отхвърлите всяка мистика и да се опитате да представите рационална причина за отвличанията. Какво се опитва да постигне престъпникът или група хора? Искат ли да сплашат? кого? Туристи, посещаващи националната гора? Да речем, за да ги отвлече вниманието от определено място. Като че ли е опасно да идваш тук. Но какво общо имат тогава гигантските отпечатъци? Когато се разсейвате, трябва или да създадете впечатлението, че други места са много по-интересни, или да представите всичко по такъв начин, че да изглежда, че тук няма абсолютно нищо за правене. Тук е скучно и идването тук само ще ви загуби времето. Мълдър се засмя. Добър начин за отвличане на вниманието са следите на Йети!

Да, скоро няма да има къде да се обърнем от ордите туристи, които искат да заснемат или дори да уловят мистериозния хоминид. Но след това се оказва, че отвличанията са хитър рекламен трик за продажба на повече сувенири. Но какво можете да продадете в гората? Там няма и не може да има магазини и магазини Това е забранено от закона. Но ако се върнем към версията, че някой отклонява вниманието от конкретно място? Отидете там, там има снежни хора! Тук няма какво да правите, ще си изкълчите челюстта от прозяване - толкова е скучно. Но какво е това място и къде се намира? Федералният агент показа карта на югозападна Южна Дакота. Отвличанията се случиха тук, тук и тук. И какво дава това? Призракът щракна върху опцията „Печат“ и страница с план на река Шайен и нейните притоци изпълзя от принтера. Моулдър го взе и начерта три кръста на картата, след това ги свърза и се запита: какво му дава това? Къде трябва да търсите? Вътре в получения триъгълник или, обратно, извън него? Но тогава къде, от коя страна? Добре, да кажем, че някой открие ново находище на нещо в Блек Хилс. И сега иска да отклони вниманието от него, за да може спокойно да се занимава с развитие. Минералните ресурси на Badlands принадлежат на сиуксите и индианците няма да позволят на непознати да ровят из територията им. Добивът в националния парк е забранен от закона. И какво точно може да се намери в района на Блек Хилс? Злато? Запасите му отдавна са проучени; по време на златната треска от 1879 г. златотърсачите са изследвали всеки поток и всяко парче земя. Какво друго се добива в Южна Дакота? Уран. Е, това изобщо не е вид руда, която може да се добива самостоятелно или в малка група, особено тайно. Литий и берилий също се добиват в пустите земи. Защо, тези метали са много скъпи, чудеше се Мълдър. Струва ли си да им поставим димна завеса с отвличането на момичета и следите на Бигфут? Фокс Мълдър се опита да си спомни какво знае за лития и берилия. Това са третият и четвъртият елемент на периодичната таблица. Съответно те са най-леките метали. И каква е тяхната стойност? Човек може безкрайно да се чуди, прекъсна се агентът, дали би било по-лесно да се търси в интернет. Той написа „литий“ в търсачката и бързо установи, че литият принадлежи към групата на алкалните метали. Служи като материал за производството на управляващи пръти за ядрени реактори. Да, рече си Моулдър, тогава трябва да е малко скъпо. И така, какво друго има? „Литиевият изотоп е единственият промишлен източник за производството на тритий, горивото за термоядрени бомби.“ Уау! „Тритият се произвежда чрез облъчване на литий с бавни неутрони.“ Това означава, че тритий не може да бъде получен чрез домашен метод; необходимо е високотехнологично производство. Може би някой добива литий, за да го продава на терористи? Планират ли да започнат производство на термоядрени оръжия? Не, малко вероятно е. За производството на тритий литият вероятно ще изисква повече от един тон. Как можете тайно да организирате добива на редкоземни елементи в индустриален мащаб? Как да извършим тайното им премахване?.. Добре. Къде другаде се използва елемент номер три? „Литият се използва за производство на легирани стомани, той е част от специални стъкла, топлоустойчива керамика и се използва в медицината.“ Не, не е същото! „Литиевият хидрид (LiH) е безцветно кристално вещество, което реагира бурно с водата. Използва се за производство на водород и като силен редуциращ агент в органичния синтез. Можете да си представите, помисли си Мълдър, някой, който седи в борова гора, получава водород или изопренов каучук. „Литият се извлича от минерала сподумен – литиев карбонат: LiAl(Si2O6). Това са бели, сиви, жълто-зеленикави призматични, плоски или пластинчати кристали. В района на Блек Хилс се добиват до 500 тона сподумен на година. Да, но ако получите още няколко раници с минерали, няма да станете милионер! „Сподуменът принадлежи към групата на пироксепсите, в превод от гръцки - „изгорен до пепел“ и се характеризира със сив цвят. Прозрачни разновидности на сподумена: кунцит и гиденит.

Цветовете на минерала кунцит варират от розово до люляково розово; гиденит - от жълто-зелено до изумрудено зелено. Кунцитът и Хиденитът са скъпоценни камъни. Това е нещо, реши Фантомът. Раница от скъпоценни камъни вече е ценна. Ако някой е открил находища на бижутерски минерали, може да се опита да ги извлече тихомълком. Как изглеждат тези камъни?

„Хиденитът лесно може да бъде объркан с блед изумруд, зелен турмалин, берил и хризоберил.“ Оказва се, че берилът също е скъпоценен камък. „Кунцитът може да бъде объркан с аметист, топаз и берил.“ Между другото, какво можете да разберете за берилия? „Берилият е светлосив метал, лек и твърд. Името си е получил от минерала берил, в който е открит за първи път. Точка на топене 1284 градуса по Целзий. Гори при 800 градуса, за да образува BeO (берилиев оксид). Това е безцветно кристално вещество и е неразтворимо във вода. Използва се като огнеупорен и химически устойчив материал за специална керамика, както и за производството на високоякостни сплави. Берилият и неговите сплави се използват в електрониката, самолетостроенето и ракетостроенето. В ядрените реактори - модератор и неутронен рефлектор. Смесен с радий, полоний, актиний - лабораторен източник на неутрони." да, да Отново ядрени реактори. Не, да зарежем ядрената индустрия и да се съсредоточим върху версията за находището на скъпоценни камъни. По-истински е. „Съединенията на берилия са отровни. Те причиняват берилиоза - увреждане на дихателните пътища. Основно това е професионална болест. Не това. Не мисля, че някой би добивал берилий, за да отрови някого по такъв екзотичен начин, реши Мълдър.

-Берилът е минерал от подкласа на пръстеновидните силикати. Кристалите са шестоъгълни призми. Цветове - зелен, жълто-бял, сив. Скъпоценни разновидности: смарагд, аквамарин, хелиодор.

- И какво изрови, Мълдър? - попита Дан Скъли, когато тя влезе в офиса.

Тя се приближи до масата и бързо погледна разпечатките.

- Бигфут, Йети, Памир, Китай... И какво общо има това с нашия проблем?

- Мисля, че нито един, - Мълдър вдигна синьо-сивите си очи към партньора си.

- Какво, Мълдър, измисли ли друга версия, различна от непровокирана атака от хомипиди?

- Да, и предполагам, че трябва да летим до Пир.

- И какво ще търсим там? - попита Скъли. - Отпечатъци, дълги колкото ръката ми?

- Не, Дейна, изумруди.

**Пир, столицата на щат Южна Дакота, 2 юли, 18:30**

Самолетът кацна на летище в щата "койот". Федералните агенти пътуваха до гарата с такси. На гарата гърмеше музика — държавният химн „Здравей, Южна Дакота“. Мълдър купи два билета до Рапид Сити. Три часа и половина по-късно те слязоха на платформата на малък град, претоварен пункт за изпращане на минерали, добивани в Пустоните. Часът наближаваше полунощ и агентите решиха незабавно да потърсят хотел или мотел. Те ще се срещнат с местния шериф сутринта.

Първият човек, когото срещнахме ни обясни, че най-близкият хотел е зад ъгъла. Наричаха го „Розов кварц“ - очевидно в чест на камъка, който е амулетът на държавата, и не се различаваше от хилядите съвсем обикновени заведения, разпръснати из цялата страна. Възрастната жена зад гишето, г-жа Фулър, както се представи на среднощните клиенти, прие кредитната карта на Мълдър без спор и попита колко дълго тя и госпожица планират да останат в Розов Кварц.

-Имаме две отделни стаи, - каза Дана. - И то само до сутринта.

Домакинята удари чека и го подаде на Мълдър заедно с два ключа.

- Номерът е дванадесет - четиринадесет, вторият етаж, вдясно.

- Защо стаите не са наблизо? — попита Скъли.

- Да, наблизо са, просто нямаме номер тринадесет, - с готовност обясни г-жа Фулър. - Много гости се страхуват от този номер, така че обикновено беше празен, докато не се сетих да сменя табелите на вратите. Федералните агенти се изкачиха по скърцащите стъпала. Призракът подаде ключа на партньорката си и я изчака да отвори ключалката си. Когато Скъли влезе и се канеше да затръшне вратата, Мълдър каза:

- Дейна, ако след час се опитам да вляза в стаята ти, за да реша някои оперативни проблеми, тогава не ме пускай.

- Защо? — изненада се партньорката ми, разклащайки червената си грива.

- Защото не аз идвам към вас с гнусни предложения.

- СЗО? – Скъли беше още по-изненадана.

- Не знам кой, но не аз. Лежа от умора и ще спя без задните си крака.

- Кой ще дойде тогава? И дори с гнусни предложения.

- Надявам се никой.

- Защо каза, че ще дойде някой, когото мога да сбъркам с теб?

- Шегувах се, - каза Мълдър и пристъпи към вратата.

**Рапид Сити, Южна Дакота, Розов Кварц, 3 юли, 01:35**

На вратата на Скъли се почука тихо, но настойчиво.

- Това ти ли си, Мълдър? — попита Дейна със сънен глас, вдигайки глава от възглавницата.

„Отвори, Скъли, трябва да се погрижим за някои оперативни проблеми.“

Но той каза, че ще спи, помисли си жената, изпълзявайки изпод одеялото и хвърляйки халат. Всъщност наистина има какво да обсъдим. В крайна сметка дори грубо не сме очертали маршрута за утрешните пътувания.

-Казах ти, че няма да дойдеш, - упрекна тя партньора си, пускайки го в стаята. - Какво стана?

- Появиха се някои идеи.

-Наистина ли си решил да дойдеш при мен с гнусни предложения? - попита Скъли почти с надежда. Тя не запали лампата; по някаква причина си помисли, че електрическата лампа ще попречи на разговора.

- И какво? Може би ще ви разочаровам“, специалният агент на ФБР завъртя очи към тавана.

- Не те ли е страх, че ще ти сритам задника за това?“

-Хайде, ще е за теб, Скъли, - ухили се Мълдър и закачливо я прегърна за раменете.

Жената внимателно махна ръцете му и седна на леглото, като кръстоса крака и кимна към Мълдър по посока на стола. Той послушно седна.

- Е, къде отиваме сутринта? – попита тя.

- Какво мислиш? - отговори той на въпроса с въпрос.

„Мисля, че си струва да се срещнете с местния шериф сутринта, след това да наемете кола и да шофирате до най-близкото място, където момичето е изчезнало.“ Проверката на място е азбуката на оперативната работа.

— Съгласен съм — кимна Молдър. - Но смятате ли, че това ще ни даде нещо?

- Във всеки случай ще даде нещо. Ако не хванем никого, поне ще вземем малко въздух. На държавни разноски ще проверяваме за какво дават пари туристите.

Партньорът се засмя и сякаш неволно сложи ръка на голото й коляно.

- Както винаги си права, Дейна.

Жената неусетно присви очи към дланта му и забеляза, че подгъвът на мантията й се разтваря доста подканващо. С половинката й обаче вече били близки няколко пъти и не открила нищо необичайно в поведението му. Тя беше зряла, сексуално привлекателна жена и усещането за топлината на пръстите му, нежно плъзгащи се по бедрото й, й донесе удоволствие.

- Какво говорехте за намирането на изумруди? - попита Дея.

- Ами, - провлачи Мъдър, "изумруди..."

- Разбира се, разбирам, че изумрудите принадлежат към групата на берилите, - разкри знанията си Скъли, „и Южна Дакота е щатът, в който се добива берил.

- Е, - съгласи се партньорът и премести стола, така че да опре коленете си на нейните колене. Той обви лявата си ръка около кръста й и я придърпа към себе си. Скъли въздъхна, преметна ръце през раменете му и затвори очи, движейки устните си към него за целувка. Устните му бяха меки и страстни, дъхът му беше свеж, а дланта му, побутваща полите на мантията му, беше нежна.

И всичко щеше да мине добре за тях и щеше да завърши добре, защото и той, и тя искаха едно и също нещо - ако Моулдър наистина не се беше обърнал към нея с някакво подло предложение. Тя се ядоса и едва тогава си спомни закачливото предположение на партньора си, че не той ще дойде при нея тази вечер. Ами ако това наистина е двойник, помисли си Дайна и неочаквано започна да удря стената с юмрук колкото може по-силно. Разбира се, поведението й може да се обясни по различни начини: и като протест, и като пристъп на страст или знак на нетърпение. Ако лежеше сега, полугола, в моно бански с Мълдър, тогава всичко щеше да върви както обикновено. И ако до нея има някой, който реши да се превъплъти във федерален агент, тогава партньорът й ще се събуди и ще й се притече на помощ.

- Защо си толкова нетърпелив, глупако? — попита мъжът и тогава се почука на вратата.

- Дейна, какво ти става, Дейна? - чу се глас от коридора и принадлежеше на Мълдър, Мълдър, нямаше съмнение.

Скъли скочи от леглото и се втурна към ключа за осветлението до вратата. Щракване, ярката жълта светлина на електрическа крушка, висяща от тавана на дълъг кабел, наводни стаята. Жената се обърна към леглото, искайки да разбере с кого лежи в тъмното. Спалното бельо беше смачкано, одеялото лежеше на пода, но самото легло беше празно. Дейна се втурна към прозореца, но установи, че рамката е спусната и заключена. Значи в стаята има непознат. Той нямаше да ходи никъде, реши Скъли и като метна халата си, отиде да отключи вратата, защото партньорът й се опитваше да я изрита. Вече двамата погледнаха под леглото, провериха гардероба и малката тоалетна, провериха още веднъж дали прозорецът е плътно затворен, но не намериха никого.

- Може би сте сънували всичко това? — попита Мълдър.

Нощният посетител не можа да избяга от заключената стая. Въпреки това, той буквално се изпари, разтваряйки се без утайка върху девет квадратни метра от хотелската стая. Жалко и неразбираемо, но в стаята нямаше никой друг освен тях. С изключение на голям паяк, плавно издигащ се до тавана в главата на леглото.

„Това не е ли твоят любовник?“ – не много добре се пошегува Мълдър.

**Блек Хилс, Южна Дакота, 24 ноември 1876 г., 06:33 ч**

На разсъмване един наблюдател препусна в лагера Шайен.

- Уашичу! - извика той, като вдигна ръката си с карабина към небесата, а другата, свита в юмрук, очертаваше кръгове. - Бледолик!

В отговор на виковете хората започнаха да изскачат от своите типи - воини и старци, млади момичета, скуо и стари жени, юноши и деца бяха поставени по такъв начин, че се оказа нещо като площад и всички се стекоха там - към центъра на лагера . Мястото за среща се оказа почти кръгло, само две типи стърчаха отвъд линията във въображаемия кръг - жилището на лидера и шамана. И двамата излязоха като двуцевка - еднакви в желанието си да спасят народа си, но напълно различни на вид. Вождът Утринна звезда (белите го наричаха Тъпия нож, с този прякор той влезе в историята) е висок, строен и решителен, сякаш е нож, решен да се забие в тялото на врага. А до него е шаманът Огла-лу, Черният лос, гостът на лидера. Мрачна като нощ и неуловима, като сянка, изгубена сред златните стволове.

-Говори, - каза Утринната звезда и Черният лос кимна мълчаливо.

-Сини униформи, - каза наблюдателят.

- Колко са? - попита лидерът.

- Федерален кавалерийски полк - отговори пратеникът.

Водачът огледа воините на племето. Никой не е боядисан. Те не са готови за битка... Но Черният лос затвори очи и индианците, които изпълниха площада, гледаха със страхопочитание как светият пророк, останал на мястото си, беше отнесен в далечината на космоса. Възрастни и деца затаиха дъх, за да не издухат по невнимание колебливите очертания на тялото на своя съплеменник. Всички, малки и големи, знаеха къде и защо е отишъл шаманът и разбираха, че всеки неволен вик може да наруши тази магия. За минута-две сякаш никой дори не дишаше, а след това площадът избухна от радостни викове - шаманът се беше върнал. Отвори очи и прозрачният силует, люлеен от вятъра, възвърна плътта си.

-Четвъртата кавалерия, под командването на полковник Роналд Макензи, напредва, - обяви Черният Елк. - Федералните са много решителни.

Вождът се замисли не повече от минута. Той вдигна дясната си длан, показвайки, че решението е взето.

-Разбиваме лагера, - обяви Morning Star. - Ние тръгваме.

Типито беше завършено за около петнадесет минути. Стълбовете и кожите бяха натоварени на конете и половин час по-късно на мястото на лагера останаха само стъпкана трева и черни плешиви петна от огнища. Индианците намерили убежище в каньона на река Паудър. Воините легнаха недалеч от входа, скриха се зад купчина камъни и веднага започнаха да рисуват бойни шарки по телата си. Останалите шайени навлязоха по-дълбоко в дефилето. Те караха добитъка пред себе си. Кавалеристите закъсняха с около пет минути. Ако бяха пристигнали малко по-рано, щяха да заварят червенокожите напълно безпомощни - те на практика влачеха коне и крави на ръце през огромни камъни и остри отломки, паднали в каньона отгоре, от непристъпните зъбовидни върхове, които пазят долината на реката. Конните войници се втурнаха да атакуват, но иззад каменната преграда се чу приятелски залп. Петима ездачи, които се втурнаха напред, паднаха заедно с конете си. Полковник Макензи заповяда на сигналиста да даде сигнал за отстъпление. Полкът се оттегли на безопасно разстояние, кавалеристите слязоха от конете. Макензи дълго гледаше каменните фрагменти през бинокъл и не можеше да разбере как индианците успяха да прекарат добитъка през тази непроницаема барикада. Престрелката продължи бавно през целия ден. Никой не искаше да има проблеми.

- Да отида ли да изпуша лула? - попита замислено шаманът на залез слънце.

-Къде е това? – попита Тъпият нож.

- И там - на хълма напред.

-Ти луд ли си? - изненада се лидерът. „Ще бъдете там в пълен изглед.“ Ще те застрелят като фазан.

-Няма да те застрелят, - махна му с ръка Черният лос. - Аз съм ваканция.

- Е, може би.

Мрачният индианец излезе иззад камъните и спокойно тръгна напред, безгрижно размахвайки лъка си, в чиято тетива дори не се сети да забие стрела. Колчанът се завъртя в лявото му бедро. Черният лос се изкачи на хълма, чийто връх беше приблизително по средата между Шайените и кавалерията. Американските войници, които вече бяха загубили надежда за победа, се оживиха при вида на такава отлична възможност да застрелят поне някого. Върху шамана се изсипа градушка от куршуми. Той направи отлична мишена и стрелците вярваха, че могат да го унищожат за няколко секунди. Гръмят залпове, ехото рикошира в скалите и Черният лос с неразгадаемо лице седна на един камък и бавно запали лулата си. Куршумите не му навредиха. Изстрелите продължиха да кънтят, когато шаманът на шайените на име Черната птица излезе иззад скалите и се присъедини към него. Той седна до него и също пое глътка дим. Около десет минути по-късно трети индианец, Дългата челюст, изскочи на открито и започна умишлено да привлича вниманието към себе си. Той направи гримаса, правейки неприлични жестове към кавалеристите, но издържа само четири залпа и побърза да се върне в прикритие. А двамата на открития хълм изпушиха лулите си докрай и си тръгнаха без да се обръщат. Неуязвимостта на индианците шокира американските войници..

**\* \* \***

Докато ваканите седяха на хълма, Дългата Челюст, връщайки се към безопасното прикритие на каменната барикада, съблече ризата си и тъжно огледа дупките. Куршумите пробиха ръкавите под мишниците и почти разкъсаха яката, а левият ръкав близо до предмишницата беше безнадеждно изцапан с кръв.

-Да, ризата ми я няма, - тъжно въздъхна той. - Ще трябва да го изхвърля.

Той откъсна ръкава, след което го разряза с нож на две дълги ленти и с една от тях покри раната на лявата си ръка, за да спре кървенето.

-Разбира се, аз не съм вакан, - обясни Дългата челюст на съплеменниците си, опитвайки се да не покаже, че раната е много болезнена и сега му е трудно да движи лявата си ръка. Говореше бавно, но го издаде съскането, с което шайенът всмукваше въздух през стиснати зъби.

- Защо тогава се изложихте пред куршумите? — зададе напълно резонен въпрос Летящия Нейрби.

- Да, исках да дразня тези идиоти. Хабят амуниции и стрелят много лошо.

-Като те гледам, не бих казал това, - не се съгласи Летящият. - Раниха те.

-Няма нищо, драскотина, - махна с ръка индианецът и неволно направи гримаса от болката, която прониза лявата му ръка.

- Драскотина, не драскотина, но сега не те бива в стрелбата.

-Аз и раненият ще стреляме по-добре от сините палта, - каза Дългата челюст и, за да насочи разговора към нещо друго, се обърна към водача: Как Черният лос придоби способностите си?

-Той получи магически сили, когато няколко племена сиукси се разположиха заедно на Гус Крийк, който се влива в горното течение на река Танг, - спомни си Morning Star. -Оттогава минаха 20 години.

По това време току-що бях убил първия си враг. Наблизо имало езеро със свещена вода. Спомням си как в Назарет Черният лос се съблече гол, направи сал от дървени трупи и излезе на езерото. В средата на езерото той легна на сала на кръст и сякаш беше заспал. Той лежеше под горещите слънчеви лъчи и почти не се движеше. Само от време на време ставаше, загребваше с длани свещена вода и отпиваше с шепа... Слънцето залезе, но той не се върна на брега. Тази нощ започна страшна буря. Блесна мълния и гръм разтърси земята. Приятелите на Черния лос - а той все още не беше пророк в онези дни - се страхуваха, че ще се удави, и рано сутринта двама отплаваха с лодка, за да го посетят. Той лежеше на сал, който мирно се люлееше по водата. Говорили са нещо, но не се знае какво. Разговорът не се чуваше от брега. Те се върнаха и обявиха, че Черният лос ще остане на сала още три дни. Помолил го да не го безпокои, тъй като това би попречило на общуването му с духовете на неговите предци.

- Как ще се справи без храна? - попита един от воините.

-Храната служи само като средство за извършване на свещен ритуал, - обясниха двамата, които общуваха с Черния лос... С една дума, той лежа на сала четири дни. Не ядох нищо, само пих вода от езерото. Дните бяха ясни, слънчеви и на небето нямаше нито едно облаче. Но щом слънцето залезе, вятърът се надигна и скоро започна буря. На сутринта утихна, а с изгрев отново настъпи тих слънчев ден...

На четвъртата вечер се разрази най-ужасната буря - не само аз, но и старите шайени не бяхме виждали друга такава. Страхувахме се за себе си и за воина на сала. Градушката потроши нашите типи и разпръсна стадата. Всички решиха, че градушката може да убие Черния лос. Спомням си, че едва дочакахме изгрева и когато земята беше осветена от утринната светлина, двама души се изкачиха на хълма, за да разгледат повърхността на водата. Черният лос все още лежеше на сала и не беше ясно дали е жив. Тогава приятелите на Мууз бутнаха лодката във водата и заплуваха, за да разберат дали има нужда от помощ. Щом стъпиха на сала, воинът се изправи. Беше много слаб и дори се олюляваше. Приятелите му го хванаха за ръцете и му помогнаха да влезе в лодката. Когато кацнаха на сушата, казаха, че нито едно зърно градушка не е докоснало тялото му и нито една капка не е паднала не само върху него, но и върху сала, сякаш голям правоъгълен навес надвисва над дънерите.

-Оттогава той стана празен човек, - завърши разказа си Тъпият нож и млъкна, защото Черният лос и Черната птица със свирещи куршуми се връщаха там, където индианците, вече боядисани в бойни шарки, легнаха.

**Рапид Сити, полицейски участък в Южна Дакота, 3 юли, 09:12**

Шефът на полицията в Рапид Сити поздрави федералните агенти изненадващо топло.

-Петер Фер, местен шериф, - представи се той, като едва погледна документите напосетителите. -Надявам се, че ще ни помогнете да разплетем тази мистериозна плетеница.

Скъли и Мълдър се спогледаха. В практиката си те по-често се сблъскват с факта, че местните полицаи си представят, че са големи изстрели, те са свикнали да се чувстват като арбитри на съдби в родината си в малките градове. Шерифите обикновено възприемат пристигането на ФБР като атака срещу властта им и вместо да помогнат, по правило започват да се намесват в колелата на разследването.

-Нямаме никакви съмнения във вашата компетентност - дипломатично започна Мълдър. - И фактът, че сме тук, не означава, че някой се опитва да ви отстрани от разследването.

-Да, разбирам всичко, - призна смутено шерифът. — Във вашето ФБР се влива информация от цялата страна и следователно виждате проблемите много по-широко. Но тук, на местно ниво,ние познаваме всеки храст.

-Ето защо трябва да комбинираме вашите познания за местните условия с нашия поглед отвън.

- Съгласен съм - кимна Фер. - И така, какво да ви кажа, което не сте прочели в доклада ми?

-Разкажи ми всичко отначало, - помоли Скъли. - И то не със сухия език на полицейски доклад, а със собствени мисли и предположения, които може би не са подкрепени с факти, но могат да се окажат важни за общото ни разследване.

- Добре. Да, седнете. Тук, по-близо до масата. Снощи вечерта семейство Хийлър реши да си направи пикник недалеч от известната ни планина Харни Пийк...

-Да, да, - кимна Скъли, - Четох, че тази планина е висока почти миля и половина.

- Е - усмихна се шерифът, доволен, че местната забележителност е известна на агентите от Вашингтон. -Там има доста приличен път; туристите, знаете, не могат да стигнат дотам, а Хилърс излязоха с джипа си. Те не се изкачиха на планината, а спряха на една поляна близо до поток, за да видят върха. Това беше напълно достатъчно. Подредихме няколко сгъваеми маси и столове и запалихме огън. Семейство Хилър е Том Хийлър, г-жа Хелън, тяхната четиринадесетгодишна дъщеря Силвия и десетгодишният тийнейджър Джулс. Приготвихме барбекю. Пихме. Възрастните - уиски, естествено. Пяхме нещо в кънтри стил. Татко Том свири на банджо. След това бяха постлани одеялата и семейството легна да се пече на слънце. Родителите задрямаха, а децата отидоха да се плискат в потока. Какво се е случило там след това не се знае точно. Джулс изтича обратно, събуди мама и татко, но не можа да каже нищо, само мърмореше. Силвия изчезна. Синът завел родителите си до потока, където открили гигантски отпечатъци от боси крака. Хората просто нямат лапи с такъв размер.

-А Силвия? - попита Дейна.

- Тя просто изчезна.

- Какво каза Джулс?

- Нищо. Само си тананикаше, сочеше пръст в гъсталака и показваше нещо голямо с ръце. Момчето беше в шок.

- Какво казват лекарите?

- Същото. Шок. Ще мине с времето.

- Но той нормален ли е? — попита Скъли.

-Е, разбира се, - усмихна се шерифът, сякаш се извиняваше за неизвестна вина. - Но лекарите все още не позволяват да го безпокоят...

-Бихме искали да отидем на мястото, хммм...- Мълдер направи пауза: изглеждаше твърде рано да се произнесе думата „престъпление“. Все още не е ясно кой и защо краде млади момичета. Ако, съдейки по остатъците от козина, е замесено някое животно, тогава говорим за инциденти. -Огледайте мястото, където изчезна момичето, - завърши той.

- Ще те заведа - обяви Фер. - Колата ми е на ваше разположение.

-Наехме джип, - каза Мълдър. - Стои срещу входа на обекта.

-Добре, - полицаят не възрази, -тогава ще го направим по този начин.- Аз ще вървя напред, ти ме последвай.

- Колко далеч е? — попита Духът, който знаеше от картата, че връх Харни е на около дванадесет мили, но нямаше представа за състоянието на пътя. Ако това е буквар, тогава ще отнеме поне час, за да стигнете до там.

- Ще караме около четиридесет до четиридесет и пет минути.

-Тогава да тръгваме, - каза Дейна и бързо се изправи.

**\* \* \***

Пътят се оказа доста приличен, но след около двадесет минути Фордът на шерифа зави надясно, оставяйки асфалта. Федералният агент също се обърна и джипът подскочи по дупки сред боровите стволове.

-Уау, - каза изненадано Скъли, подскачайки нагоре-надолу върху друга дупка. И тя дълго мълча, прехапала си езика.

След двадесет минути клатене - усещането беше в шейкър в ръцете на опитен барман - фордът спря на живописна поляна. Мълдър внимателно дръпна колата след себе си и изключи двигателя. Проверката на мястото за пикник не даде нищо. Стъпканата трева успя да се изправи за два дни, а горските животни и птици откраднаха остатъците. На потока също нямаше ни най-малка следа, че тук е стъпвал човек. Огромните отпечатъци в пясъка, които записаха и трите съобщения за изчезнали тийнейджърки, бяха изгладени от вятъра.

-Кучета,- спомни си Мълдър.

- Да, разбира се - каза Фер. - Поеха следите оттам.

Шерифът посочи отсрещния бряг на потока. Федералният агент събу обувките и чорапите си, надигна крачолите на панталоните си и тръгна през студения поток. Дълбочината се оказа над коленете, а той още мокри панталоните си. Шерифът последва примера му и Скъли събу сандалите си и се присъедини към мъжете, които я чакаха от другата страна. Боси се изкачиха на малък хълм, където седнаха на сухи борови иглички и се обуха. От другата страна на хълма започваше котловина и когато тримата представители на закона се спуснаха в нея, Петър мълчаливо посочи с пръст фонтанела. Водата разяжда плодородния слой там и върху жълтата глина федералните агенти за първи път виждат това, за което са чели в полицейските доклади. В жълтата глина са отпечатани два отпечатъка - дясното и лявото стъпало. Но Господи, колко огромни бяха. Скъли не сгреши, когато каза, че са дълги колкото ръката й. Отпечатъците изсъхнаха и се напукаха от обедното слънце, когато клоните на боровете не ги покриха съссянка. Жената приклекна, за да види по-добре необичайните отпечатъци, разгледа ги визуално около пет минути, след което извадиотнякъде ролетка, измери дължината на краката си и ширината на стъпката си и едва след това се изправи надигна се и безнадеждно махна с ръка.

-Това са нормални човешки следи, - каза тя. - Само много големи. Мога да заявя, че субектът, който ги е напуснал, не е страдал от плоскостъпие.

- Е, колко тежеше? — попита Мълдър. - Да, разбирам, - спря той възраженията на партньора си, - че е невъзможно да се претеглят отпечатъци, но ако приемем за даденост, че краката с този размер принадлежат на пропорционално изградено същество, като оставим настрана измислицата за Голямата стъпка, тогава, знаейки точната ширина на стъпалото, приблизителната височина от десет фута и дълбочина...

Духът млъкна, защото беше изградил твърде дълга фраза и беше леко объркан с координацията на думите.

- Поне приблизително - каза той умолително и се вгледа невинно в лицето на момичето.

„Мисля, че най-малко шест къси стотинки“, каза Скъли неохотно. - Но не съм сигурен. Може би тежи повече...

-Хайде, - каза Мълдър примирително, - шест е шест. Квинтал тук, центнер тук... Говорим за предварителна оценка.

- Колко далече оттук кучетата загубиха следата? - попита Дея.

-Просто трябва да изкачите следващия хълм, - посочи шерифът с длан. - Все пак оттук, отдолу, се вижда борът, край който най-накрая се спряха кучетата. Това е най-мощното.

Федералните агенти вдигнаха очи. Боровото дърво наистина не можеше да бъде пропуснато. Стоеше малко отделно и се различаваше от съседите си по височина, дебелина на ствола и обхват на короната. Нито Скъли, нито Мълдър бяха големи експерти в горското стопанство, но по някаква причина и двамата стигнаха до една и съща цифра — триста години.

-Триста... – издишаха те в един глас.

- Защо точно триста? - изненада се шерифът, - Откъде знаеш на колко години е?

Федералните агенти вдигнаха рамене; нямаха отговор.

- Да отидем ли да я видим? — попита Скъли.

Десет минути по-късно и тримата стояха до огромния ствол на старо могъщо дърво и напразно се опитваха да видят поне нещо в короната, засенчена със зелени игли.

- Не може ли звярът да е завлякъл жертвата си там? - попита Мълдър. За себе си той реши, че момичетата са отвлечени от някакво диво животно, нещо като гигантска маймуна.

-Вижте – каза Петър, – на каква височина започват клоните! Не можете да ги достигнете и не можете да скочите. Само дето отгоре се спускаше въжена стълба. След това можете да се изкачите по него и след това да го дръпнете след себе си. Но как можеш да държиш момиче в същото време?

- Да предположим, че похитителят я е вързал за гърба си - каза Мълдър замислено.

-Но дори и ръцете на похитителя да бяха свободни, той пак не би могъл да се изкачи без стълба, - каза Фер. - Вижте дебелината на багажника - огромна е.

- Може би е сложил котки? — предложи Скъли. - Знаеш ли, има тези железни куки, с които електротехниците се катерят по стълбове.

- Да разгледаме внимателно кората - светна с ентусиазъм Духът.

Около 15 минути тримата обикаляха около ствола, като внимателно оглеждаха дървото, но не откриха драскотини, дупки, счупвания или други повреди по кората. Огледаха и почвата под бора, но тук към тях се блъскаше маса от хора - полицаи и биячи доброволци, а тук глутница ловни кучета копаеха земята с лапи, давещи се от лай. Следователно, ако животното е оставило някакви следи, потвърждаващи, че се е изкачило, тогава нищо не е останало от тях. Малки парчета кора, клонки или тънки клонки са отдавна стъпкани.

-Няма какво да правим, - реши специалният агент, - ще трябва да се изкачим.

- Но как? — изненада се полицаят. - Разбира се, най-важното е да стигнете до клоните, там можете да вървите, като по вита стълба, почти без риск от падане.

-Е, не е толкова трудно, колкото си мислите, - каза Мълдър и хвърли малка раница от рамото си. Тези дни ученици и студенти често се разхождат из града с тях.

След като отвори ципа на едно от отделенията на раницата, Мълдър извади нещо като арбалет. Имаше дори стрела – макар и без остър връх, снабдена само с тежко метално топче. Федералният агент стреля нагоре в пресечната точка на клоните. Стрелата излетя, последвана от тънък найлонов шнур, който се развиваше вътре в раницата. След това, достигайки горната точка на траекторията и счупвайки сухи клонки, тя се втурна към земята. Гравитацията го дръпна обратно към стрелеца, масивната топка помогна да пробие дебелите игли на борови клони. Когато стрелата, разпръснала като топка паднали борови иглички, падна така, че дръжката й да сочи към небето, Моулдър откачи кабела и пак прибра арбалета. Агентът прикрепи карабинер към кабела, който щракна върху специалния си колан, който беше извадил от същата раница преди няколко минути.

-Помощ, - помоли той другарите си и хвана другия край на въжето, висящо от короната.

Скъли и Фер също хванаха кабела. Като го дръпнаха на земята, те помогнаха на Мълдър да се издигне до короната. Скоро той вече стоеше с двата си крака на дебел клон.

-Това е, пусни за сега, - изкомандва Фантомът, гледайки шерифа и партньора му от височина ярд и половина.

**Литъл Биг Хорн, Блек Хилс, Южна Дакота, 25 юни 1876 г.?!**

След свирепата битка при Роузбъд, Тризвездният Крук се оттегли с очукания си полк от сини палта, но битките и кратките сблъсъци на федералите и дакотите бяха разпръснали целия дивеч в района и нямаше смисъл да остава на място. Гладът не е проблем и когато разузнавачите съобщиха за големи стада антилопи на запад от долината на криволичещата река Грейси Грас, приток на река Литъл Биг Хорн, и съобщиха, че има много трева за коне по равнините, лидерите решиха да се премести там.

Така на западния бряг на Grizzy Grass се появиха вигвами, подредени в кръгове. Лагерът се простираше на почти три мили. Никой не знаеше точно колко индианци са се събрали тук, но общото мнение беше не по-малко от десет хиляди. От тях три или четири хиляди са воини. Беше много голямо село; за неграмотните индианци беше трудно да преброят вигвамите. Най-високо нагоре по течението беше лагерът Хункпа, на външния му пръстен, а точно под него беше Черната Стъпка на Сиуксите. Още по-надолу по течението са Сан Сарки, Миниконю, Оглала и Брюле. Шайените бяха разположени в северната част на лагера. Беше началото на месеца, когато зреят черешите. Дните бяха достатъчно горещи, за да могат момчетата да плуват в Гризли Грас, който се стичаше от планините, когато снегът се стопи. Групи от ловци идваха и отиваха към река Литъл Биг Хорн, където можеха да се намерят бизони и антилопи. Жените копаеха дива ряпа в степите. Всяка вечер се провеждали танци в един от племенните кръгове, а понякога вечер лидерите се събирали на съвет.

-Лидерите на различни племена се срещаха на съвети като равни, - каза по-късно Дървеният крак, когато наперен журналист му предложи шепа ресто за интервю в бара Бира Нон Стоп.

Равните бяха равни, но един водач, Седящият бик, все още беше признат над останалите. Той беше смятан за лидер на старейшините на всички лагери.

**\* \* \***

Сутринта на 25 юни Ред Хорс, един от ръководителите на съвета на сиуксите, и четири жени копаеха дива ряпа близо до лагера си, южно от обединения лагер на Дакота.

- О, какво е това? – Уостед Уингс, племенницата на Седящия бик, беше изненадана.

Червеният кон погледна нагоре и видя облак прах да се издига недалеч от лагера. Сложи длан на челото си и видя как федералите атакуват лагера. Вождът и жените хвърлиха ряпата и хукнаха към лагера.

- Бягайте бързо до вигвама на съвета! - посъветва го Двоен Страйк и Червеният кон се гмурна в типито. Но войниците напредваха толкова бързо, че лидерите нямаха време да говорят. Те изтичаха с викове:

- На бой!

Воините Хукпапа грабнаха оръжията си, яхнаха конете си и потеглиха да се бият с войниците. Жени и деца също се качваха на коне и препускаха в галоп, за да не се окажат на бойното поле.

**\* \* \***

Малко по-рано жени от Шайен, които работеха в поле близо до отсрещната, северна граница на лагера, забелязаха проблясъка на саби на кавалеристи, които тичаха на шест до осем мили. Това бяха батальоните на Къстър. Скаутите по-рано докладваха, че генерал Къстър, по прякор Дългокос, се промъква по Роузбъд към река Литъл Бул Хорн. Преди няколко години, когато започна „Големият бум на Дакота“, сиуксите го нарекоха Силен задник, защото еднозвездният генерал Джон Армстронг Къстър си затваряше очите за безчинствата на златодобивните пирати, но прекарваше много часове на ден, без да излиза от седлото, преследвайки собствениците на териториите - индианци. Но никой не е предполагал, че кавалерията на Къстър ще успее да стигне до Литъл Биг Хорн толкова бързо... Шайенските воини в лагера чуха изстрели от пушка, идващи от посоката на лагера на Черните крака. Там куршумите вече свистяха между стълбовете на палатките... Изненаданите жени и деца крещяха от страх, а мъжете от съседните лагери - Чернокраки, Огла-ла и Минекониу - бързо скочиха на конете си и се втурнаха на помощ вигвамите Hunkpapa. Именно от юг лагерът е атакуван от „сините палта“ на майор Маркъс Рено. Жените от Шайен все още се взираха във войниците на Дългокос, движещи се в далечината, а мъжете им, без да осъзнават опасността от тяхна страна, изпяха бойна песен и се втурнаха в битката, започнала зад вигвамите на Чернокраките.

**\* \* \***

Черният кос, 13-годишно момче от Оглала, плуваше с другарите си в река Литъл Биг Хорн. Слънцето беше в зенита си, когато той чу викове от лагера Хункпапа:

- Войници идват! Атакувани сме! Войниците идват! Атакувани сме!

Предупреждението беше повторено от глашатая на сансарките и Черната птица чу този сигнал да се движи от лагер на лагер от юг на север - към Шайените.

**\* \* \***

Късото куче, един от вождовете на Оглала, чу тези викове, но не повярва на глашатаите. Реших, че е фалшива тревога. Късото куче не разбираше как някой от белите хора, ако не беше луд, можеше да се втурне да атакува индианците с такава и такава сила... Но въпреки че не вярваше, че това е истинска тревога, той все пак без да се губи време, той започна да се подготвя за битка, за всеки случай. Той бавно взе пистолета си и остави типито, тъй като атаката в южния край ана лагера, където се намираха Седящият бик и Хункпапа, вече бяхя започнала. Железния Гръм в индианския лагер Mинеконю не знаеше нищо за атаката на Ренo, докато войниците не бяха толкова близо, че куршумите им вече правеха дупки в кожите на коничните жилища. Започна паника. Конете били толкова изплашени, че индианците не могли да ги хванат. Кралят врани в лагера Хункпапа, на южната граница на лагера, беше уловен от огъня на Синия бряг, когато войниците на майор Рино бяха на около 400 ярда. Хункпапа и Черната Стъпка на Сиуксите грабнаха оръжията си и, стреляйки в отговор, започнаха бавно да отстъпват, така че жените и децата да имаха време да избягат на безопасно място. Другата част от индианците се събираха по това време и все още успяха да отведат конете. Когато сиуксите се възстановиха малко от изненадата, те приеха битката с бледоликите хора по-компетентно. Благодарение на Лудия Кон.

**\* \* \***

От малък Лудият Кон знаеше, че светът, в който хората живеят, е само отражение на реалния свят, мечтата на неговите обитатели. И за да проникне в този реален свят, той сам трябва да започне да сънува. В реалния свят конят му танцуваше като див или полудял. Затова се нарече Лудия кон. Той знаеше, че ако успее да проникне в истинския свят преди битката, ще издържи всяко изпитание. Преди година, в началото на месеца на готвенето на мазнина, оглалу проведоха годишния си слънчев танц. Лудият кон танцуваше три дни, нанасяше си кървави рани и гледаше слънцето, докато припадна. След като дойде на себе си, той каза, че във видение чул глас да вика:

-Давам ти тези хора, защото нямат уши!

Лудият кон каза, че когато във видението си погледнал към небето, той видял войници да падат с главата напред като скакалци, карайки шапките им да падат. Те се блъснаха право в индианския лагер. Лидерът на Оглала обясни предвидливостта по следния начин: тъй катобелите хора са лишени от уши и не слушат Уакантан-ке, тогава Великият дух дава войниците на индианците.

Всички Дакота чуха, че лидерът на Оглала, преди решителната битка с Тризвездния Крук, мечтаеше за истински мир. След този сън Лудият кон чакаше само възможността да се изпробва в битка със „сините палта“, защото Вакантанка каза как да поведе оглалите към победа над бледоликите. Лудият Кон се научи да печели битки срещу федералните войски.

Лудият кон успя да покаже на братята си сиукси как да се бият с войниците на белия човек. И когато Крук изпрати своите кавалеристи да атакуват, индианците, вместо да се втурнат напред в огъня на карабините на войниците, се разпръснаха и удариха от фланга по слабите места. Освен това Лудият Кон научи Дакота да не слизат от конете и те се движеха бързо. Сиуксите усвоиха начини да принудят войниците да участват в три битки наведнъж. Сините брегове бяха свикнали да атакуват във формация, със силен фронт и когато Лудият Кон ги лиши от тази възможност, те бяха объркани. Като предприемаха светкавични атаки срещу бързите си коне, индианците разстройваха редиците на войниците и постоянно ги принуждаваха да се защитават. И когато федералният огън стана твърде силен, дакотите се оттеглиха, подигравайки се на войниците и привличайки някои в преследване, само за да атакуват яростно от няколко страни.

**\* \* \***

Близо до лагера Шайен, на три мили на север, вождът Две Луни къпеше конете си и започна да се къпе и самият той. Върна се в лагера пеша. Недалеч от своя вигвам той погледна към лагера на Седящия бик, разположен по-нагоре по река Литъл Биг Хорн, и видя голям стълб прах, като торнадо. Тогава няколко конници препуснаха в лагера.

- Войниците идват! Много бели войници! - извикаха те.

Две Луни наредиха на шайенските воини да оседлаят конете си и наредиха на жените да се скрият извън селото. Той възседна коня си и препусна на юг към лагера на Седящия бик. Там той намери битка с войниците на Рино, които напредваха в разгърната формация. Индианците покриха пясъчния бряг. Към тях непрекъснато се стичаха подкрепления и скоро дакотите прогониха войниците, смесвайки се с тях. Оказа се многопластова торта - сиукси, войници, после пак сиукси - и всички стреляха. Войниците отстъпиха и паднаха в реката като бягащи бизони. Военният лидер, който успя да обедини индианците и да преобърне атаката на Рено, беше наречен Абрасмент. Беше мускулест, широкогръд 36 - годишен Хънкпъп. Ссадина израства като сирак в племето. Още в младостта си той се отличава като ловец и войн и Седящият бик го приема в семейството си като по-малък брат. Преди няколко години, когато белите комисари се опитваха да принудят сиуксите да се заемат със земеделие под предлог, че „договорът от 1868 г. казва така“, Садина дойде във Форт Рай, за да говори от името на Хънкпапа.

-Ние сме родени голи, - каза той, .- и сме научени да ловуваме и да живеем от плячка. - Казвате, че трябва да се научим на земеделие, да живеем в една къща и да приемем вашите обичаи. Представете си, че хората, които са живели отвъд голямото море, ще дойдат и ще кажат, четрябва да спрете със земеделието, да убиете добитъка си и да вземете къщите и земите си. какво бихте направили Бихте ли се били?

Сега, през 1876 г., няколко години след тази реч, всички Хункпапа го разпознаха като помощник на Седящия бик, бойния лидер на племето. По време на първата атака войниците на Рено хванаха жени и деца на открито, а кавалерийските куршуми убиха цялото семейство Садина.

-Това закорави сърцето ми, - каза той пред репортери няколко години по-късно. - След това убих всичките си врагове с томахавка.

Журналистът попита:

— Как блокирахте атаките на кавалеристите на Рено?

-Седящият бик и аз бяхме там, където Рино напредваше, - кратко отговори Абразиънс. - Седящият бик имаше голяма магическа сила. Жени и деца забързано се спуснаха надолу по течението...

Жените и децата хванаха коне на мъжете. Мъжете скочиха на конете си и нападнаха Рено, спряха го и го закараха в гората. Ссадина преобърна фланговете на Рено и го заби в гъсталака. След като изплаши войниците, той ги принуди бързо да отстъпят. Благодарение на неистовата атака на сиуксите, отстъплението скоро се превърна в безредно бягство. Така Ссадина получи възможността да прехвърли няколкостотин свои войници на север, за да започне фронтална атака срещу колоната на Къстър. А Лудият Кон и Двете Луни я атакуваха от фланга и отзад.

**\* \* \***

Индианките наблюдаваха с тревога войниците от другата страна на реката. Те чуха гърмежи и видяха колона от войници да завиват наляво и да се движат надолу по течението към мястото, където щеше да се проведе атаката... Скоро забелязаха няколко шайени да се движат в реката, а след това малък отряд от шайенски младежи, след това други и други, докато стотици войниците не се озоваха в реката, а от другата страна - в дерето. Когато тези воини влязоха в клисурата, останалите се оттеглиха, чакайки да започне атаката. Няколкостотин сиукси бойци се прикриха в пропаст от другата страна на хълма, по който Дългокосият Къстър се движеше, за да го атакува от две страни. Kill Eagle, водачът на Blackfeet Sioux, по-късно каза, че атаката на индианците срещу колоната на Къстър е била „като ураган... Индианците летяха като рояк пчели“. Масираната атака на индианците изненадала Дългокос и хората му толкова много, че били объркани. По време на това нападение конят под индианец на име Хъмп, стар другар на Абразион и Лудия кон от времето на битките при река Паудър, беше убит, а самият той беше ранен. Куршумът влязъл над коляното и излязъл от бедрото, той паднал и останал да лежи. Той припомни:

„По-голямата част от нашите войници отидоха на предната линия на войниците - ние хвърлихме нашите конници към тях. В същото време войниците, които седяха в засада, започнаха да излизат от дерета от двете страни и да обграждат войниците. Скоро те обградиха федералите.

**\* \* \***

13-годишният Черен Кос, гледайки през реката, можеше да види само голям облак прах, който се издигаше над хълма, а след това коне с празни седла започнаха да изскачат от този облак.

Димът от изстрелите и вдигнатият от конете прах покриват хълма. Войниците стреляха залпове, но сиуксите стреляха по-точно и кавалеристите паднаха. Жените прекосиха реката след мъжете, но когато се приближиха до хълма, там вече нямаше живи войници, а самият Дългокосият Къстър лежеше сред мъртвите... Кръвта на индианците беше гореща, а сърцатаим бяха закоравени - този ден не взеха нито един пленник. Когато индианците ги заобиколиха, войниците слязоха от конете. Те се опитаха да задържат конете си, но когато сиуксите се приближиха, пуснаха конете си. Тълпа от Дакота заобиколи кавалеристите, затворниците бяха отведени в главния лагер и всички бяха убити. Червеният кон си припомни:

- До края на битката с Къстър тези войници станаха като луди, мнозина хвърлиха оръжията си и протегнаха ръце, питайки: „Сиукси, съжалете ни, вземете ни в плен.

Дакотите не взеха нито един войник в плен; Никой от тях не е живял дори няколко минути.

Дълго след битката Белият бик от Минеконау изобразява себе си в пиктограма как се бие и убива войник, идентифициран като Къстър. Но десет години по-късно имаше много „смели мъже“, които твърдяха, че само той е убил генерал Къстър. Сред желаещите да се вкопчат в славата бяха Дъжд в Лицето, Smooth Thigh и Палавата Мечка. Червеният кон каза, че Къстър е убит от неизвестен воин от индианците Санти. Повечето от дакотите, които си спомниха тази битка, признаха, че никога не са виждали Къстър и не знаят кой го е убил.

-До края на битката не подозирахме, че той е белият лидер, - каза Късото Куче.

Година след битката Седящият бик, който се е преместил в Канада, каза в интервю, че никога не е виждал Къстър, но други индианци са го направили, и е разбрал точно преди да бъде убит.

-Вече не носеше дълга коса както преди, - каза Седящият бик. - Косата му беше къса, ставаше сцвят на трева, когато се покрие със скреж... В последната си позиция Дългокосият Къстър стоеше като житен сноп, чийто всички класове бяха разпръснати наоколо. Седящият бик не каза кой е убил Къстър. Един арапахо воин, който атакува 7-ма кавалерия заедно с шайените, твърди, че Къстър е убит от няколко индианци:

-Той беше облечен с дрехи от еленова кожа - яке и панталон - каза арапахът - и стоеше на четири крака. Прострелян е в хълбока и от устата му тече кръв. Къстър сякаш наблюдаваше индианците около него. Четирима войници седяха до него на земята, но всички бяха тежко ранени, а останалите бяха просто мъртви. Индианците се събраха около Къстър и не видях нищо повече.

Няма особено значение кой го е убил. Генерал Джордж Армстронг Къстър, който беше проправил пътя на златотърсачите към Черните планини, беше мъртъв и всичките му хора - войниците и офицерите от Седма кавалерия - също бяха мъртви.

**\* \* \***

По-късно те ще напишат, че битката с Къстър е водена от Лудия кон, избран от съвета на лидерите на Оглала. Въпреки че за лидерство можеше да се говори само в това объркване, когато сблъсъците непредсказуемо започнаха тук и там, на север и юг, в преносен смисъл. Или атаката на кавалерията се задави, като се натъкна на червенокожите, които стреляха от пушки и лъкове, тогава кавалерийската атака на индианците завърши плачевно - със загуби и отстъпление, когато федералите, слезли от конете, стреляха в унисон по настъпващите откъсване. Младият индианец Добрата лисица трепереше от вълнение, докато гледаше как други сиукси се бият със сините палта, докато схватките отстъпваха място на ръкопашен бой, докато членовете на племето падаха пронизани от щикове или докато войниците падаха тежко на земята с разцепени черепи, томахавките тръгнаха на работа. Тяхното племе Mni Owoyu, което означава Основатели на водите на езика Васичу, седеше в дерето, чакайки сигнала за атака, за да могат да атакуват федералите отзад. Добрата Лисица погледна водача си с надежда. Струваше му се, че най-големите знаят точно кога ще дойде времето и тяхното време ще дойде. Но Куцият елен седеше неподвижно и лицето му не изразяваше нито раздразнение, когато някой оглала или шайен умираше пред очите му, нито радост, когато кавалеристите падаха на земята. Изглеждаше, че нищо не тревожеше водача и това, което се разиграваше пред очите му, не беше кървава битка, а мирният живот на родния му лагер, където кокошките и кучетата се разхождаха, скуо готвеха храна или шиеха нещо, а децата тичаха крещящи сред типите . Добрата лисица държеше очи отворени в очакване на сигнал, но той така и не дойде. В душата на индианеца се прокрадват съмнения: какво ще стане, ако войниците на Дългокосия Къстър бъдат убити без тяхната намеса? Внезапно враговете ще се изплашат и ще препуснат в галоп, защото пътят за отстъпление е все още свободен. Разочарован от безплодното чакане, младият воин се опита да си представи подробностите какво ще се случи на бойното поле. Той беше толкова изтощен от чакането на битката, че пропусна дългоочаквания сигнал. Щяха да се събудят едва когато ръката на Куция елен, твърда и грапава като кора, докосне голото му рамо.

-Време е, воин, - казал му лидерът и ентусиазираният индианец осъзнал, че времето му е дошло; Колкото можеше по-бързо, той се втурна към коня, който нетърпеливо лапаше глината в дъното на дерето, и скочи на седлото - въпреки че беше готов да се втурне в битка пред коня си, той беше толкова нетърпелив да изпита себе си в кървава битка.

-Да вървим! – изкомандва Куцият Елен и махна с длан нагоре по склона, показвайки накъде точно да се движи.

Сякаш самите те не знаеха къде братята им умряха храбри или можеха да препуснат от битката, за да спасят безполезния си живот на страхливец. Сърцето на младия воин се изпълни с наслада. Сега, сега ще убие първия си враг! По-бързо, още по-бързо, сърцето му изкрещя, биейки лудо в гърдите му. На индианеца се стори, че конят умишлено се изкачва толкова бавно по пътя на клисурата, движейки копитата си на едно място, за да не попадне под куршумите на войниците. Но когато най-накрая стигнаха до върха, се оказа, че горещият кон е нетърпелив за битка не по-малко от ездача. На мястото на битката се завихри жълт облак прах, блеснаха стрелби, цвилеха коне и викаха хора. Черният прах направи завесата напълно непроницаема и следователно вероятно само мъдър шаман като известния Черен лос, който знаеше как да напусне тялото си и да прелети десетки мили, за да извърши невидимо разузнаване в лагера на враговете, можеше да каже коя страна надделява .

Всички, които преди това са се криели или са атакували вражеската линия с малък отряд, се стекоха тук. Тогава племето им избухна в жълтия облак и Добрата лисица видя войник, насочващ къса кавалерийска карабина към съплеменника си. Индианецът вдигна томахавката си и я стовари върху главата на врага. Индианецът не видя какво се случи със „синьото палто“, защото конят го отнесе по-далеч, далеч от войника със счупен череп. Тогава Добрата лисица стреля с лък, сече с бойна брадвичка и намушка с нож, а когато конят му се сблъска с федерална кобила, младият воин беше изхвърлен от седлото от силата на инерцията. На земята Добрата лисица веднага намери противник, който щеше да го посече със сабя. Индианецът приклекна и острието профуча отгоре, отрязвайки върховете на перата от шапката му. Лисицата скочи напред и заби ножа си в сърцето на врага. И тогава Добрата лисица сякаш се спъна, защото не забеляза кавалериста. Сабята падна върху главата на младия воин, той падна и бялата светлина избледня в очите му... Вероятно ударът на сабята падна направо, а и перото за глава го смекчи. Добрата лисица се събудила, когато чужд кон го прескочил. Индианецът се изправи и успя да сграбчи ботуша на войника, издърпвайки го от седлото. Синият бряг се оказа изненадващо ловък и те дълго се търкаляха в прахта, биейки се с юмруци и използвайки не само краката, но и зъбите си. Лисицата имаше късмет, ръката му случайно се натъкна на чужд нож и успя да задейства острието. Острието се заби в гърлото на Федералния и той изхриптя в прахта. Младият воин стоеше, олюлявайки се от умора, и гледаше как врагът му се гърчи и умира. Друг войник внезапно се появи от прахта и извади револвер. И Добрата лисица щеше да лежи там с куршум през главата, но врагът не забеляза червенокожия конник, който, прелитайки, разцепи черепа му... И тогава всичко свърши. Прахът бавно се утаи, мъртвите и тежко ранените лежаха на земята, други се изправиха и се огледаха, не вярвайки на очите си. Наистина ли всичко свърши? Водачите призоваха воините с викове и конниците препускаха в галоп на техния вик, а онези, които бяха загубили конете си, бързаха, а леко ранените куцаха, а онези, които не можеха да се изправят, пълзяха.

-Спечелихме ли? - попита Добрата лисица.

- Генерал Джон Къстър е убит! – гръмко обяви вождът Крейзи Хорс и поклати глава с плюшен сокол в черната си коса. „Беше добър ден за смърт, добър ден за битка! - Това беше ден на смъртта за Сините палта...

След това индианците претърсваха бойното поле, за да вземат оръжия и боеприпаси, а жените събираха мирна плячка - тъканта на униформите би била полезна за направата на якета за зимата или жилетки за пролетта и есента. И добрите кожени ботуши няма да са излишни в есенната и зимната кал. Добрата Лисица видя две шайенски скуо - едната по-висока, а другата по-млада от спътника си - спряха над трупа на мъж в синя униформа на райета.

- Да, това е самият генерал! - възкликна тя от тях.

- Познаваш ли го? - попитал младият воин.

- Е, да не го познаваме! - каза по-високата с искрящи очи. „Той беше този, който нападна нашия мирен лагер в Уашита!“

А по-малкият се наведе над трупа на генерала, плю на земята и каза злорадо:

-Ти изпуши лулата на мира с нас. - Нашите лидери предупредиха, че ще бъдете убити, ако някога тръгнете на война срещу нас. Но ти не се вслуша в съвета. Е, ние ще се погрижим да чувате по-добре!

След тези думи скуо, без да кажат нито дума, извадиха от мънистените си торби шилата, с които бяха свикнали да пробиват дъвената кожа, за да шият мокасини или да приготвят типи балдахин. Те се надвесиха над Кастър и забиха шила в ушите му, всеки от своята страна.

- Е, сега чуваш ли добре? - попита по-младата и ядосана скуо...

**\* \* \***

Когато внуците попитаха дядо си какво си спомня от битката през 1876 г., той никога не навлизаше в подробности.

— За това са написани стотици книги. Но най-вече от тези, които не са участвали в битката. Бях там, но си спомням само голям жълт облак прах...

Войниците на Рино, подкрепени от отряда на майор Фредерик Бентин, се окопават на хълм под реката. Индианците обкръжиха хълма и наблюдаваха кавалеристите през нощта, след което започнаха битката отново на следващата сутрин. Следобед разузнавачи, изпратениот вождовете, се върнаха и съобщиха, че голямо подкрепление от федерални войници се придвижва към река Литъл Биг Хорн. На съвета беше решено да се оттегли от лагера. Воините бяха изразходвали почти всичките си боеприпаси и знаеха, че е глупаво да влизат в битка с толкова много войници само с лъкове и стрели. На жените беше казано да си съберат багажа и преди залез слънце индианците се придвижиха нагоре по долината към планините Биг Хорн; По пътя племената се разделиха и всяко тръгна по своя път.

**Halmovete Black Hills, близо до Harney Peak Planina, Южна Дакота, 3 юли, 12:20**

Мълдър откачи карабината от колана си и се покатери по дънера, като се движеше от един дебел клон на друг. Стигна почти до върха на дървото - не се издигна по-високо само защото тънкият ствол стърчеше с твърде тънки и крехки клони и се люлееше опасно дори на слаб вятър. Вече обаче е ясно, че там няма да намери нищо. Сега трябваше да се спусне от другата страна на ствола - той също внимателно разгледа тази, като гледаше клоните, отиващи далеч в далечината, с помощта на миниатюрен бинокъл. Той откри въжето, когато измина половината разстояние до земята. Висеше на дебел клон недалеч от дънера и можеше да се стигне до него само като се държиш с ръце за клоните, които израснаха по-високо. Мълдър грабна един от тях и се насочи към находката, опитвайки се да върви, без да подхлъзне подметките на маратонките, с които се бе преобул, преди да се качи на дървото. Той стигна до него и като държеше края на обезопасителното въже в дланта си, внимателно се наведе, за да стигне довъжето. Той го хвана и като се изправи го придърпа към себе си. Стана и се върна на най-сигурното място – близо до ствола. Тук доближи примката на въжето и не можах да повярвам на очите си. Беше полупрозрачен и идеално лепкав, дланите изобщо не се плъзгаха по него, а залепваха точно толкова, че лесно да се отлепят с малка сила, насочена перпендикулярно на оста на въжето. Катеренето по такова въже е удоволствие. Не е необходима въжена стълба. Но какъв вид материал е това? Федералният агент никога не беше виждал нещо подобно. Добре, с това по-късно, реши Молдър. Е, добре, нека си представим, че някой е човек, маймуна, няма значение... да кажем, същество. И така, това същество завърза момичето и я обеси зад гърба й, оставяйки ръцете й свободни. То се изкачи по това удобно въже, опирайки краката си на ствола. Краката не са подметките на обувките; те няма да навредят на кората на дървото. И така, какво следва? Е, червената маймуна завлече момичето горе и какво от това? Първо, защо й трябва момиче? Второ, откъде е взела това необикновено въже? Трето, къде е отишло животното, къде е леговището му илимястото за гнездене, ако живее по дърветата? Мълдър се настани удобно на разклонението на дебел клон и седеше там не по-зле, отколкото на стол, дърпайки към себе си неразбираемо еластично въже. Той дърпаше доста дълго, защото дължината се оказа двайсет и пет или дори тридесет ярда. Но това е височината на девететажна сграда! И ако е така, помисли си той, тогава краят трябваше да лежи на земята. Защо не го забелязахме? Хм... Затова не са забелязали, реши Духът, защото маймуната, като се покатери и скри в короната, го дръпна. И тогава, и тогава... Колкото и да си блъскаше главата, нищо не измисли. По някаква причина си спомних само как Тарзан скачаше от дърво на дърво, люлеейки се на лоза. Е, може би това е единственото обяснение къде са отишли ​​звярът и отвлеченото момиче. Скочи на близкия бор и си тръгна, движейки се от корона на корона... Въпреки че не. И това не е необходимо. Седях горе с моя пленник и чаках преследвачите да се разпръснат. И когато всички си тръгнаха, тойспокойно слезе долу и отиде, където си иска. Агентът претършува джобовете му с надеждата да намери нещо по-тежко, но не откри нищо освен пистолет в кобура на рамото. Добре, Зиг Зауерът ще свърши работа, реши той. Той завърза края на кабела за скобата и извика, навеждайки глава:

- Хей, Скъли, Питър! Чувате ли ме?

-Да, агент Мълдър, - отговори шерифът.

-Сега ще хвърля въжето, в края му има завързан пистолет. Внимавайте да не удари някого по главата. готови ли сте?

-Изхвърлете го, - отговори Скъли.

Мълдър се изправи, уви няколко навивки въже около крака си, след това замахна и хвърли Зиг Зауера, вързан за другия край, опитвайки се да го хвърли възможно най-далече от цевта. Стоях и слушах пукането на клоните и шумоленето на въжето, докато пълзеше. След това се чу рязко дръпване на крака му и веднага отдолу се чу гласът на Скъли.

- Той е тук!

- Въжето стига ли земята?

- Не. Около ярд и половина до земята.

-Ще се опитам да сляза по него, - каза Мълдър.

- Добре, само внимавай, не изпускай нервите си. Федералният агент освободи крака си от примките, но за всеки случай прехвърли една през дясната си ръка, след което се отблъсна от клона, на който стоеше, и скочи в снежна преспа от борови иглички. Прелетя на около три ярда и увисна сред клоните. Той освободи ръката си и като хвана с длани лепкавото въже, започна да скача от клон на клон, слизайки надолу. Скоро се озовах на най-долния клон. Той слезе от него в празнотата и сега се спускаше, опрял крака на ствола. Така стигнах до земята.

-Сега е ясно, - попита той шерифа, - къде изчезна звярът?

Шерифът се почеса по тила и свенливо призна, че никой не е предполагал, че похитителят може да се крие в короната. Те се върнаха към Рапид Сити мълчаливо. Когато изгасиха двигателите близо до полицейското управление и излязоха от колите, мобилният телефон на г-н Фер избиука в джоба му. След кратък разговор шерифът се обърна към федералните агенти и каза, че има да им съобщи добри новини.

- Какво е станало? - попита Дейна.

- Жул Илер е изписан от болницата и можете да се срещнете с него.

- Кога? — Мълдър веднага хвана бика за рогата.

- Можем да тръгваме веднага.

-Тогава да не губим време, - реши Мълдър. Пет-шест минути по-късно господин Фер позвъни на вратата на кокетното имение. Госпожа Хилър им отвори.

-Здравей, Хелън, - каза Фер.

-Здрасти, Питър, - отвърнала домакинята на къщата.

-Това са федерални агенти от Вашингтон-, представи шерифът своите спътници. - Агент Скъли, агент Мъулдър. А това е Хелън Хилър.

-Г-жо Хилър, - каза Скъли, - знаете, разбира се, защо дойдохме при вас?

-Дъщеря ми изчезна, - каза домакинята и едва не избухна в сълзи.

- Е, добре - опита се да я успокои Скъли, като я потупа нежно по рамото. - Разбирам те прекрасно. И ние дойдохме при вас, защото искаме да помогнем. Но трябва да говорим със сина ви. Той е единственият свидетел на отвличането на Силвия.

-Момчето преживя такъв шок, - въздъхна г-жа Хилър.

-Но лекарите го смятат за практически здрав, - намеси се Питър.

-Но не бих искала това да му се случи отново, - каза Хелън.

- Няма да навредим на момчето увери я Дейна. - Моля, разберете, че не дойдохме при вас от празно любопитство, ние искрено бихме искали да ви помогнем. Не е известно какво е видял Джулс, но може би неговата информация ще помогне да намерите дъщеря си.

- Но вие ще го разпитате в мое присъствие - каза твърдо г-жа Хилър.

- Няма възражения.

Домакинята ги въведе в хола, където настани тримата на дивана, а тя се настани в един фотьойл.

- Джулс, синко - извика тя.

-Да, мамо, - в хола влезе тийнейджър с руса коса и сини очи.

-Тези господа са от Федералното бюро за разследване, - представи гостите г-жа Хилър. - Искат да ви попитат какво се случи по време на пикника.

-Беше Дсонокуа, - каза Джулс.

- СЗО? СЗО? - викаха възрастните, надпреварвайки се един с друг.

- Дсоноква - твърдо повтори момчето. Мълдър вдигна длан, призовавайки всички към мълчание. Той изчака тишината и попита:

-Кой е това, Дсоноква?

-Това е канибалска великанка, - Джулс изглеждаше обиден, че възрастните не знаят толкова прости неща.

-Как изглежда тя? — попита Скъли.

-Както изглеждат всички великани, така изглежда и тя.

- И колко е висока? - попита шерифът.

- Около десет фута.

- Уау! – изненада се госпожа Хилър.

- Покрита ли е с козина, като маймуна? - попита Дейна.

- Не, облечена е. Облечена е с кожени къси панталонки до под коленете и жилетка. Когато се наведе, хващайки Силвия, едината й гърд падна...

- Джулс! - смъмри момчето майката.

- Е, казвам ви какво видях.

-Откъде се е появила тя? — попита Скъли.

- Сами отидохме при нея.

- Как? - скочи майката. - Защо отиде при великанката?

-Не знаехме, - момчето говореше на възрастни като на идиоти, показвайки с целия си вид какви глупави въпроси му задават.

- Тогава защо казваш, че сам си ходил при нея? Случайно ли сте го попаднали?

- Не, не! Тя ни се обади!

- Как се обаждате?

- Тя подсвирна.

- Е, какво от това?

Възрастните задаваха въпроси, прекъсвайки се един друг.

- Как е свирнала?

- Тя подсвиркваше и подсвиркваше. като това.

Джулс стисна устни и се опита да подсвирне. Нищо не се получи, само въздухът изсъска през стиснатите зъби.

- Това ли си подсвирна?

- Не, не знам как да свирка, но тя може.

- Как звучи свирката й?

- Значи... наборен.

- Как да разбирам това? Какво е свирка за повикване?

- Не познавате ли себе си?

Възрастните единодушно заявиха, че не знаят.

- Никога ли не са ви викали с подсвиркване? - изненада се момчето.

Възрастните си мислеха, че това се е случило: вие вървяхте в тълпа, но изведнъж чухте свирка, която беше адресирана специално до вас. Обръщате се и приятел ви вика.

-Никога не съм мислил за това, - каза Мълдър, - но такава свирка наистина съществува. Като специална свирка за спиране на такси. И не можете да ги объркате. Нито един пешеходец няма да се обърне, когато таксиметров шофьор подсвирне... Добре, Жул, да започнем от самото начало. Всички направиха слънчеви бани след барбекюто, а след това вие и Силвия отидохте да се наплискате в рекичката. така че

- Ами…

- Какво следва?

- Нищо. Намокрихме си краката, измихме се и започнахме да тичаме покрай потока и да се плискаме. Играехме си. Беше забавно. И тогава чуваме, че някой ни звъни. Така че - уау.

Джулс се опита за втори път да демонстрира как се използва свирката, за да ги повика, но отново не успя. Отново се чу съскащ звук.

-Силвия каза, че името ни е…. И аз отговорих: Чувам, не съм глух. И тя казва: да тръгваме? Казах й: да вървим. И така отидохме. Пресякохме потока и тръгнахме.

- Бос? - попита госпожа Хилър.

- Глупаци ли сме да тичаме покрай поток с обувки? - попита момчето. Изглеждаше ядосан, че възрастните питат за такива елементарни неща.

- Колко време ви отне да чуете свирката?

- Не. Едва се бяха изкачили нагоре по хълма, когато изведнъж от храстите изскочи Дсонкова! Тя хвана Силвая под мишниците и я сложи в кошницата.

-Как изглеждаше тази кошница?

- Обикновена кошница. От върбови клонки. Голяма е, с капак. Дсонкова го постави там и затвори капака.

- Ами Силвия? Значи мълчаливо се качихте в кошницата?

- Защо - мълчаливо? Тя изкрещя!

- А вие?

-И аз исках да й помогна, ухапах Дсоноква!

- Къде я захапа?

- Къде, къде... Ухапах я по крака, където стигнах. Какво можех да направя, ако бях малко над коляното й?

- А великанката?

- Великанката ритна крака си, а аз излетях в храстите и загубих съзнание.

- Какви храсти имаше?

- Откъде да знам? Храсти и храсти. Буш, до брадичката ми.

- Добре, Джулс, храстите наистина нямат нищо общо с това. Но защо я наричате Dsonokwa? — попита Мълдър. - Защо е Дсонкова?

- Виждал ли си ноктите й?

- Изобщо не я видяхме. Без ръце, без крака, без нокти. Какво няма тя? същото и с ноктите? - Мълдър не губеше надежда да получи разбираем отговор.

Раздразнен, Джулс стисна ръката си в юмрук и я разтърси, без да може да намери думи.

- Не нокти, а нокти - каза той накрая. И той повтори сричка по сричка: "Нокти, нокти!" Разбрахте - нокти!

-Да, разбираме, - намеси се Скъли. - Тя нямаше нокти, а нокти. И какво не беше наред с тях?

- Да, всичко е както трябва. Както подобава на Dso-nokwe, искам да кажа. Познах я по ноктите. Отначало си помислих, че е точно такава висока дама. Като баскетболист. Но когато тя сграбчи Силвия, видях ноктите и кошницата й. Разбирате, че плетената кошница изобщо не е баскетболна кошница. И също ноктите...

- Е, какво си намислил - спря сина си г-жа Хилър, - нокти и нокти? Кажете ми какво беше необичайно в тях, в техните нокти?

- Не познавате ли себе си? - едно десетгодишно момче не можеше да разбере защо възрастните го питат за това, което всяко дете знае.

„Ако знаехме“, каза Скъли, явно опитвайки се да не се дразни, а да говори спокойно, „нямаше да те питаме“. Обяснете, за да разберем какви нокти е имала великанката.

- Разбира се, мед! какво си помислихте Злато или какво?

- Но ние не сме мислили нищо. Никога не сме виждали великанки и никой не знае какви нокти имат.

- Каква шапка на Дядо Коледа познавате? - скептично попита Джулс.

Възрастните млъкнаха. Наистина, всеки знае, че няма Дядо Коледа - но всеки знае също, че той носи червена шапка с бял помпон.

- Значи тя, Дсоноква, е приказен герой, или какво? – пръв се досети Мълдър.

- Е, да. Никога ли не сте чели индийски приказки?

Възрастните поклатиха глави. Никой от тях всъщност не беше чел индийски приказки.

- Разкажи ни - помоли Дейна.

- Е, добре - лесно се съгласи Джулс. - От приказките Дсоноква винаги примамва децата в гората със свирка, грабва ги и ги слага в кошница. След това ги отвежда в леговището си, в ямата, за да пирува с тях. Но винаги я хващат и изгарят. И това завършва зле. Пепелта на канибалската великанка се превръща в комари и след това няма живот от тях. Те ядат толкова много, че хората трябва да сменят местоживеенето си и да се преместят на друго място. тук

- Е, къде отиваш сега? — попита Питър Фер, когато излязоха от къщата.

-Ще се отправим към Къстър, - отговори Моулдър.

-Става дума за мили..., - започна шерифът, но специалният агент го прекъсна.

- Проверих картата - каза той.

- Е, ще се сбогуваме ли? – попита Фер и протегна длан за ръкостискане.

-Да, това е друго нещо, - каза Мълдър, като го разтърси. Той отвори вратата на джипа и взе непрозрачен найлонов плик от седалката. Подаде го на шерифа. - Моля, изпратете това в столицата на щата, в лабораторията на ФБР.

- Какво има? - попита Фер.

-Нека проверят от какъв материал е въжето, което намерих на вековен бор, - не скри агентът.

- Ще бъде направено, сър - усмихна се шерифът. - Ще се заема веднага, веднага щом колата ви изчезне зад завоя.“

**Стадинг Рок на река Гранд, Блек Хилс, Южна Дакота, 15 декември 1890 г.?!**

Имало едно време дакотите били прогонени от техните територии, защото в „лошите земи“ било открито злато. След битките от 1876 и 1877 г. сиуксите губят долината на река Паудър и Блек Хилс. Правителството измести западните граници на Големия сиукс резерват, отрязвайки петдесет мили ивица земя в съседство с Черните хълмове: клин от богата на минерали земя между клоновете на река Шайен. За сиуксите беше оставено само скалисто плато с форма на наковалня между 103-ия меридиан и река Мисури - 35 000 квадратни мили земя в Южна Дакота, което беше счетено за безполезно от граничните геодезисти. След силни протести от страна на Red Cloud и Spotted Tail, служителите успяха да постигнат компромис. Червените облачни оглали са били заселени в югозападния ъгъл на резервата, разположен в района на Пайн Ридж. Тук групи от оглала създават постоянни лагери по протежение на потоците, течащи на север към Бялата река: Жълтата Медицина, Гъвкавата Опашка и Счупеното Коляно. На изток от Пайн Ридж, Петнистата опашка и неговите Бруле Тетони се заселили на Малката бяла река; тяхната агенция се казваше Розенбъд. За останалите сиукски племена бяха организирани още четири агенции - в Лоуър Брюл, Кроу Крийк, река Шайен и Стендинг Рок. Агенциите останаха в района близо век, но почти всичките 35 000 квадратни мили от Големия сиукс резерват постепенно бяха отнети от тях. Докато тетоните се заселват в новите си селища, огромна вълна от емигранти от Северна Европа се изсипва в източната част на Дакота, напредвайки към границата на Големия сиукс резерват по протежение на река Мисури. Железопътната линия, която се полагаше в западна посока, беше блокирана от резерват близо до град Бисмарк на Мисури. Заселниците, които се преместват в Монтана и на северозапад, поискаха договорите да бъдат изоставени и път да бъде построен направо през резервата. Предприемачи, търсещи пари чрез продажба на евтина земя на емигранти, измислиха планове да унищожат резервата. Въпреки съпротивата на индианците, през 1882 г. сиуксите почти губят своята територия от 14 хиляди квадратни мили. Комисия, оглавявана от Нютън Едмъндс, експерт в трикове как да се търгува земя от индианците, щеше да извърши този бизнес.

Негови колеги бяха Питър Шанън, граничен адвокат, и Джеймс Телър, брат на новия вътрешен министър. Придружаваше ги „специален преводач“, преподобният Самуел Хинман, който беше мисионер при сиуксите в продължение на много години. Хинман вярваше, че индианците се нуждаят от по-малко земя и повече християнска вяра. Комисията се местеше от една агенция в друга и Хинман каза на шефовете, че е пристигнал, за да раздели територията на шест части за шест служби. Номерът беше ясен: той твърдеше, че е необходимо всяко отделно племе на сиуксите да може да претендира за свое собствено парче земя и да го притежава завинаги.

-След като тези резерви бъдат заделени, - каза Хинман на Червения облак, - Великият баща ще ви даде двадесет и пет хиляди крави и хиляда бика.

За да получат добитъка, сиуксите трябваше да подпишат документи, които комисарите донесоха със себе си. Лидерите на сиуксите не можели да четат английски и не подозирали, че с подписа си се лишават от 14 хиляди квадратни мили земя в замяна на обещаните крави и бикове. В агенциите, където сиуксите не искали да подписват никакви документи, Хинман или ги придумвал, или ги сплашвал. За да получи повече подписи, той убеди седемгодишни момчета да подпишат документи, премълчавайки, че според договора само възрастен индиец има право да подписва всеки документ. На среща близо до Woon Dead Knee Creek в резервата Пайн Ридж, Хинман заяви, че освен ако индианците не подпишат документите, няма да получават повече дажби или годишна компенсация.

Много по-възрастни индианци вече са видели как границите на тяхната земя се свиват, след като докоснаха писалката до същите документи. Подозираха, че Хинман се опитва да открадне резервацията им. Жълтата коса, младши началник в Пайн Ридж, страхувайки се от заплахите на Хинман, подписва, но веднага щом комисията напусна резервата, той взема буца пръст и я поднася подигравателно на агента на Пайн Ридж д-р Валентин Макгиликуди.

- Раздадохме почти цялата си земя - каза Жълтата коса, а останалата част я поверявам на вас.

В началото на 1883 г. Едмънд и Хинман се завръщат във Вашингтон с купчина подписи. Те успяха да прокарат законопроект в Конгреса, според който индианците прехвърлиха около половината от земите на Големия резерват на Съединените щати. За щастие сиуксите имаха приятели във Вашингтон, които поставиха под съмнение този законопроект. Те посочиха, че дори и всички подписи да са юридически валидни, комисията все още не е получила съгласието на три четвърти от възрастното мъжко население на сиуксите. За да проучи методите, използвани от Едмънд и Хинман, в Дакота е изпратена друга комисия, ръководена от сенатор Доус. Тя разобличи шиканите на своите предшественици. На 22 август 1883 г. членовете на комисията пристигат в Дакота в Standing Rock Hunk Dad Agency, за да разпитат методите на работа на Едмъндс и Хинман. Седящият бик, след като беше освободен от затвора във Форт Ръндел, се отправи към централата на агенцията от определения си лагер на Гранд Ривър, за да участва в съвета. Но членовете на комисията сякаш не обърнаха внимание на най-известния жив вожд на индианците сиукс. Те предизвикателно разпитаха първо Бягащата антилопа, а след това младия Джон Грас, син на Стария Грас, водача на чернокраките сиукси. Накрая сенатор Доуес се обърна към преводача и каза:

-Попитайте Седящия бик дали има да каже нещо на комисията?

-Разбира се, че ще говоря, - отговори Седящият бик. - Познавате ли ме?

-Знам, че вие ​​сте Седящият бик, - отговори сенаторът.

- Знаете ли каква длъжност заемам?

-Не виждам никаква разлика между вас и другите индианци от тази агенция.

-Аз съм тук по волята на Уакатанка, Великият дух, и по неговата воля аз съм лидерът. - Имам алено и сладко сърце и който мине покрай мен си изплези езика. Но ти дойде тук, за да говориш с нас, а сам казваш, че не знаеш кой съм. Искам да кажа, че ако Великият Дух е избрал някого за лидер на тази страна, той е избрал мен.

-Който и да сте, - каза сенаторът, - ако искате да ни кажете нещо, кажете го, в противен случай съветът е затворен.

-Така е, - каза Седящият бик, - но се държите като хора, които са били пияни от уиски, когато дойдох да им дам съвет.

Той направи бързо движение с ръката си и всички индианци, които бяха в стаята, където се провеждаше съветът, се изправиха и го последваха. Нищо не можеше да изплаши членовете на комисията повече от мисълта за обединяването на Дакота около такъв силен лидер като Седящия бик. Това застраши политиката на правителството, което щеше да изкорени всичко индианско от живота на племената и да ги преобразува в бели хора. И тогава за по-малко от две минути пред всички Седящият бик демонстрира, че е способен да провали тази политика. По-късно същия ден други лидери на Хунк Папас увериха Седящия бик в своята лоялност, но казаха, че не трябва да обиждат членовете на комисията.

-Тези хора не са като онези, които дойдоха миналата година, за да откраднат земята, - увериха те непримиримия лидер, - тези бяха изпратени от самия Велик Баща не за да отнемат земята ни, а за да помогнат да я запазим.

Седящият бик дойде на следващата среща и се извини. Но вместо учтиво да приемат извинението, членовете на комисията веднага започнаха атака. Сенатор Джон Логан се скара на Седящия бик, че е излъгал членовете на комисията, като е казал, че са пияни.

-Нещо повече, искам да кажа, че вие ​​не сте велик лидер на тази страна! - извика Логан. - Нямате никакви поддръжници, никаква власт и средства за лидерство! Нямате право на лидерство. Вие сте в индиански резерват по милостта на правителството. Държавата ви е хранила и обличала, тя е образовала децата ви и всичко, което сте днес, ви е дадено от държавата. Ако не беше правителството, сега щяхте да гладувате и да мръзнете в планината. Казвам това само за да отбележа, че не смеете да обиждате народа на Съединените американски щати и техните представители... Правителството храни, облича и образова децата ви и иска да ви научи как да станете фермери, да ви превърне в цивилизовани хора, правете ви бели хора!..

**\* \* \***

За да ускори процеса на превръщане на индианците в бели хора, Индийското бюро назначи Джеймс Маклафлин за ръководител на агенцията в Standing Rock. Индианците са го наричали Бялата коса. Ветеранът от индианската служба беше женен за метис от племето Санти и началниците му не се съмняваха, че Маклаугин ще успее умело да унищожи културата на индианците сиукс и да я замени с цивилизацията на белите хора. Бялата коса се опита по всякакъв начин да отслаби влиянието на Седящия бик, той започна да се обръща към своя помощник Скрапед по въпроси, свързани с племето Hunkpapa, и към Джон Грас по отношение на Черната Стъпка на Сиуксите. Всяка стъпка, направена от Маклаугин, беше изчислена така, че да оставиСедящия бик в сенките и да покаже на Дакота, че старият им герой не е способен да застане начело на племето и да му помогне по някакъв начин. Въпреки това, всички интриги на агента не повлияха на популярността на Седящия бик сред индианците. Всеки, който посети резервата Стейдинг Рок, бил той бял или индианец, искаше да се срещне със Седящия бик. През лятото на 1883 г., когато строителните работници на северно-тихоокеанската железопътна линия празнуваха завършването на последния пробег на трансконтиненталната линия, един от служителите, отговорни за празненствата, реши, че би било хубаво някой индиански вожд да изнесе реч на церемонията, приветствайки Великия баща и други видни личности. Изборът падна върху Седящия бик - друг индианец дори не беше обсъждан. На един офицер, който разбира езика на сиуксите, е назначено да подготви вожда да произнесе реч. Планът беше началникът да го каже на езика на сиуксите, а след това офицерът да преведе речта. На 8 септември Седящият бик и младото синьо палто пристигнаха в Бисмарк за голям празник. Те яздеха начело на парада и след това заеха местата си на трибуната. След като Седящият бик беше представен на публиката, той се изправи и започна да говори на езика на сиуксите. Младият офицер слушаше объркано. Седящият бик промени цветистия текст на поздрава си.

-Мразя всички бели хора, - каза той, - Вие сте лъжци и крадци! Вие ни отнехте земята и ни превърнахте в изгнаници!

Знаейки, че само офицерът може да разбере думите му, Седящият бик спираше от време на време, за да ръкопляска, покланяше се, усмихваше се и след това изричаше още няколко обиди. Накрая той седна и озадачен преводач зае мястото му. Офицерът имаше само кратък препис на подготвената си реч, само няколко фрази в приятелски тон, но когато добави няколко изтъркани индиански метафори, публиката скочи от местата си и аплодира Седящия бик. Шефът на Хункпапа стана толкова популярен, че железопътните служители го заведоха в Сейнт Пол за друга церемония...

**\* \* \***

Нов опит за завземане на индийските земи идва през 1889 г., когато комисия от Вашингтон предлага разрязването на Великия сиуксски резерват на шест по-малки резервата, оставяйки 9 милиона акра земя отворени за заселниците. Комисарите предложиха 50 цента на акър. Седящият бик незабавно се зае да убеди Грейз и Джон Грас, че индианците сиукс не трябва да се поддават на такава измама: те нямаха допълнителна земя. В продължение на почти месец комисарите се опитваха да убедят индианците от Стоящата скала, че Седящият бик ги заблуждава и че е изгодно да отстъпят земята. И ако индианците не подпишат договора, те просто ще загубят земята. Само двадесет и двама индианци от Стендинг Рок подписаха документа. След като не успяха да получат необходимите три четвърти от подписите от агенциите Crow Creek и Lower Brule, комисарите се отказаха. Без дори да отидат в Пайн Ридж и Роузбъд, те се върнаха във Вашингтон и препоръчаха на правителството да пренебрегне договора от 1868 г. и да вземе земята без съгласието на индианците. През 1888 г. правителството на САЩ все още не беше готово да анулира договора, но следващата година Конгресът реши да се опита да прокара такъв законопроект. Политиците продължиха да сплашват индианците, надявайки се, че ще продадат по-голямата част от резервата си от страх, че земята просто ще бъде отнета, ако откажат да продадат. Ако планът беше успешен, правителството нямаше да има нужда да нарушава договора. Знаейки, че индианците се доверяват на генерал Джордж Крук, властите във Вашингтон започват да убеждават генерала, че сиуксите ще загубят всичко, ако доброволно не разделят резервата си. Крук се съгласи да стане председател на новата комисия. Беше му позволено да предложи на индианците 1,50 долара на акър, вместо предишната комисионна от 50 цента. Заедно с две сериозни политически фигури - Чарлз Фостър от Охайо и Уилям Уорнър от Мисури през май 1889 г., Крук отива в Големия индиански резерват сиукс. Той реши на всяка цена да получи необходимите три четвърти от подписите на цялото възрастно мъжко население. Тризвездният бе оставил синята си униформа в Чикаго и се готвеше да се изправи срещу старите си врагове в набръчкан стар вълнен костюм. Крук умишлено избра агенцията Розенбъд за първия си съвет, където индианците Бруле се бяха разделили на малки групи след убийството на Петнистата опашка. Генералът смята, че те едва ли ще действат като единна сила срещу подписването на споразумение за продажба на земя. Генералът дори не помисли да събере упълномощени лидери от шест агенции в един съвет; той реши да премине от един лидер към друг.

-Искаш всичко да върви гладко тук, - упрекна го Hollow Horn Bear, - за да можеш по-късно да отидеш в други агенции и да кажеш, че вече сме се записали.

- Великият баща нареди на комисарите да се съвещават поред с индианците от всяка агенция -измъкна се Крук, - тъй като е пролет и ако всички се съберете на едно място, реколтата ви ще пострада.

Тогава Hollow Horn Bear отказа да помогне на генерала и Високият Хоук също отказа.

-Земята, която ни даде, е точно такава. парче земя,- каза Високият Хоук, - и се надявам, че децата ми ще имат деца и внуци; и ще се разпространят из цялата страна. Искаш да се осакатя и да нямам повече деца.

Жълтата коса каза:

-Винаги, когато ви дадем земя, ние я даваме завинаги, така че този път трябва да помислите внимателно, преди да дадете територията си.

-Белите на изток са като птици, - каза им Крук, - мътят пиленца всяка година. На изток не им достига място и отиват на други места, на запад, както може би сте видели през последните години. И все още идват. И ще продължат, докато не завладеят цялата тази страна. И вие не можете да предотвратите това... Всичко се решава от тези във Вашингтон, които имат мнозинството. И тези хора, виждайки, че индианците на запад имат много неизползвана земя, казват: „Имаме нужда от тази земя.“

След деветдневни дискусии, мнозинството от индианците Бруле последваха съвета на Крук и се записаха. През юни Червеният облак демонстрира силата си пред комисарите в Пайн Ридж, като заобиколи седалището на съвета със сто воини. Въпреки че Червеният облаки неговите верни помощници останаха твърди, комисарите успяха да получат подписите на почти половината от оглалите. За да получи липсващия брой подписи, комисията отиде в по-малка агенция, за да ги получи в Долен Брюл, Кроу Крийк и река Шайен. На 27 юли те пристигнаха в Седящата Скала. Всичко се решаваше тук. Ако мнозинството от сиуксите, Хункпапа и Черната Стъпка откажат да подпишат, споразумението ще се провали. Седящият бик присъства на първите съвети, но не се изказва. Самото му присъствие беше достатъчно стената на съпротивата да остане несломима.

-Индианците ни изслушаха внимателно, - каза по-късно Крук, „но не повярваха на аргументите ни. Изглежда всичко между тях беше решено отдавна и те ни слушаха само от любопитство.

**\* \* \***

Джон Грас беше главният представител на индианците сиукси, живеещи в Стендинг Рок.

-Когато имахме много земя, - каза той, - можехме да ви я продадем на каквато цена поискате. Но сега ни остава много малко допълнителна земя и вие искате да изкупите всичко, което е останало. Не ние предлагаме да си продадем земите. Великият баща е този, който ни принуждава да продадем териториите си. Ето защо ние считаме цената, определена за този терен, за недостатъчна и не искаме да го продаваме на тази цена.

Минаха няколко дни в безплодни преговори и Крук осъзна, че не може да обърне никого към своята вяра чрез общи съвети. Тогава генералът се съгласи с агент Джеймс Маклафлин, че ще се опита в разговори с отделни индианци да ги убеди, че ако откажат да продадат земята, правителството ще я отнеме. Седящият бик остана непреклонен: Защо индианците трябва да продават земята си само за да спестят срама на правителството на Съединените щати, което трябваше да наруши договор, за да вземе земята?

**\* \* \***

Бялата коса Маклафлин урежда тайни срещи с Джон Грас.

-Убеждавах го, докато не се съгласи да се застъпи за подписването, - съобщи по-късно Маклафлин. - Най-после подготвихме речта, която той трябваше да произнесе, елегантно изоставяйки предишната си позиция, за да осигурим активната подкрепа на другите вождове и да доведем въпроса до край.

Маклафлин се зае да организира последната среща с комисарите, насрочена за 3 август, без да каже нищо на Седящия бик. Той формира четири отряда от своята индийска полиция околосъвета, за да попречи на Седящия бик или някой от другите му пламенни поддръжници да се намеси. Джон Грас вече беше произнесъл реч, написана с помощта на Маклафлин, когато Седящият бик най-накрая си проправи път в кръга на съвета.

-Седящият бик знаеше ли, че днес ще проведем съвет? - Крук погледна Маклафлин.

- Да, сър - излъга Маклафлин. - Всички знаеха за това.

Джон Грас и други шефове пристъпиха към подписването на споразумението. Всичко свърши. Големият резерват на сиуксите беше разделен на малки острови, около които се надигна потокот бяла имиграция. Преди Седящият бик да напусне съвета, репортер на вестник го попита как се чувстват индианците да се откажат от земите си.

- Индианци! - извика Бул. - Тук няма нито един индиец освен мен!

В месеца на сухата трева (9 октомври 1890 г.), почти година след разпадането на Великия резерват, индианец от Минеконау пристигна от агенцията на река Шайен в Стендинг Рок при Седящия бик. Името му беше Ритащата мечка и той донесе новини от месията Пают Уовоки, който основа култа към Духовния танц. Като чух за поклонението; Седящият бик изпрати за Ритащата мечка, за да разбере повече за Танца на духовете. Ритащата мечка каза, че определен глас го е вдъхновил да отиде при духовете, които трябва да се върнат и да населят земята. В каретите на железния кон той, Лоу Бул и девет други индианци сиукси се качиха до мястото, където слънцето залязва. Карахме докато свърши жп линията. Там ги посрещнали двама индийци, които ги поздравили като братя и им дали месо и хляб. Те снабдиха поклонниците с коне и те яздеха до залязването на четири слънце и пристигнаха в лагер за ядене на риба близо до езерото Пирамида в Невада. Рибоядите казаха на гостите, че Христос отново се е върнал на земята. Ритащата мечка каза, че трябва да е бил Христос, който ги е изпратил и е наредил това посещение. За да видят месията, те все още трябваше да стигнат до агенцията близо до езеротоУокър. В продължение на два дни Ритащата мечка и неговите приятели, заедно със стотици други индианци, говорещи десетки различни езици, очакваха месията близо до езерото Уокър. Тези индианци дошли от много резервати, за да видят светеца. На третия ден, точно преди залез слънце, се появи Христос и тогава индианците запалиха огромен огън. Кикинг Беър винаги е смятал Христос за бял човек като мисионерите, но този изглеждаше като индианец. След известно време Месията се изправи и говори на чакащата тълпа.

-Изпратих да те повикат и се радвам да те видя, - каза той. - Сега ще ви разкажа за вашите близки, които са починали отдавна. Деца мои, искам да слушате всичко, което ви казвам. Ще те науча на танца, искам да го танцуваш. Пригответе се да танцувате и когато танцът свърши, ще говоря с вас.

Тогава той започна да танцува, всички се присъединиха към него и Христос пееше, докато танцуваха. Танцът на духовете продължи до късно през нощта, когато месията каза, че стига за днес. На следващата сутрин Ритащата мечка и другите индианци се приближиха до месията, за да видят дали има белезите от разпятието, за които мисионерите от резерватите съобщиха. Намериха белези по китката и лицето му, но не можаха да видят белезите по краката му: носеше мокасини. Месията им говореше цял ден. Той каза, че Бог е създал земята и след това е изпратил Христос там да учи хората, но белите хора се отнесли зле с него и той се върнал нанебето. Сега той се завърна на Земята, приемайки маската на индианец, за да може всичко отново да стане същото и да стане още по-добро. Когато дойде отново пролетта и тревата стане до колене, каза пророкът, земята ще се покрие с нова пръст, която ще погребе всички бели хора, и ще се покрие със сладка трева, ще тече вода и ще растат дървета. Стадата биволи и дивите коне ще се върнат. Индианците, които танцуваха Танца на духовете, ще се издигнат във въздуха, за да висят, докато вълната от нова почва утихне, а след това ще бъдат плавно спуснати надолу и ще се озоват сред духовете на своите предци на земя, където само индианци ще живее. Ритащата мечка и приятелите му научиха Танца на духовете и три дни по-късно възседнаха конете си, за да се върнат при железницата. Докато препускаха в галоп, Месията летеше над тях във въздуха и ги учеше на песни за нов танц. Понякога викаше толкова силно в нечие ухо, че той неволно го отблъскваше като досадна муха. На железницата Вовока ги остави, като им каза да учат други хора на това, което самите те са научили. Когато следващата зима свърши, той ще доведе духовете на бащите им при тях, за да се срещнат в новото възкресение. Връщайки се в Дакота, Ритащата Мечка започна нов танц в агенция Шайен, Седящият Бик го донесена Rosebud, а техните приятели го представиха на Пейн Ридж Ритащата мечка каза, че бандатана Голямата Стъпка от индианци Минекон се състои почти изцяло от жени, които са загубили съпрузи или други роднини от мъжки пол по време на битките с Дългата Коса, Трите везди и Мечата кожа; те танцуваха до припадък, защото жените искаха да върнат мъртвите си съпрузи и синове войни. Седящият бик изслуша всичко, което Ритащата мечка му каза за месията и Танца на духовете. Самият той не вярваше, че мъртвите могат да се върнат и да оживеят, но хората му вече бяха чули за месията и се страхуваха, че няма да срещнат предците си, ако не участват в танците. Седящият бик не възрази хората му да участват в Танца на духовете.

-Но аз чух, - каза той, - че някои агенти от резерватите викат войници, за да спрат церемонията.- Ами ако белите започнат да стрелят по тях с оръжията си?

-Ако индианците облечеха свещените одежди на Месията - ризи на духове с магически знаци, - отговори Ритащата мечка, - тогава не би могло да им се причини нищо лошо. Куршумите на Синьото палто няма да могат да пробият ризата на духа.

Не без известен скептицизъм, Седящият бик покани Ритащата мечка да остане в Standing Rock и да научи хората как да танцуват. В Месеца на падащите листа Танцът на духовете се разнесе из почти всички резервати на Запада, като огън в прерията при силен вятър. Загрижени комисари на индийското бюро и военен персонал от Дакота до Аризона, от индианската територия до Невада, се опитаха да разберат значението на случващото се. В началото на есента дойде официална заповед: спрете да танцувате.

-Беше невъзможно да предложим по-разрушителен култ на хора, които стоят на прага на цивилизацията, - каза Бялата коса. Въпреки че е вярващ католик, Маклафлин, както повечето други агенти, не признава Танца на духовете за християнски феномен. Но ако не вземете предвид разликата в ритуалите, тогава догмите на тази религия не се различават от догмите на която и да е християнска църква. Месията проповядва: „Не обиждайте никого, не наранявайте никого. Не се бийте. Винаги правете това, което е правилно." Проповядването на ненасилие и братска любов не призоваваше индианците към нищо друго освен към танци и пеене.

Но тъй като индианците танцуваха, агентите се разтревожиха и повикаха войниците и войниците тръгнаха. Седмица след като Кикинг Беър дойде в Стендинг Рок, за да научи хората на Седящия бик на Танца на духовете, Бялата коса Маклафлин изпрати дузина индийски полицаи да го отстранят от резервата. Възхитени от аурата на святост на Ритащата мечка, полицията предаде заповедта на Седящия бик, но шефът отказа да направи каквото и да било. На 16 октомври Маклафлин изпраща по-голям отряд и този път Ритащата мечка е ескортирана извън резервата. На следващия ден Маклафлин уведомява комисаря по въпросите на индианците, че истинската сила зад „злонамерения култ“ е Седящият бик. Той препоръчва началникът да бъде арестуван, изведен от резервата и затворен във военен затвор. Комисарят обсъди въпроса с военния министър и двамата стигнаха до заключението, че подобна стъпка е по-вероятно да доведе до проблеми, отколкото да ги предотврати. До средата на ноември Танцът на духовете стана толкова широко разпространен в резерватите на сиуксите, че почти всички останали дейности спряха. Учениците не се появяваха в училищата, магазините бяха празни, а в малките ферми никой не работеше. Уплашен агент от Пайн Ридж телеграфира до Вашингтон: „Индианците танцуват в снега, те са диви и луди... Имаме нужда от незабавна защита. Лидерите трябва да бъдат арестувани и затворени в някоя крепост, докато всичко се успокои. И не можем да отлагаме това.“ Лоу Бул поведе групата си от вярващи надолу по Бялата река в пустите земи и след няколко дни броят на индианците се увеличи до три хиляди. Без да обръщат внимание на зимния студ, те облякоха духовни ризи и танцуваха от зори до здрач. Лоу Бул призова танцьорите да не се страхуват от войниците, ако дойдат да спрат церемониите.

-Конете им ще потънат в земята, - каза той. - Ездачите ще скочат от конете си, но и те ще паднат в земята.

На река Шайен групата на Биг Фут нарасна до шестстотин души, предимно вдовици. Когато агентът се опита да се намеси, Голямата Стъпка изведе танцьорите от резервата до свещено място на Deep Creek. На 20 ноември Бюрото по въпросите на индианците във Вашингтон нареди на полеви агенти да публикуват имената на подбудителите, участващи в Духовния танц. Списъкът е съставен във Вашингтон и предаден в централата на Чикаго на Мечото палто Майлс (както е прякорът му след зимните преговори с индианците, когато се среща с дакота в мече палто). Майлс забеляза името на Седящия бик и реши, че той е виновен за всички вълнения. Мечето палто разбираше, че арестът на Седящия бик ще предизвика много шум и искаше да го изведе от резервата тихо и незабелязано. Междувременно войските вече бяха въведени в Пайн Ридж и отношенията между индианците и военните станаха напрегнати. За да разбере тази трудна ситуация, беше изпратен бивш агент, д-р Валентин Макгиликуди, който по-късно беше заменен от Джеймс Маклафлин.

-Бих ги оставил да танцуват, - каза агентът, разбирайки ситуацията. - Когато адвентистите

на седмия ден те подготвят дрехите си за възнесението, в очакване на второто идване на Спасителя, войските на Съединените щати не се опитват да ги спрат. Защо индианците не могат да получат същата възможност? Ако войските не напуснат, със сигурност ще се случи бедствие.

Те не му повярваха.

**\* \* \***

На 12 декември 1890 г. подполковник Уилям Дръм, командващ войските във Форт Йейтс, получава заповед от генерал Майлс да арестува най-известния оцелял "непримирим" лидер. На разсъмване на 15 декември 1890 г. четиридесет и трима полицаи обкръжиха дървената къща, в която живееше Седящият бик. На три мили от Стейдинг Рок ескадрон кавалерия лежеше в засада, готов при първия сигнал да се притече на помощ на полицията. Главата на бика, предвождаща отряд от индийската полиция, намери Седящия бик да спи на пода. Когато го събудиха, вождът се втренчи подигравателно в Главата на бика.

- Защо дойде тук? – попита той.

-Ти си мой затворник, - каза Бул Хед, - трябва да отидеш в агенцията.

Седящият бик се прозя и седна.

-Добре, - каза той, - нека се облека и ще дойда с теб.

Помолил полицая да му оседлае коня. Когато Главния Бик и Седящия Бик излязоха от къщата, те видяха тълпа от участници в Спиритичния танц отвън. Те бяха в пъти повече от полицаите. Хвани мечката, един от танцьорите се приближи до Главата на бика.

- Не си мисли, че ще го вземеш! - извика той. - Няма да направиш това!

-Е, да тръгваме, - каза тихо Главата на бика на затворника, - не ги слушай.

Но Седящият бик се съпротивляваше, така че Главата на бика и сержант Червената томахавкатрябваше да го принудят да стигне до коня. В този момент Хвани мечката хвърли одеялото си и извади пушката си. Той застреля Булхед, ранявайки го в хълбока. Докато падаше, Bull Head се опита да го застреля, но куршумът уцели Седящия бик. Почти едновременно Червената томахавка простреля Седящия бик в главата и го уби направо. По време на престрелката старият цирков кон, даден на Седящия бик за изпълнение в кабината на Бъфало Бил, започна да демонстрира уменията си. Тя седна, докато гърмяха изстрелите, и вдигна едно копито, както я учеха в цирка, и на присъстващите се стори, че изпълнява Танца на духовете. Но веднага щом конят спря да танцува и препусна, ожесточената битка се възобнови и само пристигащата кавалерийска част спаси индийските полицаи от унищожение.

\* \* \*

Ако не беше укрепващата сила на Духовния танц, индианците, изпълнени със скръб и гняв заради убийството на Седящия бик, може би щяха да се разбунтуват, въпреки оръжията на войниците. Но вярата в бързото изчезване на белите хора и завръщането на мъртвите им роднини и приятели, когато тревата отново позеленее, стана толкова разпространена сред тях, че те изоставиха възмездието. Въпреки това, Хункпапас без водачи избягаха със стотици от Standing Rock, търсейки убежище в някой танцуващ лагер или при последните велики лидери като Red Cloud в Pine Ridge. В месеца, в който еленът хвърля рогата си (17 декември), около сто бегълци Hunkpapa достигнаха индианския лагер на Голямата Стъпка близо до CherryCreek. В същия ден от Министерството на войната идва заповед за арестуването и затварянето на Биг Фут. Името му беше в списъка на „подстрекателите на безредици.

**Къстър Таун, Блек Хилс, Южна Дакота, 3 юли, 17:43 ч.**

Джипът спря пред вратата на полицейското управление. Местният шериф вече ги чакаше. Оказва се, че Петер Фер му се е обадил. Той каза, че двама агенти на ФБР се насочват към Къстър след душата му.

-Джойс Чивър, - представи се собственикът. -Какво те интересува?

-Интересуваме се от Мейбъл Кели, - отговори Дейна.

- Разбира се, Мейбъл - съгласи се Чивер. - Бях там в националната гора Блек Хилс.

- Следи… - започна Мълдър.

- Ето ги! - прекъсна го шерифът, хвърляйки кърпата от масичката за кафе. Върху него, оказвасе, лежат две гипсови отливки - на дясно и ляво стъпало. В стъклена кювета с капак имаше червена вълна.

- Определихте ли на кое животно принадлежи козината? - попита агентът.

- Експертите единодушно казаха: определено - на човека.

Моулдър си спомни забележката на Скъли, че огромните отпечатъци принадлежат на човек, който не страда от плоскостъпие.

- Но няма хора високи десет фута и с толкова големи крака! - Мълдър не беше ядосан на шерифа, той беше ядосан, че всички факти потвърждават детската теория на Джулс Хилер засъществуването на приказната Дсоноква. Ако тя е плод на въображението на хората, тогава и козината е - или какво има тя? - коса... Хмм... Косата също трябва да не е животинска, а човешка.

- А какво беше положението там, край потока? - попита Дейна.

-Нервен, - разпери ръце Джойс, - Е, разбира се, подопечното на скаутите, четиринадесетгодишно момиче, изчезна.

-Не за това говоря, - махна с ръка момичето. - Кажете, имаше ли комари там?

-О, това е, за което говорите, - усмихна се шерифът. - Уверявам ви, агент Скъли, изглежда, че всички комари от вида Black Hoppers са се събрали в тази рекичка. - Добре е, че скаутите са намерили приличен репелент. Иначе не само ние, но и кучетата щяха да бъдат напълноизядени. Живея тук откакто съм жив, но никога не съм виждал толкова гъсти рояци от тези вампири. Само си представете, те влизат в очите, ушите, носа и запушват гърлото ви...

-Кажете ми, - прекъсна Мълдър неприятните спомени на Джойс, - вашите кучета загубиха ли дирята на висок, дебел бор?

- Точно така! — зарадва се шерифът. - Как разбра?

-Ситуацията е точно същата като тази, която се случи близо до връх Харни. Отидохме на сцената с Петер Фер.

- И какво намериха?

- Определено въже, направено от неизвестен материал, което Dsonokwa използва, за да се качи на дървото...

- Дсоноква ли казваш? – помисли си Чийвър, изобщо не изненадан от споменаването на приказен герой. - Ами разбира се! И се чудя откъде се взе тази проклета бездна от комари! И където е Дсонковаa, има и комари. Колко е просто!

- Наистина ли вярвате, че Дсоноква не е просто индийски митичен персонаж? — попита Мълдър.

-Но аз видях със собствените си очи гигантски отпечатъци, отпечатък от плетена кошница. - И самият той беше почти ухапан до смърт от комари, докато пестеливите следотърсачи не дойдоха на помощ.

-Виждали ли сте медни нокти? - попита подигравателно федералният агент.

-Видях следи от остри нокти, високи около тринадесет фута, които похитителят направи върху боровата кора.

- Но ако вземете проби от тази повредена кора - намеси се Скъли - и я подложите на спектрален анализ, ще се окаже, че те са медни или костни. Сигурно има останалимикрочастици в слотовете...

- Трябва ли да намерите изчезнало момиче или да разрешите напълно маловажен въпрос: от какво са направени ноктите на похитителя? - Джойс я попита: „Ето снимки на обелена кора“, той хвърли няколко снимки от чекмеджето на бюрото си, „а ето и отчупена кора.“

Шерифът извади найлонов плик с доказателства от същата кутия и го прикрепи към снимките.

- Можете да го изпратите за експертиза. Скъли направи снимките и помоли Кора да бъдеизпратена на Пир на адреса, който тя щеше да предостави.

-Свалете го, шерифе, - помоли тя. Чийвър мълчаливо взе писалката и внимателно записа всичко, което Скъли му продиктува.

- Катерил ли си се на бор? - попита Мълдър.

-Аз не го направих, - каза шерифът, - но моите хора се изкачиха.

- И какво намериха?

- Счупени клони и знаци, че се вдига нещо като кошница, отпечатъкът от дъното на която видяхме близо до потока. Изглеждаше, че кошницата е достатъчно голяма, за да побере отвлеченото момиче.

- Не намери ли въжето, по което похитителят се катереше?

-Няма въже, - сопна се Джойс, движейки ръба на дланта си отгоре надолу, сякаш прекъсваше възможността за съществуването на въже.

-Как Дсоноква успя да се изкачи на огромно, възлесто дърво?

-А наблизо расте блатен бор, чиито клони започват от земята.“ А по счупените клони става ясно, че именно по тази пътека похитителят и жертвата са се изкачили по-високо, за да стигнат до короната на старото дърво. Между другото, нашите спасители повториха неговия път, когато се качиха на бора. Те слязоха по същия път.

-Добре, - съгласи се федералният агент, „свършихте страхотна работа. - Бих искал да задам само един въпрос: къде отидоха похитителят и Мейбъл Кели от короната?

-Мисля, че моят персонал и спасителите мислят същото: Дсоноква си тръгна на кон, скачайки от дърво на дърво с момичето на гърба си.

- И къде да я търсим сега? - попита Дана.

-Съдейки по посоката, тя се е насочила към резервата Badlands.

- Защо точно там?

-Но вие знаете, че Дсоноква живее в дупка! - Къде можете да намерите повече дупки, отколкото сред лунните пейзажи на Пустоните? Други въпроси?

-Да, бих искал да видя лидера на скаутите г-н Робърт Легейт и неговите рейнджъри, - призна Мълдър.

Фантомът не попита защо спасителите и полицията не са преследвали великанката на земята, след като са успели да определят посоката, в която скача. Тъй като канибалът скача отгоре, кучетата отдолу, върху боровите иглички, са безполезни. Dsonokwa може да промени посоката си десет пъти, без кучетата да го забележат. Но преследването на сляпо е безсмислено: вие го търсите на изток, а то се движи на североизток...

-Няма нищо по-просто, - каза Чивър. - Г-н Легейт живее на две вили от мястото. Мисля, че вече си е вкъщи. Преди 40 минути му се обадихме по телефона. Предупредих го да не ходи никъде, защото федералните вероятно ще искат да се срещнат с него.

-Вие сте много управленски, сър, призна Мълдър.

-Опитвам се да живея според позицията си, сър, - шерифът не възрази.

**Wounded Knee Creek, Black Hills, Южна Дакота, 29 декември 1890 г.**

След като Големият крак научил за убийството на Седящия бик, той повел хората си към Пайн Ридж, надявайки се Червеният облак да ги защити от войниците. По пътя той се разболява от пневмония, започва да кърви и е натоварен в микробус. На 28 декември, докато наближават Поркиопайн Крийк, индианците от Минеконау забелязват четири приближаващи кавалерийски части. Big Foot заповяда да се издигне бяло знаме над каруцата му. Около два часа следобед той стана изпод одеялата си, за да поздрави майор Самуел Уайтсайд, командир на батальон от новосформираната Седма кавалерия. Одеялата на Големия крак бяха изпъстрени с кафяви петна, гласът му беше хриптящо хриптене и носът му кървеше. Когато отговори на Уайтсайд с дрезгав шепот, кръвта му замръзна на студа.

-Биг Фут, - обяви майорът на началника, „имам заповед да ви отведа до кавалерийския лагер в Уундед Ний Крийк.

- Просто се движа натам, - отговори началникът Мннекониу, - за да намеря убежище при моите хора в Пайн Ридж.

Обръщайки се към разузнавача на Метис Джон Шангр, майор Уайтсайд нареди отрядът на Големия крак да бъде обезоръжен.

- Слушайте, майоре - възрази Шангуру, - идеята ви може да завърши с битка и тогава ще убиете всички жени и деца, а мъжете ще ви напуснат.

Майорът настоя да изпълни заповедта: да залови индианците Биг Фут, да ги обезоръжи и да им отнеме конете.

-По-добре е първо да ги заведете в лагера и след това да вземете оръжията и конете, - отбеляза Шанг-ру. - Те ще се движат много по-бавно пеша.

-Добре, - съгласи се Уайтсайд, признавайки валидността на този аргумент. - Кажи на Big Foot да отиде в лагера във Voided Knee.

Майорът погледна болния водач и нареди да изпратят линейката му. В него беше по-топло и много по-лесно се издържаше на пътя, отколкото в безпружинен ван. Веднага след като водачът беше вкаран във фургона, майорът оформи отряда си в колона и го поведе към потока Wounded Knee. Два отряда кавалеристи яздеха отпред, следвани от фургони и линейка, а зад тях идваха индианците, събрани в тясна група. Два други кавалерийски отряда с батарея от две оръдия Хочкис застанаха отзад. С падането на здрача те изкачиха последното изкачване и започнаха да се спускат по склона към Wounded Knee Creek. Зимният здрач и снежинките, които се въртяха в светлината на гаснещия ден, превърнаха тази мрачна местност в приказна страна. Някъде на брега на замръзнал поток на тайно място лежеше сърцето на Лудия кон и участниците в Танца на духовете вярваха, че душата му нетърпеливо чака нова земя да се появи с първата зелена трева. В кавалерийския лагер в Уундед Ний индианците бяха подредени и внимателно преброени. Имаше 120 мъже и 230 жени и деца. С падането на мрака майор Уайтсайд реши, че ще обезоръжи затворниците сутринта. Той разпредели лагер за Дакота на юг от военния лагер, нареди дажби и няколко палатки да бъдат издадени. Майорът наредил да постави печка в палатката на Големия крак и изпратил военен лекар при него. За да е сигурен, че затворниците няма да избягат, той постави два кавалерийски отряда като охрана и постави оръдия на върха на хълма над лагера. Нарезните оръдия, които стреляха на повече от две мили, бяха разположени така, че да покрият всички индиански палатки в случай на опасност. В тъмнината на декемврийската нощ останалата част от Седми полк се приближи от изток и тихо се разположи на лагер северно от войските на майор Уайтсайд. Полковник Джеймс Форсайт, командир на бившия полк на Къстър, поема ръководството на операцията. Той информира майора, че е получил заповед да откара групата на Големия крак до Тихоокеанската железопътна линия за транспортиране до военния затвор в Омаха. След като монтираха още две оръдия Hotchkiss на хълма, Форсайт и неговите офицери се настаниха за вечерта около буре уиски, за да отпразнуват ареста на Голямата Стъпка. Вождът лежеше и едва дишаше в палатката. Дори с непробиваемите си духови ризи и вярата в пророчествата за новия месия, хората му се страхуваха от кавалерията, която обграждаше малкия им лагер. Преди четиринадесет години на Литъл Биг Хорн някои от тези воини бяха победили кавалерийските офицери, които ги заобиколиха днес, и индианците се чудеха дали отмъщението все още е останало в сърцата на Сините палта или всичко е забравено.

-На следващата сутрин се чу звук, - каза Уазумаза, един от воините на Големия крак, който няколко години по-късно промени името си на Брадата в росата, „и тогава видях, че войниците се качват на коне и ни заобикалят. Казаха ни, че всички мъже трябва да се съберат в центъра на лагера, където ще се говори с тях и след това ще бъдат изпратени в агенцията на Пайн Ридж. Големият крак беше изнесен от вигвама и настанен пред палатката, по-възрастните индианци се събраха около вожда и седнаха плътно около него. След като даде бисквити за закуска, полковник Форсайт информира индианците, че сега ще бъдат разоръжени.

-Те поискаха да предадем оръжията си, - спомня си Бялото Копие, „и ние оставихме оръжията си в центъра на лагера. Лидерите на войниците казаха, че това не е всичко и изпратиха няколко части да претърсят вигвамите.

-Влязоха в палатките, излязоха с вързопи и ги изкормиха, - добави Водачът на кучето. -Войниците извадиха томахавки, ножове, стълбове за палатки и ги поставиха на купчина до оръжията си.

Решавайки, че това не е достатъчно, офицерите наредиха на войниците да свалят одеялата, искайки да претърсят. Лицата на индианците изразиха гняв, но само шаманът Жълтата птица открито протестира. Той направи няколко движения от Танца на духовете и изпя една от свещените песни, уверявайки воините, че куршумите на войника няма да могат да пробият свещените им дрехи. .

-Куршумите няма да ви достигнат, - пееше той на езика на индианците сиукс. - Прерията е голяма и куршумите няма да ви хванат.

Войниците намериха само две пушки. Новият Уинчестър принадлежал на млад индиец на име Черния Койот. Койот я вдигна над главата си, крещейки, че е платил много пари за тази пушка и че тя по право е негова. Няколко години по-късно Брадата в росата си спомня, че Черният Койот е глух.

-Ако не го бяха докоснали, той щеше да постави пистолета където трябва. - Но те започнаха да грабват Черния Койот и да го обърнат с лице на изток. Той все още не разбираше какво се случва и не насочил пистолета си към никого. Койот искаше да го свали, но войниците грабнаха пистолета, който се канеше да свали. Когато го завъртяха, пръстът на спусъка неволно го натисна от натискането и се чу силен пушечен изстрел. Никой не е стрелял по никого, но изстрелът е отекнал от тази глупава суета.

-Звукът беше сякаш късаха платно, - спомня си Грубият баща.

За онзи, който се страхува от враговете, изглеждаше, че гръм е ударил. Circle Hawk каза, че Черният Койот е "луд, който оказва лошо влияние върху всички, но не е нищо". Когато Черният Койот случайно стреля, войниците отвърнаха на огъня и започнаха да убиват всички безразборно. В първите секунди на побоя огънят от карабините е оглушителен, а въздухът е изпълнен с барутен дим. Сред умиращите, проснат на замръзналата земя, лежеше Големия крак. След това звуците от изстрели заглъхнаха за известно време. В малки групи индианци и войници се биеха ръкопашни, използвайки ножове, палки и пистолети. Околните индианци, които чуха стрелбата, започнаха да бягат към мястото на битката. Едната група беше водена от Черния лос. Той нямаше пистолет, но държеше свещен лък пред себе си. Атакувайки непрекъснато стрелящите войници, Черният лос и хората му не получиха нито една драскотина. Известно е, че той е имал в отряда си вакански бойци. От време на време те демонстрираха възможностите си пред съплеменниците си. Боядисани по специален начин и покрити само с набедрени превръзки, със свещени свирки-флейти на гърдите си, ваканите се наредиха във верига и тръгнаха към хората, които стреляха по тях. В същото време стрелите се огънаха и счупиха, а куршумите паднаха на земята и се сплескаха. Няма установени наранявания при хора. Въпреки това, дори такива неустрашими и непобедими сиукси бяха принудени да се оттеглят, защото големите оръдия на Хочкис влязоха в действие. Те откриха огън, изстрелвайки почти по един снаряд в секунда, покосиха индианския лагер с огън, разкъсаха типитата с шрапнели, убиха мъже, жени и деца.

-Опитахме се да избягаме, - каза Луиз Подлата мечка, - и те стреляха по нас, сякаш бяхме бизони. Знам, че има добри бели хора, но тези войници трябва да са били долни хора, защото са стреляли по жени и деца. Индийските войници не биха направили това на бели деца.

Черният лос даде сигнал за отстъпление и неговият отряд се отдалечи към гората, докато всички индианци бяха убити заради тях.
-Скочих оттам и хукнах след тези, които бягаха, - каза Хакиктавин, друга млада жена. - Дядо ми, баба ми и брат ми бяха убити, когато бягахме през дерето. Тогава бях ранен точно в дясното бедро и дясната китка и не можех да ходя. Един войник ме вдигна, а след това нечие момиченце изтича до мен и се пъхна под одеялото ми. Когато тази лудост свърши, Биг Фут и повече от половината му хора бяха убити или сериозно ранени. Смята се, че 153 души са убити, но много от ранените изпълзяват и умират по-късно. По-късно беше изчислено, че общо около 300 от 350 мъже, жени и деца, които бяха там, са загинали. Войниците загубиха 25 убити и 39 ранени; повечето от тях загинаха от собствените си куршуми и шрапнели. След като ранените кавалеристи отидоха в агенцията на Пайн Ридж, една дивизия войници обиколи бойното поле при Уундед Ний, като взе останалите индианци и ги натовари на фургони. До края на деня стана ясно, че скоро ще започне снежна буря и мъртвите индианци останаха да лежат там, където бяха паднали. Когато виелицата утихна и погребалният екип се върна в Уундед Ний, те откриха телата на Биг Фут и други индианци, замръзнали в гротескни пози. Вагони, пълни с ранени сиукси индианци - четирима мъже и четиридесет и седем жени и деца – пристигнаха в Пайн Ридж след мръкване. Всички казарми бяха пълни с войници и докато някой глупав офицер търсеше жилище за ранените, те лежаха във фургони в лютия студ. Накрая бяха открити помещенията, заемани от епископската мисия. Пейките бяха извадени оттам и натрупани със сено върху неодялания под. Беше на четвъртия ден след Коледните празници през 1890 година от Рождество Христово. Когато първите окървавени тела бяха пренесени в осветената от свещи църква, всеки, който беше в съзнание, можеше да види коледната зеленина, висяща от голите греди. Над амвона висеше знаме с неправилно изписани букви: „Мир на земята и добра воля между хората“.

**\* \* \***

-Тогава все още не знаех колко много неща са свършили, - спомни си Черният Бик. - Когато погледна назад от високия хълм на моята старост, все още виждам брутално убитите жени и деца, лежащи на купчини по тясното криволичещо дефиле. Виждам ги толкова ясно, колкото ги виждах с млади очи. И мога да видя нещо друго, което умря там в кървавата кал и беше погребано в снежната буря. Там умря народната мечта. Беше прекрасен сън... Обръчът, който държеше хората заедно, се счупи и парчетата му се разпръснаха. Лишено от сърцевината си, свещеното дърво е мъртво.

**Belsands State Forest, Южна Дакота, 4 юли, 13:52 ч.**

Агент Скъли седеше на седлото на сива кобила, като митична амазонка, но в рамките на единчас Мълдър беше разтрил вътрешната част на бедрата си толкова силно, че беше готов да скочи на земята и да върви, рискувайки да си счупи краката. Третият, отзад на малката кавалкада, беше водачът Том Файър, мелез. Резервата, каза той, познаваше като пръстите си. Федералните агенти се срещнаха с шерифа на жп гарата в Сикник сутринта, когато пристигнаха в града с джип. Шерифите Къстър и Синика вече се бяха обадили един на друг иНорман Бъркли не беше изненадан от пристигането на служители на Бюрото за разследване от Вашингтон. Той не показа гипсови отпечатъци от стъпки, задоволи се със снимки, нямаше кора със следи от нокти, но имаше любителски видеозапис на семейство Ланг, който г-н Франк любезно предостави на представителите на закона. . Моулдър и Скъли гледаха двайсетминутния запис. Г-н Франк и г-жа Елън Ланг излизат от каретата на платформата Синика, а четиринадесетгодишната им дъщеря Суо се опитва да се качи на кон за първи път в живота си. Туристи от Оукланд, Калифорния, на фона на суровите пустоши. С разбито сърце, татко и мама се върнаха в Калифорния снощи, но агентите на ФБР могат да говорят с Том Файър, който водеше група туристи през лунните пейзажи на „лошите земи“. Сега той пие кафе в очакване да се срещне със "момчетата от столицата".

- Да поканя ли свидетел? - попита Норман Барклеп.

- Да - кимна Дая. - Винаги е по-добре да чуете подробностите от първа ръка.

- Флекс - обърна се шерифът към помощника си, - покани Том тук.

Том Файър се оказа як чернокос мъж на около двадесет и пет години, облечен в камуфлажна униформа.

-Здравейте, - каза той, влизайки в офиса на шерифа, отделен от общата зона със стъклена стена.

- Агент Скъли, агент Мълдър - представи ги Норман един на друг, - а това е диригентът Том Файър.

-Кажи ми как изчезна Суо Ланг, - обърна се Дана към него.

-Вече ви казах сто пъти, - каза кондукторът. - И лично на шерифа, и на неговите полицаи, и на спасителите, и на застрахователя...

- Но господата от Вашингтон още не са ви чули! – прекъсна го Баркли. - Том, в твоята ситуация няма смисъл да опитваш. Вие бяхте водач на групата и сте отговорни за изчезването на един от вашите туристи.

-Нищо не казвам, - веднага отстъпи мъжът с камуфлаж. - Ще ви разкажа как се случи всичко, не ми е трудно. Въпреки че там няма какво да се каже. Бяха се събрали обичайната група туристи, предимно семейства. Децата не трябва да са по-млади от четиринадесет години, тъйкато екскурзията е с кон, а по-малките се затрудняват да яздят. Групата беше стандартна - двайсетина човека. Трима от тях са чужденци. Французойка и двойка от Англия. Всичко е както обикновено. Показах им как се закрепва седлото, как се стягат обиколките, как се регулира дължината на стремената. Настаних всички и направих няколко кръга около конюшните, за да свикнат туристите поне малко с конете. Казах им как да се държат, как да седят правилно на седлото.

После попита дали помнят теглото, кой какъв кон ще язди и им нареди да ги разседлат. Вечеря. Седнахме на маса под навес, туристите хапнаха и се разотидоха по палатките. сиеста. Към четири часа следобед събудих всички, пих чай и бисквити и всеки започна да оседлава коня си. Проверих как се справят и ако има нещо нередно, коригирах, за да не дай си Боже някой да падне и да се нарани. Ние сме тежко таксувани за това, защото туристическата агенция трябва да плати застраховка. В пет вече бяхме на път.

- Семейство Лапг изпъкна ли по някакъв начин във вашата група? - попита Кали.

-Не, - отговори Том след момент на размисъл. - Обикновена калифорнийска двойка. Тези, знаете, не са богати, но имат амбиция - не са просто американци, а от Калифорния, почти от Лос Анджелис, почти филмови звезди. Татко е почти Арнолд Шварценегер, майка е почти Джулия Робъртс, а дъщеря е почти Бритни Спиърс.

-Бритни Спиърс е певица, а не филмова актриса, - автоматично коригира Огнения Фантом.

- Да, тя беше единствената от тях, която почти не се правеше на нищо.Може би съвсем мъничко. Много сладко момиче.

- Опознахте ли я добре? — заинтересува се Дейна.

- Не, госпожице. кога Срещнах групата чак сутринта, освен нея имаше още трима тийнейджъри, но това бяха момчета. Въпреки че са по-добре развити физически, те са палави и почти ще ги видите да правят нещо такова... такова...

- Какво например? — попита Мълдър.

-Могат например да подпалят конюшнята. - Имахме такъв неприятен инцидент, за щастие не с моята група. Ето защо ние, водачите, се грижим за момчетата особено внимателно. Отново момчетата отиват там, където кучето не би си пъхнало носа. И не можете да ги ударите във врата: родителите стоят като стена за децата си - правилно или не. С момичетата е по-лесно.

**-**И по-хубаво, - добави Скъли.

- Да, госпожице Скъли, и по-хубаво. Особено когато са сладки като тази Сю. Усмихва се и се смее на рутинни шеги. Ние, водачите, имаме специален набор от такива вицове. Препоръчани са от управителя.

Мога да кажа едно нещо за това излизане - започна като всяко друго, не по-различно от предишните. Изминахме целия планиран маршрут и стигнахме до паркинга в девет вечерта. Там имаме инсталирани индийски типи, места за огньове, окачени саксии, съхранявани храна,вода и дърва за огрев. Когато слязоха от конете, заповядах да разседлат конете, после ги заведох до коритата и им дадох овес. Назначих четирима да дежурят, показах им къде е хладилникът с храната и трябваше да приготвят вечерята. Той сам запали огън в огнището, след което показа на туристите как да оплитат конете, за да не избягат през нощта. Когато пуснаха конете на паша, заведох всички, освен дежурните, да се измият на потока...

-Има ли ливади там в Пустините? - изненада се Скъли. - Чух…

- Преди нямаше нищо, само камъни и глина, - обясни Файър. - И сега туристическата агенция специално засажда трева на туристическите спирки. Наторихме почвата, укрепихме я, засадихме същия овес и засяхме различни билки, които конете обичат.

И така, продължавам. Когато вечерята беше готова, всички седнаха на масата под навеса. Хапнахме и се събрахме край огъня. Вече е тъмно. Те седяха и си разказваха всякакви истории и анекдоти. Околността е умишлено индийска, поради което хората обикновено говорят за тях. Е, знаете ли, генерал Къстър, лидерът на оглалу Лудия кон, шаманът Черен лос, ваканите... Обикновено разказвам историята за смъртта на Лудия кон. В полунощ наредих всичко да се разчисти и всички започнаха да се разотиват по палатките си, когато Франк Ланг изтича до мен и започна да крещи, че дъщеря му Суо е изчезнала. Първоначално не се разтревожих. Е, само помислете, момичето отиде в храстите до потока. Ще се пръска и ще се върне. Тогава се появи мадам Елън. И така започна! Викове, викове... Питам: кога изчезна? Госпожата отговаря: няма я от час и половина. Да, не изглежда момичето да е починало от естествена нужда. Въпреки че е възможна друга физиологична нужда! Сладко момиче, до нея момчета на същата възраст, малко по-големи. Целувка някъде под храст! Разходих се през тепитата и проверих тийнейджърите. И трите момчета са там, вече лежат в спалните чували, където са ги бутнали родителите им. Това означава, че тази моя версия вече не е валидна. Къде може да е отишла? Късно е и тъмно е, въпреки че луната е изгряла. Пълна луна, проклето време! Няма какво да се направи, обявих обща тревога и вдигнах хората. Той заповяда да вземете фенери - във всеки вигвам има по два: голям висящ, захранван с керосин, с колело можете да регулирате осветлението, превръщайки го в нощна светлина; и обикновен ръчен с батерии, за да можете да оставите типито през нощта, за да се облекчите. Наредих туристите в редица и отидохме да разчесваме поляната, стигнахме до потока и открихме... Знаете ли какво.

-Големи отпечатъци, - каза Скъли.

- Точно така. Тогава разбрах всичко.

- Какво точно? – подскочи Мълдър.

- Това Дсоноква дойде. Проклетото време е - кога иначе трябва да дойде, ако не на пълнолуние?

- Имал ли си работа с Дсонкова преди? — Мълдър беше предпазлив.

- Разбира се, трябваше. Когато бях дете, почти бях завлечен от това, - каза Том за нещо светско. -Аз съм наполовина индиец и имам индианско име..

- Как се опита да те отвлече? - попита момичето.

- По обичайния начин тя подсвирна. Така че отидох. Добре, по-големият ми брат забеляза това и ме хвана за панталоните.

-Спрете! - извика той. -Къде отиваш? Това е Дъскова, която те примамва! Не сте ли ги чували да подсвиркват малки деца, за да се насладят на крехкото месо? След това поклатих глава, отърсвайки се от обсесията, и дойдох на себе си. Спомних си историите как човекоядците крадат деца. Прибрахме се с брат ми и си легнахме. И на следващата сутрин отидохме да видим къде се скита. Намерихме гигантски стъпки и парчета козина по клоните. Между другото беше и Дяволско време - пълнолуние.

- Различавали ли са се тези отпечатъци от тези, които сте виждали в детството? - попита Скъли.

- Абсолютно същото.

-Но Дсоноква е приказен герой, - слабо протестира Мълдър, който упорито не вярваше в митичното създание, въпреки че все повече и повече нови факти потвърждаваха, че митичният герой е съвсем реален. Докато пътува от Къстър до Синик, той се свързва с криминалистичната лаборатория в Пир и е информиран, че спектралният анализ на драскотини върху борова кора потвърждава наличието на мед. Кората беше надраскана с медни куки. Но на Мълдър му беше по-лесно да повярва в Йети. Приказките нямат място в нашия материалистичен свят - но реликтен хоминид, при определени условия, може да оцелее, живеейки паралелно с хомо сапиенс - Може би имате предвид Голямата стъпка?

-Никога не съм срещал Йети, - отговори Файър с достойнство, - но веднъж видях Дсонокву със собствените си очи. Отдалеч. През нощта на пълнолуние. Успях да видя и медни нокти, и плетена кошница. И знам, че съществува само няколко дни. След това изчезва до следващото пълнолуние.

- Добре - махна с ръка Фантомът. - Значи сте открили следи от Дсоноква. И какво направиха после?

-Свързах се с полицията и спасителите, избрах няколко по-надеждни мъже и тръгнах по следите с тях. Само че първо той грабна пистолет от служебния арсенал и изпрати останалите туристи да спят, като назначи двама пазачи. Те трябваше да се уверят, че никой не напуска лагера до сутринта. Той също така ги инструктира да поддържат огъня и да изчакат пристигането на спасителния хеликоптер. Чаках кучетата, без тях не можете да следите Dsonokwa, определено ще загубите следите.

- Не се ли страхувахте, че Дсоноква ще се покатери на дърво и ще започне да язди с отвлеченото момиче? - попита Мълдър.

- Какви дървета имаме в пустите земи? - изненада се диригентът. - Там изобщо няма плодородна почва. От време на време ще се натъкнете на храст или два. Е, покрай потоци и потоци, разбира се, расте нещо друго. И така – глина, пясък и камъни. Накратко, следваме следите, въпреки че е нощ, но не губим пътя. Луната свети, имаме фенери в ръцете си, а Дсонкова е голям и тежък. Отпечатъците остават върху пясък и глина, а паветата се разместват върху камениста почва.

Когато хеликоптерът кацна в лагера, шерифът се свърза с мен по телефона. Докладвах къде сме, той остави асистент Флакс в лагера, за да разпита свидетели, а той и спасителите отлетяха в посока на дефилето Смока. Когато колата настигна нашата група, спасителите пуснаха глутница кучета, след което хеликоптерът мина над нас, осветявайки маршрута с прожектор.

- И вярвахте, че ще хванете великанката? - попита Фантомът.

-Не вярвах, че ще успеем да я хванем, но бях сигурен, че ще успеем да спасим момичето. Дсонкова просто нямаше къде да отиде.

- И какво стана?

- Тя изчезна.

- Как така изчезна?

-Така тя изчезна. - Тя гази вода в дефилето Смока и изчезна.

-Не можа ли да се изкачи? - попита специалният агент.

- Има отказ.

- Какво?

- Стените на ждрелото са с отрицателен наклон, тоест висят над главите си. Трябва да си муха, за да се катериш по такива каменни стени.

- Слушай, не забеляза ли някакво въже там? Намерих един на стар бор близо до връх Харни. Много странно въже, лепкаво. Не можах да разбера какъв е този материал. Изпратих парче от него за изследване на Пиер, а днес се обадих и ми казаха, че материалът е най-близо до естествената мрежа. Въпреки че, разбира се, няма паяци, чиито мрежи са дебели колкото детска ръка.

Кондукторът внезапно пребледня, след което шумно се плесна с отворена длан по челото.

- Аз съм идиот! Огън каза. - Мрежа! Значи това се оказва! Оказва се, че съм див магаре!

-Е, със сигурност не сте много умен, - съгласи се шериф Баркли. - Но не толкова. Не бих те нарекъл задник.

-Не, аз съм просто задник, - настоя Том. - Оказва се, че няма мистерия!

-Какво говориш? — попита Моулдър. - За каква гатанка говориш?

- Знам къде са отишли ​​Дсонокуа и Сю Ланг!

- И къде?

- Тя е там, в дефилето Смока.

- Защо си толкова сигурен? — попита Скъли.

- Защото нямаше Дскова.

-Кой беше? Кой взе Сю и няколко други момичета на нейната възраст?

- Иктоми, ето кой! Щом казахте за мрежата, разбрах всичко! Разбира се, за паяка беше лесно да се изкачи по стена с отрицателен наклон!

- Само чакай! - призракът прекъсна свидетеля. — Още веднъж ясно обяснете кой е Иктоми.

- Да, това е паяк!

-Но паякът не може да отвлече момичето! — федералният агент не разбра нищо.

- Зависи. Това е Иктоми!

- Кой е той? Също герой от индийските митове?

- Е, разбира се. Иктоми е паяк шегаджия, сеяч на раздори. Способен да приеме всякаква форма. Оказва се, че не е имало Дсоноква, а жокерът Иктоми. И отвличането не е никакво отвличане, а остроумна шега. От негова гледна точка, разбира се.

- Но защо му трябваше?

- Да, точно така. Мисли, че е смешно, затова се шегува... Добре, стига празни приказки — отряза се Том, — трябва да отидем и да спасим отвлечените момичета. Въпреки че съм почти сигурен, че нищо лошо не им се е случило. да тръгваме!

Около петнадесет минути по-късно Файър оседлаваше три коня. Моулдър застана наблизо и, за да се отвлече по някакъв начин от болката в бедрата си, започна да разпитва метиса за Лудия кон. Оказа се, че Том Файър знае много, а дядо му е бил водач на един от малките отряди, на които е разделено племето Оглала.

**Форт Робинсън, Уундед Ний Крийк, Южна Дакота, 5 септември 1877 г. ?!**

- През студения сезон на кръстовището на седемдесет и шестата и седмата година генерал Крук буквално копае земята, търсейки Лудия кон. Този път, бит многократно - засмя се водачът на случайната игра на думи - Тризвездният събра огромна армия - пехота, кавалерия и артилерия. Всеки глупак знае, че ако няма интелект, трябва неустоима сила. Само за транспортиране на храна за тази инвазия от войници бяха необходими 168 вагона, а барутът и амунициите, напъвайки се, влачеха на гърба си 400 товарни мулета. Идиотски, мощната колона на Тризвездния вожд се движеше през долината на река Паудър. Тя вървеше като глутница мечки гризли, помиташе всичко по пътя си, мачкаше и съсипваше индианците, които срещаше.

Войниците търсеха Лудия Кон, но първо откриха селото на Шейшоу на Morning Star!

- Тъп нож! - радваха се тези копелета. Повечето от червенокожите, които пресичаха пътя на федералите, не участваха в битката при Малкия Хорн. Те тайно напуснаха агенция Червен облак в търсене на храна, когато командването на армията спря да издава храна там. Генерал Крук изпратил Трипръстия Макензи срещу село на шайените, състоящо се от 150 вигвами (индианците отстреляли показалеца му и се пошегували, че сега той стреля с трети пръст).

Беше месецът на чифтосването на елените. Беше много студено, дълбокият сняг на открити места беше покрит с ледена кора. Макензи издърпа своите кавалеристи през нощта в подготовка за атаката. Веднага щом стана ясно, федералните войски удариха Шайените. Наемниците на Пайни бяха първите, които се придвижиха. Те нападнаха селото на бързи коне, които Макензи взе от индианците сиукс. Войските изненадаха Шайешу, войниците нахлуха в вигвамите и убиха тези, които нямаха време да се събудят правилно. Но не всички се оставиха да бъдат разстреляни като фазани. Войниците изтичаха голи в пронизващия студ и се опитаха да прогонят войниците, така че жените и децата да имат време да си тръгнат. Няколко от най-храбрите воини пожертваха живота си в първите, най-яростни моменти на битката. Един от тях беше най-големият син на Утринната звезда. Тъпият нож и Малкият вълк в крайна сметка успяха да образуват бараж по горните тепита на каньона, но оскъдните им боеприпаси скоро се изчерпаха. Малкият вълк беше ударен от седем куршума, докато той и Утринна звезда си пробиваха път към жените и децата, които тичаха възможно най-бързо към планините Биг Хорн. По това време Макензи подпалил техните вигвами и след това наредил на хората си да карат заловените коне до една от стените на каньона и да стрелят. Така той по едно време унищожи конете Команчи в каньона Пало Дуро. Беше адски студ и хората от Утринна звезда имаха само няколко останали коня и почти никакви одеяла, дрехи или мокасини - всичко беше изгоряло в типито. Шайените решили да си проправят път към село Лудия кон. През първата нощ дванадесет бебета и старци починаха от студа. На следващата вечер мъжете убиха няколко коня, изкормиха ги и напъхаха малки деца вътре, за да ги предпазят от студа. Там старите хора топли ръцете и краката си. Три дни индианците вървяха през ледения сняг, а босите им крака оставяха кървави отпечатъци. Raging Spear сподели храна, одеяла и подслон с хората на Търия Нож, но предупреди, че неговите Оглала имат твърде малко амуниции, за да се бият. Беъркоут Майлс ги търсеше на север, а тризвездният вожд Крук идваше от юг. За да оцелеят, хората на Лудия Кон се втурват напред-назад из страната. В месеца на Иглолистното дърво Лудият кон разположи лагер на река Тонг, криейки се недалеч от новата крепост, в която Беъркоут и войниците му бяха в зимни квартири. Студът и гладът станаха толкова непоносими, че някои лидери възроптаха:

-Луд Кон, време е да започнем преговори с Мечешката Дупка. Трябва да разберем какво иска. Жени и деца плачат от глад, имат нужда от топъл подслон, не могат повече да бягат и бягат.
Лудият Кон знаеше, че Bearcoat щеше да ги затвори всички в резервата като военнопленници, но той обяви, че вождовете могат да отидат на преговори, ако решат така. Той отиде с група от тридесет вождове и воини до един от хълмовете и се разположи така, че хората му да могат да видят военното укрепление. Знаеше какво ще се случи, но мълчеше от гордост. Неговите лидери не му вярват, тъжно е ... Осем Дакота доброволно отидоха във форта. Един от тях носеше голяма бяла кърпа на копие. Но веднага щом пратениците се приближиха до крепостта, към тях се втурна отряд от индианци Кроу, наемници от мечото палто. Без да обръщат внимание на бялото знаме, враните започнаха да стрелят от упор по делегацията. Само трима от осемте успяват да избягат. Сиуксите, които наблюдаваха това коварно убийство от хълма, искаха да слязат, за да отмъстят на предателите, но Лудият кон им нареди да се върнат в лагера. Той нареди да си съберат багажа и да бягат. Лидерът разбра: сега Мечата Дупка знае, че сте наблизо, и ще се втурне да ги търси в снега. Bearcoat ги настигна сутринта на 8 януари 1877 г. близо до Батъл Бат и изпрати войниците си да атакуват през дълбок сняг. Лудият кон имаше твърде малко муниции, за да се защити, но индианците знаеха много трикове, с които можеха да се преборят или объркат войниците. Беше необходимо да се спечели време, за да може основната група дакота да намери убежище в планините Биг Хорн. Малкият голям човек, Двете луни и Гърбицата примамиха Сините палта в един от каньоните. Четири часа държаха войниците тук, непохватни в зимната си униформа. Федералните се спънаха и паднаха от покрити със сняг скали. По време на битката започна да вали сняг и щом падна здрач, вече бушуваше виелица. Мучата Дупка беше принуден да върне хората си обратно във Форт Кио. През завесата от мокър сняг Лудият кон и хората му стигнаха до познат терен на брега на Малкия прах. Разположиха се на лагер тук, ядяха каквото успеят да намерят. През февруари пратениците донесоха новина, че Петнистата опашка се приближава от юг с отряд от индианци брул.
Много Дакота вярваха, че Петнистата опашка най-накрая се умори да слуша заповеди на други хора за това как и какво да прави в резервата си и избяга от войниците. Но Лудият кон не вярваше на тези слухове; той не беше толкова лесно измамен. По време на студените луни Тризвездният вожд Крук поведе хората си от снега към Форт Фетърман. Докато чакаше пролетта, той се срещна с Петнистата опашка повече от веднъж и обеща, че ако лидерът на индианците Бргол отиде при Лудия кон и успее да го убеди да се предаде, тогава дакотите, които живееха в резервата, няма да бъдат изгонени в ново място за заселване - до река Мисури. Петнистата опашка повярва в това и затова потърси лагера на Лудия кон. Малко преди пристигането си Мад Ланч каза на баща си, че си тръгва.

- Татко - каза той, - стисни ръката на Петнистата опашка и му кажи, че оглалите ще дойдат в резервата веднага щом времето позволи на жените и децата да пътуват.

След това той отиде сам в планината Големи Хори. Лудия кон още не беше решил дали да се предаде. Имаше и друга възможност: да остане на брега на река Паудър като стар бивол, изгонен от стадото. Пристигайки в лагера, Лисичата Опашка реши, че Лудия Кан просто избягва срещата. Той изпрати пратеници да намерят водача на Оглала, но Лудият кон изчезна в дълбокия сняг. Преди Лисичата Опашка да се завърне, той успя да убеди Голямата Стъпка да се предаде със своите индианци Mинскоу, а Докосващия Облаците и трима други вождове обещаха, че когато дойде пролетта, ще дойдат с хората си в агенцията. На 14 април Докосващият Облаците с тълпа индианци от село Луд Кон пристигна в агенцията Лисича Опашка и се предаде. Но тризвездният вожд Крук не остана на това, той изпрати Червения облак да намери Лудия кон и обеща: ако убеди Лудия кон да се предаде, тогава Червеният облак и началникът на Оглалу ще получат резервация на река Прах. Племената няма да трябва да мигрират никъде. На 27 април Червения Облащ се срещна с Лудия Кон и му каза за обещанието на Tретата Звезда. Деветстотинте оглали на Лудия кон гладуваха, воините им нямаха ловно оборудване, а конете им бяха мършави като скелети. И Лудият Кон отиде да се предаде във Форт Робинсън, обещанието, че ще им бъде позволено да останат на река Паудър беше повече от достатъчно. Последният боен водач на индианците сиукс дойде във форта, където загуби оръжията и коня си и най-важното - загуби властта над своя народ. Той стана пленник на войници, които никога не го победиха в битка. И все пак той остава герой в очите на младите индианци и тяхното поклонение създава ревност сред по-възрастните вождове. В агенцията Лудият Кон остана настрана. Той и неговите последователи изчакаха Тризвездния вожд да изпълни обещанието си и да им даде резервация на брега на река Паудър. Късно през лятото Лудия кон чу слух, че Тризвездният вожд иска той да отиде във Вашингтон, за да се консултира с Великия баща. Лудият Кон отказа да отиде. Той не можеше да разбере: защо е необходимо да се говори за вече обещаната резервация? Ог-лала видя какво се случи с онези лидери, които посетиха къщата на Великия баща във Вашингтон: след като живееха живота на белите хора, те се върнаха дебели, загубили предишната си твърдост. Вождът нямаше как да не забележи как Червеният облак и Петнистата опашка се бяха променили и те знаеха, че той забеляза промяната и не го хареса заради това. През август пристигнаха новини, че индианците Нез Персе, които живееха отвъд Сияйните планини, са влезли във война със Сините палта. Офицерите започнаха да набират сиукси воини като разузнавачи във войната срещу Нез Персе. Лудият кон убеди младите мъже да не ходят на тази далечна война с други индианци, но някои от тях все пак се оставиха да бъдат купени. На 31 август, деня, в който тези млади сиукси облякоха сините си униформи, за да тръгнат на поход, Лудият кон се почувства толкова тъжен в душата си, че каза в сърцето си, че ще отведе своя народ обратно на север, до бреговете на река Паудър . Когато Тризвездният вожд чу тези думи от шпионите си, той нареди на девет роти кавалерия да отидат в лагера на Лудия кон и да арестуват водача на Оглала. Но приятелите на Maд Mайн успяха да го предупредят за приближаващите войници. Лудия кон нареди на хората си да се разпръснат и той се отправи сам към агенцията на Петнистата опашка. Той реши да потърси убежище при стария си приятел – Докосващият Облаците. Там го намериха войниците. Когато Лудия кон беше ескортиран до Форт Робинсън, му беше казано, че е твърде късно да говори с Тризвездния вожд днес. Той беше предаден на капитан Джеймс Кенингтън и един от полицаите на агенцията. Лудия кон дълго гледаше полицая с тежък поглед. Оказа се Малкият голям човек, който наскоро предизвика членовете на комисията, дошли да откраднат Блек Хилс. Същият Малък голям човек, който заплаши да убие първия вожд, който се обяви за продажбата на Черните планини, смелият воин, който се биеше заедно с Лудия кон по ледените склонове на Вълчите планини срещу Беъркоут Майлс. Сега белите хора са купили Чалкият Голям Човек и са го превърнали в полицай. Разхождайки се между офицера и Малкия голям човек, Лудият кон по някаква причина не мечтаеше, за да проникне в реалния свят и да избегне тъмнината на този призрачен свят, в който всичко е просто лудост. Минаха покрай войник, който държеше пушка с неподвижен щик на рамо. Спряха на прага на една сграда. Прозорците бяха покрити с железни решетки, а през решетките Лудият кон видя хора с вериги на краката. Това беше капан за звяра, както индианците наричаха затвора, и Лудият кон се стрелна настрани, повличайки със себе си Малкия голям човек, увиснал на ръката му. Битката продължи само няколко секунди. Един от офицерите даде команда и войникът, който стоеше на стража, редник Уилям Джейтълс, заби щика си в стомаха на Лудия кон. Лудия кон почина тази нощ, 5 септември 1877 г., на тридесет и пет години. Последните му думи бяха:

* Погребете сърцето ми в Wounded Knee.

Призори на следващия ден войниците предали трупа на мъртвия водач на баща му и майка му. Те поставиха тялото на Лудия кон в дървена кутия, закачиха го на индианска каруца и го закараха в агенцията на Петнистата опашка. Там го качиха на платформата. По време на Месеца на тревата опечалените се редуваха на мястото на погребението. И в Месеца на падащите листа пристигна сърцераздирателна новина: индианците сиукси, живеещи в резервата, трябва да напуснат Небраска и да се преместят в резерват на река Мисури. През студената и суха есен на 1877 г. дълги редици от индианци в изгнание маршируваха на север към пустите земи там, ескортирани от войници. По пътя няколко групи се изплъзнаха и се обърнаха на северозапад, възнамерявайки да избягат в Канада и да се присъединят към Седящия бик. Майката и бащата на Лудия кон тръгнаха с тях, носейки сърцето и костите на сина си. Останките на Crazy Horse са тайно погребани някъде близо до поток, наречен Wounded Knee.

**Резерват Badlands, Южна Дакота, 4 юли, 17:20 ч.**

-Има едно нещо, което не разбрах, - призна специалният агент, след като изслуша дългия разказ на диригента. - Няколко пъти споменахте реалния и призрачния свят. Какво е?

-Казват, че известният лидер на оглала Лудия кон е бил защитен от свръхестествени сили, - отговори малко неловко Огън. - Известно е, че той никога не е бил ранен в битка, въпреки че предизвикателно се изложи на вражески куршуми. Той, подобно на много други легендарно неуязвими хора, притежаваше магически предмети, които го предпазваха от куршуми. Лудият Кон имаше магически берил и плюшен сокол, който носеше в косата си. От ранна младост той знае, че светът, в който живеят хората, е илюзорен, той е само отражение на истинския свят. И за да проникне в реалния свят, той трябва да започне да мечтае. В реалния свят - той го видя - конят му танцуваше като див или полудял. Затова се нарече Лудия кон. И проверих повече от веднъж в битки, че ако преди битката проникнете в реалния свят, тогава куршумите и стрелите вече не стават страшни.

- Тогава защо умря? - попита с интерес Мълдър. - Беше неуязвим!

Кондукторът отдели малко време, за да отговори:

-Казват, че във виденията си Лудият кон е видял всичките си бъдещи победи и смъртта поради предателството на племенните водачи. Явно от гордост той не е използвал метода на „повторното виждане“, още повече, че не е изпадал в блянове, когато е минавал между офицера и Малкия голям човек...

- Ти, Том, вярваш ли, че бъдещето може да се предскаже? - попита Скъли, обръщайки се на седлото.

- Може ли да се предвиди бъдещето? — провлачи замислено кондукторът, сякаш се питаше. - Разбира се, че може не само да се види, но и да се коригира. Има няколко метода. Например, трябва да легнете, да затворите очи, да се отпуснете и да изберете бъдещо събитие. Да речем дуел или нещо друго.

Най-добре е да си представите, че влизате в пещера и срещате там някого, когото питате как ще завърши това или онова събитие. Водачът ще ви води по определен път и ще видите какво предстои. Върнете се, когато разберете какво точно сте видели, но не забравяйте да благодарите на водача си. Ако не ви е харесало как е завършило видението, тогава го повторете... Повторете го тук, в триизмерното пространство, в нашия свят, който уаканите и шаманите наричат ​​призрачен - с играчки или кибрит, например. Повторете като дете, директно, искрено желаейки благоприятен изход от неприятно събитие.

- И това ще помогне да се оправи бъдещето? — Дейна не повярва.

- Така казват - разпери ръце Том. - Старейшините казаха, че преди битка неуязвимите по правило са били подложени на продължително обучение - пречистване в парната баня, пост и молитви. Такъв вакан ​​се различаваше от другите хора по облекло, поведение, спазваше специални табута и сякаш беше извън този свят. Шаманите и ваканите придобиха способността да бъдат неуязвими, защото в резултат на медитация те успяха да се преместят в други светове. Способността да се преместят в друг свят беше характеристика на Wakans. В това състояние те станаха неуязвими.

Когато Лудия кон отиде да се бие, шаманът Черният лос каза за своя роднина, с всичките си мисли той се потопи в другия свят, който се смяташе за истински, и се озова в него. Ето защо той се втурна в разгара на битката и се измъкна отвсякъде невредим. Преди белите мъже да го убият с щик в стомаха, Лудият кон беше ранен само два пъти, а след това от собствените си Дакота, когато не очакваше опасност и нямаше време да се потопи в друг свят. Лудият кон дойде във Форт Робинсън с мирни намерения, неподготвен за битка и умря.

- Том, искаш да кажеш, че шаманите и ваканците са успели да се пренесат в паралелен свят? - попита Дейна.

-Можете да наречете истинския свят по този начин“, не възрази водачът метис. „Вие, белите хора, Уошъс, обичате да слагате етикети на всичко. - Закачете собствен етикет и помислете, че сега разбирате всичко. А светът е много по-сложен от вашите представи за него.

- Но ако човек влезе в паралелен свят - не можеше да разбере Скъли, - тогава какво остава тук, в призрачния свят, както го нарекохте?

-Човек сякаш е в два свята едновременно, отклонявайки куршуми и стрели в реалния свят, но тук оставайки неуязвим. Защото нашият свят е само отражение, мечта на истинския свят.

-Така стоят нещата, - засмя се Мълдър. - А как хората станаха вакансии?

-Не знам това, иначе самият аз отдавна щях да стана един от тях, - отговори със съжаление Огън. - Но мога да ви кажа как един от посветените описа нараняването си.

-Спомних си великото ми видение, - каза той, - онази част от него, където се появяват гъските от север. Тяхната сила се пренесе върху мен. С разперени ръце, като ниско летяща птица, препуснах напред, където имаше неистов бой, надавайки гъши вик: г-га, г-га, г-га! Войниците ме забелязаха и започнаха да стрелят още по-силно, а аз продължавах да скачам и скачам, а когато бях много близо до тях, стрелях от упор, след което се обърнах и избягах обратно. През цялото това време куршуми бръмчаха наоколо, но никой от тях не ме уцели. Изобщо не се уплаших. Разбрах, че куршумите не са нищо за мен, свалих ръце и спрях да плача. И щом замълчах, нещо ме удари силно - все едно някой ме удари с оръжието на брадвата... Уцели ме куршум - влезе в хълбока ми и излезе през корема ми...

- И така, всички ваканции крещяха ли като гъски? - попита Дейна. Тя като че ли не виждаше пряка връзка между гъши вик и неуязвимостта.

- Не, всеки от тях действаше по свой начин. Мисля, - призна Осемте дупки, - че е малко вероятно самите посветени наистина да са разбрали механизма на действие на своите магически способности. Но те разбраха едно нещо със сигурност: трябва постоянно да се придържат към правилата, установени веднъж завинаги. В противен случай веднага ще последва възмездие. Известно е, че почти всички посветени умират след нарушаване на тези правила. Лудият кон дойде във Форт Робинсън с мирни намерения; той не се подготви адекватно за битката. Той не я изчака, не влезе във видения на реалния свят и беше намушкан с щик в случайна битка. С него се случи същото като с Дакота, който спря да издава гъши вик - той напълно се върна в света на хората. Тогава той беше повален.

- Къде отидоха другите ваканции? Защо са били убити, ако са били неуязвими?

-Смъртта на един или друг винаги е била свързана с нарушаване на прости магически правила. Ето как, да речем, умря лидерът на шайените Роман Нос. Условието за неговата неуязвимост беше много просто правило: докато се храни, той в никакъв случай не трябва да докосва метал. Членовете на племето религиозно спазвали тази забрана, но един ден жена от друго племе, докато пекла хляб, несъзнателно използвала желязна вилица. Роман Нос разбра за това, след като изяде хляба. Вероятно би могъл да извърши необходимите в такива случаи церемонии за пречистване, но преди битката просто нямаше време за това. Така той влезе в битка, уверен, че тази битка ще бъде последната му. Знаете какво се случва с воини, които влизат в битка с такива мисли). И лидерът наистина беше застрелян. Още първите изстрели.

-Кажи ми, Том, - изглежда жената вярваше, че неуязвимите ваканси наистина съществуват и по някаква причина много ги съжаляваше. — Всички ли са умрели от насилствена смърт?

- Разбира се, че не. Един от най-известните, шаманът Оглалу Черният лос, е оцелял почти до днес. Той е далечен братовчед на Лудия кон и е роден през декември 1863 г. на река Литъл Паудър. Той е живял 87 години - ще се съгласите, че това е много.

Скъли и Мълдър кимнаха неволно.

-В началото на тридесетте години Черният лос разказа историята си на Джон Нейхард, - продължи гидът. - Много известен американски писател. Спомените на шамана бяха пълни с цветни подробности. Смятан за класическо произведение, Черният лос говори: Историята на живота на един свят човек от сиуксите Оглала“ беше успешна комбинация от индианска визия за живота и литературното изкуство на самия бял писател, починал на 17 август 2014 г. 1950 г. в Мапдерсън, Южна Дакота.

Той имаше две съпруги: Кат и Анджелина Висонст и двама сина: Ник и Бен Блек Елк.

-И в наше време не са останали ваканци или все още има неуязвими индианци?

- Какво знаете за събитията на Wupded Knee Creek през пролетта на 1973 г.? - попита Том.

-Говорите за индийската революция в Whoop-Dad-Nee, - спомни си Мълдър. - Доколкото си спомням, водачи на бунта по онова време бяха индийските лидери Ръсел Майн, сега известен филмов актьор, и Леопард Пелтие.

- Точно така, сър - каза мелезът, като погледна специалния агент с уважение. Никога не е очаквал, че успешният служител на ФБР не е забравил събитията отпреди повече от четвърт век. - Но за да разберем какво доведе до „индийската революция, трябва да се върнем няколко години назад. В края на шейсетте Ръсел Майн приема работа, предложена му от племенния съвет на Роузбъд, и няколко месеца по-късно той моли BIA да се премести в Кливланд.

- BIA - Бюрото по индийските въпроси ли е? - спомни си Мълдър, ровейки се в паметта си.

-И отново сте прав, сър, - потвърди кондукторът. - Той стана ръководител на Центъра за американски индианци в Кливланд, който беше субсидиран от правителството на Съединените щати. На един от семинарите, организирани от този център, Майн се срещна с Денис Банкс, един от основателите на новосъздадената организация Движение на американските индианци.

-Или „ЕИМ“ - според първите букви на думите, - намеси се специалният агент Мълдър, обяснявайки не толкова на Скъли, колкото на себе си, какво един компютър, наречен мозък, лови от паметта.

- Точно така, сър - каза Файър, печелейки все повече уважение към специалния агент. - Ръсел беше пленен от войнствения плам на организацията и основа клон на AIM в Кливланд. Като организира демонстрация и скандална конфронтация с костюмирани поклонници в Плимут по време на Деня на благодарността през 1970 г., Мийнс донася на AIM национална известност. Събитието получи широко телевизионно отразяване и превърна Мианс в национален герой за дисиденти индианци и бели либерални симпатизанти. Както се надяваше Ръсел, шумната политическа акция насочи общественото внимание към тежкото положение на индианците.

-Ние не искаме гражданските права на белия човек, - каза Майн, - Ние търсим собствените си суверенни права... С всичките си действия трябва да докоснем сърцата на всички. Най-накрая разбрахме, че само ако нарушим мира в света на белите хора, ще бъдем чути!

През февруари 1972 г. гневният Майн поведе демонстрация от 1300 индианци в Гордън, Небраска, за да протестират енергично срещу убийството на техния съплеменник Реймънд Йелоу Тъндър. По това време той работи като директор на индийския център и се завръща в родината си в Южна Дакота едва в средата на 1972 г. Ръсел участва активно в Кръстоносния поход на нарушените договори и е един от неговите водачи. „Онези от нас, които покриха лицата си с бойна боя, се заклеха да умрат за идеята, в която вярваме“, каза той. Моя към репортери по време на това пътуване. „Ние, индийците, никога не сме се страхували да умрем, защото знаем какво искаме.“ Консервативните племенни лидери заклеймиха Кампанията за нарушаване на договора като ренегати и маоисти, но радикалите спечелиха подкрепа от разнообразна група политически лидери. Да речем, хора като Стоукли Кармайкъл, войнственият черен лидер; Д-р Бенджамин Спок, антивоенен активист; и преподобният Карл Макинтапра, представител на десните привърженици на продължаването на войната във Виетнам. Когато Майн се върна в Пайн Ридж, за да присъства на среща на Асоциацията на собствениците на земя на сиуксите, на която той беше член, Дик Уилсън, президент на племенния съвет на Оглала, получи съдебна заповед, забраняваща на Ръсел и други членове на движението на американските индианци да изнасят речи или провеждане на срещи по резервацията. Но това не спря обезумялата Среда. Той ръководи демонстрация на протест на индианците от град Къстър срещу убийството на индианеца Оглала Уесли Бул с лошо сърце от расисти. Няколко седмици по-късно племенни лидери и старейшини и Организацията за граждански права на Оглала се срещнаха с Ръсел и поискаха подкрепата му за изправяне на самия Дик Уилсън пред съда за множество злоупотреби с служебното му положение. Кратка среща с Уилсън не даде нищо друго освен отмъщение. Няколко дни по-късно привържениците на президента на племенния съвет брутално пребиха Мийнс, като казаха:

- Това е за вашата политическа дейност!
На следващия ден, 27 февруари 1973 г., Мине и около двеста негови привърженици, въоръжени с ловни пушки, пистолети и картечници, превземат село Уундед Ний. Те казаха, че са установили традиционно племенно правителство, независимо от марионетното правителство на Пайн Ридж. Индианците поискаха Сенатът да разследва злоупотребите на Бюрото по индианските въпроси и да отстрани Дик Уилсън от поста президент на племенния съвет на сиуксите. Новото правителство на Wun-ded-Nee преброи 370 договора, сключени от правителството с индианските племена, „Или да ни нападне и унищожи, както беше през 1890 г., или да вземе предвид нашите умерени искания !“ Консервативните индийци, подстрекавани от Дик Уилсън, започнаха атаки срещу бунтовниците и AIM, обвинявайки Ръсел, че е комунистически инструмент, а неговите последователи - клоуни и идиоти, които трябва да бъдат преследвани с пълната строгост на закона. Стотици сиукси индианци, екипирани с автоматични оръжия, участват в превземането на селото, за да демонстрират правата си. Благодарение на умелата организация те устояха на атаката на тежка бронирана техника и хеликоптери от американската армия и полиция повече от два месеца. Въстанието е жестоко потушено, а водачите са осъдени на дълги затворнически срокове. Точният брой на загиналите и от двете страни все още е скрит. Въстанието приключва на 8 май 1973 г., когато 120-те индианци, останали в селото, слагат оръжие, вярвайки на обещанията на правителството да подобри положението на коренното население. Мине обяви своята кандидатура за поста президент на племенния съвет на сиуксите в опозиция на марионетката Уилсън. Преизбирането се състоя през януари 1974 г. и Ръсел събра гласовете на 1500 индийци. Дик Уилсън, както винаги, отново прибягна до измама, сплашване и шантаж. Той успя да победи кандидатурата на Ръсел.

-Пресата продължаваше да казва, - каза Майн след изборите, - че ние сме били група ренегати в Wounded Knee... Но никой не може да отрече, че 1500 гласа, събрани дори в тези фалшифицирани избори, подкрепиха и оправдаха AIM. Ридж! Когато индийските лидери, които водеха митинга в Wounded Knee, бяха изправени на съд, Ръсел, облечен в индийско облекло, изнесе силна реч. Съдът забрани на Мипс и защитата му да основават делото си на договора от 1868 г.

-Това е договор за мир и приятелство, подписан във Форт Ларами, - спомня си Мълдър.

Метисът с осемте дупки дори плесна с ръце в знак на възхищение.

- О, господине, изумен съм от знанията ви! - призна той. - Защитата винаги се е опитвала да представи правителството на САЩ като истински виновник за случилото се. Процесът продължи четири месеца. Шестима адвокати на защитата, водени от Марк Лейп и Уилям Капстлър, подложиха на кръстосан разпит правителствени свидетели, които дадоха показания. Упоритостта на защитата се отплати, разкривайки доказателства за незаконни подслушвания на ФБР, фалшифицирани свидетелски показания и други правителствени нередности. На 16 септември 1974 г. съдия Фред Никъл отхвърля обвиненията срещу Мийнс. Оттогава има множество опити за убийството на Ръсел. --Ръсел е много важен човек, - каза брат му Тед пред репортери. - Затова всички тези действия са насочени срещу него. Това показва, че Майн е истински лидер...

 Специалният агент на ФБР затвори очи, за да се концентрира. В главата му изникнаха редове от досието на Ръсел Миънс, което той разглеждаше във връзка с необясними от материалистична гледна точка случаи на борец за правата на коренното население на Северна Америка. Моят беше оправдан от съда, а Мълдър беше силно посъветван да си гледа работата. Нещо повече, около двадесет години бяха изминали от събитията, докато папката с документи пристигна на бюрото на Мълдър.

-Ръсел Майн е много впечатляваща личност, - каза Мълдър, без да отваря очи. - Висок над шест фута, красиво лице, което изглежда като изсечено в скала, тъмни очи и дълга черна коса, обикновено сплетена на плитка. Моят често се облича в традиционно индианско облекло и носи бижута. Той доброволно се е подложил на ритуално самоизтезание по време на традиционния Слънчев танц. Този епизод е заснет от репортери на NBC и е включен във филма "Великият американски запад", който беше излъчен по телевизията като част от празнична програма, посветена на 200-годишнината от Американската революция.

Една от причините за превземането на село Wun-dsd-Ni се счита за факта на демонстрацията на филма „Синовете на Голямата мечка“ от филмовото студио ДЕФА. Копие от филма беше дарено на индианското племе Сиукс Дакота в щата Южна Дакота от представители на източногерманското културно-етнографско дружество "Червен кръг", което сериозно се занимаваше с изследване на културата и историята на индианците от Север Америка. Въстанието на сиуксите, най-голямото през 20 век, избухна известно време след прожектирането на филма в редица индиански резервати. Филмът е обявен за провокация на разузнаването на ГДР, отдавна подготвяна и блестящо осъществена. Редица основни ръководители на Федералното бюро по въпросите на индианците на САЩ загубиха позициите си. Техните наследници вече не допускаха подобни грешки и продължението на „Синове“ – филмите „Следите на сокола“ и „Белите вълци“ – също за борбата на сиуксите-Дакота за техните земи и където югославският актьор Гойко Митич също играе, пътят към Съединените щати беше затворен ...

- Господин Мълдър! - възкликна Том Файър. — Искрено се възхищавам на вашата ерудиция!

-Но вие двамата не казахте нито дума за ваканците! - възмути се Дейна. - Точно за това попитах. Има ли останали свободни места тези дни?

-Но това е, за което говорим, мис Скъли, - увери гидът момичето. Сега той също говореше така, сякаш четеше откъс от някакви документи, а не говореше за исторически събития, случили се няколко години преди неговото раждане. - Пролетта на 1973 г. Измина цял век на относително мирно съжителство между местните индианци и бледоликите пришълци. И тогава дойде позорното въоръжено въстание на индианците сиукс в Уундед Ний в Южна Дакота. И отново се появи забравеното индийско изкуство за избягване на куршуми. Вестниците съобщават, че по време на многобройни сблъсъци с правителствените войски е имало жертви, включително от индианската страна, но нито един куршум не е уцелил свещения типи на индианците, който стои в средата на селото. Известно е, че в него са се провеждали култови церемонии, водени от настоящия религиозен водач на сиуксите Кроу Дог... Специалният агент на ФБР Дейна Скъли може само да вдигне ръце. **Резерват Badlands, Южна Дакота, 4 юли, 17:07 ч.**

- Колко още ни остава? - попита Мълдър, чувствайки, че след пет часа яздене на кон ще трябва да върви набързо.

- Не, г-н Мълдър. Още двадесет минути и сме там.

- Тогава ми кажи нещо за Иктоми. Срам ме е да си призная, но никога не съм чел индийски приказки.

-Добре, ще ви кажа, - съгласи се кондукторът. - Няма нищо по-просто. Техният дядо, който беше водач на малка група от племето Оглала, ми разказа за тях. Приказката се казва „Иктоми и младият мъж“.

Живял един млад мъж и имал много коне и красиви бижута. Четирите му сестри направиха много бродерии от пера на бодливо прасе, боядисаха кожите му и направиха красиви дрехи за него, за да бъде винаги добре облечен и да изглежда добре във всяко отношение. Великият вожд имал млада и красива дъщеря. Тя беше трудолюбива и правеше страхотни бродерии от пера на бодливо прасе, рисуваше кожи, дъбени кожи и правеше красиви дрехи. Този лидер казал на младия мъж, че може да опита да се ожени за дъщеря му. Младият мъж се обличаше в най-хубавите си дрехи, носеше препаска с мъниста, мокасини и гамаши, украсени с пера на бодливо прасе. Той взе със себе си великолепна лула и торбичка с мъниста. Той се уви в превъзходната кожа на млада крава. Козината й беше много фина и сестрите я дъбиха, така че да стане мека и бяла, а майка й нарисува нейното видение върху нея. Той взел със себе си любовен еликсир, приготвен от шамана, както и флейта, на която се научил да свири любовни песни. Когато отиде в къщата на началника, по-голямата сестра му каза:

- Дръж под око Иктоми. Не му позволявай да те прави на глупак.

Младежът отговорил:

- Аз също съм мъдър. Иктоми не може да ме заблуди.

Той продължи пътя си, мислейки за красивото младо момиче, което ще вземе за жена. Когато дойде при извора, той пи и седна на сянка да засвири любовна песен на флейтата си. В това време пред него се появил друг младеж, но много беден. Носеше скъсани дрехи, набедрена препаска и стара кожа. Той каза на младежа:

-Свириш любовна песен много добре. Ако го изиграете на млада жена по същия начин, тя ще се омъжи за вас.

Това хареса на младия мъж и той реши, че ще свири на флейта също толкова добре за дъщерята на вожда. Запали лулата си и я даде на младежа да изпуши, а той каза:

- Искам пак да те слушам как свириш.

Младият мъж му пусна друга песен, а младежът каза:

- О, това е дори по-добро от първата песен. Нито една млада жена, като го чуе, не може да ви устои.

Това силно поласка младежа и той каза:

- Ще те науча да свириш също толкова добре и ти също можеш да си намериш жена.

Той научил младежа да свири на флейта, а младежът казал:

- Мисля, че си много силен. Да се ​​бием и да видим кой от нас е по-силен.

Те се бориха и младежът лесно победи кльощавия младеж. Тогава бедният младеж каза:

- Мисля, че си страхотен ловец. Нека изстреляме стрела и да видим кой прави най-добрия изстрел.

Те стреляха със стрели в целта, а младежът направи най-добрия изстрел. Тогава младежът му каза:

- Да се ​​състезаваме. Да видим кой от нас ще бяга по-бързо.

Те пробягаха сто крачки и младежът победи. Тогава младежът каза:

- Нека тичаме около този източник, ще разберем кой от нас може да пробяга най-дълго разстояние.

Младият мъж обаче не се съгласи:

- Не, да изтичаме до онзи висок хълм, там и обратно.

Бедният младеж захвърли дрипите си. Младият мъж също свали всичко освен превръзката си. Той натрупа красивите си дрехи, лула, наметало, флейта и др. Тогава младежът му предложил:

- Да скрием дрехите, така че никой да не ги намери, докато бягаме.

Скриваха дрехите си на различни места. Пътят, по който избраха да бягат, се оказа много хълмист и младежът каза:

- Тичам бавно надолу по планината, но тичам много бързо нагоре.

Младият воин отговорил:

- Бягам много бързо надолу по планината, но не мога да тичам бързо нагоре.

Тогава младият мъж каза:

- Ти ще бъдеш по-добър в бягането по планината, а аз ще бъда по-добър в бягането нагоре по планината, което ти не можеш.

Те бягаха от извора към хълмовете. Бедният младеж тичаше нагоре по планината колкото можеше по-бързо и пръв стигна върха, но когато се затичаха надолу, младежът тичаше много бавно и младежът бързо го настигна и лесно го изпревари. Той вече беше на върха на следващия хълм, докато младежът все още беше на склона на първия. Младият мъж погледна назад към младежа, засмя се и му извика:

-Ще те изпреваря много, защото ще бъда на върха на следващия хълм, когато ти просто тичаш към върха на този.

Младежът отговорил:

- Да, вярно е, не ме чакай.

Младият мъж с лекота избягал, защото знаел, че може да го победи. И младежът, след като стигна до дъното на първия хълм, се върна, изтича до източника и взе всички дрехи на младежа, лулата му, зъбите на лос и флейта. Облече се и изтича до типито на началника.

Когато младежът стигна до висок хълм, той седна да си почине, тъй като беше сигурен, че вече е победил младежа. Той зачака, но младежът все още го нямаше. Тогава той помисли, че е твърде уморен и изтича да го посрещне. След като стигна до източника, той се огледа, но не намери никого.

-Ще се облека, ще си взема нещата и ще го потърся, - реши той.

Той обаче така и не намери не само бедняка, но и нещата му. Едва тогава разбра, че младежът е Иктоми шегаджията. Младият мъж тичаше по пътя към жилището на лидера, но този ден той вече беше тичал много и сега се движеше бавно. Значи беше доста след полунощ, когато стигна до типито на вожда. Там той откри, че Иктоми е дошъл тук през деня и е дал на главния „консаса“ да изпуши. Лидерът беше доволен. Иктоми даде на дъщерята на вожда всички зъби на лоса и тя също беше много доволна. Той й свирел любовни песни на флейта, на които младежът го научил и момичето не можело да му откаже. Тя го прие за свой съпруг. И когато младежът дойде, облечен в набедрена препаска и стара разкъсана кожа, оставена от Ик-томи, никой не повярва, че той е същият, на когото лидерът обеща дъщеря си. Те му позволиха да яде на празника и след това му казаха да си тръгне. Младежът се прибрал и разказал на сестрите си какво му се е случило. По-голямата сестра въздъхна:

- Но те посъветвах да държиш под око Иктоми!..

**\* \* \***

**-**Това е цялата приказка, - завърши Огън. – Между другото вече пристигнахме. Смока дефиле е там долу.

Той протегна ръка, сочейки към чудовищна пропаст сред купчина камъни и скали с форма на кула.

- Чакай, Том! - възкликна момичето. - Но ти ми каза, че следите са те отвели до дъното на ждрелото, а не тук, до хребетите на провала.

-Напълно сте права, агент Скъли, - съгласи се гидът, слизайки от коня. - Но тогава вървяхме сляпо по следите и сега, знаейки или по-точно предполагайки къде би могъл да отиде Дсоноква, стигнахме до мястото, където можехме да влезем в пещерата.

Скъли скочи ловко и Мълдър слезе от коня си за поне половин час, както си представяше. Той се опита да ходи и най-лошите му страхове се потвърдиха: специалният агент можеше да ходи само с широко разтворени крака.

- Коя друга пещера? Досега не сте казали нито дума за пещерата! - Междувременно партньорът ми не се отказа.

- Докато не чух за мрежата, дори не мислех за това.

-Значи искаш да кажеш, - озадачи се момичето, - че си видяла пещерата последния път, но не си направи труда да провериш: ами ако Сю беше там?“

- Точно това искам да кажа. Виждате ли, пещерата се намира на място, недостъпно отдолу.Нито обикновен човек, нито огрес можеха да се качат в него. Ние самите, служителите на туристическите агенции, не ходим там и не водим туристи. Не е включено в маршрута.

- Защо?

- Да, защото не е интересно. Има няколко пещери в Badlands, които са по-достъпни и не включват никаква опасност или възможни наранявания. Водим туристи на места, където има сталактити и сталагмити. Красиво е, туристите могат да правят снимки на фона на очарователни пейзажи - но в тази пещера, която дори няма име, няма нищо интересно. Само си помислете - пещера от една зала, пълна с изпражнения на прилепи. Ако в нея живееше поне някакво диво животно, ако имаше кости, за предпочитане човешки, туристическата агенция щеше да направи такова представление! Да речем, щяха да я нарекат „Пещерата начовекоядците”! Те инсталираха оборудването, запалиха огън и в това време се чуваше диво ръмжене, хъркане и хрущене на кости! Туристите щяха да пишат от страх, а парите щяха да потекат към нас. Но няма нищо от това. Няма място, няма къде да се настани група от двайсетина туристи, няма къде да се скрият говорителите. Накратко, тази пещера е пълна грешка на природата. Нямаше приходи от него, така че никой не се сети да го изследва, въпреки че не беше трудно да се направи. Имахме хеликоптер на наше разположение, те можеха да спуснат стълбата и да проверят: има ли някой вътре?

-Сега сигурен ли си, че Иктоми е отвел момичето там? — попита Скъли.

-И тя нямаше къде другаде да избяга.

Осемте дупки извади въжена стълба от дисагите си и я завърза за седлото на гнедовия си кон. Той хвърли стълбата и нареди на федералните агенти да го чакат тук на върха, а той щеше да слезе и да провери дали правилно е преценил, че пещерата е мястото, където се намиралеговището на Иктоми. Ако там е Сю - и вероятно други отвлечени момичета - той ще каже на агентите по мобилния си телефон. И по негова команда те ще започнат да отвеждат коня от скалата, за да извадят пленниците и самия него. Планът беше доста разумен и никой не спореше. Скоро главата на водача изчезна над ръба на пролуката, разклащайки черната си опашка като кон. Около седем до десет минути по-късно се чу бипкането на мобилен телефон и Мълдър вдигна слушалката до ухото си.

- Здравей!

-Те са тук, - чу той. - И трите. Жив и здрав. Няма пострадали. Похитените са във весело настроение. Е, ще го вдигнем ли?

- Не - реши федералният агент. - Чакай. Сам ще сляза и ще инспектирам мястото на затвора им, а агент Скъли ще остане тук. чакай Край на връзката.

Той изключи телефона, говори с партньора си и започна спускането.

Пещерата наистина се оказа малка. Около тридесет на тридесет и трийсет фута, без да се броят неравностите - пролуките и каменните издатини на стените и свода. Молдър не видя миши изпражнения; пещерата беше чиста, изглеждаше като наскоро пометена. В ъгъла имаше спретнато подредена купчина дърва за огрев, имаше три легла от смърчови клони, покрити с дюшеци, от които се носеше приятна миризма на съхнеща трева. Тук имаше и съдове - казани, тигани, купи, чаши, ножове, вилици и лъжици, спретнато подредени върху гигантски пън;вторият пън остана свободен. Очевидно е служела за маса за хранене, съдейки по четирите камъка, които приличат на столове с ниски облегалки и подлакътници. Наблизо имаше няколко бутилки с мляко, вероятно съдържащи питейна вода. Гореше огън и в тенджера кипеше не само зода, но и чай (съдейки по миризмата, с мента). Три четиринадесетгодишни момичета, които Мълдър лесно разпозна като изчезнали, бърбореха помежду си, разказвайки на Том за своите приключения. Те махаха с ръце и пищяха, че никога през живота си не са преживявали такова вълнуващо приключение. Оказва се, че и тримата са отвлечени от красив млад мъж, почти принц. Той се държеше с тях много мило, хранеше ги и ги целуваше, разказваше всякакви интересни истории за любовта и за старите времена, когато индианците се биеха с бледоликите. И трите момичета бяха готови да се оженят за него - жалко е, че полигамията е забранена в Америка.

- Къде е той сега, вашият красив принц? — попита Мълдър.

-Ходих на лов, - обясни Сио. - Той винаги идва вечер, сяда с нас край огъня, разказва прекрасни истории, гали ни, а призори тръгва да ни стреля по фазани, носи парче еленско или диво прасе, горски плодове, мед, ядки и различни билки - мента, бял дроб и други за варене на ароматен чай.

-Е, оказва се, че имате напълно райски живот тук, - прекъсна го Мълдър.

-Разбира се, божествено, - не възрази Силвия. - Няма възрастни, няма родители, няма съседи, които винаги се месят в живота на тийнейджърите. Те искат да живеем така, както те си го представят. Те не смятат, че ние имаме малко по-различни представи за живота от тях, старите хора.

-Къде отива вашият принц?

- Вече говорихме - каза Мейбъл ядосано. - Отидете на лов.

- Не това имам предвид. Слиза ли долу? На въже?

- Не, той отива до далечния край на пещерата и изчезва там.

- Как изчезва? Минава ли през камъка, или какво?

- Всъщност не! Вероятно има таен проход там.

- Защо не го използвахте?

-И колкото и да търсихме, все още не разбирахме как да включим механизма за отваряне на този таен вход. - Натискахме различни камъни, но нищо не се случи. Мълдър извади електрическо фенерче, което благоразумно пъхна в джоба си, преди да слезе в пещерата. Той внимателно огледа най-отдалечената от входа стена на пещерата, след това мина покрай страничните, но не откри нищо, което дори малко да наподобява прибиращ се люк. Няма пукнатини като празнини или камъни, които могат да се търкулнат настрани. Накрая мислено се отказа от търсенето. Мислех си, че ако Иктоми може да се превърне във всеки (дори в него - Молдър, както се случи в хотел Розовият Кварц), тогава няма да му струва нищо да се превърне в малък паяк, който никой просто няма да забележи.

- Добре - каза федералният агент. - Да излезем навън.

Момичетата протестираха, крещейки, че никога няма да напуснат своя „годеник“. Трябваше да им напомня какво се случва с техните родители, които не могат да намерят място за себе си, тревожейки се за съдбата на любимите си дъщери. Този спор по някакъв начин потуши протестите на момичетата; разбира се, първо ще отидат при роднините си, а след това непременно ще се върнат тук. Водачът сплете въже в нещо като кошница със седалка и четири примки, през които да прокара ръцете и краката си. Мейбъл беше първата, която се „впрегна“ в него, Мълдър се обади на 555-6431 и помоли партньора си бавно да започне да премества мината на Том от ръба на провала. Скоро Скъли му се обади и каза, че момичето е там и тя, Дейна, сега ще хвърли освободената стълба. Операцията се повтаря още четири пъти, като и шестимата - спасените и спасителите, се озовават на върха. Вярно, имаше само три коня и Мълдер се чудеше: как биха могли да се върнат? Наистина ли ще трябва отново да се качите на седлото и да поставите момичетата пред себе си на голия гръб на кон? Агентът разбра, че вече не може да се справи с петчасовото шофиране. Освен това при такова натоварване конете ще се движат по-бавно. Затова той свали телефона от колана си и се обади на шерифа да изпрати хеликоптер за тях.

**\* \* \***

Когато хеликоптерът, превозващ Норман Баркли и петима пътници, започна да излита от земята, издигайки се над невероятния пейзаж на Националната гора Бедлендс, Мълдър дори не погледна как Том Файър се справяше с три коня. Не искаше да гледа тези коне, които са толкова красиви, когато ги видиш на широк цветен екран, но на живо миришат на пот, търкат бедрата си с хълбоците си и бият задниците си с твърдо седло. Вратата беше открехната и Фокс Уилям Мълдър се изплю върху скалите, потоците и празнините на резервата - искрено се надяваше, че няма да кацне върху главата на един добър човек, Томас Файър, по прякор Осемте дупки.