**ДОМ С ПРИВИДЕНИЕМ**

Дёма – серьёзный мальчик, восемь лет, любит командовать, не верит в сказки, лучший друг Платона

Платон – весёлый мальчик с богатой фантазией, восемь лет

Лёнчик (Левый) – вожак дворовых хулиганов, одиннадцать лет

Вжух – симпатичное привидение, у которого украли любимое сокровище

Нина и Катя – одноклассницы Дёмы и Платона

Тявка и щенок – собаки, живут при музее

Паха, Ведро, Маракас и Дрянчик – подручные Левого

**Оглавление**

**Глава 1. Наш человек**

**Глава 2. Кто там в окне**

**Глава 3. Конец дружбы**

**Глава 4. Бой с тенью**

**Глава 5. Волшебный рояль**

**Глава 6. Ловушка**

**Глава 7. Ссора**

**Глава 8. Оно существует**

**Глава 9. Знакомство**

**Глава 10.** **Сокровища призрака**

**Глава 11. Как надавить на Левого?**

**Глава 12. «Верни браслет!»**

**Глава 13. Нападение и спасение**

**Глава 14. Друзья**

**Глава 15. Сокровища**

**Глава 16. Находки**

**Глава 17. Личные тайны**

**Глава 18. Верю-не верю**

**Глава 19. Как исполняются желания**

**Глава 20. Про запас**

**Глава 21. Неожиданный поворот**

**Глава 22. Странная старушка**

**Глава 23. Операция**

**Глава 24. Спасатели помогают полицейским**

**Глава 25. Трудности объяснений**

**Глава 26. Новое дело**

**Глава 1. Наш человек**

Утро началось лениво. Платон поздно встал и возился с машинками, пока мама готовила завтрак. За столом они, как обычно, рассказывали друг другу сны. Платону сегодня ничего не приснилось, но он всё равно сочинил целую историю про крокодила, сбежавшего из зоопарка. Мама смеялась, когда он изображал испуганных людей, которые прятались под скамейками и на деревьях. Крокодил просто искал речку, чтобы поплавать, а нашёл дельфинарий, подружился с дельфинами и остался там жить.

- Писателем будешь! – сказала мама.

Она часто говорила что-нибудь такое. Пожалеет сын раненого воробышка:

- Ветеринаром будешь!

Начнёт взахлёб рассказывать про динозавров из книжки:

- Археологом будешь!

Сбегает в аптеку за лекарством:

- Доктором будешь!

Но сам Платон ещё не знал, кем он хочет стать. Его манили приключения и дальние страны. Хотя и просто побегать он тоже любил. И посмеяться. И понаблюдать за шмелем, неуклюже ворочающемся на цветке, тоже любил. А вот гулять в одиночестве – не очень.

Друг Дёма уже третью неделю отдыхал с родителями на юге, а больше друзей во дворе у Платона не было. Поначалу он играл с девочками, Ниной и Катей, своими одноклассницами. Их веселили его выдумки, они даже пару раз согласились на догонялки и разочек – на футбол. Но потом всё равно залезали в песочницу и копались там, как маленькие. Или собирали цветочки. Или придумывали всякие глупые сказочки про драконов и принцесс. Однажды Нина сказала, что в старом доме есть волшебный рояль. Нажмёшь на клавишу «ля» - и твоё желание исполнится. Ну, кто в такое поверит?

Но не будешь же сидеть в квартире весь день. И Платон пошёл гулять.

Их двор был довольно тихим. Шумная дорога проходила с другой стороны. А здесь - детская площадка, корт, везде цветники, дорожки и невысокие деревья, под которыми можно было просто поваляться на траве. Был ещё тот самый старый дом с садом - какой-то музей - но он давно не работал. Во всяком случае, туристы в него не ходили. Вот и всё, что увидел бы любой, попавший в их двор впервые. Всё, что в который раз увидел Платон – и у него сразу испортилось настроение.

Он побрёл сначала на качели, но его быстро согнали молодые мамы с малышами. Порисовал брошенным мелком на асфальте. Полазал по хитроумным лесенкам и скатился с горки. На корте шёл футбольный матч, и Платон наблюдал сначала издали, а потом подошёл ближе.

Сражались старшие. Под восхищёнными взглядами единственного зрителя игроки с такой силой били по мячу, что он чудом не пробивал дыру в заборе.В перерыве футболисты уселись прямо на асфальте – каждая команда на своей стороне поля. Платон услышал свист и повернул голову. Свистели ему. И даже махали рукой! Недоумевая, он приблизился. Звала побеждавшая команда. Их капитана Лёню Жетонова, пятиклассника, носившего клички Лёнчик и Левый, знал весь двор и половина школы. Он был высокий, сильный, резкий и, говорили, состоял на учёте в полиции. Первоклассники с ним не общались. В школе их кабинеты находились на разных этажах, а во дворе у каждого были свои дела. И вот теперь Платон зачем-то понадобился Левому.

- Слышь, малой, - сказал тот, - сбегай за водичкой, нам с парнями пить очень хочется. Я тебе денег дам, а ты в магаз сгоняешь, идёт?

- Идёт, - согласился Платон.

Один из мальчишек поднялся, добежал до сетки и просунул свёрнутую бумажку. Платон развернул – пятьдесят рублей.

- Купи пятилитровочку, сдачу себе оставишь, - опять попросил капитан футболистов.

Платон со всех ног бросился в магазин за углом.

Тащить бутыль было очень тяжело. Продавщица даже заворчала, что родители с ума сошли, посылают такого заморыша. Но Платон сжал зубы и доволок воду до корта. Там уже начался матч, однако Левый крикнул, и игра остановилась. Бутыль забрали и дали напиться всем, даже соперникам.

Довольный Лёнчик хлопнул Платона по плечу:

- Крепкий парень! Постоишь на воротах?

Платон встревожился. Он сомневался, что сумеет поймать хотя бы один мяч.

- Левый, его по полю размажет, - сказал один из парней. – Дохлый совсем.

- Я не дохлый! – воскликнул Платон. – Отжимаюсь двенадцать раз!

И он немедленно доказал это.

- Я же говорю, крутой, - одобрил капитан. – Постоит до первого мяча. А ты, Паха, отдохни.

Недовольный Паха устроился позади ворот, а Платон занял место вратаря. У него отчаянно колотилось сердце.

Левый подбежал к команде противников и что-то сказал им. Те покивали, и матч возобновился. Паха за спиной Платона непрерывно бурчал:

- Колени согни, локти расставь. Пропустишь, я тебе сам наваляю. Следи за полем.

- Отстань, - шепнул Платон.

На большее его не хватило. Мяч переходил от игрока к игроку, но пока борьба шла на той стороне поля. Пас оказался у Лёнчика. Хлёсткий удар! Гол! «Наши» забили. Паха в восторге заорал, побежал обниматься. Платон поддался общему ликованию и тоже закричал и запрыгал.

Хмурый вратарь противников вынул мяч из ворот и отдал его своим игрокам. Ещё не остывший от восторгов Платон вдруг увидел, что соперники пасуют рядом с ним! Когда они успели подобраться? Вот верзила в красных шортах вышел на прямую линию. Платон даже не уловил момента, когда он ударил. Ахнул Паха. Новоявленный голкипер выпучил глаза, понимая, что точно пропустит. Но удар пришёлся прямо ему в живот! Это было больно, но Платон, как кошка, обернулся вокруг мяча и свалился с ним на землю. Одобрительный гул был ему наградой.

Подбежавший Лёнчик лично помог ему встать.

- Ну, что я говорил? – обратился он к остальным. – Наш человек!

Платон был на седьмом небе от счастья. Ему разрешили уйти от ворот, вместо него снова встал Паха, и было приятно со стороны наблюдать за игрой, зная, что и ты в ней не последний человек.

Матч закончился с разгромным счётом семь-два в пользу команды Левого. Разгорячённые футболисты покинули поле и расположились на траве под деревьями. Сначала они оживлённо обсуждали игру, потом перешли на какие-то свои темы. Лёнчик вдруг сказал:

- Гляньте, пацаны, что я взял в том доме!

Платон тоже посмотрел. Левый крутил на пальце какую-то блестящую штуку.

- Клёвый браслет, - одобрили парни своего капитана. – Золотой?

- Не знаю. Камушки точно настоящие. Эй, мелкий, ты в камнях разбираешься? – неожиданно обратился он Платону.

- Нет, - ответил тот. – Но я могу у мамы спросить, она в интернете посмотрит.

Все засмеялись.

- Кончайте! – оборвал приятелей Левый. – Мелкий сегодня герой. Тебя как зовут?

- Платон.

- Слышали, парни? Теперь он с нами. Так, Платон?

Не веря своему счастью, мальчик кивнул. Знал бы он утром, какой поворот произойдёт в его жизни, выскочил бы из дома пулей, не болтал про дурацких крокодилов!

Отдохнув, ребята гурьбой пошли прогуляться. Это была самая замечательная прогулка в жизни Платона! Лёнчик купил всем мороженое – за победу. Они шли по улице, толкаясь и хохоча. Платона просили рассказать что-нибудь смешное, и он сыпал популярными в классе анекдотами про Гену и Чебурашку и про Вовочку. Его хлопали по спине, так что клацали зубы, но ему это нравилось. Он был своим!

Через пару часов у старших появилось какое-то дело, и они отправили Платона домой. Он не обиделся, потому что уже устал и проголодался.

- Ты приходи завтра на корт. Мы там тренируемся, - сказал на прощание Левый.

Каждый из парней пожал ему руку. Уходя, Платон так и не заметил ухмылок, которыми обменялись его новые друзья. Он бежал домой что есть духу, потому что его переполняла радость, аж приподнимала над землёй. Когда настала пора спать, лёжа в постели он всё представлял, какой теперь станет его жизнь. Он будет тренироваться наравне со старшими, они будут жать ему руку и держаться с ним на равных. В школе ему будет некогда играть в догонялки на переменках. За ним будут заходить Лёнчик и Паха и звать с собой. Какие глаза будут у всех одноклассников! Все от первого до четвёртого классов станут смотреть на него с восхищением. Он будет знаменитостью.

На этой приятной мысли Платон уснул. Про лучшего друга Дёму он так и не вспомнил.

**Глава 2. Кто там в окне**

На следующее утро Платон подскочил чуть свет и убежал бы на улицу, если бы удивлённая мама не перехватила сына на пороге. Она заставила его застелить постель, нормально умыться, дождаться завтрака – и только потом разрешила уйти.

Выскочив из подъезда, Платон покрутил головой: корт пуст, на площадке гуляют только малыши с мамами и бабушками. Разочарованный, он побрёл по двору. И тут услышал знакомый свист. У забора, окружавшего старый дом, стояли его новые друзья и звали к себе. Платон со всех ног бросился к ним.

- Привет, ребята!

И вновь каждый протянул ему руку и похлопал по плечу.

- Готов к подвигам? – спросил Левый.

И Платон крикнул, вытянувшись в струнку:

- Готов, капитан!

Все одобрительно засмеялись.

- Тогда задание. Мы туда мяч забросили, достанешь? - и Левый показал на сад.

Платон заколебался. Пусть в доме никто не живёт, но это, всё-таки, чужое. И вообще, музей. На нём даже табличка висит: «Охраняется государством». Но парни смотрели на него и ждали ответа: кто с интересом, а кто и с усмешкой. И Платон сказал:

- Не вопрос!

- И привидения не боишься? – спросил вдруг Паха.

- Какого привидения? Я только про волшебный рояль знаю.

- Детский сад! – скривился капитан. - Брось, Паха, не рассказывай, он испугается, штаны намочит.

- Не испугаюсь! Расскажите! – вскинулся Платон.

И Паха рассказал.

Оказывается, этот дом, который теперь музей, раньше принадлежал купцу. А у того была красавица-жена, и купец её очень любил. Жена играла на рояле и пела лучше любой певицы. Но у неё была одна слабость – она брала чужое.

- Воровала? – уточнил Платон.

- Ну, воровала, но не специально. Зайдёт в лавку за хлебом и прихватит конфеты, например. И сама не замечает этого.

- Так я слышал! Это болезнь такая. Крипо… кляпа..

- Клептомания, – кивнул Паха. – Так вот, ходила она по магазинам, в том числе, по ювелирным, и таскала всякие драгоценности. А дома прятала. Купец, конечно, за всё это платил, а вот найти украденное никто не мог. Потом и сама жена пропала. Думали, купец её убил, но доказательств не нашли. Зато в доме с той поры поселилось привидение. То в окошке покажется, то на рояле начнёт играть, то петь. Купец прибежит в комнату, а там никого! А привидение теперь дом от воров охраняет.

- Это правда? – Платон переводил взгляд с одного приятеля на другого.

Все выглядели очень серьёзными.

- Так что, полезешь?

Дом, минуту назад казавшийся обыкновенным, теперь выглядел ловушкой.

- Полезу, - сказал Платон.

Ему очень хотелось отказаться.

Попасть в сад можно было через небольшой лаз под забором. Никто из команды Левого в него бы не пролез. Худенький и гибкий Платон юркнул в нору и упёрся головой в сплетённые колючие стебли: в саду густо росла малина. С трудом выпрямившись и исцарапавшись, он решил пробираться вдоль забора, но кусты всё равно цеплялись и мешали идти. Вдобавок ему чудился то ли шёпот, то ли шелест:

- Назад! Назад! Назад!

- Ну, что там? – крикнул из-за забора Лёнчик, и Платон приободрился: капитан ждал от него помощи, надо поторопиться.

- Сейчас! – отозвался он. – Тут малина колючая.

И прошептал, непонятно для кого:

- Я только за мячиком, на минуточку!

Он продрался до конца кустарника, вылез на чистое место и быстро отыскал мяч. Бросив ребятам, пустился в обратный путь, но всё же не утерпел, оглянулся на окна. В стёклах пустого дома отражались верхушки сада и небо. И что-то ещё, призрачное, белое, с угольно-чёрными глазами. Платон тихо взвизгнул и метнулся к забору.

Он пулей вылетел из дыры. К его облегчению, ребята не стали ждать, ушли на корт. Оттуда уже были слышны удары по мячу. Хорошо! Не хотелось бы, чтобы они увидели, как он испугался. Платон перевёл дух и припустил к друзьям.

**Глава 3. Конец дружбы**

Побежали прекрасные деньки. Платон совершенно освоился среди старших. Они играли в футбол, шатались по улицам, ходили в кино, ели мороженое. Недалеко были частные садовые участки, и приятели совершили на них несколько набегов.

В первый раз его поставили сторожить, а потом поделились награбленным – яблоками и морковкой. Платон не стал отказываться, ведь воровал не он. Морковка была вкусная, а яблоки кислые, но ребята ели с аппетитом, хохоча и пересказывая подробности приключения.

В следующий раз он полез на участки вместе со всеми. Обрывая сливы и запихивая их за пазуху, Платон старался не слушать голос совести. Соответствовать духу команды, нравиться капитану казалось важнее.

Мороженое и билеты в кино покупали на всех. Сначала платил Левый, но уже на третий день у него не хватило денег. Все сразу поскучнели, нахмурились и были готовы расходиться по домам. Тогда Платон сам предложил заплатить за всех.

- Ты что, мелкий, у тебя деньги есть? – поинтересовался парень со смешной кличкой Ведро.

- Есть! Пять тысяч! Я накопил! Мне и мама давала на день рожденья, и бабушка, и гости.

- Молоток! – одобрил его Лёнчик. – Годится.

И компания стала развлекаться на деньги Платона. Ему это казалось правильным. В конце концов, его же угощали раньше. И вообще, он был готов на всё, лишь бы не терять новых друзей.

Однажды мама спросила:

- Куда ты всё время убегаешь на целый день? С девочками гуляешь?

Платон чуть не расхохотался. С девочками! Футбол, разбойничьи набеги, лазанье по заброшкам – вот какой теперь была его жизнь.

Он выскочил из-за стола, кинул:

- Пока, мам! – и убежал.

- Растёт малыш, - подумала мама. – Раньше на прощание обнимал.

А Платон бежал на корт – их постоянное место сбора. Ещё издали увидел, что никто не стучит мячиком, не отрабатывает обводки.

- Что случилось? – спросил он.

Хмурый Лёнчик молча поднял ногу: на кроссовке была дыра.

- Ой! Как же ты играть будешь?

- Никак!

- А матч-реванш?

Они готовились к новому сражению с проигравшей в прошлый раз командой.

- Не будет никакого матча, - отрезал Левый. – Всё, ребята, расходимся до осени.

- Как до осени? – взвился Платон. – Так ты купи! Маму свою попроси.

- Моя мама уборщица, - сказал Лёнчик как-то зло. – У неё денег нет. Всё, идите по домам.

- Ребята, а давайте вместе соберём. Паха даст, и вы все. И я!

- Мы уже сложились, - сказал Паха. – Нам пары тысяч не хватает. У тебя есть?

- Конечно! Сейчас принесу!

И Платон метнулся домой. Схватил коробку, куда складывал сбережения, открыл – и замер. На дне лежали последние сто рублей. Всё было потрачено.

Медленно-медленно возвращался он к ребятам. Те увидели, что он идёт, почему-то перестали разговаривать, повернулись и молча ждали. Платону даже показалось, что они как-то по-другому смотрят на него. Как на врага, что ли?

- У меня только вот, - и он протянул деньги Левому.

- Что это? Ты придуриваешься? – спросил тот.

- Тебя капитан просил помочь, - вставил Паха. – А ты что?

- Ребят, - чуть не заплакал Платон. – Больше нету, кончились.

- Так у мамы возьми, – посоветовал Ведро. – Она же у тебя кто? Архитектор.

- Ладно, я попрошу, - покорно согласился Платон.

- Просить не надо. Вдруг она не даст? Ты просто возьми у неё из кошелька.

- Как взять?

- Потихоньку!

- Украсть? – ужаснулся Платон.

- Ну, укради. Ты же воровал сливы? Значит, умеешь!

И все они – Левый, Паха, Ведро, Дрянчик и Маракас – обидно захохотали. И Платон сразу перестал быть их другом. Он это понял, почувствовал. Он снова стал маленьким мальчиком, только что закончившим первый класс, глупым и слабым, над которым смеются старшие и сильные.

И он заплакал.

**Глава 4. Бой с тенью**

Бородины всегда завтракали весело. Малыши лупили ложками по столу, сидя в своих детских креслицах, жизнерадостно кричали:

- Атя-тя! – и улыбались беззубыми ртами.

Остальные заражались от них этой беззаботной радостью и начинали шутить и пересмеиваться, даже если кто-то не выспался или встал не с той ноги.

Этим утром мама успела напечь оладий для себя, папы и Дёмы, а малышам сварила кашу. На плите у неё уже готовился обед. Мама обычно затевала сразу несколько дел, поэтому успевала и за близнецами следить, и у старшего сына уроки проверить, и мужа расспросить о делах. А ещё убирала квартиру, стирала и даже консультировала по интернету людей – мама была психологом.

Папа и Дёма называли её «Наша супермама». Но она отмахивалась.

- Я обычная, - говорила она. – Вот моя бабушка была «супер». Она в войну пятерых детей подняла.

- А у тебя трое! – говорил папа и обнимал её. – А захотим, и ещё парочку добавим!

Мама смеялась.

Сегодня был первый день после отпуска. На работу никому не надо, в школу тоже, поэтому никто не спешил.

- Какие планы? – спросил папа у Дёмы.

- Погуляю с Платоном, про море расскажу и про всё, что видел. Жалко, они с нами не поехали.

- Да, вдвоём вам было бы веселее, - согласился папа. – Позовём их с мамой в следующем году. Если захотят, конечно.

- Ура! – вскочил Дёма. – Я побежал, спрошу!

И он исчез за дверью.

Родители с улыбкой проводили его взглядом. Старший сын рос образцовым: серьёзный, ответственный и самостоятельный.

Выскочив на улицу, Дементий понял, как рад, что вернулся. Кто-то не любит, когда на него наваливаются повседневные заботы, а он с удовольствием думал о том времени, когда нужно будет снова ходить в школу и на тренировки. Дёме нравился чёткий распорядок и точные планы. Он собирался стать военным, как дедушка, а пока у них с Платоном была игра «в спасателей». Как командир, Дёма решал, какие задания нужно выполнить, и строго контролировал это. Он всегда заранее продумывал испытания: десять раз отжаться и пробежать по двору три круга; найти и расшифровать записку; сделать бумажный самолёт, чтобы пролетел пять метров. Однажды они увидели бабушку с тяжёлой сумкой. Дёма сказал, что спасатели должны помогать людям. Когда сумка и бабушка были доставлены до квартиры, им хотели дать конфет. Платон уже протянул руку, но командир не разрешил.

- Мы же не простые люди, - объяснил он потом. – Нам говорят «спасибо» - и всё.

- А разве у спасателей нет зарплаты? – спросил Платон. – Мама говорит, что труд надо оплачивать.

- Но это не труд! – воскликнул Дёма. – Мы же спасаем! Это не работа, а просто доброе дело.

- Ааа! – протянул Платон.

Кажется, он понял. Но не до конца.

Дёма бежал к подъезду друга. В голове крутились картинки: как он прыгал на высокую волну, как убегал от медуз, как следил за крабом, смешно – боком – спешащим к воде. Он расскажет об этом, и Платон тоже загорится мыслью поехать на море, и следующим летом у них будет куча воспоминаний на двоих.

И вдруг он увидел его в окружении старших. Секунда, во время которой Дёма хотел окликнуть друга, прошла. Что-то происходило. Что-то странное. Платон стоял понуро, а взрослые ребята смеялись. Потом один щёлкнул его по лбу, а другой сделал подсечку.

Увидев, как Платон мешком свалился на землю, Дёма закричал:

- Эй! Не трогайте его! - и помчался на помощь.

- Отстаньте, это мой друг! – заявил он подросткам.

Он узнал среди них самого противного, по кличке Левый, и обратился прямо к нему:

- Не имеете права. Или мы в полицию пожалуемся!

- На что? – спросил Левый.

- Вы его бьёте!

- Мы его воспитываем. Чтобы яблоки из чужого сада не воровал.

И подростки снова захохотали.

- Врёте! – яростно выкрикнул Дёма. – Идите отсюда!

Тут болезненный подзатыльник обрушился на его голову, а потом и ему подставили подножку. Дёма упал рядом с Платоном, но тут же постарался вскочить. И его снова уронили. Тогда Дёма просто кинулся на чьи-то ноги и обхватил их мёртвой хваткой.

- Вот мелкий! Да отстань ты от меня! – закричал хозяин ног. – Левый, он бешеный!

Дёму оторвали от его жертвы и снова бросили на землю. Однако больше никто их с Платоном не бил.

- Вы мне теперь оба должны, - сказал Левый. – И я их с вас получу, иначе полиция придёт к тебе!

И он ткнул пальцем в Платона.

Хулиганы развернулись и ушли. Дёма поднялся, помог встать другу.

- Чего им надо? – спросил он. – Что мы должны?

- Деньги, - обречённо сказал Платон. – Две тысячи рублей.

- Две тысячи? Почему?

- Ему на кроссовки не хватает.

- Так пусть у родителей возьмёт! Причём тут мы?

- Я не знаю, - и Платон без утайки рассказал лучшему другу обо всём, что случилось.

Дёма нахмурился и некоторое время думал.

- Ну, и что! – сказал он наконец. – Даже если так, они тоже воровали, полиция их тоже по головке не погладит. И никаких денег мы ему не дадим!

- А они опять пристанут.

- А мы убежим!

- Догонят.

- Тогда мы будем драться!

- Они же сильнее!

- А мы тренироваться будем. Прямо сейчас начнём! Мы им покажем!

И Дёма начал прыгать, бить воздух ногами и боксировать.

- Вот тебе! Вот тебе! – приговаривал он.

И Платон почувствовал, как обида и страх внутри него превратились в злость и желание отомстить. Он присоединился к другу, и они вместе некоторое время сражались с тенями своих врагов.

**Глава 5. Волшебный рояль**

Когда оба выдохлись, побрели к домику на детской площадке. Дёма совсем забыл, что хотел рассказать про отпуск, а Платон и не спрашивал. Всё произошедшее выбило у него из головы любые другие мысли.

Они молча сидели на скамеечках. Сквозь сетчатую крышу домика пробивалось солнце, рядом шелестели листьями деревья, весело чирикали воробьи. Такой хороший день был испорчен!

- Я для них туда за мячом лазил, - сказал вдруг Платон.

Он показал в сторону музея.

- Прямо в сам дом? – удивился Дёма.

- Нет, только в сад. А в доме привидение живёт.

Дёма непонимающе смотрел на друга.

- Они так сказали. Привидение купцовой жены.

- Купеческой, - поправил Дёма. – И ты поверил?

- Я сам его видел.

- И что оно делало?

- Смотрело на меня!

Дёма, привыкший к буйной фантазии друга, пожал плечами. Ну, привидение так привидение.

- А ещё, когда ты был в отпуске, я гулял с Ниной и Катей. У Нины старшая сестра. Когда музей ещё работал, она пришла на экскурсию. А там стоит рояль. Волшебный. Она нажала на «ля» и загадала желание. И оно исполнилось!

- А какое желание?

- Не знаю, Нина не говорила. Давай мы залезем туда и загадаем, чтобы знать все приёмы карате! И весь бокс! Подойдём к Левому и кааак…

Платон размахнулся и ударился рукой о стенку домика.

- Ай!

Дёма покрутил головой:

- Ну, ты напридумывал!

- Не веришь?

Друг подскочил и потребовал:

- Пойдём искать девчонок! Сам спросишь.

Дёма заколебался. Платон выдумщик, но не врун. Выглянув из домика, Дементий пригляделся к музею. С виду просто старый дом. Когда-то был красивым, наверное. Двухэтажный, деревянный, по бокам башенки, вокруг окон узоры. С фасадной стороны были балкончики, похожие на шкатулочки. Но вряд ли посетителям рассказывали про привидение и волшебный рояль.

- И как мы туда залезем? – спросил Дёма.

- Левый говорил, задняя дверь не закрывается, - зашептал Платон. – У него мама там уборщицей работала, и ключ так и остался у них. Левый хвастался, что ходил туда и украл какой-то браслет. Он показывал ребятам, но я не разглядел. А дверь, которая в сад, она просто так, не заперта. Давай, а?

У Платона горели глаза. Он был переполнен энтузиазмом и уверенностью. И Дёма решился.

- План такой, - объявил он, напоминая, кто здесь главный, - сейчас по домам, пообедаем, возьмём всё нужное и встречаемся здесь через час.

Друг аж подпрыгнул от восторга.

- Класс! – крикнул он.

И мальчики разошлись по домам.

**Глава 6. Ловушка**

Спустя час друзья были на месте встречи.

Дёма оделся в камуфляжный костюм и взял поясную сумку с перочинным ножиком, фонариком и спичками. Дементий был опытный турист, ходил с дедом в лес и следовал правилу: «Идёшь на час, бери на сутки». Это означало, что надо быть готовым к любым неожиданностям.

Платон, наоборот, даже не переоделся. Пришёл в тех же шортах и футболке с синим монстриком. Правда, за спиной у него висел набитый рюкзак.

- Что у тебя там? – удивился Дёма.

Платон с удовольствием продемонстрировал содержимое: увесистый пакет ирисок, упаковка «Мишек Барни», пачка влажных салфеток и маленький театральный бинокль. Дёма только головой покачал:

- Зачем столько сладостей?

- Привидение отвлекать, - ответил друг. – Пока оно чавкать будет, мы уже найдём всё, что надо.

Они двинулись к подкопу, через который Платон в первый раз попал в сад. Ничего не изменилось – лаз был на месте, и малинник так же перекрывал путь. Волоча за собой рюкзак, Платон ужом вполз в нору. И опять ему показалось, что по эту сторону забора совсем другой мир. Затихли звуки, наполнявшие двор. Казалось, даже деревья шелестят по-особенному:

- Чужой, чужой, чужой!

- Подвинься! – оказалось, Дементий пытается протиснуться в дыру, и ему мешают ноги Платона.

Они двинулись вдоль забора, прижимаясь к шершавым доскам спиной. Тонкие побеги кустарника качались перед их лицами, старались вцепиться в волосы.

- Дёма, они живые! – прошептал Платон.

- Кто?

- Кусты! Я ещё в прошлый раз заметил. Они цепляются!

- Конечно, цепляются, у них же колючки. Иди побыстрей!

Но быстрей не получилось. Через пару шагов рука Платона запуталась в ветках, ноги увязли в сплетении стеблей, с Дёмой случилось то же самое, и оба намертво застряли. Стоило дёрнуться, и гибкие колючие плети стягивали ещё туже. Платону, с его голыми руками и ногами, приходилось нелегко.

- Попались! – шёпотом хохотали деревья.

Платон вспомнил, как читал в энциклопедии про мухоловку – хищный цветок, поедающий насекомых. Его тогда поразило коварство в мире растений. А вдруг эти кусты – как мухоловка? И они с Дёмой попали в капкан!

- Они нас сожрут!

- Не мешай, - ответил друг. – Я думаю.

Командиру не пристало паниковать, а нужно уметь трезво оценить обстановку и найти запасной план.

Где-то совсем рядом раздалось жалобное тявканье, а потом и визг щенка.

- Я его видел, - вспомнил Платон. – Хорошенький такой. Он, наверное, от мамы убежал, а теперь тоже запутался.

Щенок визжал всё громче. Ему вдруг ответил низкий сердитый голос взрослой собаки. Малыш притих, а собака гавкнула несколько раз. Платон мог поклясться, что расслышал почти человеческое:

- Разойдись! Раздайся!

И кусты отпустили и даже, кажется, разошлись в стороны! Только что перед мальчиками стояла непролазная стена кустарника, а теперь виднелась чуть ли не тропинка. Они не стали раздумывать и выскочили на чистое место. Щенок со своей мамой исчезли за углом дома. Ребята отдышались и огляделись.

Тени от деревьев пересекали небольшой двор, перепутывались, взбирались на стены. Платон с опаской взглянул на окна: тёмные и пустые.

- Пойдём, - сказал Дёма. – Меня мама отпустила только до трёх часов.

Они подошли к двери, ведущей в дом. Выглядела она неказисто: низенький порог, покрашена синей краской, облупившаяся, не то что с парадной стороны. Там дверь была массивная, с резьбой и высоким крыльцом.

Дёма протянул руку. Если Левый наврал, то им внутрь не попасть. Может, это и хорошо. Идея Платона казалась ему всё более дурацкой.

Но дверь открылась легко, как будто даже сама. Словно кто-то приготовил ловушку и очень боялся, что незваные гости уйдут и не попадутся. Но Дёма этого не заметил. А Платон, как обычно, отвлёкся.

Ребята шагнули вперёд.

**Глава 7. Ссора**

Внутри сразу чувствовалось, что дом старинный. Полы деревянные, на стенах полосатые обои, а ещё круглая печка, один бок которой выходил в коридор, а остальное пряталось в глубине квартиры. В шкафу-витрине висели пальто, шапка и трость. Платон удивился:

- Это чьё?

- Купца, наверное, - ответил Дёма. – Это же про него музей.

Оба осторожно осматривались, не решаясь входить в комнаты. Всё-таки они попали сюда незаконно. Платон присматривался к трости, у неё была необычная верхушка в виде лежащей собаки. Он хотел указать на неё Дементию, как вдруг словно кто-то дунул ему в ухо, а, глянув прямо пред собой, в отражении стеклянной дверцы он увидел знакомое призрачно-белое существо. Платон взвизгнул и резво обернулся, налетев на друга и наступив ему на ногу.

- Ты что, больно! – возмутился тот.

- Привидение! – Платон озирался, как будто вокруг бешено кружились пчёлы.

- Да ну тебя! Всё время выдумываешь. Мы сюда по делу пришли, а ты…

- Я не выдумал! Я правда видел! Оно мне в ухо прямо плюнуло!

Дёма отмахнулся:

- С тобой каши не сваришь.

- Почему это! – вскипел Платон. – Ты глухой какой-то или слепой! Вообще ничего не замечаешь.

- Сам ты слепой! Не хочу я с тобой ходить. Иди один.

- Ну, и пожалуйста!

- Я пойду на второй этаж, а ты тут… лови своё привидение.

И с этими словами Дементий решительно направился к лестнице. Платон сердито посмотрел ему вслед и отвернулся. Подумаешь, задавака!

Впрочем, секунду спустя он уже решал, какую из трёх дверей, выходивших в коридор, открыть первой. Сделав выбор, попал в обыкновенную кладовку. В ней даже не было ничего старинного: современное ведро, пыльные сапоги, садовые инструменты и какой-то ящик. Хмыкнув, Платон решил, что обстоятельный осмотр дома требует сил, и достал из рюкзака пирожное.

Вернувшись в коридор, открыл дверь напротив. Это оказалась кухня. Её окна выходили в сад, и Платон понял, что призрак смотрел на него прямо отсюда. Сразу стало неуютно. Озираясь и жуя новое пирожное, он продолжил осматривать первый этаж.

Дверь из кухни вела в столовую. Вообще-то, дома у Платона никаких столовых не было. Таскать подносы с едой в другую комнату никому не приходило в голову. Но у этого купца, видно, были другие порядки: вокруг длинного обеденного стола располагались красивые стулья с гнутыми спинками. У стены – шкаф с посудой. Сами стены украшали декоративные тарелки и большая карта.

Отодвинув один стул, Платон уселся и достал ириску. Красота! Ему тут нравилось.

Карта выглядела необычно, словно из детской книжки. Любой первоклассник знал, что нет страны Азария и Моргония. И драконы живут только в сказках, а здесь они нарисованы рядом с собаками и кошками. А может, это волки и рыси? Платон призадумался, и тут наверху, прямо над ним, что-то грохнуло. Ещё секунда – и раздался крик Дёмы! Платон вскочил и метнулся через кухню наверх.

**Глава 8. Оно существует**

Дёма редко сердился на друга. Что делать, если он такой – легкомысленный болтун. Зато весёлый и признаёт главенство Дементия. По правде говоря, если бы не Платон, дружить было бы не с кем! В классе как-то не заладилось, во дворе одни девчонки.

Но в этот раз сдержаться не получилось. Платон с самого начала придумывал какую-то ерунду про привидение, про живые кусты… Потом отдавил Дементию ногу!

- Хочешь, чтобы дело было сделано хорошо, сделай его сам! – частенько повторяла мама.

Дёма так и поступил: отправился осматривать дом в одиночку. Он поднялся по лестнице на второй этаж и оказался в большом зале с ковром и четырьмя дверьми, ведущими в комнаты. И здесь был рояль! Дёма замер, как вкопанный - не ожидал, что поиски завершатся так быстро. Он даже хотел позвать друга, но передумал. Тот устроит шум, начнёт хлопать по плечам. И вообще, они только что поссорились. Дёма решил, что сначала сам всё проверит.

Рояль стоял на другом конце зала, возле окна. Дёма сделал шаг и вдруг зацепился за край ковра. Охнув, он упал носом вперёд и чудом не разбил его. Зато пострадали коленки. Поднявшись и тихо шипя от боли, он хотел было продолжить путь, но ковёр внезапно просто уехал из-под ног, и Дёма рухнул на спину. Да что же это такое! Раньше он никогда не был таким неуклюжим. Хромая, он двинулся вдоль стены, куда ковёр не доставал. Ну его, заколдованный какой-то! Успел миновать первую дверь, как вдруг висевшая на стене небольшая картина в толстой раме сорвалась с гвоздя и упала прямо перед ним. Ещё пара сантиметров, и она пробила бы ему голову! Творилось что-то странное. Словно дом не желал, чтобы кто-нибудь приближался к роялю.

Дёма отогнал эту мысль. Что за глупости! Он же не Платон верить в такое. А если этот старый дом действительно решил с ним потягаться, ему же хуже. Теперь он точно доберётся до рояля и так врежет по всем его клавишам, что мало не покажется! Дёма поднял голову к потолку и сказал:

- Ты меня не остановишь! Понял?

И тут вторая дверь распахнулась, будто от сквозняка, и так ударилась в стену, что мальчик подпрыгнул от испуга. Хорошо, что он не успел до неё дойти: размазало бы, как повидло!

До рояля оставалось несколько метров. Можно было по-прежнему идти вдоль стены, не наступая на коварный ковёр, а можно было сократить путь, рванув с ускорением. Дёма выбрал второе. Напружинился, толкнулся и почти полетел к цели. Бегал он всегда хорошо. И вот уже на месте, и никто ему не помешал! Но тут стул, стоявший у рояля, подставил подножку. Дёма споткнулся, согнулся, пробежал несколько лишних шагов и вылетел головой в распахнувшееся окно. Он успел только вскрикнуть и вцепиться в раму.

Болтаясь в воздухе, напрягаясь изо всех сил, чтобы подтянуться к подоконнику, Дёма поднял голову и вскрикнул второй раз: прямо на него из оконного проёма смотрели угольно-чёрные глаза посреди белого тумана.

Платон ничего не выдумал. Привидение существовало.

**Глава 9. Знакомство**

Они смотрели друг на друга долгую секунду. Затем угольки сместились в сторону, словно призрак скосил глаза. А затем туман растаял, и вместо привидения в окне появилось лицо Платона.

- Дёма! – воскликнул он так радостно, будто друг и не висел на высоте второго этажа на оконной раме. – Ты рояль видел? Давай руку!

Пока Дементий с его помощью выбирался, он не переставая трещал, как они сейчас загадают желание и накостыляют Левому. У Дёмы от пережитого дрожали ноги, и он уселся на стул, который только что сыграл с ним злую шутку. А у Платона родилась новая идея.

- Как ты думаешь, сколько желаний можно загадать за один раз? Если одно, то, может, ну его, Левого! Лучше я загадаю, чтобы стать знаменитым путешественником. Буду плавать по морю вокруг света. Или в джунгли поеду, там есть неоткрытые племена. Ой, нет, я сначала стану знаменитым артистом! Приеду домой на лимузине. Ты со мной, конечно! Афиши везде про меня… Левый заплачет и сам прощения попросит. А ты что загадаешь?

- Тут крышка не открывается, - сказал Дёма устало. – На ключ закрыта, наверное. А ещё я привидение видел.

- Как закрыта! – возмутился Платон. – Ну и порядки у них тут! Это же не дверь, а рояль!

Затем до него дошла вторая часть фразы.

- Ты видел привидение? Где?

- Прямо тут.

- А куда делось?

- Сбежало, наверное. Тебя испугалось.

- Вот и неправда! - сказал кто-то. – Просто дела были.

Перед ними возникло облачко пара. Он быстро сгустился в белый шар, у которого появились чёрные глазки и красный улыбающийся рот. Привидение было похоже на снеговика, только без носа-морковки.

- Здрасьти! – сказал Платон. – А вы кто?

- Странно, что ты спрашиваешь, - ответил снеговик. – Ты же меня два раза видел.

- Вы были какой-то другой.

- Я какой захочу! Например, могу быть вот таким…

Белый шар стремительно увеличился в размерах, глаза стали, как чёрные дыры, а в раззявленном рту появились страшные зубы. Привидение издало вопль.

Дёма чуть не упал со стула, а Платон заорал похлеще призрака.

- Перестань, - сказал тот, снова превращаясь в снеговика. – У меня уши болят.

И привидение отрастило такие огромные уши, что позавидовал бы любой слон.

- Здорово! – восхитился Платон. – А руки можешь?

Призрак тут же вытянул две длинные белые лопаты.

- Я всегда путаю, сколько нужно пальцев, - пояснил он.

- А давай ноги! – азартно предложил Платон. – И хвост!

Привидение добавило к своему образу две ноги в кроссовках – точь-в-точь, как у Платона – и поросячий хвостик.

- Нет! Давай, как у дракона! И рот, как у крокодила.

- Извините, а зачем вы меня из окна выбросили? – прервал веселье Дементий.

- Клац-клац, - защёлкало длинными челюстями чудовище.

Поняв, что мальчики не разобрали ни слова, оно вернуло себе прежний вид.

- Не получается контролировать всё сразу, - пояснил новый знакомец. – Я тебя не выбрасывал, ты сам упал.

- А ковёр? А картина? А дверь? Вы меня что, убить хотели?

- Не убить, а напугать. Я же страж дома!

Ребята переглянулись, вспомнив легенду.

- Мы не воровать, - сказал Платон. – Мы хотели желание загадать.

- А откуда мне знать, зачем вы здесь? – возразил страж. – Тут всякие бывали. Один недавно пришёл и украл мою вещь.

- Мы не такие, - твёрдо заявил Дёма.

- Эх, зря залезли, - вздохнул Платон. – До клавиш-то не добраться. А я весь исцарапался. У вас тут такие злющие кусты! А правда, что собака разговаривает?

Привидение покрутило глазами-угольками.

- Тявка? Нет. Она же не человек.

- Ты тоже не человек, а говоришь!

- Но я и не собака!

- А кто вы? – спросил Дёма.

- Жена купца? – предположил Платон.

- Пф!

- Но ведь она исчезла! Говорят, превратилась в призрак.

- Ничего подобного! Она просто уехала.

- Кто же тогда играл на рояле? Купец прибежит – а никого!

- Сказки это всё, - махнуло привидение рукой-лопаткой. – Это был я - просто на клавиши нажимал.

- На «ля»? – хором спросили мальчики.

- Может, и на «ля», - уклончиво ответил призрак. – Я в нотах не разбираюсь.

- А зачем? – не отставал Платон.

Дёма толкнул друга, мол, не приставай.

- Извините нас, мы, наверное, пойдём, - сказал он.

- У вас ещё остались такие штучки? Маленькие, сладкие, - спросил вдруг призрак.

- Ириски? Остались! Хочешь?

Платон живо снял рюкзак и вытряс на крышку рояля все свои запасы. Глазки привидения загорелись, словно и правда были угольками.

- Они так вкусно пахнут, - сказало это странное существо. – Почти как духи в моих сокровищах.

- У тебя сокровища есть? – оживился Платон.

- Есть, - скромно подтвердило привидение. – Хотите покажу?

Ребята закивали.

- За мной! – скомандовал призрак и испарился вместе с ирисками.

**Глава 10.** **Сокровища призрака**

Мальчики переглянулись в недоумении: дом большой, куда идти? Но тут физиономия снеговика возникла вновь.

- Ну, где вы застряли?

- Мы же не умеем просачиваться сквозь стены! – сказал ему Дёма.

- Ладно. Идём вместе, - и голова полетела вперёд, показывая дорогу.

Они спустились на первый этаж, прошли на кухню.

- Я тебя здесь видел! – воскликнул Платон. – Ты на меня из окошка смотрел.

- Открывайте поддувало, - привидение указало в сторону печки.

- Эту дверцу? – уточнил Платон, кивая на чёрную чугунную дверку снизу.

Он осторожно взялся за засов, поднял его и немедленно сунул в отверстие голову:

- Что там?

Дементий дёрнул его за футболку:

- Так невежливо! Пусть хозяин сам покажет.

Привидение нырнуло в чёрную дыру, а затем из печки на пол выпала с грохотом шкатулка.

- Смотрите!

Ребята заглянули внутрь. Там лежали: малюсенькая записная книжка в бархатной обложке (на корешке был прикреплён золотой карандашик), старинного вида флакончик из-под духов, монета, большая красивая пуговица и ириски.

- А что у тебя украли? – вспомнил Платон.

- Браслет, - горестно ответил призрак.

У него даже опустились углы красного рта, и он стал похож на грустного клоуна.

- Золотой! С собачьей головкой и смешным хвостиком на другом конце. Глазки такие красивые, синие камушки. Я называл его «Дружок».

- Золотой! – уважительно протянул Платон.

А Дёма поинтересовался:

- А как вор узнал, где ты прячешь сокровища?

- Ах! – призрак вдруг взвился вихрем молочного цвета. – Я хранил шкатулку в комнате наверху, и как раз вытащил браслет, чтобы полюбоваться. Я извлекаю сокровища по одному в день. Тогда настало время «Дружка». И тут! – привидение заметалось по кухне, оставляя позади себя белый след. – И тут открывается дверь. И как ни в чём не бывало входит этот проклятый мальчишка! Он забрал моё сокровище!

- Это был Левый! - торжествующе воскликнул Платон. – Точно он! А почему ты его впустил?

Призрак замер. Белый туман сгустился, и на ребят снова смотрели чёрные глазки-угольки. Появившиеся брови жалобно разъехались.

- Я думал… Я же загадывал… - пробормотал он и вдруг переключился на Платона: - Так ты знаешь вора?

- Ну, да! Даже был в его банде! – ляпнул Платон, и только ощутимый тычок от Дёмы заставил его остановиться.

- Я ничего не знал, - начал он оправдываться. – Решил, что Левый меня в футбольную команду взял за то, что я быстрый и ловкий. А он поиздеваться только. Браслет я один раз и видел.

- Где же он? Где? Это моё великое сокровище! Мои мечты! – закричал призрак и зарыдал.

Краски на его лице смешались, растеклись, а потом и вовсе пропали. Перед мальчиками оказался совершенно белый пустой шар. Он тут же начал таять и расплываться. Ребята испугались. Горе привидения было таким большим! А вдруг призраки от эмоционального потрясения способны умереть, исчезнуть навсегда? А они только-только привыкли к нему и даже, кажется, подружились.

- Подожди, - позвал Платон. – Не уходи. Мы поможем, найдём. Эй, как тебя зовут?

- Вжух, - ответил горестный голос. – Мне нравится это имя. А вы и правда найдёте мой браслет?

Угольки появились где-то под подбородком призрака, но тут же въехали на место. Обозначился рот, пока ещё просто прямая линия.

- Ну, да, мы постараемся, так ведь, Дёма? – неуверенно ответил Платон.

Дементий кивнул.

- Мы же спасатели! Что-нибудь придумаем, не сомневайся!

Улыбка Вжуха снова стала широкой.

- Я знал, что вы хорошие ребята!

- Нам пора, - повторил Дёма. – Как нам выйти?

- Через собачий лаз. Тявка вас пропустит.

- Ой, а собаки тоже стражи? – догадался Платон. – Я так и знал!

Мальчики вышли во двор. Тявка немедленно выбежала откуда-то из-за угла. Платон поцокал языком, но собака не обратила на него внимания. Она глянула в сторону кустарника и отрывисто три раза гавкнула. Кусты немедленно послушались, раздвинулись, и ребята свободно прошли к забору. Напоследок оба обернулись: Вжух маячил в окне кухни. Он улыбался. Друзья махнули ему и по очереди вылезли на свою сторону.

**Глава 11. Как надавить на Левого?**

Они сразу увидели Левого и компанию. Подростки оккупировали детскую площадку. С гоготом качались на качельках, играли в догонялки на горке и лазалках. Казалось, табун коней мечется в крошечном загончике. Кто-то, кажется, Маракас, забрался на крышу домика и вопил там.

Мальчики оставались в тени деревьев, чтобы не привлекать внимание. Платон достал театральный бинокль.

- Хочу разглядеть, есть у него браслет или нет, - пояснил он.

С такого расстояния видно было плохо. Да и Левый, возможно, не таскал ворованную вещь с собой, а хранил дома.

- А вдруг он его продал или потерял?

Дёма задумался. Лёнчик хвастался украшением, значит, дорожил им. Для его компании украсть что-то было подвигом. Вряд ли он продал бы браслет, ведь это символ его превосходства в банде. И вряд ли стал бы рисковать и таскать с собой – чтобы не потерять.

- Браслет у него дома, - уверенно заявил Дементий.

- Что будем делать? – Платон посмотрел на командира, зная, что у того обязательно появится план.

Они присели на траву, наблюдая за своими врагами. Маракас свалился с крыши, и все смеялись над ним. Ведро так тряс несчастный турник, что тот грозил переломиться пополам. Дрянчик отрабатывал удары ногой в стену детской беседки. Паха бегал по лавочкам. Левый сидел на горке, выше всех, и давал своим подчинённым побеситься.

- Как обезьяны. Совсем с ума сошли! – неодобрительно сказал Платон.

Он уже забыл, что ещё день назад сам был частью этой стаи и участвовал в подобных развлечениях.

- Чего Левый боится? – неожиданно спросил Дёма.

- Не знаю. Может, полиции?

- Непохоже.

- Проиграть? Он нас так гонял на корте!

- Мама говорила, что даже у сильного человека есть слабое место. Хорошие люди преодолевают свои слабости, а плохие заставляют расплачиваться других.

Платон с уважением взглянул на друга: вот что значит сын психолога!

- Левый с тобой дружил, пока у тебя были деньги. А у него почему их не было?

- Его мама уборщица, - неуверенно ответил Платон. – Денег нет, наверное.

- Ну, и что – уборщица! Она же получает зарплату. У них и машина есть, видел?

- Может, ему мама денег не даёт?

- А почему?

- Ну, он их тратит сильно. На глупости. Всех нас сначала в кино водил, пиццей кормил, мороженым. А потом уж я…

- Понимаешь, - начал объяснять Дёма, чувствуя, как у него самого проясняется в голове, - он же хочет быть главным. Ему нужно, чтобы все от него зависели. Поэтому он и воровать вас заставлял, и сначала платил за всех. А потом заставил платить самого …

Дёма запнулся, потому что хотел сказать «самого глупого», но быстро исправился:

- … Самого беззащитного. Он превратил тебя в этого… мальчика на побегушках.

Платон молчал и вздыхал. Друг был безжалостным, но говорил чистую правду.

- Я думаю, он боится показаться слабым. Хочет, чтобы его все считали крутым, а на самом деле никакой он не крутой, - закончил размышления Дементий.

Платон с сомнением глянул в сторону детской площадки.

- Надо на него надавить, - решил Дёма.

- Надавить? – поразился Платон, глядя, как Левый лениво спрыгивает с горки и уходит с площадки, а все остальные, не сговариваясь, послушно тянутся за ним. – Как?

- Психологически, - загадочно ответил друг.

**Глава 12. «Верни браслет!»**

Утром следующего дня Лёня Жетонов вышел из своего подъезда и сразу же увидел надпись на асфальте. Большими кривыми буквами было написано:

- Верни браслет!

Лёнчик огляделся. Во дворе было пусто и спокойно. Кто-то решил попугать вожака банды, и сам он догадывался, кто. Но виновники пока прятались. А у Левого было дело: мама послала за картошкой, и быстро. Сердить маму не хотелось, она была женщиной твёрдого характера и старалась держать сына в ежовых рукавицах.

Лёнчик хмыкнул, шаркнул несколько раз подошвой по надписи, махнул рукой и отправился в магазин.

Через минуту он понял, что его ведут по стрелкам. Конечно, ноги он переставлял самостоятельно и шёл туда, куда ему было нужно. Но при этом направление ему указывали нарисованные стрелки. Странно. Кто-то затеял «казаки-разбойники»?

Завернув за угол, парень затормозил. Очередная стрелка упиралась в лист ватмана, прибитый к столбу. «Верни браслет, Левый!» - требовала надпись, сделанная с кучей ошибок.

Лёнчик выругался, сорвал плакат и бросил на землю. Даже потоптался на нём.

- Мальчик, что же ты мусоришь! – возмущённо сказала какая-то женщина.

Левый хотел ей нагрубить, но женщина подошла и прочитала плакат. В её глазах возник вопрос, с чего это подросток так злится. Поэтому Лёнчик просто поднял бумагу, смял и выбросил в ближайшую мусорку.

В магазине он быстро набрал картошки и встал к кассе. Взгляд скользнул по рекламкам на стойке, и Левый вздрогнул. Ему показалось, что одна из листовок требует:

- Верни браслет!

- Мальчик, ты платишь? – спросила кассир.

Левый моргнул. На листовке было обещание какого-то банка вернуть клиентам потраченные средства. Фу ты - ну ты!

Парень вышел на улицу, чувствуя, что настроение пропало. Про браслет знала его банда, но никто из них не пошёл бы против вожака. Да и какой смысл пугать его дурацкими надписями? А вот малявки… Вчера он сильно нажал на Платона и его дружка. Может, и не стоило, но Левый не мог дать слабину перед пацанами. А сегодня эта мелкота решила его шантажировать! Ну, берегитесь!

Левый прибавил шагу. Сейчас соберёт своих и даст задание найти и притащить эту парочку. Разбираться будем на корте. Если мелких окружить, то никто из окон дома и не увидит, как им навешивают люлей.

- Купил! – крикнул Лёнчик, входя в квартиру. – Мам, я гулять!

Мама вышла из кухни, принимая у него из рук сумку.

- Что там за сыр-бор из-за какого-то браслета? – спросила она.

У Левого подогнулись ноги.

- Какого браслета? – у него осип голос.

- Тебе лучше знать. Приходили дети, сказали, ты браслет забрал. Опять взял чужое?

- Нет, мам, ты что! Какие дети? Пацаны мелкие, да? Они вредные, пристают ко мне, - затараторил Лёнчик. – Хотят в команду, а куда им - маленькие.

Он сочинял на ходу, надеясь, что мама поверит. Она знала про футбольную команду, гордилась, что её сын – капитан, и не догадывалась ни о набегах на сады, ни о других делишках.

- Нет, приходили девочки, - покачала головой мама. – Кажется, Нина и Катя. Лет семи-восьми.

- Мам, ты серьёзно думаешь, что я забрал браслет у семилетних девчонок? Может, я ещё куклу у них забрал? И эти… резиночки для волос? Буду носить браслет, резиночки и играть с куклой, - закончил Левый совсем весело, потому что видел: мама поддалась на его враньё.

- А что ж они приходили? – спросила она, смеясь.

- Может, перепутали. Или обход делают, у всех спрашивают. Дети!

Лёнчик пожал плечами, чмокнул маму в щёчку и выскочил за дверь. Дело принимало нешуточный оборот. Мелкота взялась за него всерьёз.

Он набрал Паху и приказал собраться всем на корте. Больше никому звонить не стал, парни сами договорятся. Пока ждал, пинал камешек. Из подъехавшей к дому машины слышалась музыка. «От января до января на мне браслет из янтаря…» - выводила певица. Левый вздрогнул. Сговорились они тут все, что ли?

Затрезвонил сотовый. Номер был незнакомый, но Левый всё равно ответил, машинально.

- Лёня, - прозвучал мягкий женский голос, - за кражу музейных ценностей полагается наказание. Верни браслет. У тебя полчаса.

Левый сбросил звонок, чуть не уронив телефон.

- Да как я его верну! – крикнул он непонятно кому.

Огляделся, потряс головой, выругался и бросился к своему подъезду. Через пять минут он снова выскочил на улицу, метнулся к ограде купеческого дома и швырнул что-то во двор.

- Подавитесь! – крикнул он.

Наблюдавший в свой бинокль из окошка Платон немедленно набрал номер Дёмы.

- Готово! – доложил он. – Бросил через забор.

У себя дома Дёма кивнул и сказал своей маме:

- Спасибо за помощь. Этот хулиган испугался и вернул привидению браслет.

Мама улыбнулась. Ей нравилось, что у сына богатая фантазия, и было приятно, что он включил её в свои игры.

- Обращайся! – ответила она.

**Глава 13. Нападение и спасение**

Через несколько минут мальчики встретились у собачьего лаза. Надо было убедиться, что браслет вернулся к хозяину. Дементий нырнул в дыру первым, Платон пропихнул свой рюкзак, снова набитый вкусностями, и полез вслед за ним. И тут его схватили за ноги и дёрнули назад.

- Куда собрался? – зло сказал кто-то.

Платона вытянули, как рыбу, бесцеремонно, заставив почти пропахать носом землю. Вокруг стояла и ухмылялась вся компания Левого.

- Значит, верни браслет? – протянул главарь неприятным голосом. – Кража музейных ценностей? А сами за ними полезли?

Он поднял ногу, поставил Платону на грудь и опрокинул его.

- Отвяжись ты! – сказал Платон, падая.

Здоровенный Ведро схватил его за шиворот, вздёрнул и снова швырнул на землю. Стало больно и страшно.

- А ну, отцепитесь от него! – закричал Дёма, появляясь из-под забора.

Подростки захохотали, вытащили Дементия и в несколько рук надавали ему щелчков и подзатыльников.

- Что это вы на земле разлеглись? Простудитесь! – засюсюкал Маракас, изображая заботу.

Обоих мальчиков подняли, поставили в центр круга и сказали:

- Вы куда-то шли? Идите!

Кто-то толкнул Дёму справа, кто-то – Платона слева. Потом толкали со всех сторон. И не было никакой возможности вырваться. И никто не видел, что делается с этой стороны двора.

А потом раздалось короткое:

- Ррр!

Метнулась какая-то тень, кто-то испуганно вскрикнул. Круг мучителей распался. На земле оказались все. Четверо хулиганов сидели на пятой точке и глупо хлопали глазами, а толстый Ведро пытался убежать на четвереньках, но его за ногу держала и не пускала Тявка. А ещё через мгновение в воздухе сгустился туман, собрался в белый шар с горящими глазами, кроваво-красный рот растянулся в жуткой ухмылке, чудовище показало острые зубы и завопило:

- Аааа!

И хулиганы откликнулись эхом:

- Ааа! – и прыснули в разные стороны, как тараканы. Бежали с выпученными глазами и вопили от ужаса.

Молодые мамы и бабушки, следившие за малышами в песочнице, неодобрительно качали головами:

- Безобразие! Никакого воспитания!

Возле забора остались только Дёма и Платон. Они даже не успели встать на ноги, а врагов и след простыл. В воздухе большим мыльным пузырём висел Вжух. Тявка встряхнулась, потянулась и нырнула обратно в подкоп.

- Здорово ты их! – восхитился Платон, обращаясь к привидению.

Дёму же интересовало другое.

- Вжух, значит, ты умеешь выходить из дома? Я думал, тебе это запрещается.

- Страж сам решает, выходить или нет, - важно заявил Вжух. – Главное, чтобы ветром не унесло.

В подтверждение его слов лёгкий порыв ветра сдул Вжуха с места.

- Лови! – закричал Платон, и мальчики бросились за улетающим призрачным воздушным шаром.

- Ветку! – кричал Вжух. – Дайте ветку!

Звучало это странно. Дёма обернулся и увидел на земле длинную разлапистую ветку с листьями. Схватил, протянул Вжуху, не понимая, зачем она ему, и как призрак собирается эту ветку взять. А Платон уже сообразил, в чём дело, выхватил её у друга, погнался за уносящимся привидением, взмахнул – и белый туман запутался в листьях и мелких веточках, намотался вокруг. Чёрные глазки показались в гуще листвы. Мальчики выдохнули: спасли!

- Занесите меня обратно, - попросил Вжух.

Ребята вновь проделали путь на другую сторону забора, дошли до дома и внесли ветку внутрь. Призрак с облегчением выпутался из листьев и принял свой привычный облик.

- Ты забрал браслет? – спросил у него Платон.

- Сейчас принесут, - ответил Вжух и вдруг оглушительно свистнул.

Через несколько секунд за дверью раздался лай. Тявка требовала открыть. Ребята увидели, что обе собаки – мать и сын – сидят у порога. Из пасти у щенка свисал золотой браслет. Он положил его перед собой и завилял хвостиком. Вжух радостно булькнул, метнулся к выходу и растаял в воздухе вместе со своим сокровищем.

- Идите сюда! – послышалось из кухни.

Мальчики пошли на зов.

На полу лежала открытая шкатулка, все ценности были внутри. Довольный Вжух кружил под потолком и переливался всеми цветами радуги.

Неожиданно Дёма сказал:

- Как командир команды спасателей объявляю Платону благодарность за спасение…

И запнулся: как лучше сказать? Спасение привидения? Не человека же.

- За спасение пострадавшего! – выкрутился он. – Теперь ты будешь помощник командира. И вот тебе награда.

Дементий достал из поясной сумки любимый фонарик и протянул другу.

- Ухууу! – Платон сделал колесо, подпрыгнул, протягивая Вжуху ладонь для хлопка, свалился на пол, прокатился до печки, врезался в неё и встал, потирая лоб.

- Спасибо, - поблагодарил он, принимая фонарик.

- Праздник! – закричал Вжух. – Давайте праздновать! Будем есть ваши ириски и танцевать! За мной, наверх!

И призрак исчез, унесясь на второй этаж по своим невидимым коридорам. Мальчики поспешили за ним.

**Глава 14. Друзья**

В зале с роялем Вжух уже сверкал дискотечным шаром. Как только ребята вошли, он объявил:

- Ура команде спасателей!

Откуда-то взявшиеся Тявка и Белёк залаяли, запрыгали. На телефоне включили музыку, и началось веселье. Вжух носился по воздуху, закручивался узлом, падал на всех сверху прозрачным одеялом. Щенок ловил свой хвост. Платон крутил сальто и плясал вприсядку. И даже Дементий танцевал какой-то свой строгий танец: вышагивал с прямой спиной, затем резко подпрыгивал, поворачивался на сто восемьдесят градусов и снова шагал. Про себя он называл это «Танец часового».

Наконец все устали и расположились прямо на ковре вокруг горки вкусностей из рюкзака. Собакам досталась пара бутербродов, мальчики жевали конфеты. Вжуху уделили его долю сладостей, и он с умилением принюхивался.

- Жалко всё-таки, что рояль закрыт, - промычал с набитым ртом Платон. – Я бы загадал чего-нибудь.

- Побить Левого? – уточнил Дёма.

Друг задумался.

- Не-а, - помотал он головой. – Левый теперь к нам близко не подойдёт.

- А чего тогда хочешь?

- Много чего. Если выбирать что-то одно, то надо подумать.

- Вжух, ты рассказывал, что играл на рояле, – вспомнил Дёма. – Желание загадал? Оно сбылось?

Его не оставляли сомнения насчёт волшебных свойств инструмента.

Вжух замолчал, спрятал глаза внутри себя. Мальчики даже испугались, что он обиделся. Но призрак внезапно посмотрел на них открытым, сияющим взглядом и широко улыбнулся.

- Загадывал! Много раз. Приходил и нажимал «ля». Ля! Ля-ля-ля-ля! И загадывал – изо всех сил – чтобы у меня появились друзья! И вот - сбылось.

Он опустился на ковёр рядом с мальчиками, отрастил ножки и ручки и стал похож на колобка из сказки. Платон подумал, подумал, переглянулся с Дёмой и протянул Вжуху фонарик.

- Вот тебе подарок. От нас. Как другу, - сказал он.

Вечеринка продолжалась, но теперь она превратилась в посиделки, как называла такие встречи мама Платона. Друзья просто сидели, тихонько разговаривали, гладили собак, и в душе у каждого было прекрасное чувство – спокойствия и доверия.

**Глава 15. Сокровища**

Приближался сентябрь. Родители таскали детей по магазинам за школьной формой, тетрадками, ручками и всем, что понадобится в учебном году. Спешно дочитывались книжки, заданные на лето. Кого-то начали гонять по таблицам сложения и умножения, чтобы отдохнувшая голова настроилась на рабочий лад. Словом, кончалось лето.

Компания Левого как-то рассосалась. Больше не появлялась ни на корте, ни вообще во дворе. Дементий даже немного жалел об этом. Он чувствовал в себе силы противостоять даже здоровенному Ведру.

В старый музей ребята приходили почти ежедневно. Приносили Вжуху сладости и мелкие подарки, подкармливали собак. Коллекция привидения росла, перестала помещаться в печке, и он решил найти для неё новое укромное место.

Однажды, когда друзья пришли его навестить, он почему-то их не встретил. Мальчики в недоумении прошлись по дому и позвали приятеля. Вжух появился из стены, но тут же исчез в противоположной стороне. Затем мелькнул под потолком, ввинтился в пол, что-то прокричал с первого этажа и надолго замолчал.

Дёма и Платон отправились на его поиски. В столовой они уселись за стол и решили, что призрак появится сам – привлечённый запахом любимых ирисок. Так и вышло. Вжух вынырнул из-за печки.

- Что это у вас? – спросил он, принюхиваясь. – Шоколадные?

Вообще-то, он предпочитал «Золотой ключик», но шоколадными тоже не пренебрегал.

Устроившись прямо на столе, он перебирал конфеты и выглядел каким-то встревоженным.

- Ты где был? - спросили его ребята. – Что случилось?

- Музей закрывают! – проворчал Вжух.

- Он же и так закрыт.

- Приходили тут какие-то… Говорили, экспозиция неинтересная, для туристов непривлекательная. Надо всё убрать и сделать офисы.

Вжух понурился. Углы рта на его лице снеговика опустились. Мальчики тоже молчали, не зная, как утешить друга.

- Ты нашёл новое место для сокровищ? – спросил Дёма, чтобы отвлечь приятеля от грустных мыслей.

- Нашёл, - ответил тот. – Только там кто-то уже спрятал.

- Что спрятал?

- Сокровища. В подвале. Там в стене ямка, а в ней коробка. Я посмотрел, а там брошки красивые, браслеты. Почти, как у меня.

- Так это же… - закричал Платон, вскакивая с места, - это же купцовой жены!

- Точно! – подхватил Дёма. – Купеческой! Она же в ювелирном магазине…

- И никто же не смог найти… - перекрикивал Платон.

Вжух даже отодвинулся от них.

- Она уехала, - сказал он. – Теперь это моё.

- Подожди, - возразил Дементий, - это не твоё, а музея. Украшения, наверное, старинные! Значит, имеют историческую ценность.

- А давайте мы их как будто бы найдём! – снова вскинулся Платон. – Прославимся на всю страну!

- Чтобы прославиться, надо подвиг совершить или открытие, - возразил Дёма. – А эти сокровища надо учёным показать.

- И тогда музей не закроют! – подытожил Платон.

Вжух от возбуждения закрутился волчком.

- Положим их прямо тут, на столе - предложил он.

Но у Дементия, конечно, был другой план.

И друзья осуществили его.

**Глава 16. Находки**

В десять часов утра перед старым домом-музеем остановилась легковая машина и большой грузовик с рабочими.

Из машины вышел человек в костюме, поднялся на крыльцо дома, открыл ключом дверь и сказал грузчикам:

- Заходите, выносите всё!

Пятеро мужчин, громко топая, прошли внутрь и сразу скрылись в первой же комнате. Послышался шум отодвигаемой мебели, голоса и вдруг громкое:

- Опа!

Воцарилась пауза.

Мужчина в костюме, скучавший у витрины с пальто и тростью, понял, что что-то произошло. Он повернулся, и тут рабочий вынес из комнаты какую-то блестящую вещицу.

- Мы там нашли, - сказал он неуверенно. – Может, настоящая?

Остальные подошли к ним, и все вместе начали разглядывать брошку тусклого жёлтого цвета, с разноцветными камушками.

- Где это было? – спросил мужчина.

Оказалось, брошка лежала в ящике старинного комода. Мужчина – представитель администрации – попросил осмотреть остальные ящики, а заодно все углы и закоулки в комнате. И под сломанной половицей у самого окна рабочие нашли золотую цепочку.

Тут представитель начал звонить кому-то по телефону, а грузчиков отправил отдохнуть. Сам же нервно расхаживал по дому, приглядываясь и ковыряя пальцем стены.

Вскоре прибыла группа учёных. Увидев находки, они вытаращили глаза.

- Это же точная копия утерянных украшений! – воскликнул один. – Вы же знаете легенду? Якобы супруга владельца этого дома страдала клептоманией и похищала ювелирные украшения. Но в действительности, купец Саламандров увлекался археологией. Он бывал в экспедициях и привозил оттуда уникальные вещи!

- Да-да! – подхватил другой. - Они описаны в каталогах, но никто их не видел с одна тысяча девятьсот семнадцатого года. Считалось, они сгинули во время революции и гражданской войны. А они – вот где! Надо, конечно, провести анализ, подтвердить…

- Где это нашли? Может, в доме есть ещё тайники? – перебил третий. – Музей трогать нельзя!

И рабочие уехали. К дому приставили охрану. И всю следующую неделю происходили счастливые находки: чуть не в каждой комнате обнаруживался клад. Как это всё не нашли раньше, уму было непостижимо! Зато теперь даже речи не было о том, чтобы закрыть музей. Наоборот, власти выделили деньги на ремонт. Пусть ювелирные украшения передали в «Эрмитаж», но «Дом купца Саламандрова» признали памятником архитектуры. В благодарность к заслугам бывшего хозяина в доме сделали музей, рассказывающий о знаменитых людях города, и в него снова начали приходить посетители. У дома началась новая жизнь.

**Глава 17. Личные тайны**

К сожалению, собачий лаз закопали, и теперь попасть в музей можно было только за плату. Конечно, у Дёмы и Платона было не слишком много свободного времени: школа, тренировки, дополнительные занятия. Но они старались почаще навещать нового друга и уже потратили на билеты кучу сэкономленных денег. Работники музея начали узнавать мальчиков и очень удивлялись такому интересу к истории города. Сначала за ними пристально следили: не намусорят, не испортят ли что-нибудь? Но потом махнули рукой и даже стали пускать бесплатно. Друзья бродили по знакомым комнатам, оставляя в укромных уголках любимые ириски Вжуха. Конфетки иногда исчезали прямо на глазах, но сам призрак показывался редко. Бывало, отразится в стекле витрины или в окне, мигнёт, улыбнётся, помашет рукой-лопаткой – и всё.

Ребята не обижались, хотя немного скучали по весёлому приятелю. Но, похоже, у него теперь появилось много дел, и мальчики радовались этому. Столько лет он был так одинок, что даже спутал Лёнчика с новым другом и позволил ограбить себя!

Тявка и её щенок остались жить при музее. Антонина Петровна, кассир и смотритель, приглядывала за ними.

Однажды прямо на крыльце музея мальчики столкнулись с Левым. Тот мрачно посмотрел на них и прошёл внутрь, сильно толкнув Дёму плечом.

- Чего это он? – спросил Платон. – На экскурсию, что ли?

Они вошли следом и услышали, как Левый говорит:

- Мама заболела, я вместо неё помою.

Ну, конечно! Мама Лёнчика работала здесь уборщицей!

Ребята увидели, как их старый враг вытаскивает из кладовки лентяйку и ведро.

- Лёня, надо на втором этаже ковры пропылесосить, - сказала ему Антонина Петровна.

- Ладно, - буркнул Лёнчик.

- А мы… это… поможем, - выпалил вдруг Платон.

И, посмотрев на Дёму, добавил:

- Мы же спасатели, так?

- Так, - согласился друг. – Конечно, поможем.

- Не надо! – отказался Левый. – Валите отсюда, мелюзга!

Но Антонина Петровна очень обрадовалась.

- Как же «не надо»! Обязательно надо помогать! – воскликнула она. – Идите, мальчики, наверх. Пылесос в комнате Лёли.

Так в музее называли небольшую комнатку дочери купца Саламандрова.

Ребята отправились на второй этаж.

«Комната Лёли» была обставлена очень скромно. У любого современного ребёнка гораздо больше вещей и, конечно, игрушек. А здесь: кроватка, комод, тумбочка со стоящей на ней иконкой, лошадка-качалка и несколько тряпичных кукол.

Пылесос прятался за дверью. Он тоже был старинный, не такой, как дом, конечно, но явно старше Дёмы с Платоном. Они вытащили за шланг тяжёлый металлический агрегат, похожий на летающую тарелку, и подключили к розетке. Пылесос взвыл. Платон от испуга выронил трубку, а Дёма аж подпрыгнул и запутался в проводе. Наступила тишина. Из раструба на конце шланга вылетел белый сгусток, сформировался в шар и сердито посмотрел чёрными глазками-угольками.

- Предупреждать надо! – сказал Вжух.

- Мы же не знали! – начал оправдываться Платон. – Что ты там делал?

- Искал, - коротко ответил призрак. – Тут одна туристка серёжку потеряла. Расстроилась. Даже письмо написала в музей, чтобы поискали. Я подумал, может, в пылесос засосало?

- Ну, и как?

- Нету.

- Может, ещё найдётся, - успокоил его Платон. – Мама говорит, в таких случаях надо попросить: «Домовой, домовой, поиграй да отдай!»

- Какой? – не понял Вжух.

- Домовой! Ну, который дом сторожит.

- Это я дом сторожу! - обиженно заявил призрак.

- Давайте уже работать, - подстегнул спорщиков Дементий.

Он выкатил пылесос в холл, снова включил и начал чистить большой ковёр. Платон достал неизменные ириски, угостил Вжуха, и оба уселись в Лёлиной комнате прямо на пол, наблюдая за Дёмой в открытую дверь.

На этаж поднялся Лёнчик. Он выглядел хмурым и каким-то скукоженным. Не глядя по сторонам, вошёл в первую комнату. Дёма выключил пылесос и сказал:

- Я половину почистил, теперь твоя очередь.

- Видел Левого? – спросил шёпотом Платон.

- Где?

- Пока ты тут жужжал, он зашёл туда. И не выходит. Уже давно.

Оба посмотрели на Вжуха.

- Проверишь? Только тихонько.

Вжух испарился, а через минуту появился снова.

- Плачет, - коротко доложил он.

У Платона от удивления отвисла челюсть, а Дёма нахмурился.

- Может, из-за мамы? – предположил он.

Они на цыпочках подобрались к двери и заглянули в комнату. Левый стоял у окна, уткнувшись лбом в стекло. Может, и плакал, но со спины было не разобрать.

- Эй, Лёнчик, – позвал Платон, - ты серёжку не находил? Туристка потеряла.

Не поворачиваясь, Левый вытянул руку, раскрыл ладонь, и золотая капелька упала на пол. Вжух коршуном бросился вперёд и сцапал серёжку. Левый глянул в его сторону, увидел призрака и отшатнулся.

Вжух подмигнул ребятам и исчез.

Левый потёр глаза, они у него действительно покраснели.

- Опять ваши фокусы, - пробормотал он. – У вас проектор где-то спрятан?

- Левый, ты плакал? – напрямую спросил Дёма.

- Я? – теперь уже Лёнчик возмутился и грозно вытаращился на ребят.

- У тебя же мама болеет. Мы слышали…

Дёма не успел договорить. У Левого изменилось лицо. Он плотно сжал губы, а глаза стали, как стеклянные: смотрели перед собой и ничего не видели. Он задышал рывками, и вроде бы, хотел что-то сказать. Но вместо этого всхлипнул и разрыдался.

Ребята совершенно растерялись. Бывший враг казался теперь таким беззащитным. Он снова отошёл к окошку и пытался справиться с собой. Наконец, помотал головой, глубоко вздохнул и вытер лицо рукавом. Обернулся.

- Чё стоите? – грубо сказал он. – Концерт окончен.

Он хотел выйти из комнаты, но мальчики загородили дверь.

- Левый, подожди, мы поможем, - сказал Дементий.

- Мы же спасатели! – подхватил друг.

- Вы детский сад! – сказал им Левый. – Как вы мне поможете? Моя мама в больнице уже неделю! И будет там неизвестно сколько. К нам через три дня придут с проверкой из социальной службы. И если не будет взрослых, меня опять заберут в детдом. Ясно вам?

- А у тебя папы нет? – спросил Платон. – А бабушки?

- Я детдомовский, - повторил Левый, как бы даже хвастаясь. – Меня бросили. А мама взяла к себе. А теперь отвалите, мне работать надо.

Он растолкал мальчиков и вышел, но снова вернулся, схватил со стула чью-то кофту. Наверное, Антонина Петровна забыла и попросила принести.

Ребята молча смотрели ему вслед.

**Глава 18. Верю-не верю**

Закончив пылесосить, Платон и Дёма с разрешения смотрительницы вышли на задний двор. Подросший щенок сразу подбежал к ним. Тявка пришла следом, приветственно виляя хвостом. Ребята достали угощение. Взрослую собаку кормили просто так, а щенка заставляли выполнять команды.

- Что он у нас до сих пор без имени ходит? – сказал Платон. – Давай назовём как-нибудь.

- Это же не наша собака, - возразил Дементий.

- Ну и что? Может, я маму уговорю и возьму его себе.

Тявка напряглась и рыкнула.

- Пошутил, - сказал ей Платон. – Видишь, она всё понимает.

- Тогда спроси у неё, как назвать щенка?

- Пожалуйста! Тявка, давай назовём твоего сына Тузиком?

Собака недовольно посмотрела на Платона и показала зубы:

- Рр.

- Не нравится. А если Стёпка?

- Рр!

- Понял. А Полкан?

- Рррр!

- Хватит, - прервал дурачества Дёма. – Пусть этим Вжух занимается. Пошли, я на тренировку опоздаю.

Так и не решив вопрос с именем, мальчики попрощались - с собаками и со смотрительницей – и отправились домой.

Вечером, сражаясь с математикой, Платон всё время возвращался мыслями к тайне, которую они сегодня узнали от Лёнчика. Он детдомовский! Как это, наверное, тяжело: не иметь семьи, своей комнаты, своих игрушек, книжек. Вздохнув, Платон постарался сосредоточиться на примерах. Потом всё-таки встал и пошёл к маме на кухню.

- Мам, а правда, что если ребёнок один, его заберут в детдом?

Марина Альбертовна с удивлением посмотрела на сына.

- Правда. Если у него нет других родственников.

- Но почему?

- Чтобы заботиться о нём. Кормить, одевать, защищать.

- А если ребёнок уже большой? Зачем его кормить? Он сам поест.

- А на что же он еду купит? А если вдруг заболеет, кто будет за ним ухаживать?

Платон нахмурился:

- Но, если его мама в больнице, она же скоро поправится и вернётся домой. А ребёнок в детском доме! Это неправильно.

Марина Альбертовна поняла, что разговор неспроста.

- Ну-ка, что случилось?

- Да… помнишь, я летом с ребятами гулял? – Платон не стал рассказывать о подробностях тех «прогулок». – Мы в футбол играли. Они меня в команду приняли и… мы подружились! А потом у Левого… Лёни, он наш капитан, маму в больницу положили. Она в музее пол моет, Лёня вместо неё теперь. А его могут вернуть в детдом.

Уф! Он вывалил на маму всю эту кучу слов и наверняка запутал её. Но мама поняла главное.

- У него никого больше нет?

- Он детдомовский. И очень боится, что его заберут. И за маму боится. Она болеет уже неделю. А он за неё в музее работает, представляешь? Они на свете всего двое, как и мы с тобой. Только у нас ещё есть бабушка Тома, бабушка Кристина, дедушка Альберт, дедушка Алёша, тётя Марта, дядя Валера, тётя Кира, дядя Серёжа, Мира, Тоня, Слава и Гена.

Платон перечислил своих ближайших родственников и сам поразился, какая у них большая семья!

- Что же ты предлагаешь? – спросила мама.

- Может, пусть он у нас поживёт? – робко сказал сын.

- Это не так просто. Мы же ему чужие люди. Нам могут не разрешить. И ещё неизвестно, захочет ли сам Лёня жить у нас.

- Захочет! Это ж лучше, чем в детском доме! Мам! Мы с ним будем в футбик играть каждый день! И бегать по утрам. Я ему свою кровать отдам, а сам на полу посплю. Он мне с уроками поможет. Он мне как старший брат будет! Пожалуйста!

Марина Альбертовна покачала головой:

- Сынок, это же не кошку в дом позвать. Это человек. Вдруг что случится, поссоритесь, например, его из дома не выставишь.

- Не поссоримся!

Мама вздохнула.

- Давай сделаем так, - предложила она, - сначала сходим к Лёне в гости. Познакомимся, поговорим. Может быть, на самом деле всё не так плохо.

Платон согласился. Решили идти прямо сейчас.

Первый подъезд, первый этаж, квартира номер один.

- Лёня, - сказал в домофон Платон, - это я, можно к тебе? Я с мамой.

Лёнчик хмыкнул и открыл дверь. Марыгины вошли в подъезд и увидели Дементия. Тот выглядывал из квартиры Жетоновых и улыбался.

- А мы тоже с мамой пришли, - объявил он.

Наталья Олеговна хлопотала на кухне.

- Здравствуйте! – весело сказала она. – Лёня разрешил тут похозяйничать. Я сейчас суп сварю, а потом мы все вместе чаю попьём, хорошо?

- Ох, мы ничего не захватили с собой, - смутилась Марина Альбертовна. – Давайте я в магазин сбегаю.

Но оказалось, Наталья Олеговна уже завела тесто для оладушков, и обе мамы принялись в четыре руки готовить ужин. Мальчики ушли в комнату.

- Лёня, хочешь пожить у нас? – сразу спросил Платон.

Левый взглянул на Дёму.

- Мы тоже его позвали к нам, - сообщил тот. – А он отказался.

- У вас малыши, вам нельзя! – заявил Платон. – А у нас никого.

- Зато у вас только две комнаты, а у нас четыре! Где Левый спать будет?

- Я ему свою кровать отдам! А сам и на полу могу! Зато вы на шестом этаже живёте, а мы на двенадцатом!

- Да хватит! – прервал спор Лёнчик. – Не поеду я к вам. У меня собственный дом есть. Только бы мама поскорей вернулась.

Друзья притихли.

- Лёнь, а когда эти придут? Из защиты? – спросил Платон.

- Два дня осталось. Маму ещё не выпишут.

- Эх! Нам бы сейчас рояль! – воскликнул Платон. – Загадали бы желание, и твоя мама сразу бы выздоровела.

Лёня посмотрел на него с иронией.

- Точно детский сад! – сказал он. – Ты, может, и в Деда Мороза веришь?

- Верю! Моя мама говорит, в чудеса надо верить, а то жизнь будет скучная.

- Ну, и верь себе. Мне от этого ни жарко, ни холодно.

- Перестаньте уже, - вмешался Дёма. - Левый, ты же сам Вжуха видел. Скажешь, и привидений не бывает?

Лёнчик нахмурился. Видеть-то он видел, но что это было, так и не понял.

- Вот если бы тебе сказали, что есть средство вылечить твою маму. Но оно не испытанное. Ты бы согласился?

- А если оно навредит?

- Нет, оно безопасное. Согласился бы?

Левый кивнул.

- Ну вот! Мы тебе и предлагаем попробовать.

- Что?

- Загадать желание. У Вжуха всё получилось. А Нину знаешь? Уеё сестры тоже желание исполнилось. Только для этого надо в музей попасть.

- У меня ключ остался, - растерянно сказал Лёнчик.

Он так запутался, что уже сам не знал, во что верит.

- Пойдём прямо сейчас! – заявил Дёма.

**Глава 19. Как исполняются желания**

Мамам объявили, что для аппетита неплохо бы прогуляться. После небольшого сопротивления выпросили полчаса и выскочили на улицу.

Шёл восьмой час вечера, музей давно закрылся, и включена сигнализация. Но Лёнчик знал код. Его мама приходила убираться очень рано, и была первой, кто открывал двери.

Мальчики вошли в помещение, чувствуя себя немножко неловко. Всё-таки теперь это было официальное учреждение, а они – непрошеными гостями. Включили в прихожей свет.

Вжух появился прямо перед ребятами и недовольно сказал:

- Закрыто!

- Вжух, привет! Мы на минуточку, - попросил Платон. – Нам вот для Лёнчика желание загадать.

Он обернулся к Левому и увидел, что тот совершенно остолбенел. Видимо, всё-таки не поверил в привидение и теперь испугался.

Дёма дёрнул его за руку, а потом и вовсе потряс:

- Первый, первый, я второй, ответьте!

Лёнчик моргнул, отвернулся и снова посмотрел на Вжуха.

- Он… это… настоящий?

- Искусственный! – сердито отозвался призрак.

- Можно, я потрогаю? – Левый протянул руку.

- Укушу! – заявил Вжух, и рука отдёрнулась.

- Давайте быстрее, - подстегнул друзей Дементий. – Нас на полчаса отпустили. Вжух, у Лёни мама в больнице и всё никак не поправится. Можно нам к роялю?

В музее иногда проходили музыкальные вечера, и инструмент теперь не закрывали.

- Он украл у меня сокровище! Почему я должен ему помогать? – возмутился Вжух.

- Потому что ты добрый! – воскликнул Платон.

- Я злой!

И призрак зарычал. Лёнчик отступил назад и, кажется, готов был сбежать.

- Погодите, - вмешался Дементий. – Вжух, мы же с Платоном спасатели, помнишь? Нам в команду нужны ещё люди. Ну, и привидения тоже. Хочешь быть спасателем?

- А что я буду делать?

- Что и сейчас: охранять дом, помогать туристам. Но теперь мы будем это делать все вместе, потому что команда. Согласен?

Вжух колебался, и Дёма добавил главный аргумент.

- Когда пройдёшь первое испытание, получишь медаль.

У привидения загорелись глаза.

- Какое испытание?

- Помочь человеку, - и Дёма указал на Левого.

- Хорошо, проходите, - Вжух махнул рукой-лопаткой.

Ребята поднялись на второй этаж. Здесь свет зажигать не стали и в полумраке осторожно подошли к роялю.

- Чо делать-то? – грубовато спросил Лёнчик.

- Открывай, - тихо сказал Платон. – Где «ля» знаешь?

- Разберусь.

Левый открыл крышку и уставился на чёрно-белые клавиши.

- Ну?

- Я в музыкалке не учился, - с досадой ответил Лёнчик. – Не помню я, где тут ваше «ля». Пошли домой!

- Подожди, - остановил его Дёма. – Может, Вжух вспомнит?

Но призрак не знал. Он мог предложить только собственный метод: нажимать на все клавиши подряд.

- Да я идиот, что ли? Не буду этого делать! – сопротивлялся Левый. – Может, я ещё петь должен? «До-ре-ми-фа-соль-ля-си! Кошка ехала в такси!»

- Мы не будем подслушивать. Подождём тебя внизу. А ты делай, как Вжух сказал: нажимай все по очереди и говори желание, - упрашивали его ребята.

- Ты хочешь, чтобы твоя мама выздоровела? Или в детский дом собрался? – жёстко сказал Дёма.

Это подействовало. Левый насупился и потребовал:

- Ладно. Уйдите.

Ребята спустились вниз и сели на скамеечку. В доме стояла такая тишина, что, казалось, закладывает уши. Вдруг издалека донеслись тихие звуки рояля. Друзья переглянулись. Лёнчик всё же решился и теперь перебирал клавиши по одной. Платону даже показалось, что он слышит шёпот:

- Хочу, чтобы мама выздоровела! Хочу, чтобы мама вернулась домой!

Через несколько минут Левый сбежал по лестнице вниз и, не глядя по сторонам, выскочил на улицу. Мальчики торопливо попрощались со Вжухом и побежали догонять. Все вместе домчались до подъезда и влетели в квартиру. На пороге Левый замер. Наталья Михайловна выглянула в коридор и обрадованно сказала:

- А у нас всё готово! Мы решили в комнате накрыть, на кухне не поместимся. Ты не возражаешь, Лёня?

Лёнчик мотнул головой, скинул ботинки, бросил на пол куртку, ушёл в ванную и хлопнул дверью.

- Что случилось? – растерялась мама Дементия.

- Да мы… - начал Платон.

- Не знаем, - перебил его Дёма. – Может, думал, мама его вернулась.

- Ох! Лёня, открой, пожалуйста, - позвала Наталья Михайловна.

Левый, не отвечая, включил воду.

Марина Альбертовна тоже вышла в коридор, и теперь все стояли совершенно расстроенные.

- Может, завтра исполнится? – шёпотом сказал Платон. – Это, наверное, не быстро.

И тут в дверь позвонили.

**Глава 20. Про запас**

Несколько секунд все стояли не шевелясь. Звонок повторился. Лёнчик вылетел из ванной, оттолкнул Дёму и Платона, распахнул дверь и обнял свою маму. Он был ростом почти с неё, а выглядел даже крепче, но сейчас повис на ней, как маленький ребёнок.

- Что ты, Лёнечка? - говорила его мама и гладила сына по спине. – Всё хорошо.

Она посмотрела на гостей, те поздоровались и объяснили:

- Мы проведать зашли. Ребята дружат с Лёней, вот мы и…

- Очень рада! Спасибо вам.

Левый отлепился от неё и потянул в квартиру.

- Давай, мам, заходи! Тут это… друзья мои. Ты выздоровела? Тебя совсем выписали?

- Да-да! Анализы в порядке. Доктора ошиблись в диагнозе. Я здорова!

Из коридора мама Лёнчика увидела в комнате накрытый стол и ахнула:

- Да у вас пир!

- Лёня только макаронами питался, – объяснила Наталья Михайловна. – Хотелось подкормить. Он у вас худущий такой.

- Спасибо! – снова повторила мама Лёнчика. – Познакомимся? Я Ирина Павловна.

Все по очереди представились и дружно сели за стол. Правда, Марыгины и Бородины сначала отказывались, хотели уйти, но хозяева их не отпустили. Мальчики уплетали суп, жареную картошку с колбасой, оладушки с вареньем (Марина Альбертовна всё же сбегала домой и принесла целую банку). Ирина Павловна коротко рассказала, как внезапно попала в больницу и переживала, что сын остался один. Мама Платона хвалила Лёнчика как капитана футбольной команды и вообще хорошего человека. Левый прятал глаза.

Наконец, все наелись, наговорились. Пора было по домам. Платон с мамой решили проводить Бородиных до их подъезда.

- Надо нам тоже что-нибудь загадать, - сказал Платон. – Вдруг исполнится!

- Пока не надо, - помотал головой Дёма. – Вот ты чего хочешь?

- Ну… «Лего» - большой набор! Даже два! И самокат. И на море поехать.

- Это всё ерунда!

- Ну, тогда чемпионом быть по плаванию.

- Просто так, что ли? Проснулся – и чемпион?

- Нет. Чтобы победить всех на соревнованиях.

- Честно победить?

- Конечно!

- Тогда это от тебя зависит. А желание, оно должно быть, как у Левого или Вжуха – очень сильным. Чтобы как чудо.

- Такого у меня пока нет, - грустно признался Платон.

- И у меня.

Распрощавшись, разошлись. Лёжа в кровати, Платон всё размышлял, чего бы он хотел по-настоящему? Получалось, ничего. Он было огорчился, как вдруг подумал, что это же хорошо! Ему не надо загадывать себе друзей, как Вжуху – они у него есть. И чтобы мама выздоровела – тоже не надо. Она же здорова и сейчас рядом с ним! И значит, желание он оставит про запас. И с этой мыслью, успокоившись, Платон уснул.

**Глава 21. Неожиданный поворот**

На следующий день после уроков друзья ненадолго забежали в музей. Надо было вручить Вжуху обещанную медаль. Дёма решил подарить одну из своих. У него были награды и за победы в плавании, и за карате, и даже за рисунки.

- А ваш дружок уже здесь! – сказала Антонина Петровна, завидев мальчиков.

Ребята переглянулись. Им показалось, что смотрительница говорит про привидение. Но она имела в виду Лёнчика.

- Сказал, вы будете серьёзно изучать историю города. Кружок у вас будет. Дело хорошее. Поможем, чем сможем, - закончила женщина.

Мальчики поднялись на второй этаж и увидели, что там бродят какие-то старушки вместе с куратором выставки Алёной Егоровной.

- А вот наши юные друзья! – сказала она. – Они приходят к нам так часто, что мы их путаем с нашими работниками.

Старушки заулыбались.

- Здравствуйте! – степенно поздоровался Дементий. – Можно нам в комнату Лёли? Мы… доклад пишем про старинные игрушки. И детский быт прошлого времени.

Старушки восхищённо заохали, а Алёна Егоровна с довольным видом кивнула.

- Конечно, идите. Если нужна ещё информация, обращайтесь.

Она повела своих подопечных дальше, а ребята прошли в детскую. Обычным посетителям бродить по комнатам не разрешалось, осмотр проходил с порога. Поэтому сидящий в углу за дверью Лёнчик с мешком конфет на коленях слегка напугал.

- Ты чего прячешься? – шёпотом спросил Платон, но тут же увидел причину.

Из-за спины Левого прямо из стенки высовывалась белая рука-лопатка, хватала по одной конфете и исчезала. Мешок худел на глазах.

- Вжух! – хором сказали мальчики.

Рука с зажатой конфетой замерла, а потом призрак появился целиком.

- Ушли? – спросил он. – Эти старушки мне надоели. Везде лезут. Про всё спрашивают. Алёна Егоровна им устала про сокровища объяснять: «В Эрмитаже! В Эрмитаже!» А они: «Ну, неужели хоть одной маленькой брошки не осталось? Хоть одного браслетика! Ну, покажите, покажите…»

- Вжух, ты шоколадные конфеты теперь любищь? – ревниво перебил его Дёма.

В мешке у Лёнчика действительно были и «Мишка на севере», и «Каракум», и «Красная шапочка», и куча других.

- Так он ириски не принёс! – отговорился призрак и добавил, обращаясь к Лёнчику: - Давай уже весь мешок. Надолго хватит!

И исчез. Левый поднялся на ноги.

- Привет, - сказал он немного смущённо. – Заметил, что вы его подкармливаете. Находил ириски по всем углам, и думал, посетители такие растяпы. Конфеты теряют.

- Ты про какой кружок ляпнул Антонине?

- В голову просто пришло. Я хотел этому вашему… Вжуху спасибо сказать за помощь. А она ходит за мной и ходит. Ей скучно одной, она и рада экскурсии проводить. Пока старушки не пришли, так и не отцепилась.

Ребята разговаривали негромко. Привыкли уже, что в музее не шумят. Наверное, поэтому и случилось следующее событие. Из-за приоткрытой двери Дёма увидел, как на этаже появилась одна из старушек. Она быстро огляделась, на цыпочках просеменила к первой комнате, где располагался кабинет хозяина, нырнула туда и сразу метнулась обратно. На ходу старушка засовывала в свою объёмистую сумку какую-то книгу.

У Дёмы даже рот открылся от изумления. Он ткнул пальцем в сторону холла и прошептал:

- Там воруют!

- Где? – Платон кинулся было смотреть, но Дементий его удержал.

Он увидел, что преступная старушка не удовольствовалась книгой, а прошмыгнула в другую комнату и снова быстро выскочила. А ещё Дёме показалось, что старушка не выглядит безобидной. И вообще не похожа на пожилую женщину.

- Это, кажется, дядька! – сиплым шёпотом сказал он друзьям.

**Глава 22. Странная старушка**

Все трое прильнули к дверной щели. Носившаяся от комнаты к комнате старушка действительно казалась слишком резвой. У неё и шаг изменился, стал уверенным и широким. Вдруг она остановилась, сдвинула волосы на затылок и поскребла голову.

- Парик! – шёпотом вскрикнул Платон.

Вор, притворявшийся старушкой, снова огляделся и направился прямо к комнате Лёли. Мальчики шарахнулись в стороны. Но тут зазвонил телефон. Возникла пауза, затем дрожащий старушечий голос ответил:

-Да-да, я её нашла. Присела отдохнуть, вот и задержалась. Сейчас иду.

Ребята снова подобрались к щели. «Старушка» кинулась к роялю и на минуту исчезла из поля зрения. Потом спокойным шагом прошла к выходу с этажа, и перед лестницей прямо на глазах снова превратилась в немощную: согнулась и захромала.

- Она украла какую-то книгу! – сообщил Дементий. –Надо вызвать полицию!

- Сначала надо рассказать музейным работникам, - рассудил Лёнчик. – Может, это её собственная книга. То есть его.

- А зачем притворяться старушкой? Точно украл.

- Давайте быстрее, сбежит! – волновался Платон.

Он даже выскочил в холл и порывался броситься вдогонку.

- Вы чего шумите?

Вжух возник посреди комнаты. Ему тут же рассказали о случившемся.

- Проверю! – призрак белым ядром влетел в кабинет, откуда мнимая старушка вынесла книгу.

- Всё на месте, – доложил он. – Я каждую вещь помню!

По просьбе ребят он проинспектировал остальные комнаты. Нигде ничего не пропало.

- Тогда что он тут делал?

Дёма наморщил лоб. Что-то не давало ему покоя. Какая-то мысль билась в глубине, но он никак не мог её поймать.

- Всё-таки надо рассказать Антонине, - предложил Левый. – Давайте я схожу...

И тут до Дементия дошло.

- Рояль! Он же тут что-то химичил.

Платон бросился к инструменту, поднял крышку. Ничего. Заглянули под низ, попросили Вжуха осмотреть внутри – всё было в порядке. Платону, с его буйным воображением, даже подумалось, что преступник проник в музей, чтобы испортить волшебный рояль. Для проверки он ткнул на «ля» и тут же получил выговор от Дементия.

- Скажут, что мы балуемся, - укорил он друга.

Левый в это время просто стоял и смотрел на окно. Потом подошёл и открыл его.

- Вот и всё! – сказал он немного снисходительно.

Мальчики посмотрели на него непонимающе.

- Он оставил открытым окошко, чтобы ночью сюда залезть. Тут дерево растёт. Удобно.

И правда. Все окна в музее закрывались изнутри на шпингалет. Левый говорил, что вдобавок весь первый этаж стоял на сигнализации. А вот второй остался незащищённым. То ли средств не хватило, то ли решили сэкономить.

- Что будем делать? – спросил Платон, готовый на всё: и в засаде сидеть, и броситься в погоню за преступником.

- Да просто закроем окно, - отозвался Лёнчик.

- Нет, так не годится, - покачал головой Дементий. – Он ещё раз попробует. Мы же не будем тут всю жизнь караулить.

- Так Вжух есть!

- Вот именно! – и Дёма многозначительно глянул на привидение. – Надо вора так напугать, чтобы он вообще забыл сюда дорогу. И что ему тут понадобилось? Сокровищ нет…

- Наверное, думает, что учёные нашли не всё, - сказал вдруг Вжух.

Он выглядел каким-то смущённым.

- Ты ещё что-то нашёл? – подозрительно спросил Дёма.

- Этим вашим учёным хватит и того, что уже забрали, - проворчал Вжух. – А у меня коллекция.

У Платона загорелись глаза, но Левый не дал ему наброситься с вопросами.

- Давайте решать, как будем преступника ловить.

На военный совет собрались снова в детской. Вжух поделился подаренными конфетами, и все активно жевали, составляя план.

Договорившись, проверили остальные окна в комнатах, убедились, что вор их не тронул, и разошлись по домам.

**Глава 23. Операция**

Уйти из дома, чтобы ловить преступника, никто бы не смог, конечно. Поэтому надеялись только на Вжуха – и собак. Им тоже отвели роль в этом детективе.

Ночью Платон спал плохо. Ворочался, вставал и смотрел на тёмные окна музея напротив. С двенадцатого этажа лучше всего было видно крышу двухэтажного здания, и что происходит внутри, можно было только гадать.

Платон извёлся. Он уже почти решился выскользнуть из квартиры, но тут его сморил сон. Снилась такая чепуха, что он проснулся с облегчением и сразу подбежал к окошку.

С виду ничего не изменилось. Старый дом стоял на своём месте, стёкла были целые. Правда, припомнилось, будто посреди ночи лаяли собаки, но так это или нет, теперь уже не скажешь.

В комнату заглянула мама – будить, и очень удивилась, что сын уже полностью одет.

- Ты куда в такую рань? А завтрак?

- Некогда, мам. Я с ребятами на пробежку. Потом мячик погоняем. Ты не волнуйся, нам сегодня ко второму уроку, успею.

И выбегая из квартиры:

- После поем!

Платон мчался к музею на всех парусах, но, завернув за угол, увидел, что чуть не опоздал. И Левый, и Дёма уже входили внутрь.

- Меня забыли! – он заскочил за друзьями внутрь дома.

- Тише!

Они постояли в небольшой прихожей, где располагались касса и крошечный магазин сувениров. Ни звука.

- Вжух! – негромко позвал Дементий.

Никого.

Все трое на цыпочках двинулись вверх по лестнице, ведь вор собирался проникнуть в дом через второй этаж.

Холл был пуст, но окно в дальнем конце, возле рояля, распахнуто! Не сговариваясь, мальчики рванули к нему. Проём был небольшим, и высунуться всем вместе было трудно, но они умудрились. И увидели…

Прямо у дома росла крепкая берёза. Именно с её помощью преступник собирался влезть в окно. Но сейчас одну из веток украшала объёмистая женская сумка, а под деревом сидел её хозяин. Он снова пошёл на дело в образе старушки. Были видны ноги в серых штанах и крепких ботинках, край юбки в клетку и пальто - всё же на дворе стоял октябрь. В паре метров от дерева застыли Тявка и её щенок. Правда, сын давно перерос мать и выглядел внушительно. Обе собаки бдительно следили за охраняемым. Стоило тому пошевелиться, как раздавался рык. Причём, не только со стороны собак, но и сверху, где в кроне дерева восседал Вжух и выглядел очень довольным. Во-первых, он устроил среди веток свой заветный мешочек с конфетами и угощался из него. Во-вторых, ему явно нравилась его роль. Он порыкивал на преступника и бросал на него сверху фантики.

- Вжух, - шёпотом позвал Дёма.

Призрак обернулся.

- Привет! – завопил он радостно, и ребята мельком увидели, как дёрнулся человек внизу, поджав ноги.

- Ррр! – хором сказали псы.

- Всё в порядке? Вызываем полицию? – уточнил Дементий.

- Зачем нам полиция? Давайте я его съем, - заявил Вжух.

Из-под дерева раздалось мычание:

- Ммм…ммм… ма-ма!

- Это незаконно, - громко сообщил Дементий. – Нельзя его есть. Запрещаю. Понял?

И он подмигнул призраку. Тот подмигнул в ответ. Этот разговор они отрепетировали ещё вчера.

Мальчики отошли от окошка.

- Звони, - кивнул Дёма.

Левый вытащил телефон.

- Алло, полиция? Здравствуйте. Мы с друзьями поймали вора. Где? В музее купца Саламандрова. Он сейчас в саду. Кто я? Лёня Жетонов. Сколько лет? Скоро двенадцать.

И Лёнчик расстроенно опустил руку.

- Сказали, чтобы не баловался, а то меня вычислят и оштрафуют.

- Ничего себе! – Платон от возмущения так надулся, что мог бы взлететь не хуже Вжуха. – Мы им тут преступника на блюдечке, а они!

- Сказали, если бы действительно вор, то сигнализация сработала бы, - договорил Левый.

- Тогда давайте её включим!

- Как?

- Окна на первом этаже откроем.

- Так ведь я отключил сигналку, чтобы зайти.

- Ну давайте выйдем, ты снова её включишь, а потом…

- А потом нас поймают. А этот дядька убежит, потому что собаки испугаются сирены, а Вжух спрячется, чтобы его полиция не увидела.

Ребята вдруг поняли, что не знают, как поступить. Время стремительно утекало. Скоро надо будет возвращаться по домам, иначе родители забьют тревогу. А собаки – сколько они ещё будут терпеливо караулить бандита? А Вжух? Ему тоже может надоесть. Тут Дёма кое-что вспомнил. Во всех его любимых фильмах при ограблении банка кассир нажимала специальную кнопку. После этого очень быстро приезжала охрана.

- А у Антонины есть тревожная кнопка? – спросил он.

Лёнчик пожал плечами. Мальчики спустились к стойке кассира и заглянули под неё. Кнопка была! И Дёма, переглянувшись с остальными, закусил губу и с силой вдавил кнопку пальцем.

Ничего не случилось. Дёма нажал ещё раз. Все ждали сигнала - мигания, пикания, но кнопка молчала. Как узнать, дошёл ли зов о помощи?

И в эту секунду дверь распахнулась и в дом заскочили бравые молодцы в чёрной одежде и с автоматами! Как в настоящем кино!

**Глава 24. Спасатели помогают полицейским**

- Кто вызывал? – спросил один из мужчин.

Мальчики оробели. Дёма собрался с духом и ответил:

- Я! То есть мы.

- Что случилось? – поинтересовался тот же человек, очевидно, главный в команде.

Остальные, не тратя времени, рассыпались по дому, заглядывая в каждый угол.

- Мы грабителя поймали, - заявил Дементий.

- Где же он?

Ребята хором сказали:

- Там! – и показали рукой в сторону сада.

- А может, вы просто баловались? Залезли в дом поиграть и нечаянно нажали кнопку? – спросил мужчина.

В это мгновение один из подчинённых, видимо, выглянул в окошко и увидел сцену во дворе. Раздалось короткое:

- Сюда!

- Сидите здесь, – кивнул руководитель группы захвата и ушёл на зов.

Затем по всему дому застучали каблуки: полицейские выбегали на задний двор. Ребята не усидели на месте, пробрались на второй этаж и сверху следили за происходящим.

Полицейские в чёрном выстроились перед берёзой полукругом. Из-под дерева по-прежнему торчали ноги в коричневых ботинках. Собаки отскочили подальше, но не спрятались, наблюдали. Вжух притаился среди веток и тоже с интересом ждал развития событий.

- Бабушка, как вы здесь оказались? – спросил командир.

Вор что-то прошамкал в ответ. Затем вдруг запричитал, надеясь запутать полицейских ещё сильнее:

- Ой, сыночки, что делается! Честную бабушку привидениями пугают! Собаками травят! А ещё культурные люди!

- Кто – культурные люди? – не понял руководитель.

- Тык в музее же какие люди? Культурные! Вчерась тут была, кошелёк потеряла. Пришла за своим, а они на меня его и напустили!

- Да кого «его»? Ваши документы, гражданочка!

- Документы у меня в сумке были, а сумка – вон – у чудовища! – и вор показал, по-видимому, наверх, потому что полицейские разом подняли головы.

Вжух в одну секунду словно испарился, зато командир увидел лица мальчишек.

- А ну, кыш, детвора! – сурово сказал он. – Еремеев, займись детьми.

Один из подчинённых кивнул и побежал в дом.

- Это не бабка! – крикнул Платон сверху. – Это вор! Не верьте ему!

В этот момент сзади раздалось:

- Ну-ка, отойдите от окна!

Усатый Еремеев манил всех троих пальцем.

- Живо!

Ребята с неохотой пошли за ним вниз.

- А у вас какое звание? – спросил Дементий.

- Сержант. А тебе зачем? – отозвался полицейский.

- А мы команда спасателей. Я командир.

Еремеев улыбаясь посмотрел на «коллег».

- И в каком ты звании?

- Генерал, - с достоинством ответил Дёма. – Платон – мой заместитель. А Левый… он просто с нами.

- А я? – спросил неожиданно возникший Вжух.

Но Еремеев уже повернулся к ним спиной и не увидел привидения, тем более не обратил внимания на его слова. А ребята от испуга раскрыли рты и выпучили глаза.

- Уйди, - шипели они на Вжуха. – Спрячься!

- Но я тоже спасатель, ты сам сказал, - упорствовал тот. – Какое у меня звание?

- Лейтенант!

- А почему ты генерал? Я тоже хочу!

- Не сразу! Надо что-то совершить, героическое.

- Я вора поймал, – упирался Вжух. – Хочу быть генералом!

Стоявший у окна и смотревший во двор сержант краем уха уловил их спор.

- Генералом, брат, сразу не становятся, - сказал он, поворачиваясь. – Ты в лейтенантах походи, потом в капитанах, майорах…

Он договорил фразу, глядя прямо на призрака. Моргнул, помотал головой, присмотрелся. Вжух улыбался ему самой приветливой своей улыбкой.

- У вас что тут, снеговик? – с глупым видом спросил Еремеев.

Дементий ответил за всех. Ему показалось, что сейчас самое важное – честность.

- Это привидение. Он тоже в нашей команде.

- Вот оно что, - сказал себе под нос сержант. – Привидение. Привиделось, значит. А я ещё в отпуск не хотел идти.

Тут стукнула задняя дверь, в коридоре затопали.

- Еремеев, - раздался зычный голос командира. – Где дети? Веди!

Сержант сразу встряхнулся, стал сосредоточенным и гаркнул в ответ:

- Так точно!

И подтолкнул ребят к выходу из кухни. На Вжуха он не смотрел, словно и не видел.

- Как командир, приказываю тебе спрятаться, – шепнул Дементий, покидая помещение.

Только тогда Вжух послушался и исчез.

**Глава 25. Трудности объяснений**

Все собрались в небольшой прихожей. Здесь стояли диванчики для посетителей, и задержанную «бабусю», а также мальчиков, усадили на них. Вор всё ещё притворялся старушкой, но уже вовсю зыркал по сторонам, выбирая момент сбежать.

- Вы ему хотя бы наручники надели, что ли, - посоветовал Дементий.

- Ух ты, какой резвый! – удивился командир. – Это почему же?

- Ну, он же здесь незаконно.

- А вы?

Ребята неуверенно переглянулись.

-У меня мама тут уборщица, - подал голос Лёнчик. – Я часто её заменяю. Помогаю.

- Помогать – это хорошо. А вот в помещение проникать – плохо, - заявил полицейский. – Давайте ваши адреса. Будем вызывать родителей и оформлять протоколы.

- Какие ещё протоколы? – нахмурился Платон. – Это на бандитов оформляют. А мы наоборот! Да вот же настоящий преступник! Спросите у него, что он тут делал в семь утра?

- Спросим, спросим… - командир поднёс к губам рацию и отчитался кому-то: - На объекте обнаружены нарушители. Женщина и трое детей. Вызывайте инспектора по делам несовершеннолетних.

У мальчиков округлились глаза. Дело принимало нешуточный оборот. А вор сидел, чинно сложив руки, и насмешливо поглядывал на них. Возможно, решил, что ему удастся выкрутиться. И ведь действительно, украсть ничего не украл. Ну, оказался на территории охраняемого объекта, так ведь кто докажет, что он проник сюда с преступными целями?

Дёма снова попробовал добиться справедливости.

- Этот человек был здесь вчера. Он прикидывается бабушкой, а сам вынюхивает, где что спрятано. Он думает, тут сокровища купца остались и специально открыл окно, чтобы ночью залезть.

- А потом передумал и уселся под дерево ждать полицию, - подхватил командир.

- Его Вжух спугнул! – не выдержал Платон. – А потом собаки не дали сбежать. Да вы проверьте! У него же парик.

Вор отшатнулся и продребезжал:

- Ну и что? Это не запрещено!

Полицейский мельком глянул на него, а потом пригляделся снова.

- Где же ваши документы? – спросил он.

Преступник засуетился, начал копаться в сумке.

- Были тут, сынок! Точно помню, брала. А может, не брала?

- Разберёмся, - махнул рукой командир.

Они ещё посидели в тишине. Мальчики совсем приуныли. Особенно переживал Лёнчик. Он и так был на примете у полиции за прежние проделки, а тут такое… Платон поднял глаза на потолок и увидел физиономию Вжуха. Тот подмигнул и исчез. Платон толкнул Дёму в бок и прошептал:

- Вжух что-то придумал.

Теперь оба сидели, как на иголках, не зная, к чему готовиться. Вор достал из сумки конфету, развернул и положил в рот. Тотчас из-за его спины появилась рука-лопатка, пошарила в сумке, добыла ещё одну конфету и утянула куда-то внутрь стены. А затем та же самая рука начала складывать в сумку украшения! Мальчики округлившимися глазами смотрели на золотые монеты, какие-то пластины с рельефными рисунками и маленькую серебряную чашечку, исчезнувшие в недрах холщового мешка «бабуси».

Между тем, вор придумал план спасения. Он вдруг заохал, схватился за сердце и запричитал:

- Сынки, что-то плохо мне! Ох! Умираю, кажись.

Командир нахмурился, но потянулся к рации.

- Сейчас «скорую» вызовем, - предупредил он.

- Ой, ой, - продолжал представление преступник. – Мне на воздух надо. Отведите бабушку, я на лавочке посижу, подышу.

- Лекарства с собой есть? – осведомился Еремеев, подошедший помочь.

- Были таблетки, - подтвердил ворюга, - но не помню, взяла с собой или нет.

Еремеев осуждающе покачал головой и потянул к себе сумку «старухи». И внезапно выронил. Упавшая сумка сбрякала, словно была набита гвоздями.

- Что там у вас? – удивился сержант, заглядывая внутрь.

Затем возникла пауза, и раздалось медленное:

- Ого!

Вор почуял неладное, сел ровно и попытался подтянуть сумку к себе. Но Еремеев не позволил. Он подошёл к стойке и вывалил перед своим командиром содержимое. Тут ахнули все. Поверх шарфика, книжки и косметички лежала целая гора золотых предметов. С первого взгляда было понятно, что это не простые вещи, так внушительно они поблескивали.

- Таак, - протянул командир. – А это как вы объясните? Это откуда?

- Моё! – заявил вор. – Фамильное! С собой ношу, чтоб не украли.

Полицейский снова пригляделся к нему.

- Еремеев, а ну-ка, сними с неё парик, - сказал он.

И когда сержант выполнил приказ, воскликнул:

- А я думаю, что-то мне лицо знакомо! Жмых!

Ребята переглянулись, услышав странную фамилию. Но оказалось, это кличка преступника. Тот уже понял, что притворяться бессмысленно, сбросил маску и проговорил уже своим, неприятным, сиплым голосом:

- Ну, Жмых. Я же не в розыске. А это мне не пришьёте, - он кивнул на сокровища. – На них нету моих отпечатков.

- Разберёмся, - повторил полицейский.

Он посмотрел на мальчиков.

- Ну, а с вами что делать?

- А можно мы домой пойдём? Нам в школу нужно.

Командир группы задумался, потом включил рацию:

- Отставить инспектора по несовершеннолетним. Пацаны сбежали.

И добавил, отвечая на какой-то вопрос:

- Да нет, случайно оказались. Увидели открытую дверь и сунули любопытные носы. А вот сюрприз у нас есть!

И он подмигнул мальчикам.

**Глава 26. Новое дело**

Перед уходом ребята посоветовали полицейским спросить у Антонины Петровны, видела она вчера эту «старушку» или нет? Рассказали, как случайно стали свидетелями беготни мнимой бабушки по комнатам. И про открытое окно, и как решили поймать вора с поличным, – обо всём рассказали. Кроме Вжуха, конечно. Кто бы поверил?

Вор, слушавший историю вместе со всеми, только шипел и вполголоса ругался.

Командир группы всё же не обрадовался услышанному и даже отругал мальчиков. Сказал, что они и вора могли упустить, и сами подвергнуться опасности. Дементий с ним не согласился, ведь план был продуман до мелочей. Но командир спорить не стал.

- Еремеев, проводи! – приказал он.

И «спасатели» отправились по домам. Сначала Лёнчик – в свой первый подъезд, потом Платон – в свой пятый, а последний – Дёма, в двенадцатый.

Расставаясь, сержант пожал Дементию руку.

- Молодец! Настоящий генерал! – сказал он.

День, начавшийся так необычно, продолжился суматошно: торопливые сборы в школу под ворчание родителей, стремительный забег, чтобы успеть к началу уроков, потом томительное ожидание их конца – и вот свобода! Сразу же направились в музей.

Там было необычно оживлённо, ходили какие-то люди с деловым видом, и Антонина Петровна шёпотом попросила ребят не мешать.

- Завтра приходите, - сказала она. – А лучше, на следующей неделе. У нас тут такое…

Она пересказала события, о которых ребята и так знали. Но было интересно послушать, как это выглядит со стороны.

- Помните, вчера группа женщин была на экскурсии? Там среди старушек затесался настоящий вор. Переодетый мужчина! Представляете? Ночью залез к нам сюда, а выбраться не смог! Собак испугался. Я их, моих хороших, теперь самым лучшим мясом буду кормить. У руководства выбью деньги на их содержание, - и смотрительница погрозила кому-то пальцем.

- А вор-то что-нибудь украл? – Дементий вернул её к сути дела.

- В том-то и дело, что украл. Но где он это взял, где раскопал, непонятно. Опять старинный клад проявился. У нас вон снова из Академии наук целая делегация. Говорят, неизвестная материальная культура. Так что всё обследуют с самого начала. Идите, ребятки, по домам, а то заругают.

И она выпроводила «исторический кружок» на улицу. Но мальчики не сдавались. Им обязательно надо было повидаться со Вжухом. Если попасть в сад, то можно незаметно добраться до сарая, в котором жили собаки. А там уж дозваться привидения – дело техники. Вжух почти вездесущ.

- Вор же как-то проник, значит, и мы сумеем, - сказал Дёма друзьям. - Думайте, как он это сделал?

Они обошли музей кругом. Забор был крепким, высоким, гладким – зацепиться не за что. Подкопов тоже не наблюдалось. Задачка! Единственное дерево, по которому можно было бы перебраться в сад, росло довольно далеко от забора. Ребята остановились в недоумении.

- Может, он летать умеет? – пошутил Платон.

Но Лёнчик снова выдал идею. И даже показал способ. Ни слова не говоря, он ловко залез на одинокую берёзу, а потом пополз по единственной крепкой ветке. Чем дальше он полз, тем ниже клонилась ветка, и теперь уже было точно понятно, как вор оказался на территории музея. Чуть посомневавшись, Платон и Дементий последовали примеру приятеля. Ветка мягко опустила их одного за другим на той стороне забора. И даже цеплючая малина осталась позади.

Здесь было единственное «глухое» место во дворе: самый угол, куда не смотрело ни одно окошко. Дерево, по которому вор забирался в дом, росло дальше. Пригибаясь, мальчики пробежали вдоль стены, заглянули за угол. Пусто. Так же точно, согнувшись в три погибели, пробрались к сараю.

Собаки встретили радостно. Вскочили, вертя хвостами и повизгивая.

- Эх, ничего вкусненького нет, - посетовал Платон, наглаживая собачьи спины.

Между тем, Дёма повернулся к стене и позвал:

- Вжух! Иди сюда!

Призрак материализовался довольно быстро.

- Привет! –обрадовались ребята. – Что там у вас? Учёные опять?

- Опять, – кивнул Вжух. – Я им ещё две вещицы подкинул. И хватит с них.

- А у тебя ещё много осталось? – спросил Платон. – Покажешь?

- Потом, когда здесь не будет вороватых личностей, - ответил Вжух, косясь на Лёнчика.

- Не занимаюсь я этим больше! – с досадой воскликнул тот. – Я и украл-то два раза в жизни. И оба раза меня поймали.

- Вжух, а мы по делу! – прервал ссору Дементий и сразу скомандовал: - Отряд, стройся! Равняйсь! Смирно!

Мальчишки тут же встали ровно, опустили руки, как на физкультуре, и замерли. Вжух посмотрел на это дело и пристроился сбоку. Дёма продолжал:

- Как командир команды спасателей благодарю лейтенанта Вжуха за то, что помог поймать преступника. И ещё за помощь в деле Лёнчика, то есть Леонида Жетонова. Назначаю Вжуха капитаном. И ещё вот…

С этими словами Дёма вытащил из кармана золотую медаль за первое место в плавании и потянулся надеть на привидение. Правда, было непонятно, как это сделать. Вжух в образе снеговика, точнее, снежного колобка, шеи не имел. Пришлось водрузить медаль прямо на голову, и призрак сразу стал похож на циркового слоника. Но он очень обрадовался награде, даже не обиделся, что так и не стал генералом.

Лёнчик вдруг смутился, подошёл к привидению и протянул ему небольшую статуэтку.

- Хотел тебя по-настоящему поблагодарить за свою маму. Это нам за победу в футбольном турнире дали. Честная вещь!

Вжух вдруг растрогался, замигал и сказал:

- Ладно. Ждите здесь.

Он испарился вместе с новыми сокровищами, а потом явился снова. На этот раз он принёс одну-единственную вещицу. Но такую, что мальчишки пришли в восторг. Кинжал! Выглядел он очень просто: на рукоятке металлическая накладка с небольшим украшением в виде цветка и длинный клинок в чёрных щербинках.

- Настоящий? – замирая от восхищения, спросил Платон.

- Конечно! - ответил за Вжуха Дементий. – Чувствуешь, какой тяжёлый?

Лёнчик тоже подержал кинжал на ладонях, даже покачал, чтобы ощутить вес, и вернул привидению.

- Ты теперь вооружённая охрана, - пошутил он.

Из сада ребята выбирались обычным способом – через дом. Строгий дяденька в костюме увидел их и воскликнул:

- А вы ещё кто?

- Мы исторический кружок, – с достоинством ответили ему.

Дяденька поднял брови, но больше вопросов не задавал, только сказал:

- Здесь сейчас нельзя!

Он обернулся к другому мужчине и продолжил разговор:

- Эти вещи не принадлежат ни к одной известной цивилизации! Поэтому я и сомневаюсь в их подлинности.

Мальчики прошмыгнули к выходу.

- Ой! Ребятки, вы как тут? - удивилась Антонина Петровна.

Но её тоже успокоили, мол, собакам принесли угощение, а её отвлекать не захотели.

Вышли на улицу и засмеялись. Всё так удачно сложилось: и вора поймали, и получилось самое настоящее приключение, и для музея польза, и Вжуху приятно.

- Ладно, парни, я пошёл, - сказал Лёнчик и протянул руку для пожатия. – А вы отличные ребята оказались. Пока! Увидимся.

И он ушёл.

Дёма и Платон тоже отправились по домам. Приключения приключениями, но надо было делать уроки, бежать на тренировку и вообще заниматься обычными делами.

Уже расставаясь, Платон вдруг вспомнил:

- Слушай, Дёма, а ты карту видел – в столовой у купца?

Друг кивнул.

- И что это за карта такая? – продолжал Платон. - Таких же стран не бывает.

- Ну, может, это детская. Сказочная, для Лёли.

- Да? А где этот Саламандров свои сокровища нашёл? Слышал: неизвестная материальная культура!

Друг задумался.

- Может, карта - это шифровка?

У обоих загорелись глаза. Они посмотрели друг на друга. Кажется, им было, чем заняться.

**КОНЕЦ**