**КРИС КАРТЪР**

**СЕКРЕТНИ МАТЕРИАЛИ
ПОСЛЕДЕН ЛОВ**

Строго секретно! Само за лица, посочени в списъка Tетa! Код "Калмари". Препис № RH 4063 Няма вероятен знак за прихващане. Относно: JJ03 До директора на Специалния отдел за контрол на тайните служби. От лично лице на служител. No 21 23 март 1994 г. Меценат! Към този момент отделът за анализи не разполага с надеждна информация относно дейността на Бейкър или значителен интерес към случая Tумс. Бейкър оттегли искането си за включване на неговата тема в секретната изследователска програма на Пентагона. Трябва да се отбележи, че това е първият подобен случай, който ни е известен - досега Пекарят никога не е оттеглял вече изпратена заявка. Това може да означава, че след изолирането на обекта са се появили нови обстоятелства в случая Toomes или че някои събития са принудили Пекаря да преразгледа мнението си по този случай. И двете дават повод за задълбочен анализ на собствената ни информация по споменатия случай. справка. Юджийн Виктор Тумс, служител на общинската комисия за контрол на животните в Балтимор, Мериленд, е арестуван от агенти на ФБР на 21 август 1992 г. по подозрение в извършване на серия от убийства. В резултат на дейностите, които извършихме, нямаше доказателства за участието на Тумс в убийствата и съдът разгледа само обвинението за нападение срещу служител на ФБР. Резултатът от психиатричния преглед: Тумс страда от некласическа форма на кататония. Със заповед на съда Тумс е настанен за лечение в затворена клиника в Друид Хил, Мериленд. Случаят привлече вниманието на Бейкър, след като агенти на ФБР, работещи в проекта „Досиетата Х“, бяха включени в разследването на убийствата. Според данните, получени от Бейкър, Тумс е много вероятно да е мутант, способен да трансформира тялото си. Това му позволява да се движи свободно, по-специално по вентилационните линии. Още преди да приключи разследването, Бейкър изпрати въпрос до ръководството на Пентагона за формирането на съвместна група за изследване на мутацията и евентуалното й военно използване, но след ареста на Тумс това искане беше незабавно оттеглено. Най-вероятната причина за оттеглянето на искането е провалът на операцията за потискане на публичността около случая Tумс, проведена под прикритието на SSPP. Операцията беше проведена със санкцията на Пентагона, а провалът й доведе до изостряне на разногласията между Пекар и ръководството на Министерството на отбраната. Въпреки това, дори след публично изслушване от жури, Пентагонът и Бейкър все още имаха възможност да прехвърлят Туумс от клиниката на Друид Хил във Военния изследователски център. По някаква неизвестна причина тази възможност не беше използвана. Медицинският преглед на Юджийн Виктор Тумс разкрива сериозни метаболитни аномалии - метаболизмът му е забавен приблизително четири пъти в сравнение с нормата. Изглежда още по-важно, че хормоналният баланс на тялото на Тумс се регулира от фундаментално различен набор от секрети, произвеждани главно от панкреаса и хипофизната жлеза. Освен това в тялото на Тумс са открити биологично активни вещества, които изобщо не могат да бъдат идентифицирани, тъй като изследователите никога не са срещали нещо подобно преди. Генетичен анализ: сериозни нарушения в структурата на рибонуклеиновите киселини и наличието на неизвестна досега аминокиселинна група в тях. Резултатите от изследванията на тези аномалии (виж Приложение А) са класифицирани по искане на Пентагона (категория на секретност 2X). Обстоятелствата на четирите убийства, обвинени срещу Тумес, ни позволяват да твърдим уверено, че Тумес е генетично модифициран организъм, способен на контролирана модификация на собственото си тяло. Очевидно този имот може да представлява значителен интерес както за военното разузнаване, така и за ЦРУ. Нямаме никакво съмнение, че Бейкър е използвал контактите си в Пентагона, за да изведе Тумс извън полезрението на разузнавателните агенции – по-специално на военното разузнаване. Демонстрирайки загуба на интерес към този въпрос, той принуди ръководството на Пентагона да ограничи работата по подготовката на проекта. В същото време, разбира се, режимът на секретност, установен от Пентагона около случая Toomes, беше запазен. Вярвам, че Пекарят, благодарение на това, получи задоволително прикритие за разработване на проекта заедно с всяка друга разузнавателна служба... Пушачът се засмя, насочи фаса си към тъмния нефритов пепелник и остави документите настрана. Той поседя известно време, почуквайки с края на незапалената си цигара по масата. След това, мърморейки под носа си: „Добре, какво по дяволите...“, той вдигна телефона и набра номера.

- Аз съм. Код шестнадесет... Благодаря ви.

Пушачът махна лулата от ухото си, запали цигара с дясната си ръка и започна да чака. Около минута по-късно телефонът изграчи и пушачът бавно натисна няколко бутона, включително кодиращия.

„Здравей, Моисей“, каза той. - Аз съм.

Приемникът отговори кратко.

— Имах малък проблем, Моузес. Изтичане на информация... Нищо сериозно. Имам лист хартия тук... Между другото, сега трябва да е на бюрото ви. Ами това, относно случая с JJ-нула-три, както го нарекоха твоите идиоти. Тази, която е само за Tета списъка... Това е. Да, този, където вероятният знак за прихващане липсва. Прочетох го тук... Изобщо, сложете това листче в някое гнездо на паметта. Защото всичко отдавна се е прогнило... Да, правилно сте разбрали... Да. Но ако те изнервя толкова, можеш да ме попиташ... Не... Не... Не, не ЦРУ. Ще се изненадате - освен вас, никой... Не съм. Слушай, това е манекен. Човекът наистина е интересен, но нищо няма да излезе от него. Първо, той се запали. Второ, сега го интересува едно - да изяде петия брат заек и да си легне пет президентски мандата... Да... Факт е, че нищо няма да се получи с нея... Как ще да ги намериш? Не можете да ги различите, докато не... Това е. Затова отстъпих, защото се натъкнах на него. В крайна сметка, по дяволите... Не, не вярвам... Защото това не е моят профил... И така? Пушачът млъкна и започна да дръпне цигара под монотонния дрон на тръбата, периодично разклащане на пепелта. Около две минути по-късно той отърси пепелта за последен път и се ухили неприятно.

-Добре, - каза той. - Както искаш. Само ако бях на твое място, пак щях да се свържа с Пентагона.

Изключи телефона, остави слушалката на масата и пъхна угарката от цигарата си в тъмния нефритов пепелник.

— Ще видим… — промърмори той, все още неприятно усмихнат.

**Щаб квартирата на ФБР, Вашингтон, окръг Колумбия
30 март 1994, Сутринта**

Скъли влезе в кабинета на помощник-директора на ФБР и спря учудено – в стаята на Скинър за непушачи миришеше задушливо на тютюнев дим. Възрастен и слаб мъж пушеше до прозореца и гледаше пейзажа през щорите. Нещо явно липсваше на тази снимка...

-Здравейте, господине, - Дейна се отърси от манията си.

Пушачът не е изчезнал. И неговия Морли също.

-Здравейте, агент Скъли, - Скинър й махна с ръка да седне. Господинът на прозореца кимна леко. Помощник-директорът премина направо към въпроса:

— Разгледахме докладите ви, агент Скъли. И трябва да кажа, че не правят много добро впечатление...

Интересно „ние“ — помисли си Скъли. По някаква причина Скинър решил да я набие пред непознати. Това съвсем не беше в неговите навици и явно не му харесваше ситуацията, но никога не покани непознатия пушач да напусне офиса.

— Нещо повече — продължи Скинър енергично и грубо — вие и агент Мълдър определено заслужавате да бъдете обвинявани. Почти всеки доклад показва, че провеждате разследването в нарушение на установените процедури. Вие пренебрегвате инструкциите, общи за всички служители на Бюрото. Правите заключения върху косвени доказателства – това прави резултатите от вашите разследвания повече от съмнителни. Какво ще кажете за свидетелските показания, състоящи се само от спекулации?

-Но, сър... - каза Скъли, развълнувана. - Специфичният характер на случаите, с които трябва да работим, често налага отклонения от стандартните процедури. Това е неизбежно. Дори при рутинни изследвания спазването на препоръчаните процедури понякога става невъзможно...

- Ще наредите ли на Бюрото да разработи специални стандарти специално за вас?

- Не, но...

- Кажете ми, може би агент Мълдър настоява за нарушаване на процедурите?

- Не, сър.

- Тогава как си обяснявате тези безобразия?

- Това не е позор! „Скъли се изчерви, но веднага се събра. Съжалявам сър. Това, разбира се, са нарушения, но аз съм абсолютно уверен, че действайки по този начин, аз и агент Мълдър постигаме най-добри резултати. В повечето случаи, които попаднаха на вниманието ни, консервативното мислене и консервативните методи на разследване можеха да доведат само до провал...

-Консервативни методи?... - Скинър се засмя. - Мисля, че напоследък аз станах прекалено либерален...

-Сър, знаете много добре, че процентът на разрешените случаи на нашата група е седемдесет и три процента, което е много по-високо от средното за ФБР...

Скъли погледна косо към пушача. Той стоеше до прозореца, полуобърнат към Скинър, обвит в дима на поредната цигара, и замислено гледаше облаците, преминаващи над Вашингтон.

-Само високата степен на откриване ви спасява, - каза Скинър.

- Моля за извинение, сър, но какво друго се иска от агентите, ако не успешното разкриване на престъпления?

Скинър изведнъж се обърна с цялото си тяло към пушача и го погледна въпросително. Пушачът, вдигнал очи от съзерцанието си към небесата, му отговори с кратък, но много изразителен поглед. Скъли наблюдаваше тази бърза пантомима с нарастваща изненада.

- Какво се иска от вас? Скинър отново се обърна към нея. - Първо, по-често представяйте доклади за хода на разследването. Второ, стриктно спазване на буквата на хартата. Сигурен съм, агент Скъли, че на вас ще ви е по-лесно да спазвате установените процедури.

-Разбирам, сър. - За Скъли беше ясно, че разговорът е приключил. Дойде нейният ред. - Въпреки това, стриктното следване на установените процедури при разследване на случаите, които обработваме, неизбежно ще намали ефективността ни и незабавно ще има отрицателно въздействие върху работата ни.

Пушачът внезапно се отлепи от перваза на прозореца, приближи се до бюрото на Скинър, насочи димящ фас в почти пълния пепелник и бързо тръгна към изхода на офиса.

- Считам този разговор за приключен. - И нямам намерение да говоря повече на тази тема, - сопна се Скинър.

Погледът му, като тирбушон, беше завит в тила на пушача, който по време на този побой не каза нито дума. Вратата се затръшна.

**Психиатрична клиника Друид-Хил
Балтимор, щат Мериленд, Същия ден, 30 март 1994**

Звярът умираше. Той вече не се биеше в ужас и ярост в стиснатия череп - беше уморен, гладен и примирен със съдбата си. И отначало - какво ли не опита ... Но тъмничарите сякаш бяха предвидили всичко. Имаше осезаем токов удар от металната врата. Решетката на вентилационния отвор е перфориран метален лист с дебелина сантиметър, плътно забит в бетона. Все още имаше канализационна система, но тръбите се оказаха непроходими... Когато Юджийн разбра, че звярът е безсилен в тези стени, той се канеше да избяга като човек: да нападне санитаря, да отнеме палката, да направи пътя към изхода... Но след като наблюдава охраната, той реши да не рискува. Опитът определено щеше да завърши зле - всички санитари без изключение бяха силни и добре обучени и всеки бунт беше потушен от тях жестоко и бързо. Нямаше надежда и звярът умря. Последният необран черен дроб се превърна в смъртна присъда. Ако петият Тумс беше позволил да го хванат, Юджийн отдавна щеше да си направи гнездо от тоалетна хартия и вестници и да заспи... Щяха да му оставят гнездо, ако беше поискал - на пациентите се разрешаваха неопасни играчки . Можеше да заспи и тогава щеше да е все едно... Разбира се, това не беше неговото място, но той би го приел. Една мечта може да спаси звяра... Пети черен дроб. И сън. Но сънят не дойде - и звярът умря. Юджийн забеляза някак отдалечено, че тялото става все по-малко подчинено на съзнанието и обонянието вече не можеше да долови нюансите на ароматите на хората около него. Веднъж, в самото начало на затворничеството си, той усети присъствието на Тумс - съдбата го подразни, показвайки му отдалеч голямо парче окървавено месо... Този ден звярът виеше и се бореше в мозъка му, дори се опита да избяга, но Юджийн го накара да се успокои - и не го пусна отново - под контрол. Звярът се скри в далечния ъгъл на съзнанието му, скри се и само от време на време скимтеше от леговището, което заплашваше да стане негов гроб... Юджийн не знаеше дали ще оцелее, ако звярът умре. Той отдавна беше свикнал да чувства звяра като неразделна част от себе си, но изчезването на тази част можеше да не доведе до фатални последици - хората, загубили ръка или крак, продължаваха да живеят, макар и осакатени ... Но те бяха хора. Тъй като звярът отслабваше, Юджийн си спомняше детството си все по-ясно. Спомни си майка си. Споменът беше неочаквано ярък - той идва от улицата, размазва сълзи и мръсотия по лицето си и се заравя в груба сива престилка, а майка му казва нещо успокоително, галейки косата му с ръка... Престилката миришеше силно и задушаващо от евтин сапун. Миризмата на мама... Беше позната, позната, означаваше нещо, което никога не се е случвало в живота му отново - любов. Юджийн напълно забрави тази дума... „Не плачи, малката...“ Но той все още плачеше. Тогава почина майка ми и се появи баща ми – непознат с дрезгав и неприятен глас, жълти очи и вечно мокри ръце. По някаква причина Юджийн-старши винаги миришеше на гнило. Той се появи и изчезна. Можеше да отиде до магазина сутрин и да се върне след седмица. Изглежда не е работил никъде. И изглежда никога не е пил. Във всеки случай Юджийн младши никога не го беше виждал пиян. Беше странно - според наблюденията на Юджийн всички, които познаваше, се напиваха редовно. Дори майката – въпреки че това не й се случваше толкова често, колкото с г-жа Сорич, тяхната съседка от долния етаж – дори научи десетгодишната си дъщеря да пие вино, а самата тя практически никога не беше трезва... Бащата сякаш дори не знаеше какво е това алкохол. Сега, повече от век по-късно, Юджийн вече не беше изненадан. Звярът, който живее във всеки ловец, не понася алкохола. И сега Юджийн знаеше със сигурност, че баща му е ловец. Баща ми също потърси и уби Тумс. Вярно, бащата не знаеше, че е необходимо да яде черния им дроб. Юджийн-младши сам разбра за черния дроб - още по времето, когато започна да ловува сам. Това се случи, след като Юджийн-старши, по глупава случайност, хвана заблуден полицейски куршум в слепоочието си по време на голяма акция срещу скитници през 1893 г. ... Но баща му беше този, който пръв заведе Юджийн в мазето и му показа Мястото.

**Щаб квартирата на ФБР
Вашингтон, окръг Колумбия, 30 март 1994**

Мълдър рязко затвори руско-английския речник от раздразнение. Момчетата от отдела за анализ на ЦРУ май отново са решили да му направят майтап. Подложената от тях папка — между другото, в голяма тайна — на съветски вестник с претенциозно заглавие „Зовът на Космоса“, който уж съдържа данни за места за кацане на НЛО в Сибир, се оказа изпълнен с параноичния делириум на някои клиничен идиот. Съдейки по неговите писания, космосът гъмжеше от чудовищни ​​раси, чиято единствена цел беше да летят до Земята и да отхапят нещо на първия руснак, който се натъкне (по някаква причина най-често тези проблеми се случваха на доячки и партийни работници). Статиите описват три дузини вида извънземни. Всеки вид беше смъртоносен и беше назован от автора с два-три напълно непреводими неологизма. Моулдър прекара четиридесет минути в превод на името на един от тях - „Naileder Blooddrinking Watermelon Head“ - и дълго време се опитваше да си представи каква болест трябва да има човек, за да пише сериозно - или чете - такива глупости. Тогава Духът случайно забеляза името „Хюсеин“ в една от статиите и, като се заинтересува, се опита да се порови в съдържанието на статията. Както се оказа, авторът на публикацията, който няколко пъти мимоходом спомена, че е най-известният руски писател-фантаст, обяви, че в знак на протест срещу операция "Пустинна буря" забранява на американците да превеждат и публикуват неговия романи в Съединените щати, чийто списък е приложен. Фантомът не беше доволен от руснаците преди, но не предполагаше, че нещата ще бъдат толкова зле. Тиражът на вестника беше посочен съвсем ясно - „1 000 000 копия“ - и тази цифра не остави съмнение, че общата параноя много скоро ще доведе Русия до национална катастрофа. Фокс напъха файла в чантата и започна да мисли дали си струва да благодари на момчетата от ЦРУ със същата монета. Минута по-късно той реши, че ще е по-лесно просто да игнорира глупавата им шега и посегна към нова папка, когато изведнъж телефонът иззвъня и ръката му трябваше спешно да промени посоката.

- Агент Мълдър...

-Здравей, Призрак, - каза познат глас.

Мълдър се изправи и се намръщи. Досега този човек никога не му е звънял без много основателна причина.

- Да, слушам те.

След половин минута лицето на Фантома стана толкова бледо, че ако беше хванал окото на посредствен холивудски продуцент, той щеше да бъде завладян от желанието да избере точно този тип като вампир.

-Да, разбирам, - каза Мълдър. - Благодаря...

Последната дума отиде в празнотата - събеседникът му вече беше затворил.

Мълдър скочи, втурна се към вратата, спря, върна се на масата и грабна телефона. Мобилният телефон на Скъли пиукаше постоянно. Зает. Той се обади на секретарката на Скинър. Скъли напусна офиса на шефа преди час и половина. Тя не се появи в мазето на Мълдър, което означава, че най-вероятно се е прибрала вкъщи, за да напише някакъв редовен доклад. Но е по-добре да й се обадите по-късно на домашния си телефон.

-Ами... И така, Тумс... - каза си той. - Това можеше да се очаква...

**Психиатрична клиника Друид-Хил
Балтимор, щат Мериленд, 30 март 1994**

В далечината се отвори врата и в коридора се чуха стъпки. Двама души тръгнаха към килията му. Един от тях си подсвиркваше. Всъщност мелодията беше от Гершуин, но свирката беше доста разстроена. Тумс разпозна д-р Мартин не толкова по тази свирка (особено след като не познаваше музиката на Гершуин), а по странна миризма, която веднъж почти го подведе. Тази миризма донякъде напомняше миризмата на Tумс. Когато Юджийн ги различи, звярът в дълбините на мозъка му се оживи, но после потъна в разочарование. Миризмата не принадлежеше на самия д-р Мартин, а на неговия домашен любимец шимпанзе. Юджийн си спомни миризмата. Той се натъква на маймуни, докато учи в медицинския колеж. Но шимпанзетата не се интересуваха от звяра. Въпреки факта, че Юджийн постепенно загуби чувствителността си към обонянието и видя лекаря само за кратко и само веднъж, той си спомни измамната миризма и сега я разпозна. Стъпките и свиренето спряха близо до камерата. Д-р Мартин погледна през шпионката, увери се, че Тумес лежи на леглото, и леко почука на вратата.

— Юджийн — извика той.

Тумс вдигна глава. Резето изтръгна глухо, вратата се отвори и в стаята влезе доктор Мартин. Санитарят му донесе лек пластмасов стол и лекарят, като се наведе леко, седна на този стол.

Р. Елмър Мартин не е бил служител на клиниката. Този едър мъж с високо чело и внимателни очи, забележимо уголемени от стъклата на силни очила, беше психиатър само по образование, но не и по професия. Нямаше практика и не работеше в нито една от болниците в Балтимор. Той беше член на общинската здравна комисия и пристигна в Друид Хил с проверка и ясназадача да намери възможност за намаляване на финансирането на клиниката. Откривайки, че Друид Хил едва разполага с персонал, той насочи вниманието си към пациентите и започна да търси кой от тях може да бъде отстранен от заплащане. Той бързо постигна прехвърлянето на двама особено тежки пациенти в клиниката на Вашингтонския институт по психиатрия - по този начин отговорността за грижите им падна върху бюджета на щата Вашингтон - и се погрижи за онези, които бяха назначени в клиниката от съда решение, с надеждата да ги прехвърли в затворени институции, поддържани с федерално министерство на правосъдието. След като се натъкна на случая на Тоумс, в началото той просто не разбра какво прави в такава сериозна клиника като Друид Хил, пациент с доста безвреден аутизъм - дори и да беше малко сложно. След като се задълбочи в въпроса, д-р Мартин с удоволствие откри, че съдбата му е предоставила възможността да си създаде малко реклама. Случаят не струваше пукната пара: човекът нападна агент на ФБР, който се опитваше да му прикачи няколко неразкрити убийства и, разбира се, човекът беше убит за това. Обвинението за убийство остана недоказано. Юджийн Виктор Тумс беше признат за виновен само за нападение в разгара на страстта срещу федерален агент и психиатричната експертиза му спести време в обикновен затвор. Случаят можеше да бъде представен в нечия полза в пресата и човекът можеше да бъде освободен. По този начин, между другото, разходите също бяха намалени. Поглеждайки Тумс, лекарят разбра защо санитарят, след като научи при кого ще отидат, нарече пациента Голъм - човекът беше нисък, слаб - и с непропорционално удължени ръце.

- Помниш ли ме? — попита д-р Мартин.

-Да, - каза Тумс. – Здравей.

-Минавах оттам и реших да видя как се чувстваш.

- Добре.

- Притеснява ли те нещо?

- Искам да се прибера.

-Разбира се, - каза д-р Мартин. - И може би ще мога да ти помогна...

Той отвори куфарчето си и извади няколко парчета хартия, залепени в ъгъла (кламерите по очевидни причини бяха забранени в клиниката).

- Ето, вземи го. Тук има няколко въпроса - помислете как бихте им отговорили.

Юджийн взе документите.

-Искам да проведа съдебно заседание в клиниката след няколко дни, - обясни д-р Мартин, - на което да бъде разгледан въпросът за вашето освобождаване. В крайна сметка се чувствате здрав, нали?

-Здрав съм, кимна Юджийн, като едновременно с това преглъщаше слюнката, която се изля в устата му.

- Е, разбираш ли, това означава, че можем да се опитаме да те освободим...

- Благодаря ви, доктор Мартин - опита се да се усмихне възможно най-широко Юджийн.

-Господ ни заповяда да бъдем добри към хората. - Доктор Мартин стана от стола си и почука на вратата, за да може пазачът да отключи стаята. - Просто следя думите му... Да, Юджийн, знаеш ли, че къщата ти е изгоряла?

Сподавеният вик на ужас, който се изтръгна от Тумс, и скърцането на пантите на вратата, която се отваряше, се сляха заедно. Скърцането беше по-силно и лекарят не чу вика. Той се обърна към Юджийн и го поздрави с ръка, като забеляза внезапната бледност, обзела мъжа. „По дяволите, това трябва да е удар за него“, помисли си докторът с известно раздразнение. „Защо не се сетих, това може да се използва... Въпреки това, добре.“

-Всичко е наред, - каза той на глас. - Ще намерим семейство, което ще ви приеме и ще се грижи за вашето здраве.

-Благодаря ви, доктор Мартин, - изтръгна Тумс.

- Няма начин, няма начин...

Пазачът почисти стола и последва лекаря от килията. Вратата се затвори.

**Щаб квартирата на ФБР
Вашингтон, окръг Колумбия, 30 март 1994**

- Как може да се случи това?

Мълдър сви рамене.

- Бюрократично объркване. Резултатите от изследването на тялото на Тумс са класифицирани и най-вероятно конфискувани. Разбира се, те не бяха представени на общинските инспектори. Лекарите имат споразумение за неразкриване на информация. Във всички останали отношения нашият маниак е чист като Джаки Кенеди. Осъден за нападение над агент на ФБР, което не е довело до телесна повреда и е извършено в разгара на страстта. Освен това аутизмът не е опасен за обществото. Не е чудно, че искат да го пуснат... Сега, ако не беше ти тогава, а той те върза с чорапогащник за радиатора - тогава щеше да го осъдят за сексуален тормоз, а ние щяхме няма нужда да се тревожа още няколко години...

- Ама тези нашите конкуренти, дето от време на време ни крадат по нещо, от мен - доказателства, а от вас - извънземни... Може просто да го забранят! Те знаят, че Тумес е убиец! Скъли не искаше да се примири с такава очевидна проява на идиотизъм. - Не, не разбирам... Необяснимо е.

Моулдър се заклати на стола си, отблъсквайки леко петите си от ръба на масата.

- Досега успяхме да обясним други неща. не е ли Да кажем, че просто изхвърлят въпроса от ума си“, предложи той. - Кой обича да прибира провалени дела?

- Доволен си.

-Грешиш, - Мълдър метна ръце зад главата си и се протегна, - и на мен ми е неприятно. Между другото, аз се провалих в случая Toomes точно в същата степен, както нашите неизвестни приятели-конкуренти... Тогава много внимателно се намесихме един на друг. Просто изключително спретнат...

- Наистина ли мислите, че Тумс може да бъде освободен поради някаква злополука, поради липса на документи, поради накърнена гордост на специалните служби?!“

- Скъли, не можеш да повярваш на очевидното. Точно това се случва в момента.

- Глупости... Скинър просто трябва да се обади в регионалния офис на Бюрото, за да се преместят и да затворят тази местна инициатива.

-Твърде късно е, - простичко каза Мълдър. – Балтимор Сън публикува статия за случая Tумс. Интервю с някакъв идиот, който излезе с идеята да освободи нашето отделение. А утре — той скочи от стола си — утре някое общество за защита на животните ще подкрепи този кретин. Дори помощник-директорът не може да спре такъв орган. И освен това няма да рискува да наруши грифа за секретност... Да, той ви се обади тази сутрин - защо?

- Той изискваше да спазваме законовите процедури при разследванията... Имаше и този човек... с цигари.

Мълдър, който тичаше от ъгъл на ъгъл в развъдника си, спря и бавно се обърна към Скъли.

- СЗО?

- Казах ти. Този, който винаги е с цигара.- Пушач.

- Мисля, че са се скарали много преди да пристигна и...

- Той присъстваше ли, когато Скинър разговаряше с вас? - прекъсна го Мълдър. - Правилно ли разбрах?

- Да.

- Невероятно - каза Мълдър и се потопи в мисли.

Скъли гледаше с недоумение как Фантомът прокарваше пръсти по стената на килера, в който бяха струпани папки с документи. Моулдър прехапа долната и горната си устна, намръщи се, хвърли бърз поглед първо към Скъли, после към прочутия си плакат с летяща чиния из целия офис.

-Това е лудост, - накрая каза Шон. - И точно днес... Какво каза Скинър?

- Той нареди да действаме стриктно в рамките на устава. И по-често подавали отчети.

- Само нещо? Молдър се засмя. - Добре, ще вземем разрешение да арестуваме марсианците от окръжните прокурори. И документирайте сблъсъци между семейни призраци. А маниаците трябва да бъдат канени на мястото на засадата с призовки. Пет точки. И какво му каза?

- Че степента ни на откриване ще спадне — промърмори Скъли. — Мисля, че това го ядоса.

- Ще падне, - съгласи се Мълдър.

- Човекът-пушач си тръгна веднага след това... Скъли се поколеба малко и добави: - След това Скинър каза, че не иска да говори повече за това. Според мен той не каза това само заради мен.

-Да... Призракът започна да мисли отново, но веднага се събуди. - Съжалявам, какво казваш?

-Казвам, че той не каза просто за мен, че няма да обсъжда това повече.“

-Ами, да, - кимна Мълдър. - Той също каза това за мен.

- Нямах предвид теб. Мисля, че го каза за Пушещия човек.

Мълдър падна обратно на стола си.

-Не става по-лесно час след час, - изпъшка той, покривайки лицето си с ръце. - И всичко това за един ден! Няма такива съвпадения... Едно нещо знам със сигурност — той вдигна глава и погледна Скъли през пръстите си, — знам, че ще трябва да отида в Балтимор и да наруша всички разпоредби и режими на секретност, в противен случай Тумс пак ще убие някого. Никога няма да си простя, ако не се опитам да го спра.

- След директната забрана на Скинър? - напомни Скъли.

- Точно така - кимна Мълдър. Великият магистър изглежда е искал това. Първо, той се обади на теб, не на мен. Това е добре, това означава, че няма да отидете в Балтимор. Ще направя всичко сам. Тогава ще изгребвам всички неравности сам. И, разбира се, той се ухили: „Аз също ще получа цялата слава... И второ... Второ, Скинър очевидно знае нещо друго.“ Научих от Пушача. И той също иска да знам за това - но не от него. Господарят знае много добре как да ме запали.

-Криеш нещо от мен, Дух, - тихо каза Скъли.

Мълдър бръкна за ключовете от колата си в джоба си, намести кобура под якето си и се запъти към вратата.

-Разбира се, че го крия, - нямаше дори сянка от усмивка на лицето му. - Но е по-добре да оставя този скелет да стои в шкафа ми засега... По дяволите, откъде си изцапах обувките толкова?..

**Психиатрична клиника Друид-Хил
Балтимор, щат Мериленд, 4 април 1994**

Съдебното заседание беше напълно подготвено и д-р Мартин не се съмняваше в успеха. Той е разговарял с всички експерти, ангажирани със случая, и не е намерил причина за притеснение. За добро беше и това, че персоналът на клиниката отказа да участва в съдебното заседание - кой ще ги разбере, тези практици? благодарение на техния отказ Мартин успява да привлече към случая няколко известни психиатри. Това сериозно вдигна престижа както на самата кауза, така и на нейния инициатор. За съжаление, журналистите не бяха допуснати до Друид Хил, но те можеха да изчакат официалното съобщение на портата. Д-р Мартин затвори папката с документи, огледа стаята, намигна на Юджийн, който беше вкаменен от напрегнато очакване („той е притеснен, горкият...“) и изведнъж забеляза в стаята мъж, когото не познаваше. Беше около тридесетгодишен мъж, облечен в безупречен тъмносин официален костюм. Д-р Мартин се канеше да попита за него седящата до него д-р Памела Каребски, но тогава съдебният секретар извика присъстващите да станат, съдията влезе с двама помощници и заседанието беше обявено за открито. Юджийн трепереше - в огромна стая с висок таван и много прозорци, дори с решетки, той беше обзет от пристъп на агорафобия. Той изобщо не чуваше какво казват експертите, съдиите, лекарите, не усещаше студения поглед на Мълдър, пронизващ тила му. Звярът в него беше излязъл от дупката и сега гледаше към просторната стая от черепа на Юджийн като от клоака. Още не можеше да повярва, че се намира в зала, от която има толкова много изходи. Приглушена от аромата на одеколон, миризмата на шимпанзето на д-р Мартин го раздразни - но не толкова, че неконтролируемата му ярост избухна извън контрол. Освен това животното имаше твърде малко сила и Юджийн, дори смазан от атаката, го държеше здраво на каишка. Съдия Мелани Джонсън, жена на средна възраст, се редуваше да изслушва експертите. Никой от тях не виждаше необходимост да задържат Юджийн Виктор Тумс в клиниката. Резултатите от психологическите тестове заменят обобщенията на наблюденията на поведението на пациента, последвани от доклад от невролог, изявление на резултатите от генетичния анализ и кратък списък на мерките за лечение, приложени към Tooms. Съдията беше в добро настроение. Въпросът като цяло беше изцяло в компетенциите на лекарите - участието на адвокати беше необходимо само защото Тумс беше изпратен в болница със съдебна заповед и само съдът можеше да преразгледа това решение. Е, засега всичко се развиваше в полза на нещастния младеж... Самият Юджийн все още не беше задавал никакви въпроси и това го устройваше доста, както и д-р Мартин.

- Съдът призовава свидетеля Фокс Мълдър!

Д-р Мартин изненадано вдигна поглед от документите си. Това име не му беше познато.

От задния ред, вдигайки делото, същият човек в официален костюм се изправи и се приближи до масата на съдията.

- Вашето име?

- Молдер Фокс Уилям Мълдър.

- Професия?

- Специален агент на Федералното бюро за разследване.

- Положи клетва. Повтаряй след мен...

В този момент, когато Мълдър изрече сакраменталното „истината, цялата истина и нищо освен истината“, Юджийн, измъчван от агорафобия, внезапно реши да припадне. Настана лека суматоха; бутилка с амонячен разтвор беше пъхната под носа на Тумс. Подейства - от парещата мразовита миризма на амоняк, която удари ноздрите му, Юджийн дойде на себе си и се изкашля.

След като се увери, че всички участници в заседанието са в състояние да разберат какво се случва, съдията даде знак срещата да продължи.

- Ваша чест, аз съм категорично против напускането на Юджийн Виктор Тумес от болницата, - започна Мълдър. - В подкрепа на мнението си съм готов да цитирам фактите, събрани от мен и специален агент Скъли по време на разследването на веригата от серийни убийства, извършени в Балтимор през лятото на деветдесет и втора ...

-Г-н Мълдър, - прекъсна го съдията. - Запознат съм със съдебните материали по делото на Юджийн Виктор Тумс. Връзката му с убийствата, които споменахте, не е доказана; тези убийства не фигурират в списъка с обвинения. И не виждам причина да се преразгледа взетото от съда решение тогава.

-Ваша чест, вие сте тук точно за да преразгледате това решение, отбеляза студено Мълдър. - Съдът реши, че затворената клиника Друид Хил ще бъде мястото за задържане на Юджийн Виктор Тумес. Явно имаш намерение да го пуснеш. И просто се опитвам да те накарам да разбереш как може да се окаже решението ти.

- И с какво?

- Смъртта на поне един човек през следващите седмици. И убийството на още петима около тридесет години по-късно.

- Обяснете.

- Със сигурност. Все пак ще трябва да започнем отдалеч. Верига от убийства, удивително подобни на тези, извършени миналото лято, започна през хиляда деветстотин и трета година. Архивните данни показват, че приблизително на всеки тридесет години - през деветстотин три, тридесет и три, от ноември шестдесет и втора до март шестдесет и трета - пет мистериозни убийства се извършват в Балтимор и близките му предградия, изключително сходни, както казват криминалистите, "по почерк". Жертвата обикновено се разкъсва на парчета, черният й дроб се отстранява - и според заключението на патолога престъпникът не е използвал никакви инструменти за отстраняване на черния дроб. Липсващият черен дроб така и не беше открит по-късно и се предполагаше, че престъпникът го е ял. Втората най-характерна черта на тези случаи: помещенията, в които са извършени убийствата, обикновено са били заключени по такъв начин, че престъпникът не е имал възможност не само да напусне местопрестъплението незабелязано, но дори и просто да стигне до него. Всички тези престъпления останаха неразкрити... Когато подобни убийства започнаха през деветдесет и трета, агент Скъли и аз бяхме привлечени в разследването. След като проучих събраните материали, изложих хипотеза, че имаме работа с човек... или по-скоро дори не с човек, а със същество... притежаващо редица много необичайни способности. Той, например, е в състояние да промени анатомията на тялото си в доста голяма степен, което му позволява да се движи през вентилация и други комуникации, където обикновен човек просто не може да премине. Това обяснява как точно престъпникът е стигнал до местопрестъплението и по какъв път е тръгнал оттам. Втората особеност е, че престъпникът по неизвестни причини след кратък - обикновено шест до осем месеца - период на будност, изпада в хибернация за тридесет години. За да поддържа нормално функциониране в съня си, той трябва да изяде поне пет дробчета... Д-р Мартин чу д-р Памела Каребски, седнала до него, да мърмори нещо като „О, Боже...“. Самият той също се чувстваше все по-неудобно. Федералният персонал говореше откровени глупости; дори първокурсник би разбрал това. А произволната промяна в собствената анатомия по принцип е извън всякакви граници... Д-р Мартин внезапно осъзна, че е в лудница. Съдията също не изглеждаше много издръжлив.

- Г-н Мълдър, имате ли основание да обвините Юджийн Тумс в извършването на тези престъпления?

- Да, имам. Пръстовите отпечатъци, взети на местопрестъпленията през '63 и '92, съвпадат с тези на Юджийн Тумс. Резултатите от медицинските изследвания на Юджийн Тумс в Друес Хил показват значителни аномалии в метаболизма и генетичната структура...

-Г-н Моулдър, - прекъсна го съдията. - Думите ти противоречат на всичко, което са казали за Тумс експертите, които са го изследвали!

-Да, ваша чест, - все още беше спокоен Мълдър.

-О, Боже... - съдията определено беше объркан. - И как си обяснявате това?

- Нищо не може да бъде по-просто, ваша чест. Първото нещо, което направиха изследователите, участващи в работата с Юджийн Тумс, беше да подпишат споразумение за неразкриване на информация под формата на двоен Х. Между другото, този формуляр предвижда и неразкриване на самия факт на абонамент. Следователно всичко, което експертите казаха тук, няма нищо общо с Юджийн Тумс.

Съдията погледна лекарите, които седяха в тясна група. Ендокринологът и генетикът, пребледнявайки, се изправи и тръгна към изхода на залата.

- Никого не съм пуснал! — каза съдията с тона на училищен учител.

-Мисля, че просто имат стомашни проблеми, - предположи Мълдър. - Тяхното напускане в такъв момент може да се тълкува като потвърждение на думите ми, а това би означавало разкриване на факта за наличието на подписка. Те не биха рискували.

Генетикът спря на прага и направи слаб опит да се върне на мястото си. Ендокринологът, пренебрегвайки както забележката на съдията, така и коментара на Мълдър, изчезна презвратата. След като тропна на прага, генетикът го последва.

- Можете ли да кажете кой според вас е засекретил тази информация? – попита съдията.

- Не знам, - каза Мълдър.

- Но как можете да кажете, че тази информация е класифицирана?

- Ваша чест, при разследването на убийствата от 1993 г. служители на неизвестна за мен организация иззеха почти всички веществени доказателства, събрани по тези дела. Такава безпрецедентна акция, в пряко противоречие със законите на Съединените щати, може да бъде извършена само по инициатива на лица с извънредни правомощия. Между другото, това доведе до факта, че стана невъзможно да се повдигнат обвинения в убийство срещу Tомас.

В залата настъпи мъртва тишина. Томас се усмихна спокойно. Доктор Мартин седеше замаян, забравил да затвори устата си. Намръщената Памела Каребски погледна първо към Тумс, после към Мълдър, после към входната врата.

-Невероятно, - каза накрая съдията. - Но защо, г-н Мълдър, решихте да разгласите тази информация? С това вие, като служител на ФБР, сте нарушили задълженията си към държавата...

-Не, ваша чест, - каза твърдо Мълдър. — Когато казвам, че държавата крие факти за контакт с извънземни цивилизации, разкривам и една от най-строго пазените държавни тайни. Не правя обаче нищо, което жълтите вестници не повтарят ден след ден. Въпрос относно класифицирана информация. Моето и твоето отношение...

- Какво общо имат извънземните цивилизации с това?

- Може би няма нищо общо с това, - ухили се Мълдър, - Въпреки това, паралелът, според мен, е очевиден: за случая Тумс също се пише във вестниците.“ Това означава, че в някаква част не е тайна. Или по-скоро придоби онова ниво на секретност, при което дори разкриването на класифицирана информация не е разкриване.

-Невероятно, - каза съдията. - Г-н Мълдър, може и да сте експерт в режимите на секретност, но все пак разбрах едно: нямате доказателства, че Юджийн Тумс е опасен за другите.

- Ваша чест, аз също нямам доказателства, че вашият чук може да бъде опасен. Но нито аз, нито вие поставяме това под въпрос. Юджийн Тумс ще представлява опасност за другите само ако го освободите. Помислете как ще се почувствате, когато чуете по новините за поредното жестоко убийство и жертва с изтръгнат черен дроб...

- Г-н Мълдър, вие сте свободен, - каза съдията.

- Той не може да бъде пуснат...

- Г-н Мълдър, вие сте свободен.

Съдията вдигна чукчето си.

- Не ми чукай! - мрачно каза Мълдър. - Аз тръгвам.

-Има идиоти, - прошепна Памела Каребски, навеждайки се към д-р Мартин. - Но почти му повярвах...

- Можете ли да се доверите на федералните, - отговори д-р Мартин. - Господи, докъде стигат да клеветят този нещастник!

И в това време „нещастникът“ седеше, втренчен в една точка, и се опитваше да не поглежда назад. Обонянието му, натъртено от миризмата на амоняк, се възвърна и той все повече усещаше Тумс, който седеше само на няколко метра отзад. Звярът вилнееше вътре в черепа и Юджийн едва успяваше да го държи на каишка. Усещаше, че ако малко отслаби контрола си, гладната ярост на звяра може просто да го завладее и тогава... Отивайки до мястото си, Мълдър внезапно видя Скъли да седи на последния ред и му стана студено. Той погледна Тумс. Беше смъртно блед, скулите му сякаш бяха свити. Пазачът, който седеше зад Юджийн, погледна Мълдър. Погледите им се срещнаха и пазачът намигна.

- О, по дяволите... – измърмори Мълдър, втурна се към Скъли, хвана я за ръката и буквално я завлече в коридора, събаряйки един стол по пътя.

- Какво става с теб? - Скъли беше озадачена.

- Какво правиш тук? - Моулдър сякаш не чу въпроса й.

- Обадиха ми се от Друед Хил и ми казаха, че днес се гледа делото Tумс.

- Кой се обади?

- Тя каза, че е секретарка на директора на клиниката...

- Не сте ли се замисляли защо секретарката на директора на клиниката ще ви информира? - почти извика Мълдър.

- Мислех си - каза Скъли спокойно. - И няма нужда да ме натискате.

- Съжалявам - събра се Мълдър. Седнаха на един диван в коридора.

- Ще го пуснат, - каза Мълдър. - Да се ​​надяваме, че ще те пуснат. Тези идиоти с техния проклет режим на секретност са се излъгали. Пак ще излезе и ще изяде някого.

- Не трябваше да разкриваш класифицирана информация, - каза Скъли.

- Какво значение има, - тъжно отговори Мълдър. - Сега, ако бях облечен със сиво яке вместо със синьо, тази птица съдия щеше да ме послуша съвсем различно...

Скъли не можеше да се вмести в острите завои, които перверзното съзнание на партньора й рисуваше.

- Както и да е, тук съм - каза тя.

- Да - кимна Мълдър. - И това прави всичко много трудно...

- Е, знаеш!.. - Скъли почти се задави от обида.

- О, съжалявам, - Мълдър я хвана за китката и веднага дръпна ръката й. - Изобщо не това исках да кажа... Помислих си, че това, че са те извикали тук, не се вписва в никаква схема... И поради това всичко става много сложно.

- Не се опитвай да се измъкнеш, - каза Скъли.

- Не мисля така, - сви рамене Мълдър. - Просто обясних.

- По-добре помисли как да обясниш на Скинър защо си решил да разкриеш класифицирана информация.

- Какво има да се мисли? Ясно е, че това е единственият шанс да се предотврати освобождаването на Тумес.

- Но това противоречи на всички разпоредби!..

- О, да, - намръщи се Мълдър, - той те убеди за правилата... Е, по дяволите – кажи, че не си имал време да говориш с мен.“ Не си нарушил никакви разпоредби, но аз самият съм изрод. И то отдавна.

- Дяволски съм благодарна - саркастично каза Скъли.

- Не го споменавай.

- Добре, да тръгваме - сега вероятно ще бъде обявено решението...

- Чакай! Мълдър сграбчи китката на Скъли. - Няма абсолютно никаква нужда да ходиш там.

- Защо е това?

- Няма да ви кажа основната причина, - каза нагло Мълдър. - И второстепенната, моля. Те ви се обадиха и изясниха, че присъствието ви тук е желателно. Нямаме причина да смятаме, че тези момчета играят на наша страна. Ако случаят е такъв, тогава не е нужно да им помагаме... Нямате ли специални причини да сте около Тумс?

Скъли трепна, спомняйки си битката с чудовището, което изпълзя от вентилационния отвор.

- Разбирам - каза наблюдателният Мълдър. - И още една причина: разговорът ви със Скинър. Колкото по-малко се мотаеш тук, толкова по-добре.

- Защо е това?

- Защото отново възнамерявам да плюя в душите на почитателите на хартата. Многократно. И няма абсолютно никаква нужда да се преструвате, че сте съгласни с моите методи.

- Напълно не съм съгласна, - кимна Скъли.

- Това имам предвид. Ще кажеш на Скинър, че е просто невъзможно да говориш с мен. Че напълно се побърквам, когато разговорът се насочи към Tумс, летящи чинии и полтъргайст.

- Той вече знае това.

- Особено. Да кажеш на Скинър истината е лесно и приятно...

Вратата на залата се отвори и Тумс излезе, придружен от двама пазачи. Както изглеждаше, Тумс беше напълно щастлив. Устните му все още бяха плътно стиснати, но за първи път в паметта на Мълдър тези устни се разтегнаха в толкова широка усмивка. Очите на Тумс блуждаеха, без да се задържат върху нищо, ноздрите му се раздуха от вълнение. Доктор Мартин вървеше зад него, бърборейки непрекъснато. След доктора, с едновременно загрижени и щастливи лица, бяха Юджийн и Мери Крисчен, новите настойници на Тумс. Д-р Памела Каребски излезе на заден план. Тумс, изглежда, просто не забеляза федералните агенти, Мартин нямаше време за тях, семейство Крисчън изобщо не забеляза нищо наоколо - и само д-р Каребски обърна внимание на Мълдър. Погледът, който тя го изгледа, можеше да се нарече убийствен. Поне д-р Каребски предположи, че Мълдър ще възприеме погледа й по този начин. Но Мълдър отдавна беше изградил железен имунитет срещу подобни атаки и бронята му само леко дрънкаше, сякаш беше одраскан от шиш. Нещо повече, в отговор той се усмихна приветливо - същата усмивка, с която един световно умен бюрократ гледа децата, лудуващи в пясъчника. Д-р Каребски вдигна гордо брадичка, престори се, че внезапно забелязва познат, и извика: „Д-р Пинтершлос! Доктор Пинтершлос, почакайте!..” изчезна зад завоя на коридора. Скъли въздъхна.

-Добре, хайде, - беше спокоен Мълдър. — Няма да му позволя да изяде никого.

- Ще го държиш ли под око?

Мълдър кимна.

- Ами работата?

- Това е моята работа, - каза Мълдър. — Междувременно вие избирате материали по нашите теми в архивите на Бюрото.

-Съгласен, - Скъли се изправи от стола си и се насочи към изхода.

- И най-важното, - добави Мълдър.

Скъли спря и се обърна.

- Какво?

- Опитайте се да направите това в строго съответствие с разпоредбите.
**Психиатрична клиника Друид-Хил
Балтимор, щат Мериленд, 4 април 1994, след четвърт час**

За няколкото минути, в които Мълдър отсъстваше от съдебната зала, съдия Джонсън успя да постанови освобождаването на Юджийн Виктор Тумс от клиниката на Друид Хил, да назначи възрастна и бездетна двойка за негови настойници (той трябваше да направи труден избор от дузина приложения) и подпишете петиция за възстановяване. Предишната работа на Тумс беше в Комисията за контрол на животните в град Балтимор. Д-р Мартин празнува и направи коментари пред пресата.

- Решението на съдия Джонсън още веднъж показа, че принципите на личната свобода се ценят преди всичко в нашата страна, - каза той, като се облегна леко назад: настойчивите журналисти се опитаха да пъхнат микрофони директно в устата му. „Без значение как федералните разузнавателни служби се опитаха да повлияят на хода на изслушванията, те се провалиха. Юджийн Виктор Тумес е свободен.

-Д-р Мартин, - водещият на новинарската програма на градския канал се опита да остане извън полезрението на телевизионната камера, „но вашият Тумс не е невинно ранено агне“. В крайна сметка той се озова в клиниката, след като се опита да изнасили агент на ФБР.

- Това е лъжа!

- Но тази атака е директно спомената в материалите по делото!

- Не казва нищо за опит за изнасилване.

- Защо тогава нападна тази жена?

- Юджийн Тумс не е осъзнавал действията си, действал е в състояние на изключителна страст. И аз съм напълно способен да разбера това - в края на краищата те се опитаха да го обвинят лъжливо в серийни убийства.

- Добре, така да бъде, но вие признавате самия факт на нападението. Това означава, че Tумс е способен да атакува човек, той е опасен за другите - и вие го освобождавате!

- Като специалист не виждам причина да се страхувам. Вече няма никакви абсурдни обвинения срещу него, така че няма причина Юджийн Тумс да има психически срив.

- Д-р Мартин, вие като специалист трябва да знаете, че ако психиката на човек не е в ред, той сам ще намери причината за срива. Всеки стрес може да го тласне към престъпление...

- Сигурен съм, че прекалявате с драматизирането на ситуацията. - Всеки телевизионен зрител може да си изпусне нервите и да направи някоя глупост - да вкараме ли сега всички в клиниката? Тогава там трябва да се настанят и лекарите - те също са хора и също изпитват стрес.

- Но има разлика между психично заболяване и обикновен срив.

- Моето изследване показа, че Тумес изобщо не е болен. - Психиката му е в идеален ред. Считам диагнозата, която му е поставена, за погрешна - съдебните експерти прегледаха Юджийн Тумс, когато беше в състояние на дълбока депресия, и погрешно приеха проявата на депресивното му състояние за симптоми на кататония. Бих искал да видя как кататоник може да нападне някого!

- Но ако Тумес е здрав, тогава той трябва да отговаря за нападението срещу агента на ФБР?

- Защо, за бога? Те първи започнаха!

Репортерите се засмяха.

-Ако ме обвиниха в серийни убийства, и аз бих изпуснал нервите си.

- И биха нападнали и жена?

- Не прекалявайте! Не съм казал това. Но по един или друг начин нямаше да имам топли чувства към онези, които се опитаха да ме клеветят. Дори и да е най-сладкият служител на ФБР.

Вечерното издание на Baltimore Sun публикува история за освобождаването на Юджийн Туумс на втора страница. Там е публикувано и интервю с д-р Мартин. Статията беше озаглавена „Д-р Алвин-Мартин: „Психиатрите трябва да бъдат държани в психиатрични болници“. Подобна история на пета страница на Evening Post беше озаглавена „Д-р Мартин не изпитва топли чувства към служителите на ФБР“. The National Enquirer цитира това интервю и го озаглавява „Просто нека се опитат да ме обвинят в серийно убийство“. Така дългоочакваната слава дойде при д-р Мартин.

**Балтимор, 4-5 април 1994, през нощта**

Двойката Крисчен не спа и мигване през цялата нощ. Мери започна да плаче тихо от щастие няколко пъти, когато Джоузеф я хвана за ръцете или нежно погали побелялата й коса.

-Да, виж как се оказа, - прошепна той. - Сега имаме син...

- Красив - каза Мери, изтривайки сълзите. - Ще го осиновим, нали?

- Разбира се, че ще осиновим. Той няма роднини...

- Горкото момче...

- Да, такъв живот не е за завиждане.

- Това е, защото беше сам. Ако имаше семейство щеше ли да попадне в клиника?

-Не биха, - твърдо отговори Юджийн. - Те никога не биха го позволили.

- Ще го настаним...

- Ще го науча на дърводелство. В края на краищата той не може да се занимава с тези котки ... Нека да си върши работата. Ще говоря с Марк - ще го заведем в работилниците.

- Вярно ли е?

- Определено ще говоря...

Мери въздъхна и се заслуша в звуците, идващи от стаята на Юджийн.

Юджийн също не спеше (вече почти не спеше). Прозорецът на стаята му беше отворен, той лесно можеше да стане и да си тръгне - и никой нямаше да го задържи. И ловът му можеше да започне — и може би да приключи — тази вечер. Гладният звяр чакаше точно това. Той вече не се биеше, не изискваше, той хленчеше, дращеше, ближеше вътрешността на тесната черепна кухина, без да може да разбере защо не му е позволено да излезе точно сега... Въпреки това Тумс лежеше, покрит с одеяло, и гледаше с втренчен поглед към тавана, по който през протеклия прозорец нощните сенки се смесваха с отраженията на уличните лампи. Миризмите, които го заобикаляха, бяха необичайни и в същото време много познати. Определено си спомняше, че майка му имаше съвсем друга миризма и апартаментът им миришеше по различен начин... Как да си спомни?.. Къде?.. Облиза устни. Споменът изплува от дълбините на съзнанието му, изплува - и все не можеше да изплува напълно. Беше болезнено. Това разкъса душата му. Миризмата на солени крекери. Ароматът на пресни дървени стърготини. Люлеенето на сенки по тавана. Главата му изведнъж започна да се върти, леглото сякаш се наклони рязко - той сграбчи одеялото, дръпна се... Всичко изчезна. Вече нямаше спомени. Нещо им се случи. Направиха им нещо. Сякаш някой беше натиснал ключ и спомените избледняха като нощни сенки на светлината на електрическа крушка. Но споменът, че е забравил нещо – нещо много важно – остана. Така да бъде. Той остави спомените настрана за по-късно и започна да мисли какво би правил сега без своето Място. Баща му му показаМястото. Един ден той заведе Юджийн в мазето, където бяха подредени няколко кутии и празни кутии, хвърли няколко от тези кутии на пода, настани Юджийн на едната от тях и седна на другата.

-Нека седнем в мълчание, - каза Юджийн старши. — Чудя се дали ще го усетиш или не.

Юджийн се огледа.

Мазето беше доста голямо и много влажно. Охлюви пълзяха по стените, почиствайки тънки петна от мъх и мухъл. Лапите на плъхове тропаха през купчините празни кутии. Може да се каже, че мазето е неудобно, но... не, напротив - Юджийн младши внезапно почувства, че тази влага не предизвиква обичайното му отвращение. Тя беше някак различна. Затвори очи и започна да се вслушва в чувствата си. Минута по-късно забеляза, че по някаква причина брои наум до пет и в някакъв странен галопиращ ритъм: „Едно. Две или три. Четири. Пет". Циклите на броене се повтаряха, ритъмът беше хипнотизиращ и сякаш идваше някъде отвън. Юджийн се ослуша, но не чу нищо. От ключарската работилница в мазето не долетя нито звук. Къщата също беше тиха... Веднъж. Две или три. Четири. Пет. Беше като туптенето на невидимо сърце, конвулсивно борещо се с аритмия. Или обратното – обичайно да включват прекъсвания в ритъма си. Без да отваря очи, Юджийн започна да върти глава, опитвайки се да улови източника на ритъма. Нямаше късмет - нямаше източник. По-точно той беше навсякъде. Наоколо. Веднъж. Две или три. Четири. Пет. Усети, че му става горещо. Върховете на пръстите ми бяха топли. Пулсът в слепоочията ми стана все по-бърз, и изведнъж попадна в този странен ритъм и също започна да брои петици. Веднъж. Две или три. Четири. Пет... Беше невероятно. Той се носеше някъде по вълните на този ритъм, носеше го все по-далеч и вече му се струваше, че може да различи не само ритъма, но и мелодията, не само мелодията, но и думите... Юджийн се събуди и разбра, че стои, облегнат с гореща буза на стената на мазето, лепкав от петна от охлюв.

- И така, почувствах... - каза баща ми зад него.

- Какво беше това? - прошепна Юджийн.

- Не знам, - бащата ясно сви рамене, въпреки че Юджийн не можеше да го види. - Имаше приблизително същия ефект върху мен първия път.

- Кой те доведе тук? дядо?

- Не, криех се тук от майка ти по някакъв начин... Изобщо стара история.

В мазето бащата и Юджийн младши се потопиха в странно и много приятно състояние - междинно между будност и сън. Рядко си казваха как точно се чувстват. Беше нещо като нирвана. Постепенно Юджийн започва да прекарва все повече време в мазето. Когато баща му изчезна за дълго време, Юджийн изобщо не можеше да се появи в апартамента - и той свикна да седи в мазето през цялото време. Оказа се, че има широка вентилационна шахта, която се издига от сутерена в стената на къщата и можете да се изкачите по нея и да погледнете през решетката на вентилационния отвор директно в апартамента. Стената на това място беше тънка и след като баща му изчезна, Тумс използва длето, за да направи доста широк проход в нея и вече можеше да слезе в мазето директно от апартамента. Измъкна парцали от двора на ключаря, а отгоре нареди няколко стари матрака, случайно откраднати от съседка, когато ги проветряваше на тавана. Той се адаптира да спи на това легло. Когато най-накрая се премести в мазето, плъховете си тръгнаха. Юджийн никога повече не се отдалечи от отмъщението. Предградията на Балтимор се превърнаха в границата, която той не би посмял да прекрачи дори под заплахата от смърт...

**Щаб квартирата на ФБР
Вашингтон, окръг Колумбия, 5 април 1994**

Телефонът на масата изчурулика кратко. Без да откъсва очи от доклада, Скинър вдигна слушалката.

- Слушам.

- Аз съм.

Скинър остави доклада настрана:

- Да.

- Говоря за вашия Дух...

- Добре?

- Спомням си какво каза...

Скинър чу събеседника си да запали кибрит и ясно си представи Пушача да пали цигара, притискайки слушалката на специален телефон с рамо до ухото си.

- Няма да искам нищо повече, Скинър. Искам само да те предупредя за едно нещо. Ти и Призракът. – пак замълча – дръпна.

- Глупости, - помисли си Скинър. - Е, кажи ми какво още измисли за нас, марсианец такъв...

- За какво обстоятелство? - попита той неприветливо.

- Имайте предвид, това е чист хуманизъм от моя страна, - каза Пушача. - Обикновено не ми пука, нали знаеш. Но все пак... Като цяло, кажете по някакъв начин на Фантома да не мъкне момичето със себе си. Това може да завърши много зле. За всички.

- Това трябва да се разбира като заплаха или...

- Или … - каза Пушача и затвори.

Скинър се облегна на стола си и започна да се върти наляво-надясно в него, повдигайки вежди над тесните телени рамки на очилата си и плъзгайки език по горната си устна. Никога не си правеше труда да решава проблемите, които Пушачът понякога му поставяше. Това според него няма смисъл. Пушачът очевидно знаеше повече от него и никога не даде указания за решението - но можеше да каже в коя посока трябва да се завърти ключът. Без ключ или дори ключалка беше трудно да се използва такава информация. Почти невъзможно. Пушача никога не е сътрудничил с никого, той само е използвал ресурсите на Бюрото, за да постигне някои от различните си цели. За него ФБР беше само един от инструментите на една грандиозна игра, която той играеше на огромна шахматна дъска, разпръсната с паралели и меридиани. Скинър беше неприятно да осъзнае, че ролята му в тази игра дори не беше пешка, а мравка, седнала под дъската. Ако една мравка се опита да разбере по какъв принцип и с каква цел се движат фигурите, няма да успее. Пушача обаче никога не е съобщавал нищо просто така. Очевидно разчиташе на някаква реакция, на някакви действия, които трябваше да последват следващото му обаждане. Но информацията на Пушача като правило беше толкова непълна и несигурна, че по принцип изглеждаше невъзможно да се предвиди нейното въздействие върху ситуацията. А помощник-директорът на ФБР се смяташе за не особено способен анализатор. Ето защо собствените му действия също не бяха лесни за прогнозиране. Въпреки това Пушача като правило изглеждаше доста доволен от резултата от операциите си... Скинър бръкна в джоба си сред ключовете, монетите и разпръснатите визитни картички за нагрят и леко вдлъбнат куршум за АКМ, извади го и започна да го търкаля по масата. Всъщност нямаше избор - Скъли наистина трябваше да бъде отзована. Само за нейната безопасност. Между другото, Мълдър също се тревожеше за това. Вярно, самият Мълдър остана без прикритие, а това си е явно нарушение на процедурата... Скинър завъртя куршума като връх, намръщи се и, продължавайки да мисли напрегнато за нищо, отвори чекмеджето на бюрото и започна да го рови. Кутията съдържаше стара кутия за очила, плоска тенекиена кутия за бонбони с кичозна картинка на капака,запечатан пакет от сънотворни, ножица, празна компактна кутия за касети, навита струна за бас китара, ключодържател във формата на голяма увеличен канадски цент с бизон, няколко прашни дискети, сухи флумастери... В крайна сметка Скинър решава, че Мълдър е достатъчно възрастен. Освен това, ако Мълдър се намеси в плановете на Пушещия човек, това само би било от полза за каузата. И човекът наистина има проблеми със спазването на процедурите.

Скинър се ухили и затвори чекмеджето, без да вземе нищо от него.

**Балтимор, 5 април 1994**

Джоузеф закара Юджийн до сградата на общинските служби със стария си Форд. Двама фотографи скучаеха на входа на сградата. Те неохотно, сякаш изпълнявайки задълженията си, светнаха няколко пъти с Nikons на Тумс, който слизаше от колата и си тръгнаха.

-Добре дошъл отново, Юджийн, - каза Кунан, общинският инспектор за контрол на животните. В гласа му нямаше особено дружелюбие.

- Здравейте, сър, - отвърна спокойно Тумс.

- Надявам се, Юджийн, че ще спреш с тези пресконференции и ще се захванеш за работа веднага.“ Ще вземеш микробус и ще тръгнеш на патрул. Тук нямаме отдел за връзки с обществеността...

- Да, сър - каза Тумс. - Разбирам, сър.

Микробусът на General Motors се оказа калпав, но доста годен за управление. Отзад се носеше силна миризма на дезинфектант - Тумс веднага си спомни клиниката и потръпна. Хвърли отзад няколко найлонови торби, зареди голяма мрежа, пакет с нов респиратор и започна да се преоблича в униформата. Именно този момент звярът намери за най-удобен. Тумс чакаше атаката си, но не толкова скоро, беше разсеян и не можеше да устои. Времето за компромис изтече. Съжителството вече не подхожда на звяра. След като седеше гладен и затворен толкова дълго, той трябваше да компенсира това. трябва. Затова той изведнъж се втурна от развъдника си и Тумс нямаше време да го задържи... Животното дрезгаво вдиша миризмата на гаража. Време е за лов. Звярът трябваше да кара и да убие Тумс - на всяка цена. Вече не можеше да чака Юджийн да благоволи да разреши лова. Последен лов за сезона. Четири Tумс бяха преброени, черният им дроб беше усвоен и един пети беше необходим за достигане на критична маса. След това можете да заспите. Забравете себе си. По време на сън той щеше да възстанови силата си и да може да се споразумее с Юджийн, без когото - звярът разбра това - нямаше да оцелее сред хората. Социалните аспекти на съществуването бяха твърде сложни и дори Юджийн имаше големи трудности да се адаптира към човешкото общество... И имаше ощеедин проблем. Докторът, който миришеше на маймуна, каза, че вече няма място. Пожар... Трябва да го проверите, вижте сами.

Първоначално животното не можа да реши кое е по-важно за него - ловът или бърлогата, но накрая разбра, че могат да се комбинират. Можете също да потърсите Tумс по пътя към Exeter Street. Той се качи в кабината и изкара микробуса от гаража.

- Внимание на всички, аз съм Окото, виждам го. Той е напуснал гаража и се движи по площад Линкълн към централната линия...

- Око, разбирам, свързвам Лотоса.

- Това е Лотос, правим препоръка... Ще ни трябва минута.

- Глупости! Лотус, можеш ли да го намериш?

- Със сигурност.

- Аз съм Окото, той зави по Вашинггон.

- Лотос?

- Сега... Корекцията мина... Всичко имаме готово, виждаме го.

- Око, не го изпускай от поглед...

Свободата го зовеше от всяка канализация, от всяко мазе. Усети миризми – много миризми – и всички бяха изпълнени с жизненост, всички живееха... Звярът също искаше да живее. И за това той трябваше да получи Tums. Звярът усети миризмата на първия много скоро. Ароматът удари разширените ми ноздри. Миризмата беше удивително приятна, животното дори за секунда се усъмни, че това е Тумс... Но не, грешка нямаше. Той спря микробуса и се огледа. Ето... Зави по широка алея и подкара колата в посоката, която му подсказа обонянието. Три пресечки по-късно той я видя. жена. Тя застана до хладилната количка и си купи сладолед. По някаква причина външният й вид порази звяра. А миризмата... Нейната миризма беше някак различна... Недалеч, точно до тротоара, лежеше смачкан от колело плъх. Това беше добра причина да се доближим... Той бавно сложи ръкавиците си, отвори вратата, излезе от колата, заобиколи микробуса и отваряйки задната част, извади найлонов плик. Оттук не можеше да види жената, но съдейки по миризмата, тя все още стоеше близо до щанда за сладолед. Животното се приближи до плъха, вдигна го и го хвърли в торбата. Изпрати чантата отзад... Странната миризма на жертвата продължи да го изнервя. С какво е различно? Животното машинално облиза хлъзгавата гума на ръкавицата, с която току-що беше държало трупа на плъх. Какво ви пречи... Той подуши и изведнъж осъзна каква е тази миризма.

Това беше миризмата на Мястото. Как да не разбере?.. Изведнъж престана да разбира какво прави. Оставяйки вратата отворена, той заобиколи колата и крадешком тръгна към Тумс...

- Аз съм Окото, първият обект е намерен! Повтарям - има такъв!

- Око, разбирам те. Орел, готов ли си?

- Аз съм Орел, готов за полет.

- Аз съм Окото, клиентът проявява агресивност...

- Какво, направо на улицата?!

- Да, отива на обекта.

- Орел... не, остави го настрана! База, имаме...

- Аз съм Окото, всичко е наред - Духът е с него.

- А-а, копеле!.. Знаех си! Око, продължавай да наблюдаваш клиента. Eagle, ти поемаш първия обект. Как разбра?

-Аз съм Орел, разбирам, поемам първия обект.

- Аз съм Окото, разбирам те, следя клиента...

Мълдър видя как Юджийн внезапно приклекна, втренчен в светлата блондинка със синьото наметало. Мълдър хвърли вестника и изскочи от колата. Той измина разстоянието между форда си и микробуса за няколко мига и изскочи на тротоара пред Тумс - точно когато започна да ускорява към дамата.

- Здравей, старче! - радостно каза Мълдър. - Каква неочаквана среща!

Юджийн спря, сякаш се беше спънал, и се втренчи в Мълдър. Изражението на бледото му лице беше неописуемо. Яростта и омразата бяха примесени с болка и недоумение, вече светлите му очи сякаш бяха избледнели, Тумс дишаше тежко и непрекъснато облизваше устните си.

-Вече работиш ли в кнакерите? — попита Мълдър, кимвайки към микробуса. - Това е яко! Слушай, може би можеш да помогнеш - съседът ми има такава вредна кучка, която живее в двора му, не знам как да се отърва от нея...

Тумс, който все още дишаше тежко, се обърна и без да каже дума, затропа към микробуса. Мълдър сви възмутено рамене и продължи да стои там, докато белият микробус за контрол на животните не потегли. След като го изгледа да си отива, Мълдър се върна в колата си и потегли в същата посока.

- Аз съм Лотос, след три минути ще превключа на резервния сателит. Възможна краткосрочна загуба на клиент.

- Лотос, разбирам. Око, водиш ли го?

- Аз съм Окото, аз го водя.

- Страхотно. Lotus, докладвай, когато превключиш. Орел, чуваш ли ме?

- Аз съм Орел, чувам те.

- Орел, осъществяваш контакт с обект едно. Как разбра?

- Аз съм Орел, разбирам, установявам контакт с обект едно.

- База, аз съм Факел. Пригответе стаята си.

- Факел, аз съм база. Хотелът е готов отдавна. Успех, Факел...

- О, по дяволите! „Тереза ​​грабна талона изпод чистачката и се втурна към близката патрулка. Дебел полицай седеше в колата, шофираше и ядеше хамбургер.

- Кажи ми, ти ли ме глоби? — попита тя, разклащайки листа хартия.

- Съжалявам, госпожо, но не съм аз, - каза полицаят и изми хамбургера си с кока-кола от хартиена чаша. - Това вероятно е партньорът ми. Сега ще дойде.

Тереза ​​се изправи, оправи синьото си наметало и се огледа. Вторият полицай не се виждаше.

-Къде отиде?

Полицаят вдигна рамене:

- Наляво. Значи те е глобил?

- Да, за незаконно паркиране.

- Какво от това?

- Какво? нищо Просто исках да знам какво по дяволите е - паркирах по всички правила.

- Госпожо - каза добродушно полицаят. - Дори ние в полицията не знаем всички правила. Искате ли Coca-Cola? Имам няколко кутии в резерв.

- Не, не искам.

— Тогава седни на задната седалка. Той ще дойде скоро.

Тереза ​​взе палтото си и влезе в патрулната кола.

- Затворете вратата - помоли полицаят.

Тереза ​​затръшна вратата.

- Благодаря ви, може би все пак Кока-Кола? - и без да дочака отговор, той се обърна и й подаде буркана...

...Не, не консерва... Чу се трясък, Тереза ​​беше бутната от нещо във врата, всичко заплува пред очите й, тя загуби съзнание и падна на задната седалка.

„Аз съм Орел“, каза полицаят в предавателя, прикрепен към рамото му. — Обект едно е готов.

„Разбрах те, орел“, отговори предавателят. - Чакаме ви в базата...

**Балтимор, 5 април 1994**

Обаждането на Скинър намери Скъли на път за старческия дом Лин Ейкърс. Тя изслуша заповедта, каза „Да, сър“, но не се обърна към моста. Вашингтон можеше да почака. Двадесет минути по-късно тя седеше в стаята на бившия следовател Франк Шърман.

-Това е необяснимо, - каза объркано старецът, движейки нервно ръцете си върху колелата на инвалидната количка. - Защо го пуснаха?.. Не казвайте нищо, това не е въпрос, това е мърморене... Страхувам се, че нашият свят наистина се влошава от година на година. През трийсетте години, ако имах шанс, просто щях да го зарежа, „докато се опитвах да избягам“. И се обзалагам хиляда към едно, че няма да ме измъчва съвестта и бюрократите няма да ми намерят кусури... И ако го намерят, ще ги пратя, това е...

-Съжалявам, Франк, - Скъли взе ръката му в своята. - Но мисля, че трябва да действаме сега.Трябва да намерим доказателства, че убийствата в Полхатън Мил преди 33 г. са дело на Тумс. Знам, че все още няма такова доказателство, но може би можете да се опитате да си спомните нещо, което би могло да ни помогне да получим това доказателство?

-Разбира се, ще запомня, - усмихна се тъжно Шърман. - През трийсет и трета са намерени само четири трупа с изтръгнат черен дроб? Но имаше и пети... Помниш ли, когато ти показах парче черен дроб, което намерих в канализацията? Освен това парче, нищо друго не е намерено от човека. И тогава не можаха да го намерят. Явно Тумес го е убил на строителна площадка - наблизо се строеше заводски цех, бетонираха основата... И така... И си помислих - този човек не лежи ли в основата?

-Но Тумс обикновено не криеше жертвите си, - отбеляза Скъли предпазливо.

-Може би този път той направи изключение, - засмя се Шърман. - И може би, ако успеем да намерим тялото, ще получим доказателствата, от които се нуждаем...

- Е, благодаря ти, - Скъли се изправи, но старецът я спря с махване на ръка.

- Чакай, - каза той. - Вземи ме, ако отидеш в завода. Вземете го. Чувствам, че ще съм ви полезна...

- Добре - каза Скъли. - Ще уведомя дежурния. само...

- Какво?

- Само вие ще пропуснете вечерята. Оставаше й все по-малко време...

Час по-късно вече бяха във фабриката. За щастие оборудването за ултразвуково сканиране беше безплатно и операторите, може би от скука, се съгласиха с молбите на Скъли. Окръжният прокурор даде разрешение за издирване - делото на Михаел Трауберг, изчезнал през 1933 г., все още не беше приключено... Работеха през нощта. Един от операторите бавно премести голяма сканираща кутия, подобна на машина за полиране на под, по бетонния под, докато другият наблюдаваше резултатите на екрана. Франк Шърман отначало се интересуваше активно от оборудването, а след това, като видя колко бавно напредва работата - отне няколко минути, за да се сканира квадратен метър под - той се разстрои и реши да се вози из завода в инвалидната си количка. Скъли се настани да прочете досието по случая, когато изведнъж чу Шърман да я вика. Старецът правеше странни маневри в средата на коридора на фабриката - караше напред-назад по една и съща част от пода.

- Тогава ще се радваш, че вече си стар човек, - каза той. - Когато бях млад, никога не съм се чувствал така... Ето го, Скъли. Точно тук, точно под мен. Същото чувство - страховито, отвратително... Кажете на слушателите си да проверят тук.

...Четиридесет минути по-късно скенер потвърди, че на това място в бетона наистина може да има труп – и то много плитко. Още час по-късно работниците, които отвориха бетона, видяха разложена ръка с широк брачен пръстен, вграден в камъка.

**Уайт-роуд, Балтимор
6 април 1994, Вечерта**

След първата повреда звярът разбра, че не е безопасно да проявява открито интерес към други Tums - те го наблюдаваха, практически без да се крият, това беше ужасно досадно, но нямаше нужда да се забърквате в проблеми. Въпреки че беше много трудно да се сдържам. През годината, която Юджийн прекара в Друид Хил, нещо се случи в този град - Тумс започна да се среща много често. Този ден животното намери друго - но не беше възможно да го проследи: Тумс се гмурна в метрото и животното не посмя да го последва - Фордът на Мълдър продължи да мига в огледалото за обратно виждане. На следващия ден звярът намери друг - висок, плешив човек в бизнес костюм. Човекът имаше собствена кола и животното го следваше няколко часа на стотина метра отзад, за да не привлече вниманието на Тумс към очевидния микробус и се ръководеше повече от миризмата. Този Tums беше проследен по целия път до дома му. Звярът подкарал колата покрай къщата на набелязаната жертва, като по миризмите, идващи оттам, установил, че при семейство Тум живеят също жена и дете, и спрял микробуса триста метра по-надолу по улицата. Фордът паркирал на двадесетина метра отзад. Както и да е, звярът трябваше да вземе плячката си. Днес, сега. За целта беше необходимо да се приспи бдителността на шпионина. Беше около десет часа вечерта. Слънцето беше залязло и уличните лампи светнаха. Микробусът отдавна трябваше да бъде върнат в гаража, но животното вече не можеше да мисли за нищо друго освен за лов. Той седна, вдиша аромата на близка жертва и наблюдаваше Мълдър в огледалото. Мълдър, който не беше спал два дни (през нощта беше на пост близо до семейната къща на Крисчън, така че Тумс да не може да се измъкне на лов), се почувства отвратително. Пиеше силно кафе от термос, но не помогна много. Беше на предела на възможностите си. След това - отвъд границата. След това се влоши още повече и към единайсет вечерта започна да клюма. И тогава звярът просто изпълзя от кабината на микробуса и тихо се вля в най-близкия канализационен кладенец. Аз съм Окото, не виждам клиента. Повтарям - не виждам клиента. Изглежда, че е паднал през канализационен люк.

- Глупости! Око, виждаш ли фантома?

- Призрак в машината. Мисля, че току-що припадна.

- Някой има ли предложения? Лотус, виждаш ли нещо?

- Аз съм Лотус, няма да можем да го проследим в канализацията, ако това имаш предвид...

- Аз съм Окото, имам новина: - Призракът се събуди. Излязох от колата и проверих микробуса. Тичах по улицата...

Първоначално Мълдър очевидно избяга в грешната посока и загуби около пет минути заради това. Туумс можеше да е навсякъде. Мълдър се вслушваше в тишината на нощта, страхувайки се повече от всичко друго, че тя ще бъде унищожена от писъци на болка и яростното хриптене на убиец, разкъсващ тялото на жертвата с голи ръце. Но засега, слава Богу, тишината си остана тишина. Моулдър крачеше с бърза, атлетична стъпка, осветявайки с фенерчето си фасадите на къщите. Можеше да извади късмет само случайно, но не можеше да пренебрегне този малък шанс. Вярно, беше възможно да се върнете в колата и да седнете - изчакайте да се случи убийство, което вече не можеше да бъде предотвратено... Късметът му се усмихна: на перваза на прозореца на една от къщите лъчът на фенерче освети няколко мръсни петна. Мълдър скочи по-близо. Това бяха следи от ръце и крака, и следите бяха изключително зловонни. Освети рамката на прозореца - беше затворена, а на прозорците имаше решетки. Въпреки това Тумс, съдейки по отпечатъците, очевидно възнамеряваше да влезе в къщата тук. Влезе ли или не влезе?

- Създание!...

Мълдър изтича на верандата и натисна бутона на звънеца няколко пъти, като държеше личната си карта с лявата си ръка и държеше дясната си ръка за кобура. Вратата се отвори неочаквано бързо.

-Скоро пристигнахте, - каза висок мъж, който започна да оплешивява, застанал на прага.

-Съжалявам, - каза Мълдър и подаде личната си карта на собственика. - Аз съм от ФБР, специален агент Мълдър. Имаме подозрение, че някой е проникнал в дома ви...

- ФБР? - очевидно се обърка собственикът. - Къде е водопроводчикът?

- Извикахте ли водопроводчик? - Мълдър повдигна лявата си вежда.

- Да, имаме нещо с канализацията...

- Какво точно?

- Да, изглежда запушена. Съпругата видяла, че водата тече обратно от тоалетната. Спряхме крана на тръбата и извикахме водопроводчик... Мирише отвратително!

- Чакай. - Мълдър посочи към тъмната всекидневна. - Мога ли да дойда тук?

- Със сигурност…

Мълдър влезе в стаята и запали лампата.

-О, Боже, - промърмори собственикът. Не само холът беше ужасно стъпкан, но това, което беше стъпкано тук, правеше отвратително впечатление. В стаята се носеше отвратителна миризма на помийна яма. Опитвайки се да не стъпва на релсите, Мълдър се приближи до отворения прозорец, покрит с тежки решетки.

- Изчезна - каза той. - Виждате ли, все пак той беше тук. И точно сега.

- Да, разбирам, - мрачно отговори мъжът. - Какъв звер... Как мина през желязото?

-Не ми казвай - кимна Мълдър. - На твое място бих извикал полиция. Тук има много пръстови отпечатъци.

- А вие?

- И ще се опитам да го взема, преди да си вземе душ...

Само няколко минути след като Мълдър си тръгна, на вратата се звънна отново. Собственикът отново отвори вратата...

- Добър вечер - каза той. - Побързай... Чакай, ти да не си от полицията?

- Аз съм водопроводчик, - каза добродушен висок мъж в син гащеризон и опря пневматична спринцовка във врата на собственика.

**Балтимор, 7 април 1994, през нощта**

Къщата на семейство Крисчен стоеше недалеч от пътя, но се виждаше зле - нямаше светлини пред нея. Мълдър и Скъли седяха в колата и гледаха тъмната фасада.

- Той не излезе цял ден, - каза Мълдър. - Днес има почивен ден...

- Той не излезе цял ден, а ти не спиш вече трета нощ. - Скъли подаде сандвич на Фантома. Ще завърши със заспиване в най-критичния момент.

Мълдър сви рамене.

-Какво да правим? - каза той. - О, жалко, че нямах време да го заведа вчера, докато беше целият в лайна...

- Мамкалото не е доказателство.

-Как да го кажа, - ухили се Мълдър. - Би било възможно да се определи съставът на тези лайна и да се вземат проби от канализацията близо до къщата на тези Симпсън ...

- Приятен апетит - саркастично каза Скъли.

- Благодаря ви... Е, какво имате с този труп?

- Данните все още са неофициални. Антропологичният отдел по-рано потвърди, че формата на черепа съвпада с тази на един от изчезналите през 1933 г. Сега те възстановяват портрета му по метода на Герасимов... До тялото са открити няколко монети - съдейки по местоположението, те са били в джоба на починалия. Монетите са от тридесет и първа и тридесет и трета година, тоест датата съвпада с всичко. Съдейки по гръдните наранявания, на починалия е отстранен и черен дроб. Изглежда Тумс го е сдъвкал със зъби... Искате ли още един сандвич?

-Не мога да кажа, че съм ужасно изненадан, - тъжно каза Мълдър. - Един проблем е, че все още нямаме доказателства, неопровержимо свързващи това убийство с Тумс... Жалко. Делата за убийства не се затварят по давност... Щеше да седи с нас като скъпа.

- Молдер, страшно е да те гледам, трябва да си починеш...

- Кой ще гледа Tумс? Скинър ти забрани...

- Но аз така или иначе вече съм тук... Между другото, противно на заповедите му.

-Благодаря ви, разбира се... Но се опасявам, че всичко е напразно...- Мълдър направи пауза, неохотно отхапа от сандвича и го върна на Скъли. „Мисля, че искат да затворят Досиетата Х. Знаеш ли, аз като цяло не давам пет пари за кариерата си, но няма абсолютно никакъв смисъл да поставяш кариерата си под тази пързалка...

-Фокс... - започна Скъли.

-Слушай, - поклати глава Мълдър, -дори научих майка ми и баща ми да ме наричат ​​с фамилното ми име.

-Мълдър, не бих рискувал кариерата си заради никого. - Освен теб.

- Уау! — Призракът я погледна иронично. - Ако имате и липов чай ​​в чантата си, значи е любов от пръв поглед!

Погледът на Скъли придоби рядък израз. Мълдър си помисли, че е прекалил: Дейна очевидно не харесваше тийнейджърските телевизионни предавания.

-Не познах, - каза тя учтиво на глас. - Лимонада. Искам ли?

- Не, благодаря. Дори не мога да си довърша сандвича... Добре, да тръгваме. Ако има новини, звънни... По дяволите, прав си. Отивам да поспя. Все пак ще заспя - в леглото е по-добре, отколкото тук, карайки..

-Е, най-накрая, - усмихна се Скъли. - лека нощ и не заспивайте, преди да стигнете.

- Ще опитам. И се прибираш. Следва за вас.

Скъли слезе от форда на Мълдър и влезе в своя собствен. Тя сложи незапечатания пакет с отхапания сандвич в чантата. След това, замислено, тя извади сандвич и внимателно погледна следите от зъбите на Мълдър.

- По дяволите - каза тя. - По дяволите...

Мълдер отиде с колата до пансиона, където нае стая, излезе от колата и отиде до стаята си. Подобно на толкова много хронично лишени от сън хора, той едновременно искаше и не искаше да спи. Нямах сили да направя нищо, но по инерция исках да направя нещо. Поне нещо, което не изисква усилия. Например, гледайте телевизия. Посегна към дистанционното управление, потърси из каналите и изведнъж се натъкна на надписите на добрата стара „Мухата“ на Кърт Нойман, която искаше да гледа отдавна. И без това не можеше да се намери нищо по-добро, така че Фантомът се настани удобно, взря се в екрана и веднага заспа. Разбира се, той не чу как долният вентилационен отвор падна под акомпанимента на неубедителните писъци на ужас на Патриша Оуен. Юджийн Тумс пропълзя в стаята като червей...

**Балтимор, 7 - 8 април 1994, през нощта**

За да разработи план за премахване на Мълдър, звярът трябваше да освободи Юджийн от плен. Осъществяването на плана отне само една нощ. Тумс кара до пансиона, където Мълдър се настанява в багажника на собствения му Форд. След това през вентилационната шахта той се промъкнал в апартамента си и направил няколко манипулации с маратонките на Фантома. След което напусна апартамента без излишни украшения - през вратата, като не забрави първо да монтира решетка на вентилационния отвор. Когато Тумс беше взет от полицейски патрул, човекът изглеждаше много зле. Лицето му било набито и окървавено, а те го били, съдейки по отпечатъците от набраздените подметки на маратонките, предимно с краката. Лявото рамо на Юджийн беше избито от гнездото, а ръката му беше изкривена по напълно невъзможен начин. Експертите не можаха да стигнат до консенсус относно броя на спуканите ребра. Рентгеновото изследване показва сериозно увреждане на опорно-двигателния апарат. Като цяло, целият той беше полуживо доказателство за тормоза и изтезанията, на които можеше да бъде подложен всеки нещастник, който се изпречи на пътя на маниака и чудовището Фокс Мълдър. Полицейският отряд събуди агента на ФБР от леглото рано сутринта, конфискува злополучните маратонки и изгони Мълдър от Балтимор във Вашингтон - под съпровода на уличаващи доклади за зверствата, които е извършил.

**Щаб квартирата на ФБР, Вашингтон, окръг Колумбия
8 апреля 1994**

Получавайки превръзка в офиса на Скинър, Фантомът беше просто неприлично доволен, което постави прекия му началник в голямо недоумение. Тогава обаче помощник-директорът на ФБР осъзна, че Мълдър просто е успял да се наспи добре за първи път от няколко дни. Скинър не сподели откритието си с Пушача, който седеше плътно на една маса в ъгъла, отчасти от злорадство, отчасти за да запази яснотата на възприемане на тази сцена.

- Доказателствата са срещу теб, Мълдър! - каза Скинър, движейки очилата си заплашително.

- Що за доказателство е това? - обиди се Мълдър. - Дори не е смешно, сър. Всяка експертиза ще докаже, че отпечатъкът от подметката върху лицето на това копеле е фалшив и в момента на удара не е имало крак в обувката.

-Не в ботуш, а в маратонка, - поправи го строго Скинър.

-Освен това, защитата на Мълдър изглеждаше непроницаема. - Идиот ли съм, че да бия тоя гад? празна маратонка? Ако не можех да намеря парче тръба, щях да го ударя с ботуша си.

От страната на Пушача се изсипа гъст лютив дим.

- Значи искаш да кажеш, че това копеле ти е нагласило?

- Това? – уточни Мълдър.

-Не, - каза Скинър, леко смутен. - Тоест, да... Тоест... Кого имаш предвид?

- Никой конкретно, сър. — обясни Мълдър и погледна напрегнато към Пушача.

- Вие сте извършвали неразрешено наблюдение! - каза Скинър с упрек в гласа.

- Да, сър.

- И в същото време успяхте да изпуснете собствената си обувка от поглед?

- Това е разбираемо, сър, тъй като не шпионирах обувката.

- За маратонка - поправи го Скинър. Съдейки по дима, който се кондензира около Пушача, в ъгъла беше започнал малък пожар.

След фразата за „неоторизирано наблюдение“ Скъли почувства необходимо да се намеси в разговора.

-Това не беше неразрешено наблюдение, - плахо възрази тя.

-Не си спомням да съм го позволявал, - сопна се Скинър.

- Не бях съвсем ясен - обясни Скъли. - Наблюдението е било неразрешено, но е извършено по всички правила.

- Как така? - изненада се Мълдър.

-Карахме го заедно, - каза Скъли. - Аз и агент Мълдър. В пълно съответствие с установената процедура.

- Това вярно ли е? - Скинър попита Фантома.

Призракът погледна въпросително Пушача, но той вече не се виждаше зад димната завеса.

- Вярно - твърдо отговори Скъли.

- Агент Скъли, случайно да не лъжете?

- Случайно не лъжа, - Скъли изглеждаше обидена.

- Да - каза Скинър. - Агент Скъли, бих искал да говоря с агент Моулдър насаме.

Скъли се изправи и си тръгна.

Скинър свали очилата си, остави ги на масата и като стана от масата, закрачи из стаята. След като се разходи наоколо, той отиде до стола; на който Скъли току-що беше седяла, и го облегна, обръщайки го така, че да седи с гръб към облаците дим.

- Фокс - каза той поверително, - ти си един от най-добрите агенти в историята на ФБР. Ти още учеше в Академията и ръководителите на катедри вече се караха в кой от тях ще отидеш на работа. И какво сега? – той направи пауза. Моулдър го погледна въпросително в очите. „Всички, абсолютно всички смятат, че пропиляваш таланта си в Досиетата Х.“ Да, нямате равен в тази област. Но количеството работа, което полагате, нараства. Стресът става неизбежен. И не само за вас, но и за тези, които работят с вас...

Мълдър въздъхна тъжно.

- Може би трябва да си починете? - предложи Скинър. - Отидете на почивка, облекчете стреса.

- Добра идея - одобри Мълдър. - Предполагам, че ще го направя. Благодаря.

Скинър погледна към Пушещия човек. В облаците дим нямаше движение. Помощник-директорът въздъхна, премести се зад бюрото и си сложи очилата.

- Агент Мълдър - каза той с официален тон. - За да не те виждам повече до Тумс.

Призракът сметна, че аудиенцията приключи, кимна и се запъти към вратите.

-Мълдър, - извика Скинър. Той спря и се обърна. - Не се излагай повече. Приятелите са добри, разбира се, но не могат да те измъкват от неприятности отново и отново.

- Разбирам, сър - каза Мълдър и си тръгна.

Скинър поклати глава със съмнение.

**Балтимор, 8 април 1994**

Йосиф и Мария поздравиха бития Юджийн с море от ох и въздишки. Мери плачеше. Юджийн се разгневи и заплаши, че ще застреля „този кучи син“, ако посмее отново да докосне бедния им Юджийн. След всичко, което се случи, Юджийн получи средносрочен отпуск по болест, почивка на легло и внимателна грижа. Мери изглеждаше просто очарована от възможността да го ухажва. Тя беше изключително мило, но напълно небрежно същество. Тя искрено вярваше, че обича нещастното осакатено момче. Самият факт на неговото страдание беше неизмеримо по-важен за нея от това какви щети са причинили това страдание. Нещо повече, някъде дълбоко в подсъзнанието си тя го виждаше вечно страдащ и винаги нуждаещ се от нейните грижи. Поради необходимостта да поддържа ставите си в деформирано състояние за дълго време, Юджийн всъщност започна да изпитва болка - силна, изтощителна, задвижваща съзнанието му дълбоко, дълбоко. Знаеше, че скоро това ще отмине и няма да се повтори кошмарът от преди деветдесет години...

...Тогава през деветстотин и трета той преживява наистина чудовищни ​​мъки. Първо – когато звярът се събуди в него. Няколко дни той страдаше от треска на матраци в мазето си. Той беше преследван от видения. Той сънувал как Юджийн-старши извършва екзорсизъм над някого - беше точно като на снимката в книгата от библиотеката на колежа, само че демоните, когато произнасяха формули на сила, изскачаха не от обладания, а от самия екзорсист ... Видя огромно сърце, което биеше в ритъма на луда ресторантска музика... Струваше му се, че тялото му може да бъде гъвкаво и гъвкаво... Сънуваше, че ужасен касапин отрязва пръстите му един по един с механични замахи на огромна брадва... Това продължи няколко дни. Вероятно няколко седмици. Тогава той дойде на себе си. Кошмарите изчезнаха - дойде и гладът. Беше много странен и много страшен глад. Юджийн знаеше, че този глад може да бъде задоволен само с жертва. И той знаеше точно от кого има нужда - дърводелецът Санкт Петербург от третия етаж, чийто апартамент се намираше точно над собствения апартамент на Тумс. Юджийн последва скобите във вертикалната вентилационна шахта до третия етаж и погледна през решетката. Дърводелецът спеше. По броя на разпръснатите около него бутилки ставаше ясно, че той спи дълбоко. И дори въпреки това Тумс може и да не се осмели да атакува... Но този ден той беше контролиран от глад, а не от страх. Затова Юджийн с тежко хриптене хвърливентилационната решетка в стаята и сам падна след нея - гмуркайки се в гъста смес от миризми на пресни дървени стърготини, древни осолени бисквити в торби, изпарения от вино и бира и застояла урина. И черупката на тази смес имаше друга миризма - странна и позната. Миризмата, която щеше да търси из Балтимор много години по-късно. Миризмата на Tумс. Той се нахвърли върху спящия Питърс и разпори корема му с голи ръце. Петър се събуди, изкрещя ужасно и размаха ръце. Юджийн сграбчи открития черен дроб с две ръце и го изтръгна, разпръсквайки парчета кърваво месо из цялата стая. Очите на Петър се разшириха, той се опита да каже нещо, но главата му падна назад, въздухът излезе дрезгаво от гърлото му и дишането му спря. Юджийн изяде черния дроб точно там. Всичко, без следа. След това, почти без да осъзнава нищо, той отвори вратата, тръгна по коридора към общата баня (който и да е от съседите можеше да го види по това време), затвори вратата на куката и дълго време отмиваше кръвта от себе си с топла, ръждясала вода. В банята също имаше вентилационен отвор - същият като в апартамента на Петър, само че не беше покрит с вентилационна решетка. Той се изкачи през тази дупка, оставяйки вратата на банята затворена с кука. В ъгъла на съзнанието си Юджийн все още можеше да се изненада, че успя да се промъкне в прохода, широк само за котка, но в този момент почти не му пукаше. Във вентилационната шахта беше невероятно мръсно, след него се влачеха килограми мокър прах, примесени с мъртви паяжини, а той ги отблъскваше с крака - и пълзеше, и пълзеше, и пълзеше... Накрая се измъкна от вентилация в тоалетната на ключарското ателие, където отново си взе душ, върна се в апартамента си през главния вход и се строполи в кротката тишина на мазето... Още същия ден кошмарите го напуснаха, но започнаха още по-лоши страдания - физически. Всичко ме болеше. Костите пукаха, буквално всички мускули се извиваха от спазми. Беше невъзможно да се понесе. Би било невъзможно - ако не беше вечното биене на пулса на мазето. Мястото беше приспивано от болка, която не изчезна, но стана поне поносима... И тогава болката изчезна напълно, той се събуди и започна да свие първото си гнездо.

**Щаб квартирата на ФБР, Вашингтон, окръг Колумбия
8 април 1994**

Мълдър откри, че ако рита шкаф с файлове с левия си крак за дълго време, полезни мисли започват да идват на ум. Абсолютно ясно е, че гардеробът няма да издържи дълго, но определено можете да разчитате на дузина-половина полезни мисли. А сега Мълдър се нуждаеше само от един. Страшно го интересуваше кой е този с цигарите, който шиеше в офиса на Скинър. Нямаше абсолютно никакъв материал за заключения по този въпрос и това беше обнадеждаващо. Опитът във ФБР не подсказа нищо. Помощник-директорът, който не пуши, толерира непознат да пуши направо в кабинета му. факт? Факт. На заден план Скинър обсъжда напредъка на разследването със служителите. Факт? Повече от факт – ето как наистина се случи. Гардеробът се разтресе. Левият крак започна да ме боли. Около десет минути по-късно на Мълдър стана абсолютно ясно, че Пушещият човек съществува отделно (или почти отделно) от правителството, от военните и от разузнаването. Ако някой беше помолил да обоснове тези съображения, Мълдър щеше да бъде много озадачен - изводът му се струваше толкова очевиден, че аргументация сякаш не беше необходима. На никого не му хрумва да докаже, че динята е зрънце, защото това вече е ясно. Въпреки това, ако беше необходима обосновка, Мълдър щеше да измисли нещо. Мистериозният пушач очевидно принадлежеше към някаква специална, тайна и мощна организация. Тайна - защото Мълдър не знаеше нищо за това. И мощен - защото Скинър, не последният човек във ФБР, като цяло толерираше този тип в кабинета си. И мистериозна организация се интересуваше от случая на Тумс. Между другото, през 1992 г. някаква специална служба за сигурност унищожи доказателства и спаси Тумс от обвинения в серийни убийства. Защо й трябваше това, бих искал да знам? Шкафът се разтресе. Докато Мълдър огладнее, той измисли няколко версии, на една от които дори можеше да повярва. Въпреки че, от друга страна, версията беше твърде сложна, за да е истина. Според него определена тайна служба се заинтересувала от убиеца и мутанта Юджийн Тумс. Да кажем, че искат да използват способностите му за военни цели. Или за индустриален шпионаж - няма значение. Но, разбира се, те не са доволни, че такъв ценен агент се нуждае от някакъв вид диета (агентите трябва да могат да ядат всичко, а не само черен дроб от собствения си вид) и спи тридесет години (агентите не трябва да спят за дълго време). Като цяло, ако са разбрали, че Tумс яде само „своите“, тогава защо не се опитат да намерят и пуснат в обращение тези „свои“? Тогава е ясно защо Тумс беше освободен - за да може да посочи тези, които могат да го заменят. Те трябва да бъдат основните обекти на операцията. Да кажем "обекти x". Tумс неизбежно ще направи опит да атакува „обект X“, но ще бъде възпрепятстван да завърши лова (Moulder си спомни как проследяваше Tумс по улиците на Балтимор и гардеробът беше разтърсен от съкрушителен удар). „Обектите X“ ще бъдат взети под контрол. В идеалния случай напълно изолиран. Да, но това е нещо, което може да се провери. Ако някой от хората, към които Тумес се прицелваше, липсваше... Жената със синьото наметало? Ако не проверите, няма данни. Но за това семейство... Мълдър знаеше адреса им. Ако нещо не е наред, значи има поне едно косвено потвърждение... Телефонът звъни.

- Агент Мълдър...

- Здравей, Мълдър.

- Да, Скъли, здравей.

- Имам новини. Помниш ли как ти казах, че на един приятел от Polhattan Mill черният му дроб е бил отхапан със зъби?

- Добре?

-И така, имаме отлични следи от ухапвания в долното дясно ребро на скелета. - Направих рентгенова снимка на черепа на Тумс - направиха му снимка, когато дойде в болницата, както се твърди, че е бит от някакъв си хранен. С помощта на рентгенови лъчи експертите реконструираха отливка от зъбите. Според тях именно тези зъби са оставили следата върху реброто. Имаме първото доказателство за участието на Тумс в убийствата в мелницата Полхатън, което има доказателствена стойност.

„Изглежда, че са спрели да натискат капака“, каза Мълдър.

- Какво? — Скъли не разбра.

- Това съм само аз, за ​​себе си, - мрачно каза Мълдър. - Чакай ме на паркинга. Да отидем в Балтимор.

- Без разрешението на Скинър?

- Ще му се обадя.

- Чудесно, чакам.

**Балтимор, 8 април 1994**

На вратата се почука.

- Юджийн, доктор Мартин е тук за теб! - каза Джоузеф.

Болката продължаваше и звярът тихо стенеше, докато лежеше в леглото.

Д-р Мартин беше весел както винаги.

- Здравей, Юджийн! - каза той. - Как е свободата? Уморихте ли се вече? – засмя се и се наведе над леглото.

Миризмата на домашно шимпанзе удари нервите на звяра и той едва се сдържа да не вие ​​отярост - миризмата беше подобна, но не повече. Но звярът искаше да яде, да яде и за това би направил всичко сега...

- И ние ще започнем съдебно производство срещу негодника, който ви бие. На никого не е позволено да тормози хората. Докога ще търпите произвола на федералните! Те живеят от данъците, които плащаме! Те ни паразитират! И ни изядоха черния дроб!..

Той размаха куфарчето си, от което върху одеялото паднаха косми от маймунска коса. Миризмата на шимпанзето престана да бъде просто миризма и се превърна в обида, а когато чу за черния дроб, животното напълно загуби контрол над себе си. В стаята се чу звук от щракване на ставите, последван незабавно от дрезгаво ръмжене.

- Юджийн, какво става с теб? Юджийн, какво правиш?!

След това се чу кратък писък, пукане на разкъсана риза, шуртене на кръв от артерия и горчив, необичаен, неправилен вкус на черен дроб... Четири часа по-късно Мълдър и Скъли излязоха от колата близо до семейство Крисчън къща. Навън стана тъмно, къщата също беше тъмна и безжизнена.

-Закъсняваме, - каза Мълдър. Скъли извади пистолета си и те влязоха в къщата.

Трупът на Мери Крисчън лежеше в хола - гърлото на жената беше изтръгнато. Тялото наЙосиф, цялото в кръв, се гърчеше по стълбите. Той обаче почина не от кръвозагуба, а от разкъсване на плевралната кухина и дихателна парализа.

Горе, в стаята, запазена за Тумс, величествено лежеше разкъсаният труп на д-р Мартин.

- Пето - каза Мълдър. - Ако не измъкнем Тумс сега, всичко може да започне отново след тридесет години. Отидох.

- Къде?

- Ексетър стрийт номер шестдесет и шест. Той няма къде другаде да отиде...

**Супермаркет „Сити-Сквер“, Балтимор
8 април 1994, през нощта**

Пожарът, който унищожи 66 Exeter Street преди година, задвижи ръждясалите механизми на градското правителство и планът за преустройство на район, който съветът беше спъван от години, беше задвижен. Бедняшките квартали бяха разчистени и след като прахът от взривените сгради се утаи и булдозерите изгребаха стъкло, тухли и кости в сметищата, започна строителството на огромния супермаркет City Square на мястото на бившата Exeter Street, около която беше планира да създаде голям парк. Вече са изградени три етажа от супермаркета, като на първите два дори е монтирано електрическо оборудване: вентилатори, автоматични врати, ескалатори и аларми. Охранителят, който пусна Мълдър и Скъли в супермаркета, се закле, че днес никой не е влизал в сградата - алармата е включена и е извършила всички тестове правилно. Мълдър и Скъли претърсиха първия етаж без успех. Нямаше път надолу към мазето. Агентите се качиха по изключения ескалатор до втория етаж и Мълдър, случайно поглеждайки назад, забеляза, че квадратът на пода в основата на ескалатора е малко по-различен по цвят.

- Ето го - каза Мълдър. - Ако имаше къде да се скрие, щеше да е в шахтата под ескалатора.

Отново слязоха на първия етаж. Имаше три ескалатора. Мълдър изтича до недовършения трети етаж, донесе оттам или лост, или просто арматурно желязо и го използва, за да вдигне капака на шахтата близо до десния ескалатор.

-Най-вероятно и трите шахти комуникират, - задъха се той и отмести плочата. - Прехващам Тумс, ако се откъсне от мен.

- Успех - каза Скъли.

- Естествено.

Мълдър свали якето си, извади пистолет, взе фенерче в същата ръка и слезе през люка. ...Тумс умираше. Звярът вече е умрял. Мъртъв. Изглежда, че черният дроб на обикновен човек е бил отрова за него. Той все пак успя да заведе Юджийн до Мястото, явно надявайки се, че може да се спаси тук... Но огънят се оказа безмилостен и Мястото също беше мъртво. Звярът умря и Тумс не можеше да разбере какво се случва с него сега. В съзнанието му - там, където преди това се намираше звярът - гъста пурпурна тъмнина се завихри. По-скоро по навик, отколкото поради необходимост, Юджийн започна да прави гнездо от собствените си дрехи и парцали, захвърлени в малко складово помещение в разклонение на една от шахтите на ескалатора. Тялото му се разбунтува срещу собственика си - първо се покри с някаква слуз, после от порите излезе кръв... Час по-късно всичко изсъхна и се залепи за кожата с шумоляща краста. Всяко движение беше по-болезнено от мъчение. Той лежеше в недовършено гнездо и хриптеше...

Искаше да умре... Слизайки долу, Мълдър светна с фенерче и видя, че от люка водят два прохода. Този отдясно мина под ескалатора и трябваше почти да пълзиш, за да стигнеш до там. Тази дупка беше затворена от спускаща се желязна решетка, която на теория трябваше да се заключи автоматично при включване на ескалатора. Перпендикулярно на него минаваше по-висок проход - изглежда техническите шахти на ескалаторите наистина бяха обединени от свързващ тунел.

Не се чуваше звук нито изпод ескалатора, нито от тунела. Мълдър реши да не избира лесния начин, потъна на пода и пропълзя под ескалатора. Трябваше да пропълзя около петнадесет метра. Мълдър освети рошавата завеса от парцали с фенерче от около пет метра. След това запълзя, опитвайки се да не диша. Разбира се, тази предпазна мярка беше напразна - в тишината на подземието всяко движение беше достатъчно силно, за да го издаде... Мълдър смяташе, че ако Тумс атакува, ще остане време за един изстрел - и ако пропусне, чудовищетоби било свободно да откъсне ръката му с пистолета. По дяволите, първо трябваше да пропълзя. Оптимистична мисъл! Тогава чудовището първо ще трябва да откъсне краката си и ще има възможност да произведе още няколко изстрела... Но - шегата настрана, все още не боли да се обърне... Мълдър се прегрупира, обърна се тунела с краката си напред и обърнат по гръб. Да, помисли си той. Сега, ако стреляте по македонски начин, от бедрото, можете просто да съсипете обувките си. Не, ние ще стреляме последни... Бавно, но сигурно Мълдър се придвижи към гнездото. Когато до парцалите оставаше около метър, той замръзна и се ослуша. Иззад завесата не се чуваше звук. След като лежа там за минута, Мълдър се придърпа близо до гнездото, покатери се и със силен удар от двата си крака проби стената му. Пръскаше се с някаква изключително отвратителна воня. Мутантът не нападна. Мълдър, опитвайки се да диша по-рядко, се издърпа до дупката и освети там светлината. Изглежда, че зад завесата камерата е била по-висока - около метър височина. В средата, без никакви признаци на живот, имаше нещо хуманоидно. Призракът се претърколи в килията, клекна и като държеше пистолета и фенерчето напред, се приближи до Тумс. Юджийн изглеждаше просто ужасно. Цялата беше обрасла или с груби, дебели люспи, или с напукана черупка. От време на време цялото му тяло потръпваше - и тогава люспите на черупката се триеха една в друга, издавайки шумолене - в същото време се чуваше приглушен стон. Очите, устата и носът на Тумс също бяха обрасли със струпеи и беше напълно неясно как диша - ако изобщо диша...

— Пет точки! — прошепна Мълдър, навеждайки се над тялото.

При звука на човешки глас създанието, което лежеше на пода, се дръпна болезнено, схрускайки люспите си, издаде сподавен вик, изви се наоколо - и след това сякаш се пръсна. Напълно нечовешки писък се стовари върху Мълдър:

— Оооааааа дойде...

Мълдър се препъна назад, блъскайки главата и рамото си в ниския свод. Дясната му ръка изтръпна, пистолетът издрънча глухо на пода и Мълдър, неспособен да запази равновесие, падна по гръб. Чудовището се изви отново и без да престане да крещи, протегна ужасни ръце с пръсти, обрасли с хрупкави ръкавици, и сграбчи крака на Мълдър. Призракът не можеше да дойде на себе си, а съществото продължаваше да крещи, крещи и крещи... Скъли чу някой да крещи пронизително долу в тунела. Тя грабна пистолета и скочи до люка. Оттам идваше кошмарно свистене или писък, преминаващ в ултразвук.

— Господи, Мълдър… — промърмори тя.

Фокс не се появи. Писъкът, прекъснат за секунда, се възобнови. Скъли се поколеба малко и понечи да се качи в люка, но тогава чу нещо да се движи отдолу. Тя отлетя назад, обърна се и насочи дулото на пистолета към люка - право в лицето на Фантома, изкривено от ужас и изцапано с мръсотия и кръв. С голяма трудност Мълдър успя да се изправи в шахтата, изправяйки се в целия си ръст.

-Помощ…- изграчи той. Скъли видя създанието да се вкопчва в крачола на партньора й и й прилоша. Съществото се мяташе и въртеше, крещеше и пръскаше или слюнка, или ихор. Дейна се опита да се прицели в чудовището, но Мълдър залитна и се озова на линията на огъня.

- Да, помощ! - изграчи той отново, опитвайки се да отблъсне чудовището с една ръка. Той протегна другата си ръка към Скъли.

Дейна най-накрая дойде на себе си, изпусна пистолета и сграбчи протегнатата ръка на Мълдър, намазана с хлъзгав лепкав ихор. Тя, разбира се, нямаше да има достатъчно сила да издърпа партньора си от люка, но след нейния рязък Мълдър успя да хвърли крещящото чудовище от краката си. Той се изкачи, хриптейки и пъшкайки, огледа се диво - и изведнъж се втурна към контролния панел на ескалатора и удари дланта си върху големия черен ключ. Туумс вероятно е починал веднага след като ръцете му са били отрязани от падаща предпазна решетка. Във всеки случай писъкът му спря в същия момент. И тогава нещо изтрака в механизма, започна да се смила - и върху полираните стъпала на ескалатора, който пълзеше нагоре, се появиха широки червени ивици като килим... Скъли погледна в шахтата. Изтощен, Мълдър клекна, дишайки тежко.

- Свърши - каза тя. Мълдър вдигна лице, по което се стичаше пот.

- Да - промърмори той. - Да...

**Щаб квартирата на ФБР, Вашингтон, окръг Колумбия
9 април 1994**

Пушачът затвори папката с доклада на Скъли, запали кибрит на края на друга цигара и отиде до прозореца.

- Е - попита Скинър. - Какво ще кажеш?

Пушачът едва сви рамене. Ясно беше, че няма намерение да обсъжда прочетеното.

- Добре - каза Скинър. - Но ти поне вярваш ли на всичко това?

Пушачът изведнъж се обърна и погледна право в очите на помощник-директора на ФБР.

- Разбира се - каза той тъпо и дрезгаво. - Как би могло да бъде иначе...

**Уайт-роуд, Балтимор
9 април 1994**

На следващия ден Форд със стоманен цвят спря пред къщата на Уайт Роуд, където живееха семейство Симпсън. Къщата изглеждаше празна. Скъли тръгна към верандата, докато Дух тръгна към пощенската кутия. Флагът показваше, че има поща за Семейство Симпсън. Мълдър отвори чекмеджето и взе няколко плика. Съдейки по датата на марките, пликовете са били в кутията от три дни. Мълдър затвори кутията, погледна нагоре и внезапно забеляза голяма какавида на пеперуда, висяща на клон на ясен - втвърдена черупка, вътре в която се случваше чудото на превръщането на ненаситния червей в нещо възвишено и крилато.Зениците му се свиха.

— По дяволите — прошепна той с ужас. - Глупости…

После отново погледна към пощенската кутия, към празната къща и към Скъли, която вървеше към колата по натъпканата сива чакълена алея. Скъли внезапно се спъна и в щракането на токчетата й Мълдър усети странен ритъм: едно, две-три, четири, пет...

Скъли автоматично нагласи очилата си, карайки стъклата да блестят, и изтръска камъче от обувката си.