**Путь в тысячу ли**

**Глава I**

Сиань, 2030 год

Громкий звон Колокольной башни китайского Сианя разлетался по кварталам города. Для смотрительницы зоопарка Лин Су этот знак был сигналом начала очередного рабочего дня. Она открыла ключом большие железные ворота, за которыми, несмотря на ранний час, уже толпились посетители, желавшие посмотреть на животных. Зоопарк «Фонтан веселья» пользовался большой популярностью у горожан.

Лин знала, что своим успехом зоопарк обязан основателю Чан Хэ. Именно на его средства были построены тысячи современных зоопарков по всей стране. Они сразу же полюбились детям, ведь помимо редких животных здесь находились захватывающие аттракционы, оправдывающие название зоопарка. А еще сюда был проведен высокоскоростной интернет, бесплатный для посетителей.

Чан Хэ был строг к своим работникам, он установил для них целый свод правил, включающих особый дресс-код и обязательное проявление вежливости к посетителям. Любому, кто нарушал установленные правила, незамедлительно указывали на дверь. На освободившееся место сразу же появлялись сотни претендентов, ведь работа в зоопарке была очень престижной и высокооплачиваемой.

Лин не ощущала никакой сложности на работе. Она любила животных, и каждый день с радостью приходила в зоопарк, успевая перед началом дня поприветствовать проснувшихся зверей. Девушка не могла даже представить лучшей работы, ведь вместе с ней работал ее молодой человек Вей Юань. Он дистанционно следил за порядком в зоопарке, наблюдая за экранами многочисленных видеокамер. Впрочем, серьезных происшествий в «Фонтане веселья» никогда не происходило, подозрительные субъекты в зоопарк не допускались. Вся территория была свободной от продажи алкоголя, повсюду царила веселая и дружелюбная атмосфера.

Лин поздоровалась с высоким брюнетом в коричневой шляпе, который был последним в группе посетителей. Незнакомец странным образом избегал прямого зрительного контакта с девушкой, смотря на клетки с лисами, а не на нее. Но Лин этот факт не взволновал, она была рада, что ее обязанности по встрече первых посетителей завершены, и она сможет проведать Вея.

Лин зашла в просторную комнату, в которой сотни экранов показывали все уголки зоопарка. Вей сидел в кресле, медленно переводя взгляд с одного монитора на другой и широко зевал.

– Привет, я освободилась!

Вей встал и поприветствовал свою девушку поцелуем в щеку.

– У меня еще целый час до того, как надо будет кормить животных. Давай немного прогуляемся, полюбуемся животными. Недавно родившиеся тигрята такие милые…

– Ты можешь посмотреть на них, не выходя отсюда. Вот смотри, камера 72. Весь вольер с тиграми как на ладони.

Вей вывел на большой экран картинку с камеры, и молодые люди увидели жизнь тигриного семейства.

– Вей, это совсем не то. Видеть их вживую куда интереснее, чем на экране.

– Я бы с радостью составил тебе компанию, но ты же знаешь нашего босса. Если во время моего отсутствия что-нибудь случится, то я мигом вылечу с этой работы. Чан Хэ ничего не стоит избавиться от нас обоих, и тогда нашим мечтам об уютном домике на краю Шанхая будет не суждено сбыться.

– В нашем зоопарке не бывает никаких происшествий, все вольеры и клетки оборудованы современной сигнализацией. К тому же ты…

– Что я?

Девушка хотела добавить, что Вей все равно практически не смотрит на экраны, и даже случись что-то из ряда вон выходящее, то это бы все равно ускользнуло от его взгляда. Однако Лин вовремя опомнилась

– К тому же ты наверняка устаешь часами сидеть на одном месте, тебе будет полезно немного прогуляться.

– Сдаюсь, уговорила. Но только на полчаса.

Они пошли по одной из многочисленных аллей. Девушка с удовольствием наблюдала, как двое детей весело играли, а их родители снимали это на камеру.

– Настанет время, и наши дети будут также веселиться, – мечтательно сказала Лин.

Вей ничего не ответил, молодой человек на каждом шагу оборачивался назад, чтобы убедиться, что за деревом не притаился Чан Хэ. Терзавшие всю дорогу предчувствия не обманули Вея: через десять минут на его телефоне загорелись красные лампочки, сигнализировавшие об опасности.

– Черт! В вольере 225 экстренная ситуация! Кто-то похитил объект 715! Мне нужно срочно бежать обратно, пока мое отсутствие не заметили. А ты беги к вольеру, осмотри, что случилось. Говорил же я тебе, что не стоит рисковать!

– Скажи хоть кто в этом вольере! – Называть питомцев по номерам девушке не нравилось. Лин знала всех животных зоопарка исключительно по кличкам, многие из которых она сама и придумала.

Вей заглянул в телефон:

– Это тот манул с обрубленным хвостом!

– Пушистик! О нет! – Не попрощавшись с парнем, девушка стремительно побежала к месту происшествия.

Через пять минут Лин уже стояла около искомого вольера. Все страшные мысли девушки оправдались: дверь была взломана, манула внутри не было.

«Вдруг какой-то браконьер посмел украсть Пушистика? А что если он коллекционер шкур? Нужно срочно бежать к Вею, его камеры наверняка засняли этого негодяя!».

Девушка что есть мочи побежала обратно, а посетители зоопарка недоуменно смотрели вслед стремительно мчавшейся девушке. Когда она влетела в здание с камерами, то обнаружила там Ксинг Лю – правую руку Чан Хэ.

– А вот и подельница явилась, – сказал Ксинг, глядя на девушку.

– Что? Я не причастна к похищению Пушистика, и не меньше вас хочу найти вора.

– Не надо лгать. Вей сказал мне, что это вы уговорили покинуть его рабочее место.

Девушка никак не ожидала такого поступка от своего молодого человека, поэтому даже не нашла что ответить. В это время Вей просматривал запись камеры видеонаблюдения. События на экране разворачивались столь стремительно, что пришлось замедлить запись, чтобы понять, как же могло произойти похищение. Лин смотрела, как преступник взломал дверь вольера, и убежал прочь с манулом на плече.

Лин любила Пушистика, несмотря на то, что он никогда не отличался дружелюбным отношением к посетителям, злобно шипел, когда люди пытались его сфотографировать. Даже находясь в неволе, манул выглядел гордым и грозным. Девушке он казался настоящим воплощением храбрости и отваги.

В видеозаписи девушку больше всего поразила реакция животного. Он не кусался и не вырывался. Лин терялась в догадках: «Почему Пушистик не почувствовал опасности от похитителя? Возможно, преступник сумел чем-то усыпить манула?».

Лин еще раз всмотрелась в фигуру посетителя. Высокий мужчина в коричневой шляпе… Она вспомнила! Он был последним, кого она приветствовала у входа. Значит, он специально не хотел смотреть ей в глаза, чтобы она не запомнила его приметы!

– Знаете, мне все равно, кто из вас больше виноват в случившейся неприятности, – после паузы сказал Ксинг. – У вас есть ровно 3 дня, чтобы найти похитителя и вернуть зверя обратно в клетку. Иначе вы потеряете свое рабочее место и выплатите мне штраф, ведь по вашей вине пострадала репутация зоопарка!

– Мы обязательно их найдем! – дружно ответили Лин и Вей, однако мысли молодых людей существенно различались:

«Надеюсь, все обойдется и нас не уволят», – подумал Вей

«Надеюсь, с тобой ничего не случится, Пушистик», – подумала девушка.

**II**

Ксинг Лю не стал обращаться в полицию, чтобы информация о краже животного из его зоопарка не стала известна общественности. Детективная задача легла на плечи Вей и Лин, которые начали совместную деятельность по раскрытию кражи Пушистика. В то время как молодой человек занялся составлением фоторобота похитителя, девушка решила вернуться к вольеру манула в надежде найти хоть какие-то улики.

Она зашла в вольер, который сразу всколыхнул в памяти девушки воспоминания.

«На этой ветке Пушистик любил вздремнуть после обеда, а на этой полянке он часто лежал, раскинув лапы в разные стороны, греясь на солнце…»

Неожиданно Лин обнаружила на поляне клочок бумаги. Девушка всегда следила за чистотой в вольерах, поэтому была уверена, что это не простая обертка от мороженого. Дрожащими руками она подняла бумагу. Развернув ее, девушка обнаружила короткую записку: «Теперь он обретет свободу, и я не дам его больше в обиду. Однажды я вернусь и закончу начатое. A. L. ».

Девушка поняла, что записку оставил похититель, но она не знала, кто ее адресат. Смысл также оставался туманным, по всей видимости, он хочет оставить манула себе, но что значит закончить начатое? И для чего он оставил таинственные инициалы?

Лин положила записку в карман и отправилась к своему парню. Она пыталась придумать различные способы ее толкования, но здравые идеи в голову не шли. «Может быть мужская логика Вея поможет найти ответ?».

Вея она застала за печатанием каких-то плакатов. Оказалось, что он уже закончил работу над фотороботом, и распечатывал фотографии преступника, сделанные с разных ракурсов. Лин, наконец, увидела глаза человека, укравшего Пушистика. Лицо мужчины, как ни странно, не вызывало отторжения. Напротив, девушке он показался приятным и добродушным.

– Я надеюсь, что ты в хороших руках, Пушистик! – вслух произнесла Лин, продолжая смотреть на фотографию незнакомца.

– Я не могу понять, что ты в нем нашла? Опасный хищный зверь, который с радостью перегрызет тебе глотку, если зазеваешься. А теперь еще из-за этой сволочи мы можем лишиться нашей работы.

Лин не ответила. Слова Вея обожгли ей душу, заставив серьезно задуматься: «А действительно, что я в нем нашла?» Но думала она совсем не о мануле.

Девушка вспоминала как познакомилась с Веем. Еще полгода назад он казался ей идеальным парнем. Вей был галантным кавалером, приглашал ее в ресторан, дарил цветы и делал комплименты. Но за последние месяцы молодой человек почти перестал уделять ей внимание.

Лин не ожидала таких перемен, ведь их совместная жизнь налаживалась. Благодаря прошению Лин, находившейся на высоком счету у начальства, безработный Вей получил престижное рабочее место. Лин даже начала подумывать, что Вей втерся к ней в доверие ради карьеры, но она постаралась отогнать эти мысли прочь.

Однако сегодняшний инцидент усилил ее сомнения. Девушка понимала, что формально именно она виновата в пропаже Пушистика, но чувствовала, что даже присутствие Вея на рабочем месте не спасло бы ее любимца: «Не удивлюсь, если бы он проспал за мониторами, и даже не заметил, как похищают манула».

Лин решила не сообщать парню о своей находке, и некоторое время отдохнуть от Вея и от его резких высказываний о возможной потере работы. Она бы с радостью уволилась и выплатила штраф, лишь бы Пушистик нашелся живым и невредимым.

Девушка приступила к проведению собственного расследования. Она дождалась, когда Вей покинул помещение, и принялась за работу. Единственная зацепка, которая была у девушки – это две таинственные буквы «A.L.», которые она приняла за инициалы преступника. Лин начала с поиска в социальных сетях, пытаясь найти нужного человека. Однако под эти требования попадали тысячи человек, и найти среди них одного нужного было так же легко, как иностранцу выучить все китайские иероглифы.

Поэтому девушка придумала другой план. Из детективов, которые она читала в юности, она знала, что преступник всегда возвращается на место преступления. Лин решила написать для похитителя ответное послание и оставить около взломанного вольера. Через десять минут она держала в руках оранжевый листок бумаги, на котором ровным почерком было написано:

«Уважаемый, A. L. Я очень волнуюсь и переживаю за судьбу Пушистика. Мне хотелось бы убедиться, что с ним все в порядке. Не могли бы вы показать его фотографию, чтобы я не беспокоилась? Обещаю, что об этой переписке не узнает ни полиция, ни мое начальство. Смотритель зоопарка «Фонтан веселья» Лин Су».

Лин понимала, что даже если похититель ответит на ее сообщение, то это едва ли поможет отыскать Пушистика. Но, по крайней мере, она будет знать, что манул жив, и его не убили жестокие браконьеры ради клочков шерсти. Девушка оставила свою записку на видном месте около входа в опустевший вольер. Каждые полчаса Лин ходила проверить, не появился ли ответ, хотя понимала, что он не может появиться так быстро.

В десять часов вечера, когда девушка уже собиралась идти домой, она обнаружила, что на клетку вольера приклеен зеленый стикер. Лин оторвала его и увидела надпись следующего содержания:

«Уважаемая, Лин. Вы можете самостоятельно убедиться, что манулу ничего не угрожает. A. L. проживает по адресу: Фупин, улица… дом 37».

**III**

Не мешкая ни секунды, Лин вызвала такси и поехала по указанному в записке адресу. Девушка понимала, что похитивший Пушистика человек может быть вооружен, и что более безопасный путь – вызвать полицию и сообщить о случившемся. Но Лин решила не изменять своему слову. Вежливый тон записок A.L. и доброе лицо фоторобота подсказывали ей, что похититель – не бездушный браконьер, а адекватный человек, с которым можно вступить в диалог.

Такси быстро ехало по магистрали, освещаемой фонарями и ночной иллюминацией реклам бесконечных магазинов. Через час машина припарковалась около небольшого домика. Когда Лин расплатилась за проезд, то обнаружила, что на обратный проезд у нее денег не осталось. Но это сейчас волновало ее менее всего. Она подошла к деревянной изгороди и нажала на звонок. Прозвучала слабая мелодичная музыка, и вскоре ворота открылись. Из них показалась знакомая фигура мужчины в шляпе.

– Вы госпожа Лин, я полагаю? – спросил мужчина. – Пройдемте в дом, нечего топтаться на пороге в столь позднее время суток.

Лин была поражена таким приветствием и осторожно последовала в дом. В прихожей оказалось темно. И не успела девушка как следует осмотреться, как почувствовала, что кто-то трется о ее ноги. Девушка опустила взгляд и увидела знакомый силуэт любимца.

– Пушистик! – радостно крикнула девушка, проходя в комнату.

– Вижу, что ты ему очень нравишься, это большая редкость для манулов, – сказал бодрый молодой голос.

Лин увидела перед собой молодого человека лет двадцати. Больше всего девушку поразила его одежда: он был облачен в черный пиджак, белую рубашку и черную бабочку. Такой внешний вид совсем не напоминал браконьера, скорее некоего европейского лорда девятнадцатого столетия.

– Мы знакомы с манулом с самого первого дня его появления в зоопарке, - сказала Лин. - Полгода назад люди Чан Хэ спасли его из подлых лап браконьеров, и он попал в наш зоопарк. Я старалась присматривать за ним, но не уберегла от похищения вами. Сколько вы хотите за него?

Лин надеялась, что сможет с помощью выкупа вернуть Пушистика, но чувствовала, что похититель затребует непомерную для девушки сумму. Тем необычнее оказался для нее прозвучавший ответ:

– Я не продам вам его и за миллион юаней. Вы можете быть спокойны, я не причиню ему вреда. Думаю вы сами видите, что он не чувствует с моей стороны угрозы. Его хвост поднят вертикально вверх, значит, он всем доволен!

– Но почему? Вы бы могли приобрести себе другого манула. Я рада, что Пушистику нравится здесь, но его место в зоопарке. Чан Хэ уволит меня вместе с моим молодым человеком, если Пушистик не вернется.

– Тем лучше для вас, чем скорее вы перестанете работать на этого изверга, тем лучше.

– Но почему? Чан отличный бизнесмен…

– Вот именно! Но какой ценой досталось это богатство? Позвольте открыть вам глаза на его настоящую деятельность. Рассказ будет долгим, поэтому присаживайтесь поудобнее, а я пока заварю чай.

– Спасибо большое, но мне как-то неудобно пользоваться вашей гостеприимностью. Я даже не знаю вас…

– Пора исправить это недоразумение. Я Донг Зиан, думаю, мы с вами найдем общий язык.

Донг поприветствовал девушку, обхватив левой кистью кулак правой руки на уровне груди.

– Лин Су, – представилась девушка, ответив взаимным жестом.

Девушка села в кожаное кресло. Оно выглядело очень дорогим, но местами было изодрано в клочья. Лин догадалась, что это дело лап Пушистика. Через пять минут Донг принес пару чашек ароматного чая на старинном расписном подносе. Поставив посуду на столик, Донг начал свой рассказ:

«Все началось полгода назад накануне Нового года. Люди высыпали на улицы, ожидая праздничный салют, а мы со старшим братом Шэнли решили уйти от стандартного празднования. Новогодние шествия, люди в костюмах драконов, традиционные красные фонарики, салют – все это нам было малоинтересно, ведь подобную картину мы видели уже много раз. Чтобы как-то разнообразить встречу Нового года, мы решили отправиться в лыжный поход.

Больше часа мы бежали по красивой заснеженной степи, как вдруг внезапно услышали протяжный и жалобный вой. На километры вокруг не было ни единой души, и мы недоумевали, кто может быть источником звука, от которого на коже появлялись мурашки.

Звук повторился, мы с Шэнли решили идти в его сторону, чтобы узнать, что случилось. Примерно через минуту мы обнаружили на снегу манула, попавшего в капкан. Хвост несчастного животного застрял в железной западне. Манул безуспешно пытался выбраться, воя от сильной боли.

Медлить было нельзя. Светлая шерстка манула была почти незаметна на снегу, но издаваемые им звуки могли привлечь к себе браконьеров, окажись они поблизости. Я позвонил своему однокурснику -ветеринару по имени Юн, жившему в поселке неподалеку от нас. Он в считанные минуты приехал и привез специальные снотворные и обезболивающие лекарства для манула, а также специальные рычаги для открытия капкана.

Я никогда не забуду выражение лица животного в тот момент. Чувствуя нестерпимую боль, дикий кот злобно шипел, глядя на нас. По его глазам было видно, что он готовится к последней битве. Даже будучи пойманным и раненым, манул собирался дать бой людям… Он не понимал, что мы прибыли не за его шкурой, а для его спасения.

Пока Юн делал манулу уколы, мы с братом осторожно вскрыли капкан.

– Держись Пушистик, самое страшное позади, – сказал Юн, глядя манула. Повернувшись к нам, он добавил: часть хвоста уже не спасти, но главное, что вы спасли его от гибели от рук браконьеров.

Имя Пушистик очень подходило манулу. Если бы не его пушистая шерсть и большая голова, то его можно было принять за обычного кота.

– Что теперь с ним делать? – спросил я. Отпустим его на свободу?

– Да, но не сейчас.- сказал друг. - Он пережил серьезный стресс, и ему нужен покой. К тому же от укола он быстро уснет, а оставлять его здесь нельзя. Я бы взял его к себе на несколько дней, чтобы потом отпустить на волю в дикую природу, но у меня дома маленькая сестренка, и я боюсь подвергать ее такой опасности.

– Да, манул – это не домашний котик, держать его дома небезопасно, – подтвердил Шэнли.

– Я знаю, но это единственный выход вернуть его на волю. Если мы его отдадим на попечение какой-нибудь ветлечебнице, то вскоре он очутится в одной из клеток зоопарка Чан Хэ. Он охотится за редкими животными, чтобы привлечь как можно больше посетителей и извлечь еще большую прибыль. У меня есть факты, как его люди похищали зверей из ветклиник по всей стране.

Тогда я предложил приютить манула у себя. Юн отвез меня вместе с уснувшим Пушистиком до дома, дав на прощание несколько ценных советов:

– Запомни, ты можешь погладить манула лишь два раза в своей жизни: один раз левой рукой и один раз правой. Многие не понимают этого и пытаются держать их за домашних питомцев. Называть их людьми не поворачивается язык, они немногим лучше браконьеров.

Такие люди не только подвергают свою жизнь смертельной опасности, но и вредят этому замечательному виду, занесенному в Красную книгу. В неволе манулы подвержены инфекционным заболеваниям и плохо размножаются. Дом манула в бескрайней степи, его тело выдерживает экстремальные пятидесятиградусные морозы, но не переносит жару и духоту городских квартир.

Юн пообещал проведывать меня вместе с Пушистиком, поэтому я был относительно спокоен. У меня дома была вратарская хоккейная форма со шлемом, которая должна была защитить меня от острых зубов и когтей манула.

– Я даже не догадывалась, что у Пушистика такая непростая судьба, – сказала Лин. Рассказ Донга был настолько увлекателен, что девушка даже не притронулась к чаю, чтобы не пропустить ни одну деталь из его рассказа.

– Рассказ еще не окончен, самое главное - впереди. И Донг продолжил рассказ.

- Проснувшись в моей квартире, манул никакой симпатии в мой адрес не выказывал. Напротив, он грозно шипел, глядя в мою сторону. Поэтому, когда на следующий день Юн позвонил мне и сказал, что приедет навестить Пушистика, я был очень рад. Но за пару километров от дома у него заглох автомобиль. Я решил встретить его, чтобы помочь донести вещи, среди которых была еда для Пушистика. Я был уверен, что манул не заметит моего ухода, поскольку в это время крепко спал.

Между тем, за моим домом следили двое грабителей. После моего ухода они взломали дверь и ворвались в дом. Им бы удалось с легкостью обчистить мой дом, если бы не Пушистик.

Незадачливые воры не восприняли манула всерьез, один из них попытался пнуть его, приняв за домашнего кота. Как он потом рассказывал на суде – дальше последовал настоящий ад.

Манул набросился на него, пустив в ход мощные клыки и острые как иглы когти. Его напарник пытался ему помочь, вытащив пистолет, но прицелиться было невозможно, скорее бы он попал в своего товарища. Манул же не думал останавливаться, оставив одного раненого грабителя лежать на полу, он принялся за второго.

Крики грабителей услышали соседи, которые вызвали полицию. Сотрудники правопорядка схватили окровавленных преступников, превратившихся в жертву.

Когда мы с Яном пришли, было уже поздно.

– В смысле поздно? – удивилась Лин, – наоборот хорошо, что вас не было дома. Получается, что Пушистик спас дом от ограбления, а возможно, и вашу жизнь. Ведь попадись вы этим негодяем, они бы могли легко пустить вас в расход.

– Я знаю, но я не смог отблагодарить Пушистика, отпустив его на волю. Полицейские увезли его с собой, так как он представлял угрозу для людей. Лишь через несколько месяцев я узнал о том, что он попал в зоопарк Сианя. С тех самых пор я начал готовить план по его освобождению, и, наконец, сегодня он осуществился.

– Получается, теперь вы отпустите Пушистика в дикую природу?

– Да, но не сразу. Он уже успел отвыкнуть от вольной жизни, поэтому отпускать его на свободу довольно опасно. Я хочу отдать его на попечение заповеднику, где он сможет безопасно готовиться к жизни на воле.

– А вы не боитесь, что люди из заповедников могут сотрудничать с Чан Хэ? Они не продадут его в очередной зоопарк?

– Я это знаю, поэтому собираюсь передать его в российский заповедник, в котором у меня есть несколько друзей. Но проблему с Чаном нужно непременно решать. Нужно спасти оставшихся животных и положить конец преступлениям этого мерзавца, который ради прибыли испортил жизнь тысячам животных.

– Но разве это возможно? Одно дело вызволить Пушистика, и совсем другое – помочь всем. Я уверена, Чан ужесточит охрану своих зоопарков, и эта задача станет невыполнимой.

– Я надеюсь, что в этом нам поможет программа, которую я изобрел недавно.

– Что же она делает? И почему нам? Почему вы вообще рассказали все это мне? Вы не боитесь, что я могу рассказать о вас Чану?

У девушки пересохло во рту, и Лин сделала глоток уже остывшего чая.

– Мне рассказал об этом Пушистик. Он сказал, что вам можно доверять.

Лин не могла вымолвить ни слова, находясь в замешательстве. Она застыла с чашкой в руке. Донг нажал на специальную кнопку своего компьютера.

– Можете поприветствовать друг друга, – сказал он.

– Здравствуй, Лин, – сказал Пушистик.

От неожиданности девушка опрокинула чашку, разлив на себя недопитый чай.

**IV**

«Не может быть! Это галлюцинации, наверняка Донг что-то подсыпал в мой чай. Но что если говорящий Пушиситик не плод моего воображения, а действие таинственной программы Донга? Тогда не стоит терять времени даром, когда еще представится возможность поговорить с манулом?».

– Привет, Пушистик, – неуверенным голосом ответила Лин, – я так рада, что с тобой все в порядке!

– Я тоже очень рад, что меня спасли из того ужасного места, – ответил Пушистик, потянувшись на ковре.

– Неужели я плохо о тебе заботилась? Я изо всех сил старалась хорошо выполнять свою работу, вовремя кормила…

– Дело не в тебе, а в стенах, которые меня окружали. Я был в плену у людей, которые смеялись надо мной.

– Напротив, ты дарил им положительные эмоции, радость и веселье…

– Некоторые люди мечтали забрать меня к себе домой, будто я послушный котенок. Но я не игрушка в лапах людей! Я вырос на воле, там мой дом. Я так скучаю по родной степи, где зимой царят сильные морозы, где сильный ветер щекочет шерсть, и нет глупых людских физиономий.

– Не волнуйся, вскоре ты будешь уже на пути к дому. Донг отвезет тебя в заповедник. Там ты будешь в безопасности, повстречаешь своих сородичей.

Лин настолько захватило общение с Пушистиком, что она уже забыла все сомнения, как она глупо смотрится со стороны, разговаривая с манулом.

– Но я хочу помочь спасти товарищей! Донг мне рассказал, что в зоопарках у Чан Хэ томится еще немало манулов, которых его люди выловили в дикой природе. Да и другие животные там тоже не по своей воле.

– Получается, зоопарки вообще необходимо отменить, для животных они несут сплошной вред.

– Почему же? – вмешался в разговор Донг, – нужно лишь поменять их в правильную сторону. Подобные примеры уже существуют в некоторых странах. В этих зоопарках животные могут свободно перемещаться по обширной территории, в клетках же находятся люди, желающие на них посмотреть. Такой зоопарк был в Чунцине, но с приходом Чан Хэ был превращен в обычную тюрьму для животных.

– Значит, именно Чан является корнем всех зол. Нужно открыть глаза людям на его деятельность! Надо сообщить в Гринпис, всевозможные общества защиты животных, и рассказать о его преступлениях против животных! Если Чан испугается уголовного преследования, то может уйти в отставку, – оживленно тараторила Лин.

– Как будто они этого не знают! Им велено не открывать рты, в противном случае найдут поводы, чтобы данные организации тихо прикрыть. Значит, если по-хорошему не выйдет, то будем действовать по-плохому. У нас есть секретное оружие, о котором никто не догадывается, - Донг кивнул головой в сторону своего компьютера. - Пушистик согласен участвовать в предстоящей спасительной операции.

Езжай домой, а завтра с новыми силами приступим к делу. Вчетвером у нас будет куда больше шансов, чем у меня одного. Лин удивленно посмотрела на Донга. Как он мог создать сложнейшую программу для общения с животными, если он не может сосчитать до четырех! Даже если Донг учел Пушистика, их все равно было только трое. Может говорящий манул – это и правда плод ее воображения?

– Но нас же всего трое! Или у вас под столом припрятан еще один манул?

– Я имел в виду твоего парня. Ты же сама сказала, что вы работаете вместе в зоопарке Сианя. Он способен оказать большую помощь нашей команде, ведь он может беспрепятственно проникнуть в любое место. Наверняка он тоже захочет помочь.

– Вообще-то мы сегодня поссорились, и последнее что я сейчас хочу – это не видеть его надменную физиономию, говорящую обвинения в мой адрес.

За последний час девушка впервые вспомнила о ссоре с Веем и его словах о Пушистике и подумала: «Конечно, он захочет помочь, вот только не нам, а Чану. Животные для него не более чем числа в компьютере. Его куда больше интересуют другие числа, изображенные на купюрах в его бумажнике».

Девушка тут же вспомнила, что у нее не осталось денег на обратную дорогу. Она могла бы позвонить Вею, но ей совсем не хотелось просить у него прощения. Услышав историю Пушистика, девушка пропиталась сильной ненавистью к Чану, поэтому была только рада возможному увольнению.

– Боюсь уже поздно, и я не смогу добраться до дома, вы бы не могли одолжить мне немного денег на такси?

– Почему бы тебе не остаться здесь? Сможешь еще поговорить с Пушистиком. Я раздвину диван, он, правда, изрядно пострадал от когтей Пушистика, но это не помешает поспать на нем.

 Лин колебалась, в ней боролись два противоположных чувства. С одной стороны, она опасалась ночевать в доме человека, которого практически не знала. С другой стороны, ей было чрезвычайно интересно вновь пообщаться с манулом. В конце концов, любопытство взяло верх, и девушка согласилась на предложение Донга.

Девушка вспомнила о записке, которая находилась в ее кармане. Судя по инициалам, ее написал вовсе не Донг, хотя может это просто его псевдоним. Решив прояснить ситуацию, девушка спросила:

– А кто такой A. L., это ваш псевдоним?

Донг не ответил, лишь протянул девушке какую-то бумажку. Лин обнаружила, что это была купюра в 5 долларов США.

«Получается, Донг передумал и решил мне дать деньги на такси? Но доллары у меня вряд ли примут». Девушка перевернула купюру, обнаружив на другой стороне портрет мужчины, одетого в точности как Донг. Под изображением значилась подпись «Lincoln». Лин вспомнила полученные на уроках истории сведения: «Кажется, Авраам Линкольн отменил рабство в Америке».

– Выходит, вы хотите даровать свободу животным, также как Линкольн сделал это с темнокожими рабами?

– Именно так. Сейчас весь мир захлестнули движения по защите прав всевозможных групп населения: черных, белых, толстых, лысых… Люди сходят с ума, забывая, что они не одни живут на этой планете. Я один из немногих кто защищает права хвостатых.

– Цель благородная, но к чему вся эта таинственность: псевдоним, маскарады.

– Она сеет панику среди врагов. Чан Хэ всерьез думает, что имеет дело с сильной организацией с аббревиатурой A.L. До спасения Пушистика я проводил немало акций помощи животным и всячески мешал людям Чана похищать ценных зверей. Трусливого врага гораздо легче застать врасплох. Чан боится, что однажды A.L. похоронит его бизнес, он даже подключал полицию для поимки членов этой группировки. Чан даже не догадывается, что за всеми диверсиями против него стоит один человек.

Донг говорил настолько громко и выразительно, как будто выступал на стадионе перед многотысячной толпой.

– Теперь уже не один, можешь смело записать меня в свои ряды.

– И меня! – неожиданно раздался голос Пушистика, сидевшего под столом.

– Хорошо, подробный план действий составим завтра, – сказал Донг и раздвинул для девушки диван, после чего ушел в другую комнату.

Пушистик, увидевший увеличившийся в размерах диван, принялся царапать еще нетронутые им участки.

– Ну, зачем ты это делаешь? – недоуменно спросила Лин, – ты же портишь дорогую мебель Донга. Он же тебя спас из клетки, а ты…

– А что я? Я дикий кот, это мои инстинкты. В этой квартире мне едва ли лучше, чем в зоопарке. Я с нетерпением жду, когда мы освободим всех несчастных и попадем в дикую природу.

Лин понимала, что Пушистик прав. Человек может хорошо заботиться о мануле, правильно и вовремя кормить его, ухаживать за ним. Только манулу нужно совсем не это, ничто не заменит яркого солнца над головой и мягкого снега под лапами…

Девушка долго еще не могла заснуть, находясь под впечатлением событий. Еще вчера она была счастлива работать вместе с парнем в зоопарке Чан Хэ, а уже завтра собирается участвовать в акции против него. Донг и Пушистик показали девушке другую сторону реальности, которая была скрыта занавесом тайн и обмана.

**V**

Проснувшись утром, Лин заметила, что Донг уже давно встал и что-то печатает на компьютере, разговаривая с Пушистиком. «Значит вчерашние события – это не сон», - посмотрев на часы, девушка обнаружила, что ей уже нужно собираться на работу, если она не хочет опоздать. Возможные штрафы и увольнение ее не беспокоили, но ради успеха предстоящей операции по спасению животных лучше было не вызывать к себе лишних подозрений. До сегодняшнего дня она имела безупречную репутацию в зоопарке, поэтому вряд ли Чан будет ждать от нее опасности.

Лин, Донг и Пушистик придумали следующий план:

1.Девушка несет Пушистика в зоопарк в переносной клетке. (Клетка выглядит запертой со стороны, но на самом деле открыта.)

1. Лин придумывает повод для встречи с Чан Хэ.
2. В ходе разговоров Пушистик вырывается на свободу.
3. Манул вместе с Лин застают бизнесмена врасплох, вынуждая принять их условия.

Главным недостатком плана являлась потеря связи с Пушистиком, как только они покинут дом Донга. Даже его фантастическая программа имела свои пределы, и в случае нестандартной ситуации договориться было невозможно. Девушка сообщила манулу условный сигнал: как только Лин чихнет, Пушистик должен выбежать из клетки.

Лин и Донг доехали до зоопарка Сианя без происшествий. Люди в автобусе бросали беглые взгляды на клетку в руках молодого человека, но догадаться о ее содержимом не могли: Пушистик сидел в дальнем углу и вел себя тихо.

На остановке молодые люди разделились, Лин осторожно взяла клетку с манулом, направившись к входу. В воротах зоопарка она неожиданно встретилась взглядами с Веем. «Странно, он никогда не приходил на рабочее место заранее».

Парень подбежал к ней, и, указывая рукой на клетку, спросил:

– Неужели ты нашла его?

– Да, но все далеко не так просто. Я должна срочно переговорить с Чан Хэ, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. Свяжись с ним по своим каналам и передай, что у меня есть срочный разговор.

– К чему такая спешка? Расскажи хотя бы, что случилось, где ты его нашла и почему ты мне даже не позвонила? Я ведь очень волновался…

«За свое рабочее место», – мысленно закончила его фразу Лин.

– Не могу, информация предназначена только для Чан Хэ. Он разозлится, если узнает, что я разболтала ее еще кому-нибудь.

– Но я же никому ее не скажу! Ты что мне не доверяешь?

– Не в этом дело, нам обоим будет только хуже, если я проболтаюсь, – уклончиво ответила девушка. После разговора с Чаном я обязательно расскажу тебе, в чем дело.

Вей некоторое время молчал, словно взвешивая каждое слово Лин на весах правды и лжи. К радости девушки, парень все же согласился на ее условия.

– Хорошо, сейчас я уведомлю Чана о твоем желании с ним встретиться. Подожди меня здесь, – молодой человек едва ли не бегом отправился в свой кабинет.

– Скажи, что это срочно! – крикнула Лин уже скрывшемуся за поворотом парню.

Вей не заставил себя долго ждать. Вернувшись к девушке, он уверенно отрапортовал:

– Чан Хэ ждет тебя через 5 минут в 23 кабинете.

Лин заметила, что говоря это, Вей как-то неестественно улыбался. Девушка не придала этому серьезного значения: «Какая разница, зачем он корчит такую рожу, главное, что пока все идет по плану. Еще совсем немного, и Чан Хэ будет вынужден капитулировать».

Лин думала, что Вей постарается ей составить компанию на встрече с боссом, но она ошиблась. Молодой человек лишь проводил ее до двухэтажного здания – административного корпуса зоопарка.

Быстрым шагом девушка поднялась на второй этаж, открыла 23 кабинет. Внутри помимо Чан Хэ присутствовало двое вооруженных охранников. «Только этого мне не хватало, как он мог почуять угрозу?».

– Здравствуйте, – обратилась девушка к боссу, стараясь выглядеть как можно невозмутимее, – я хотела с вами поговорить наедине, это касается преступников, похитивших манула.

– Мне с вами не о чем разговаривать. Поставьте клетку на пол и не попадайтесь больше мне на глаза. Иначе я отдам приказ изрешетить вас пулями!

Такого поворота событий Лин никак не ожидала. Девушка могла бы чихнуть, дав сигнал Пушистику, но она понимала, что подвергнет манула смертельной опасности.

– За что? Мы с Веем выполнили ваше задание, нашли Пушистика…

– Вей честен со мной, а вот ты...

Чан дал жест одному из охранников, тот быстрым движением руки схватил девушку за воротник. Найдя, какой-то небольшой предмет, он передал его Чану.

– Вей вчера подложил тебе этот жучок, благодаря которому я все узнал о готовящемся плане. Я слышал все твои разговоры с Донгом. Думаю, за свои старания Вей заслушивает повышения. Теперь он будет моим заместителем…

– Предатель! – во весь голос крикнула девушка, надеясь, что Вей ее услышит.

– Из вас двоих только вы являетесь предателем, нарушившим все условия контракта. Это вы едва не затеяли бунт с целью кражи моих животных. Вей же напротив, честен и великодушен. Он попросил сохранить вам жизнь, считайте это наградой за нахождение этого комка шерсти. Больше вы его не увидите.

Чан покинул кабинет через пожарный выход. Тем временем охранники быстро положили клетку с Пушистиком в более просторный контейнер и сразу же заперли на ключ. «Они знают, что он не был заперт – догадалась Лин». Не глядя на девушку, охранники быстрым шагом вышли из кабинета вслед за своим боссом.

Лин в растерянности осталась в опустевшем кабинете. «Что теперь делать? Бежать вдогонку за людьми Чана?» Но за такое безрассудство можно легко попрощаться с жизнью. Пожалуй, лучше всего вернуться к Донгу и рассказать ему все.

Девушка вышла из здания, медленно направляясь к выходу из зоопарка. Лин не представляла, как она будет смотреть Донгу в глаза, ведь для молодого изобретателя Пушистик значил даже больше, чем для нее. Лин заметила впереди знакомую фигуру Вея. - «Вот в твои бесстыжие глаза я обязательно посмотрю».

Когда они поравнялись, Вей пробормотал:

– Лин… я должен был…помочь Чану…иначе увольнение…думаю, ты бы тоже так…

Девушка посмотрела на Вея и ничего не ответила. Ее взгляд, способный расплавить любой металл, все сказал за Лин. Вей замолк и попятился. Споткнувшись о бордюр, он неуклюже упал, распластавшись на асфальте. Не дожидаясь пока он поднимется, Лин покинула зоопарк.

Через несколько минут она встретилась с Донгом в оговоренном месте.

– Что произошло? Где Пушистик? – взволнованно спросил он девушку.

– Пушистика забрали …прости…, они знали все, – всхлипывая ответила Лин.

– Ты ни в чем не виновата. Проиграна битва, а не война. Мы обязательно спасем Пушистика и всех-всех-всех. - Донг приобнял девушку и вытер ей слезы.

Лин думала, что Донг набросится на нее с обвинениями, поэтому его рассудительный тон удивил ее.

– Почему ты так считаешь? Вдруг его люди уже пристрелили Пушистика. Ты не видел, какие у них винтовки! – голос девушки постепенно становился более спокойным.

– Даже если бы у них были пулеметы, они бы не пустили их в ход. Я хорошо знаю «правила игры» Чана. Он жулик, а не живодер. Такое редкое животное как манул интересует многих посетителей, принося Чану солидную прибыль. Так зачем избавляться от золотой жилы? Даю зуб, что он просто отправит Пушистика в другой зоопарк, подальше отсюда.

– Но почему он оставил в живых меня? Я же теперь знаю всю темную сущность его личности! Неужели у Вея проснулась совесть, и он уговорил начальника?

– Думаю, он просто считает, что ты не представляешь угрозы для его бизнеса. Твоим словам все равно никто не поверит, а вот замять убийство, случившееся в зоопарке средь бела дня, не так просто.

По этой же причине он не стал разыскивать меня. Ведь если Чан слышал наши вчерашние разговоры, то знает, что «опасная секретная группировка A.L.», насчитывает лишь двух человек и манула.

Слова Донга выглядели убедительными. Чан с Пушистиком скрылся в неизвестном направлении. Скорее всего, босс уже не вернется в Сиань.

Что делать? Донг может взломать еще пару клеток и выпустить животных на волю. Но Чан это переживет также легко, как ящерица потерю хвоста: его люди вскоре поймают новых зверей и посадят их в клетки и вольеры. Лин понимала, что для освобождения всех животных надо разобраться с головой этой преступной системы – Чаном.

– Расскажи более подробно, что произошло в том здании. Может, мы найдем зацепку.- сказал Донг.

– Я не хочу вспоминать это снова! Там не было ничего, что может навести нас на след Пушистика. Каков же подлец Вей! Какой из него заместитель Чана, если он даже с работой следить за камерами справлялся с трудом. Думаю, он долго не продержится на новом месте и сто раз пожалеет о том, что сделал сегодня, но будет уже поздно.

– Чан привык все решать сам, а в помощниках он ценит не ум, а преданность.

– Он предал меня! – гневным тоном сказала Лин, –наплел какие-то басни о красивой жизни. Я была в его жизни не целью, а лишь средством продвижения по карьерной лестнице!

Лин заметила удивленные взгляды прохожих. Она поняла, что уже более минуты кричит на ни в чем не повинного Донга.

– Прости, что вспылила. Это мои проблемы, ты здесь ни при чем.

– Наоборот ты молодец! Твоя пламенная тирада натолкнула меня на мысль.

– Ничего не понимаю…

– У тебя ведь есть номер Вея?

– Да, но теперь я его смело удалю. Не хочу иметь ничего общего с ним.

– Стой, он может нам помочь!

– Что?! Ты забыл, что из-за этого человека провалился наш план. Это он виновен в похищении Пушистика! Ты веришь, что он может исправиться?

– Нет, но его мобильник может оказать нам услугу. Я могу написать специальную программу, которая сможет показать нам его местоположение. А если он теперь заместитель…

– То так мы можем найти Чана и Пушистика! – продолжила за него Лин. Боюсь, что подобные программы разрешены лишь спецслужбам. Мы преступим грань закона, если пойдем на это.

– Мы уже это сделали, когда пытались поймать Чана. Уж лучше быть преступником, творящим благо, чем законопослушным злодеем. Только есть одна проблема. Для того, чтобы точно определить местонахождение Вея, связь должна длиться хотя бы две минуты.

– Меня он и десять секунд слушать не будет. Да я и сама не желаю больше слышать его голос.

– А меня он вообще не знает. Я могу представиться социологом, проводящим опрос, но им никто не отвечает…

– Я знаю, на что он может клюнуть. Слушай…

**VI**

Через день, когда Донг закончил работу над программой, друзья принялись претворять в жизнь хитрый план девушки. Молодой человек набрал номер, который продиктовала Лин.

– Уважа-а-а-емый, Вей Ю-а-аань. Хотим В-а-аас поздра-а-авить, Вы стали победи-и-и-телем Всекита-а-айской наро-о-одной лотер-е-ееи. Вы выиграли миллио-о-он юа-а-ней, – Донг нарочно растягивал слова, чтобы успело пройти дольше времени

– Не могу поверить, я же не покупал билетов.

– Эта лотере-е-ея была организо-о-ована пр-а-авительством КНР и в ней уча-а-аствовали все гра-а-аждане нашей вели-и-икой страны-ы. Вы оди-и-ин из со-о-отни счастливых победи-и-ителей. За получе-ением вы-ыигрыша вы должны бу-удете явиться…

Задумка Лин полностью оправдалась. Вей был настолько рад неожиданному выигрышу, что двухминутная норма была перевыполнена. Новоиспеченный «миллионер» от радости долго записывал несуществующий адрес, переспрашивая то одно слово, то другое. Наконец, Донг попрощался.

– Интересно было бы посмотреть на его лицо, когда он узнает, что никакой лотереи не существует, – засмеялась Лин.

– Главное, что мы теперь можем найти, где он! Сейчас посмотрим, – Донг что-то быстро нажал на компьютере и сказал: «Абонент находится в Ханчжоу!».

– Ханчжоу? А ты уверен, что программа верна? Я ожидала, что они теперь в Пекине, Шанхае или Гонконге…

– Напротив, Чан не жалует такие крупные мегаполисы. Он любит более тихие и спокойные места, вдали от суеты.

– Но все же Ханчжоу совсем не маленький город…

– Там неподалеку есть прекрасное озеро Сиху. Не удивлюсь, если он облюбовал себе домик на его берегу. Его зоопарк там тоже есть, так что сомневаться не приходится. Пушистик наверняка уже там.

– Пожалуй, ты прав. На этот раз мы будем вдвоем в незнакомом городе, но как мы победим Чана?. У тебя случайно не завалялось еще какой-нибудь программы для его поимки?

– Нет. Но для того, чтобы знать, что делать, мы сначала должны оценить обстановку. Доберемся до Ханчжоу, а там уж будем решать, что к чему.

На следующий день по дороге на вокзал друзья встретили человека в бордовой сэнъи. Лин вежливо поприветствовала буддийского монаха. Девушка решила задать ему давно мучивший ее вопрос.

– Простите, учитель, можно спросить вашего совета?

Монах молча кивнул.

– Я работала вместе с любимым человеком в зоопарке. В один прекрасный момент все перевернулось, и уже никогда не станет как раньше. Теперь я собираюсь найти и наказать того, кто варварски относится к природе и редким животным. Как поступать с ним, если я его поймаю? Сдать его в полицию едва ли возможно… Убить? Но я чувствую, что у меня нет на это морального права.

– К чему пустые разговоры, в подходящий момент сама жизнь подскажет верный путь. В нашем мире возможно все. Вполне вероятно, что через месяц-другой все вернется на круги своя, и ты снова будешь вместе с любимым работать в зоопарке.

– Это точно невозможно! Вы предлагаете ничего не делать и слепо довериться судьбе?

– Я этого не говорил. Наоборот путь в тысячу ли начинается с первого шага. Поступай, как подсказывает сердце.

Лин поблагодарила монаха и попрощалась. Он дал еще больше вопросов, чем ответов. Остаток пути до вокзала девушка была погружена в размышления, думая о смысле таинственных слов монаха.

Через полчаса Донг и Лин заняли свои сиденья в скоростном поезде. Рядом сидел мужчина лет тридцати пяти, читавший книгу. Лин и Донг решили не говорить о Чане и Пушистике во время поездки, чтобы эти слова не попали в посторонние уши.

Через три часа поезд неожиданно начал сбавлять скорость и вскоре совсем остановился. Лин посмотрела в окно: населенных пунктов не было видно, кругом лишь безлюдная пустынная местность.

– Что случилось? – забеспокоилась Лин

– Не знаю, может какие-то технические неполадки,

 – неуверенно предположил Донг.

– Надеюсь это не соль на рельсах, – неожиданно сказал их сосед, оторвавшись от книги.

– Соль? Но разве она может остановить многотонный поезд? Я думаю, с этим и суперклей не справится, – сказала Лин.

– Дело совсем не в этом. Я недавно прочитал интересный факт о том, что в начале XX века в США посыпание рельсов солью наказывалось смертной казнью.

– Должно быть, это книга какого-нибудь выдумщика-фантаста, – вступил в беседу Донг, – или ты путаешь соль с порохом?.

– Вовсе нет. В штате Алабама водилось множество лосей, которые сбегались на солевую приманку целыми стадами…

– Вот это да, выходит даже сто лет назад права животных защищали лучше, чем сейчас. За покушение на лосей смертная казнь.

– Покушение на лосей? – мужчина улыбнулся, предположение девушки его позабавило.

– Это было бы слишком хорошо. Последнее время человек лишь эксплуатирует природу, ничего не давая взамен. Он вырубает леса, осушает болота, истребляет животных. На смену природе приходят бездушные машины. Еще немного и фильму терминатор можно будет менять жанр с фантастики на документально-исторический…

Лин была приятно удивлена, что их случайный попутчик оказался неравнодушен к экологическим проблемам. А вот Донг разделял не все его идеи:

– Напротив, современные технологии и программы могут помочь защитить природу.

– А где доказательства? Люди пытаются не защитить, а *заменить* природу. Созданы роботы-собаки, роботы-кошки, но существа из схем и проводов никогда не заменят настоящих животных! А когда люди это поймут, может быть уже поздно!

Донг ничего не ответил. В его арсенале был весомый аргумент в виде программы для разговоров с животными, но говорить о ней первому встречному было не лучшим решением. Его слова он скорее воспримет как бредни сумасшедшего.

– Так что с бизонами в Алабаме? – Лин заинтересовал неоконченный рассказ попутчика.

– В то время поезда были намного медленнее, и стадо бизонов на путях могло привести к аварии. Машинист был вынужден останавливать поезд. В эту же минуту на него налетала банда вооруженных грабителей, обчищавшая вагоны.

– Времена идут, а люди не меняются, – резюмировала девушка, – сто лет назад люди наживались на бизонах, как и сейчас. Бедный Пушистик…

– Кто такой Пушистик? – поинтересовался сосед.

– Может, сначала представитесь? – Мы не имеем понятия, с кем имеем дело.

– Ах, простите! Я Кианфан Лу, преподаватель экологии Шанхайского университета.

– Меня зовут Лин Су, это Донг Зиан, мы едем из Сианя. А Пушистик – это манул, которого нагло похитил владелец сети китайских зоопарков Чан Хэ.

– Чан Хэ? Я наслышан о нем. Прежде чем открыть сеть своих зоопарков, он был руководителем металлургического завода. Этот завод день и ночь выбрасывал в воздух опасные ядовитые вещества. Я больше года боролся с ним. Благодаря приглашению независимых экспертов, производивших экологические замеры, удалось добиться закрытия его предприятия. Выходит, я торжествовал победу слишком рано, теперь он ловит свободных животных и запирает их в клетки...

– Но как ему удалось избежать правосудия? – удивилась Лин. – Разве за его действия он не должен был сам оказаться за решеткой?

– Я не знаю подробностей, но все списали на нескольких рабочих завода, которые не соблюдали правила безопасности на объекте. На допросе в суде они признали свою вину, на этом дело было закрыто.

– До чего же изворотливый негодяй! Я слышала, что его состояние превышает 10 миллионов юаней!

– Да, 9 юаней из его кошелька уже давно рвутся наружу. Надеюсь, скоро они будут потрачены, – ответил девушке Донг.

– Ты сейчас о чем? – непонимающе посмотрел на него Кианфан.

– Наверное, Вы не местный, раз не слышали об этом факте, – сказала Лин.

– Вы абсолютно правы. Я родился и долгое время жил в Сингапуре. Мои родители эмигранты из Китая. Я переехал в Шанхай три года назад и еще не знаком со всеми китайскими традициями и обычаями. Да и вообще найти общий язык с природой куда проще, чем с людьми. Так что вы имели ввиду?

– Мы говорим о смертной казни. Согласно закону, приговоренным к расстрелу необходимо своим трудом зарабатывать на пулю, которой потом их отправят  к праотцам. После приведения приговора в исполнение пуля возвращается родственникам, как памятный сувенир торжества правосудия.

– Любопытно… Да на его состояние можно закупить столько пуль, что можно целый день стрелять, не останавливаясь.

– Он их не стоит, хватит ему и одной пули. Его награбленное добро должно быть использовано на благо природы. Открытие заповедников, постройка очистных сооружений, восстановление естественной среды обитания животных – всего не перечислишь. А вы не хотите присоединиться к нам?

– Я бы с радостью, но у меня важная экологическая конференция, на которую съедутся ведущие ученые Китая. Я должен выступить с докладом…

– Доклад – дело хорошее, но от теоретических разговоров толку немного. На словах можно и до Солнца долететь, а вот на практике… Я думаю, одно по-настоящему важное дело стоит больше, чем сотня теоретических трудов. Почему бы вам не принять участие в таком деле? А поговорить с учеными и поделиться результатами исследований и в интернете можно.

– Ты права, но как я могу вам помочь? Случай с заводом должен был многому научить Чана, поэтому простого обращения в полицию и наших свидетельств будет мало. Наверное, у него есть документы, по которым ловля редких животных для его зоопарков разрешена.

– Но не в таких же количествах! Если так ловить, то в дикой природе скоро совсем не останется редких животных!

– Он как-нибудь выкрутится… – начал Кианфан, но раздавшийся в вагоне громкий голос заставил его замолчать.

– Уважаемые пассажиры, одному человеку стало плохо, и мы были вынуждены остановить поезд для оказания экстренной помощи. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, просим извинения за оказанные неудобства.

Услышанное сообщение позволило Донгу придумать способ, которым Чан Хэ может избежать наказания. – Вот, например, скажет, что все пойманные животные были больны, и вмешательство людей наоборот спасло им жизнь…

– Я заметила, мы больше времени тратим на обсуждение возможных действий Чана. Может нам лучше сосредоточиться на составлении собственной стратегии?

– И к чему это привело в прошлый раз? Мы не учли возможное вмешательство Вея, и посмотри во что это вылилось, – ответил Донг.

– Как говорил великий Сунь Цзы: «Если вы хорошо изучите своего врага и познаете себя, вы всегда будете побеждать», – поддержал идею Донга Кианфан.

– Но мы уже достаточно хорошо знаем врага, а решения как не было, так и нет. Бедный Пушистик… –по щеке Лин скатилась слеза.

– Значит, вы еще не познали себя. Думаю, живописное озеро Сиху поможет это сделать. На его берегу можно встретить удивительные растения, а пейзажи – их просто надо видеть!

Лин не понимала, каким образом озеро может им помочь, но не стала спорить с экологом.

**VII**

Вскоре трое друзей уже шли вдоль берега озера Сиху, восхищаясь красотой природы. На поверхности воды росло множество лотосов, вдали плавали кряквы, а на берегу росли персиковые деревья.

– Я отлучусь на часок, хочу подробнее изучить местную флору и фауну, – сказал Кианфан. – Вы пока просто полюбуйтесь местными видами. Я уверен, они способствуют приливу вдохновения, и вы найдете решение своих проблем.

Кианфан ушел в сторону деревьев, а молодые люди некоторое время молча стояли на берегу, смотря вдаль.

– Я последние месяцы провел сидя дома и работая над программами, и хотя работал во благо природы, чувствовал свое оторванность от нее. Возможно, Кианфан был прав, критикуя технический прогресс. В погоне за технологиями мы совсем забыли о гармонии с природой, о которой говорил еще Конфуций. Великий Учитель пришел к заключению, что человек может учиться у природы.

– А я совершила большую ошибку, работая в зоопарке на Чан Хэ. Мне говорили, что я ухаживаю за животными, которые были спасены человеком, а не украдены из их родной среды. А еще я доверилась не тому человеку…

– Если бы не эти ошибки, то мы бы сейчас не стояли бы здесь, полные решимости положить конец деятельности Чана. Все, что случилось в прошлом для чего-нибудь да нужно, только мы об этом не знаем. А нужного человека ты еще успеешь встретить.

– Я уже его нашла, – сказала Лин, глядя в глаза Донгу.

Донг улыбнулся, и молодые слились в нежном поцелуе. Когда они закончили свой романтический ритуал, из кустов неожиданно выскочил улыбающийся Кианфан:

– Я же говорил, что местная природа настраивает на нужный лад. Все произошло даже быстрее, чем я предполагал, прошло всего пятнадцать минут.

– Ты подсматривал за нами? И специально оставил нас наедине? Откуда ты знал мои личные проблемы? Я ведь ничего не говорила тебе о своих чувствах, да я их и сама не совсем понимала…

– О чувствах не надо говорить, их надо чувствовать. Мне все было понятно по интонации, жестам. Это место лишь помогает раскрыть то, что лежит в глубине души.

– Это прекрасно, но вот ответа на вопрос, как победить Чана в моей душе не имеется, – сказала Лин.

– Он, вероятно, окружил себя преданными охранниками. Пробраться к нему незаметно едва ли удастся. Законным путем мы ничего не добьемся: у нас даже нет свидетелей, суд не станет рассматривать наши претензии. – Донг развел руки в стороны от понимания собственной беспомощности.

– Свидетелей-то полным полно, только вот показания дать они не смогут. Раньше животные нередко выступали обвиняемыми в судах.

В XIV веке в Нормандии повесили свинью, напавшую на мальчика, а в начале XX века слониху Топси казнили мощным электроразрядом за то, что она растоптала трех человек.

- Эх, если бы животные могли рассказать о своих обидчиках, то Чану было бы несдобровать, – мечтательно произнес Кианфан.

– Так это же легко устроить! – Лин подпрыгнула от радости, – программа Донга дает возможность общаться с животными. Я сама недавно разговаривала с Пушистиком!

– Замечательная идея, благодаря животным мы раскроем миру всю гнилую натуру Чана, – поддержал Донг.

Кианфан смотрел на них выпученными глазами, не веря, что программа способна на такие чудеса. До этого момента он весьма негативно относился к техническому прогрессу и видел в нем лишь возрастающую угрозу для экологии.

\*\*\*

Месяц спустя

*Пекин, зал суда.*

– Уважаемый, Донг Зиан, у вас есть свидетели, способные подтвердить ваши обвинения в адрес Чана Хэ о жестоком обращении с животными?

– Да, ваша честь. Мои слова может подтвердить манул Пушистик, равно как и тысячи других животных, незаконно томящихся в зоопарках.

– Вы только посмотрите, он же сумасшедший! – громко сказал Чан.

– Я создал программу, позволяющую разговаривать с животными. С ее работой судебная комиссия должна была ознакомиться.

– Да, суд изучил предоставленную программу и нашел ее поистине потрясающей.

– Он просто вбил в нее нужные для него ответы. Вы общаетесь с роботом, работающим в интересах этого шарлатана, а вовсе не с животными!

 Донг нервно сжимал кулаки, чувствуя скорое разоблачение. Слово взяла секретарь судебного заседания:

– Вы не правы, Чан. Я вчера с помощью этой программы разговаривала со своей собакой. Я спросила ее о любимом лакомстве и любимой игрушке. Все ответы оказались правдой. Эта программа, действительно, открывает невиданные доселе возможности для общения между человеком и животными.

– Прошение истца о вызове свидетеля Пушистика удовлетворяется.

В зале суда под пристальным вниманием сотен глаз и десятков камер появился манул. Он ловко запрыгнул на трибуну и начал свою речь...

Судье несколько раз приходилось требовать соблюдения тишины в зале, так как в нем то и дело пробегал шепот изумленных свидетелей разговора манула:

– Ты тоже это слышишь?

– Да, как такое возможно? Я вроде не пил ничего, может это от моего недосыпания?

Пушистик грамотно отвечал на все вопросы, и когда он закончил свое выступление, Донг сказал:

– Если сказанного недостаточно, можете пригласить других животных из зоопарка Чана, они подтвердят слова манула. Например, амурский тигр…

– Нет, не надо! Я охотно верю словам Пушистика, – быстро сказал судья. По его интонации и выражению лица читались совсем иные слова «Только тигра в зале суда не хватало».

Спустя час был оглашен вердикт: Чан Хэ был приговорен к высшей мере наказания. Была создана ответственная группа за возвращение животных в дикую природу. В нее вошли Донг, Лин и Кианфан. Впервые за долгое время животные смогли вздохнуть спокойно.

**VIII**

Благодаря конфискованным деньгам Чана, удалось воплотить в жизнь идею перевоплощения зоопарков. Животные обрели долгожданную свободу. Желавшие понаблюдать за ними люди могли это сделать из специальной машины со стеклянными прочными окнами, курсирующей по территории зоопарка.

Мощнейшие бинокли позволяли человеку видеть зверей, находящихся в километрах от него, не тревожа их. Иным способом попасть на территорию зоопарка было невозможно – за этим следила строгая охрана.

Новые зоопарки обрели еще большую любовь посетителей, ведь куда интересней подсмотреть за охотой зверя, чем смотреть на бедное животное, запертое в клетке.

В один из таких зоопарков Донг и Лин отпустили Пушистика. Молодые люди успели сильно полюбить манула, но в момент расставания были преисполнены оптимизмом:

– Я так рада за Пушистика! Он, наконец, вернется в родные просторы, где его жизни больше никогда не будут угрожать браконьеры. Однажды он повстречает самку, и на свет появятся прекрасные манулята…

– Ты права, я убежден, мы еще не раз увидим его в прицел бинокля, его раненый хвост не даст ошибиться.

Они еще долго смотрели вслед скрывшемуся манулу. Затем Донг сказал:

– Недавно мне встретился один бизнесмен: предлагал сотни миллионов юаней за секрет моей программы.

– Поздравляю, ты теперь будешь знаменит на весь мир…

– Нет, я ему отказал. Я принял это решение, посоветовавшись с Пушистиком.

– Но почему? Это ведь прекрасная программа, а вырученные деньги можно было бы потратить на полезные экологические проекты.

– До появления человека на Земле виды флоры и фауны исчезали лишь под действием естественного отбора. Деятельность человека увеличила процесс вымирания видов в тысячи раз, поэтому многие находятся на грани исчезновения.

Кианфан был прав: технологии могут нанести большой вред природе. Эта программа может ошибочно внушить животным, что человек их друг. Но, к сожалению, на свете много злых и подлых людей, подобных Чану. Дикие животные не должны доверять человеку, они должны всячески избегать его.

Девушка была поражена разумными словами Донга. Отказаться от столь щедрой награды ради интересов животных может далеко не каждый.

– Чем планируешь заниматься, если не программами?

 – Я хочу стать экскурсоводом этого зоопарка, рассказывать туристам интересные факты об обитающих здесь животных. Мне сообщили, что на это место есть две вакансии. Ты же согласна составить мне компанию?

– С удовольствием, о такой работе можно только мечтать!

На следующий день молодые люди впервые ехали в передвижной клетке по обширной территории зоопарка. Внезапно Донг воскликнул:

– Ты только посмотри туда!

Лин направила бинокль в сторону, куда он указывал. Девушка увидела Пушистика с полевкой в зубах.

«Наконец-то животные живут там, где им самое место. Нашла его и я», - Лин вспомнились странные слова буддистского монаха, которые полностью сбылись. Она, действительно, вновь работала в зоопарке вместе с любимым человеком. Только на этот раз любовь была настоящей, а зоопарк из тюрьмы стал любимым домом для животных. Путь в тысячу ли был завершен.