***Хоровод теней.***

  *«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог»
 Евангелие*
 За стеной непроходимых лесов, быстротечных рек и кристально чистых озер, разрывая небосвод, высится могучее строение. Монолитные блоки, подобные зеркалам, отражают глянцевой непроницаемостью багровый закат, растянувшийся над острыми горами и бездонными океанами. Раскрашенный в серость, он являет собой Цитадель - превосходство человеческое. Воздвигший эту цитадель провозгласил силой единство и возглавил его. Единство это было им же низвергнуто, когда порешил Великий Властитель искоренить “нечистых” и истребить их, чтобы не досталось им куска из этого провозглашенного Рая. Вынужденные бежать, они скрывались под одеялом ночи, и, отдавая эстафету Черному Солнцу, взошедшему сотню лет назад, и тьма распахнула им ворота в новую жизнь. За пределами высоких стен, ограждавших Цитадель, люди были вынуждены скитаться по тропам судьбы в поисках своего дома.
 Сквозь темный лес лежала дорога Сильного народа, три дня и три ночи двигалась колонна, преодолела скоротечную реку и узрела цветочную поляну. За равниной мирно шептали свою природную песнь молодые дубы. Именно эта древесная мощь стала домом для Сильного народа. Время шло и заметало песком обломки прошлого, на котором разбился лагерь Сильного народа.

 Среди растекшейся по земле дубравы свою маленькую избушку сколотил старец Ярослав. Девяноста лет и девяноста зим прожил он на этой благоухающей земле, занимался рыбной ловлей. На девяносто первом году привели к нему люди мальчика лет десяти, который шатался по лесу без дела. Спросил тогда старик: “Откуда ты, малец?”, на что ребенок промычал сквозь слезы несколько непонятных слов. Ярослав накормил мальчика, попросил успокоиться и завещал, что зла ему никто не причинит. Мальчик вытер слезы и, со всхлипами, принялся за еду. По окончании трапезы, старик обратился к гостю с новым вопросом:
- Зовут-то тебя как? - умоляющим голосом вопрошал Ярослав, на что ему снова не последовало ответа.
 И тут мудрый старец вспомнил древнее сказание о Великой Цитадели и понял, что мальчик вышел за стену и заплутал к ним в лес, где народ как раз вовсю сажает молодые побеги. Пораскинув мозгами, почесав голову, старик вычленил, что, если малец действительно из цитадели, то рады ему точно не будут, поэтому нужно сделать так, чтобы все сочли его за своего и приняли радушно.
 Ярослав оглянулся и увидел, что мальчик устроил себе спальное место в маленьком сундучке, где старик хранил лоскуты. Старик полез на полати и начал думу думать, как бы мальчишку русским словам научить. Писать Ярослав не умел, знал только русский язык, из книг - непонятный словарь, потерянный где-то в избе. Так ничего и не придумав, старик провалился в глубокий сон.
 Вставал старик с первыми петухами, лучи Черное солнце не производило, от того вечно пасмурный рассвет заливал комнату лишь мглой. Однако в это темное утро разбудили Ярослава не крики проголодавшихся петухов, а какое-то колющее ощущение в боку. Старик открыл глаза, перед ним, держа в одной руке свечку, а в другой непонятную книжку стоял мальчик с выпученными глазами и что-то мычал. Старец поднялся.
- Чего ж ты так подскочил? - в ответ какое-то очередное непонятное мычание с оттенком претензии. Мальчик судорожно протянул книгу старику.

-Я читать не умею, чего хочешь?

- Dedalo! Dedalo!
- Чего за дедало такое? Зовут тебя так? - на что мальчик одобрительно закачал головой.

- Ну это не по-нашему, будешь Даней тогда, - мальчик возмутительно взглянул на деда.
- Mi estas Dedalo! - прогундел малыш.

- Ты эстас Даня!

- Bone… - ответил мальчик и, наклонив послушно голову, потряс книгой перед лицом старика.

- Все-таки я верно полагал, ты из той башни… Эй, послушай, я научу тебя нашему языку, мы всем рады, но если хочешь обратно, мы тебя отведем, договорились?

 Мальчик поднял голову и вопросительно посмотрел на деда Ярослава

-Так, я придумал кое-что…

Старик, крехтя, сполз с полатей и направился к столу. Он взял в руки маленькую палочку с обугленным заостренным концом и принялся что-то вычерчивать на тонкой березовой корке.

-Смотри, это твой дом? - дед Ярослав протянул мальчику рисунок с изображением башни. Мальчик кивнул. Тогда старец нарисовал три деревца, среди которых стоял маленький человечек, и стрелку к башне. Ярослав поднял рисунок на уровне глаз Дани и показал сначала на человека, а потом на мальчика, после на деревья и себя. Мальчик понял вопрос старика и со слезами на глазах быстро отрицательно покачал головой.
- Понятно, ты теперь с нами, не бойся, наши мужики тебя в обиду не дадут.
Дед накрыл стол и наблюдал как маленький гость проглатывает молодые картошины. За этим наблюдением, в голову старика пришла идея учить мальчика по рисункам.
Шли дни, недели, месяцы, Даня мог понимать деда Ярослава и спустя год начал повторять за ним некоторые слова. Когда мальчику исполнилось 13, он уже мог вести долгую беседу с дедом Ярославом. Спустя еще два года, Ярослав, который лишь помогал старику по хозяйству и выходил ночами послушать шелест деревьев и посмотреть на прыгающую под лунным светом рыбу, отправился на ярмарку, обменять березовую кору на лоскуты для новой рубахи.
- Откуда это ты, не видел здесь тебя раньше, - спросил у Дани один из мужиков-торговцев.

- Я внук деда Ярослава.

- Не было никогда у него никаких внуков.

- Сами спросите, он подтвердит.

- Если врешь, зарекаюсь, я тебя высеку!

Мужик подозвал своего друга и завещал ему следить за лавкой, пока тот не вернется, а сам вместе с Даней отправился к избушке деда Ярослава.

- Твое дитё?

-Мое.

- Где подобрал?

- Сам пришел, сказал, что маменьку большой медведь утащил, а он остался посреди леса один, вот он и решил идти куда глаза глядят, так и набрел на нас.

- Брешешь!

- Богом клянусь!

- Ну раз именем Господа… Верю, хороший ты мужик, врать бы не стал. А чего его не видно было среди наших?

- Так помогал мне, да и боялся, что вы его убьете.

- Да как же человек, называющий себя русским может ребенку-то вредить?

- Ну то ли он понимает что это такое.

- Он не русский?

- Хлеб соль нашу делит, работать - работает, имя Господа славит, значится, русский!

- И то верно.Ну, некогда мне балду гонять, детей кормить надо, пойду я… - мужик засобирался и ушел.

Дед с тяжелым вздохом присел на искусно вырезанную из дерева осины лавку и заговорил:

- Ну друг мой, тебя вот видишь, приняли. Думал я дать тебе волю самому разобраться кто ты такой, да видно придется самому тебе объяснить. Ты помнишь откуда ты пришел?

- Из башни огромной, серой такой и мрачной.

- А знаешь ты что это за башня?

- Не знаю, дедушка, расскажи *откуда я родом*.

- Вот *откуда ты родом* ты мне сам расскажешь, а я скажу откуда ты пришел к нам. Эту историю мне поведал мой дед, а моему деду моя прабабка. Так вот… Триста лет назад светило великое и прекрасное Солнце, люди радовались каждому дню и вели свою мирную спокойную жизнь. Но одно в одно утро Солнце не вышло. Окна домов отражали зеленовато-синий рассвет, тогда страшно стало всем. Через несколько дней мощная ударная волна поровнаяла с землей все живое. Наступила эра вечного холода, голода и страха. Не много людей тогда выжило, а те, кто выжили построили Цитадель.

- Почему это произошло.

- Я расспросил у деда, но о многом он не успел узнал у бабушки, молод был еще и не понимал что же случилось на самом деле. Прабабушка поведала легенду о каком-то таинственном дубе, единственном дереве, пережившем те страшные годы. Говорят, его корни распластались по всему миру и миллиарды деревьев питают его тело. Лишь этому дубу известна некая тайна всего сущего.

- Где же найти этот дуб?
- Никто точно не знает, да и не пытался найти, все боятся, что когда узнают правду это повторится вновь.

- Но почему они уверены, что это повторится?

- Существовал в древние времена миф, но теперь его никто не помнит, но все по-прежнему боятся.

- Ну о чем этот миф был хотя бы?

- Что-то про гнев Божий.

- И все же, плохое может повториться даже если не знать, а если знать, то можно будет предотвратить страшные события.

- Отчасти ты прав. Разное говорят, кто-то, что он растет в скале, которая делит тектонические плиты пополам и его корни доходят до самого центра земного шара. Кто-то, что он врос прямо в реку и может менять течение реки. Известно лишь, что дуб в самом деле существовал, но жив ли сейчас, - никто не знает.

- Я найду его!

- Глупый. Это очень опасно. Тебя могут поймать прислужники Цитадели, а они не любят таких как мы.

- Я обязан спасти тех людей…

- От чего спасти? Думаю, если бы они хотели - уже спаслись бы.

- Я никогда не рассказывал, но я не просто потерялся.

- Я не хотел тебя допрашивать, но всегда было интересно почему ты не ушел к ним обратно. То место провозглашено Раем, а ты не захотел возвратиться туда. Почему же?

- Я сбежал. Это место совсем не райское. Там правит мой брат Икар. Один из слуг рассказал мне, что когда я родился, мама была очень рада и провозгласила меня будущим наследником престола. Икар услышал это и разозлился, он подошел к ней и выкрикнул: “Никто не сможет меня заменить!” и потребовал отдать меня на низший слой той башни.

- Эти слои что-то значат?

- Высший слой принадлежит Икару, средний отдан слугам и, чем ближе к верху, тем больше там залов для развлечений брата. Башня состоит из 100 слоев и только на 10 из них жили люди. С 10 по 40 этаж были какие-то рабочие машины для производства всего, что было нужно Икару, ну, самое лучшее они отдавали ему и слугам, а все оставшееся распределяли между собой.

- Почему ты ушел, ты же был братом государя.

- Когда он накричал на мать, ей сделалось плохо и она слегла. Через некоторое время ее не стало. Я ненавижу этого человека. Он заботится только о своей жизни, ему совершенно наплевать на других людей и их желания, поэтому я хочу освободить их.

- Дуб тебе для чего?

- Дедушка, Вы сказали, что он знает тайны сущего. Возможно он расскажет мне как противостоять злу.

- Чтобы победить Икара тебе нужно будет много людей.

- Вот я и хочу спросить у дуба. Как мне объединить этих людей вокруг себя.

- Найди себе союзника, если собираешься отправиться на поиски.

- Где же мне его искать?

- Судьба решит сама, сходи прогуляйся.

 Даня решил прогуляться по уже известной ему тропинке, чтобы собрать все мысли в кучу и уже сознательно отправится на поиски спутника. Зелень заливала ему глаза, даже несмотря на потемки, в которых теперь приходилось жить людям.Он шел и думал: “Почему они не могут лицезреть эти прекрасные виды, их мир ограничен серыми стенами, где камень лучу света проникнуть не дает. Столько прекрасного ведь можно почувствовать, глядя на эту листву” Издалека раздавался стук топора. Даня

ускорил шаг и двинулся на доносящийся звук. Каждый удар был словно по сердцу. Он понимал всегда, что для жизни им нужно дерево, но его душа не терпела издевательств над природой. Приближаясь, он услышал треск и огромная сосна пролетая в паре метров от него, завершила свой пируэт и с грохотом повалилась на землю.

- Прости, чуть не зашиб, - сказал какой-то маленький человечек, почесывая голову огромным топором.

- Да ладно, откуда тебе было знать что здесь кто-то пойдет, место нелюдное.

- И все же… Я… Борис, - сказал человечек и протянул руку.

- Даня. - вперед потянулась ладонь.

- Ты один? - спросил человечек, сложивший руки на топор и упершийся в них подбородком.

- Да, просто люблю гулять. Тут тихо и можно насладиться прекрасными звуками.

- Вот так ценитель! Если хочешь, могу составить компанию, - голова чуть приподнялась с топора и лицо расплылось в легкую ухмылку на левый бок.

- Пошли к реке.

 За совместной прогулкой Даня задумался не он ли тот самый судьбоносный спутник, но в страхе, что слишком уж быстро нашелся человек, который должен стать ему поддержкой в нелегком путешествии, отсеял эту мысль. Они приблизились к берегу и сели на огромные валуны. Новый знакомый начал диалог:

- Я тебя раньше здесь не видел. Откуда ты?

- Дедушка неподалеку живет. Я не выходил в центр часто, помогал деду Ярославу и времени как-то не оставалось, да и желания тоже не было.

- Так ты у нас нелюдимый.

- Не то что бы… Просто знакомиться с новыми людьми сложновато.

- Боишься, что тебя оставят? Понятно… У нас такого нет, мы все как дружная семья, так что тебе всегда будут рады. Меня вот приняли.

- А ты чужак?

- Татар, здесь все русские, а я один такой, но не ощущаю себя каким-то не таким, говорю с ними на одном языке, вот и ладится все спокойно.

- Это точно, сильные *они*…
Борис промолчал, но слово “они” вызвало какое-то сомнение и смущение. Даня смотрел на мирное течение реки и думал: “А он меня понял, может все-таки… *Судьба*?”

- Слушай, ты знаешь легенду о таинственном дубе? - спросил Даня.

- Это тот, что знает все на свете?

- Да. Я хочу отправиться на его поиски. Но одному страшно. Я подумал…

- Пошли вместе!

“Видимо он тот самый”, - пронеслось в голове у Дани.

- Тогда завтра пораньше выйдем и отправимся. Лады? - приподняв бровь, спрашивал Борис.
- Лады.

Рано утром дед Ярослав разбудил мальчика и, пока собирал ему еду на первое время похода наставлял:

- За эти годы ты стал мне как сын. Никогда у меня не было детей, но люблю тебя я как родного. Я видел с каким рвением ты учишься и знаю, что в тебе живет настоящий русский человек. Ты такой же целеустремленный и храбрый. Русский человек всегда достигал своих целей, потому я знаю, что у тебя, Даня, все получится.

 Даня, с накатившимися на глаза слезами поцеловал щеку деда и пообещал:

- Я всем покажу что такое русский характер, расскажу им все, чему ты меня научил. Спасибо тебе, дедушка Ярослав.

На том и простились.

 Местом встречи стала поваленная вчера сосна, от нее и начался путь ребят. Два дня и две ночи шли путники, прошли степь, пересекли гору и пару мелких речек. На третий день устали, прилегли поспать в овраге, заросшем папоротником.

- Может нет никакого дуба? - спросил Борис

- Если не обойдем весь свет, так и не узнаем.

- Сколько ж мы обходить-то его будем?

- Сколько потребуется. - с умиротворением ответил Даня.

- Я домой хочу, еды совсем не осталось, а за живностью гоняться трудно.

- Я не оставлю свою мечту, ты можешь съесть мою еду. - все с тем же спокойствием говорил Даня.

- Мне надоело. Я пойду обратно. - в голосе Бориса послышались нотки раздражения.

- Оставишь меня?

- Мне нечего спрашивать у этого дуба. Да и правду знать не так уж и обязательно.

- Давай я отведу тебя и продолжу свой путь один. - рассудил Даня.

Ребята поднялись, собрали все вещи и отправились назад. Однако, как оказалось, они совершенно не знали пути обратно. Не растерявшись, они смогли вспомнить несколько опознавательных знаков, что облегчило им поиски дороги. Борим вспомнил, что они проходили мимо огромного камня и заворачивали налево, но немного ошибся с направлением и они скосили на пару метров. Эта ошибка сыграла большую роль в их исканиях. Переходя последнюю реку, которая растеклась около лагеря Сильного народа, они увидели большое засохшее дерево и направились к нему.
- Ты думаешь это оно? - вопрошал Борис.

- Если оно знает тайну, значит может рассказать ее, а следовательно, оно говорящее. - заключил Даня.

- Ты говоришь? - обратился к дереву Борис, но в ответ услышал только шелест.

Даня обошел дерево и заметил, что кору прогрызают маленькие жучки. Парень отломал палку клена, потер ее об камень местом надлома и получил небольшую щетку, с помощью которой счистил паразитов. В этот момент подул ветер, дуб качнулся и наклонился в сторону Дани.

- Спасибо! - прозвучал грубый устрашающий и в тоже время благодарный голос.

- Ты и вправду говоришь! Ты слышал, Борис?!

- Слышал, только как ты его понял? Он на татарском говорил.

- Нет, на русском, - ответил Даня.

- Я знаю все естественные языки, тот, что больше всего вам присущ, вам и слышится. - донесся сверху голос.

- Нам рассказали, что ты знаешь все на свете, это правда? - поинтересовался Даня.

- Правда, благодетель мой.

- Поведай, что случилось триста лет назад? Почему этот прекрасный народ изгнали?

- Слушай, мальчик мой, и запоминай. Три сотни лет назад один властитель счел себя достойным вершить судьбы миров и других государств. Тогда были тяжелые времена, но люди не сдавались и верили, что силы добра и правды одержат победу над злобным государем. Но власть накрыла пеленой глаза его, и испугался он тогда, что может быть свергнут за свои злодеяния. И, по велению руки его, полетели страшные касатки в воздух, и кровавые грибы выросли от земли до самого неба! О, я помню как весь мой прежний мир разрушился в одно мгновение. Все живое трепетало.

- Как же ты спасся? - спросил Даня.

- Явился белый крылатый человек и закрыл меня куполом своих перьев. Потом он сказал мне: “ Я дарую тебе силу слова, провозгласи его всем, кто станет пред тобой и сбереги эту землю от нападок горделивых!” С тех самых пор я и могу общаться с вами. Мне одиноко, потому что с появлением этого чудесного дара я не могу более слышать звуков своих товарищей-деревьев. Звуки природы стали мне недоступны, а человек не искал меня все эти двести пятьдесят лет. Я рад, что могу говорить с вами.

- Ты видел как люди строили Цитадель?

- О, кошмарное зрелище! Но все по порядку. После смертельной волны огня и оранжевого дыма я не видел человека пятьдесят лет. Я страдал от боли, которую мне причинял дождь, что срезал мне своими каплями три слоя коры. Тогда я пустил корни далеку под землю в поисках воды, и, на грани смерти, нашел источник. Напитавшись, я пустил свои корни дальше и сейчас связываю всю планету своей корневой системой.

- Но почему ты тогда такой иссохший?

- Никто обо мне не заботился. Жуки поедали мою кору, а птицы, которые могли избавить меня от этой участи, улетели. Но, я не закончил рассказ. Я увидел человека. Или что-то очень похожее на него. Он вылез из-под земли, покрутил головой и подозвал других. Колонна из тел в одинаковых зеленых костюмах и страшных масках выползла из своего укрытия, как стая муравьев. Они разбежались по разным местам, и собирались только ночами, жгли найденные ветки. Но меня даже не думали срубить! Жаль им было что-ли, или боялись - не знаю. В один день кто-то из них подошел ко мне с ведром и тряпкой. Вытер мой ствол и полил. Я не решился с ним заговорить, но он поднял на меня голову и через стеклышки страшной маски я увидел улыбающиеся глаза. Будь я плакучей ивой, я бы залил его от счастья! Но через какое-то время пришли еще люди из-за горы. Они стали что-то кричать, но я не мог разобрать их возгласов. Тогда к ним вышел мой первый благодетель, ты, кстати, второй вот, он сказал им что-то не понятное мне и они вместе ушли. Тогда я остался один. Мои корни в некоторых местах выходят наружу, и я могу ими слушать и видеть что происходит где угодно. Я нашел их. Они водили хоровод. Большой такой. И мои герои там тоже были. Они стали по очереди говорить что-то на своем языке. Дошло до моего спасителя. Он ответил им на их языке, а потом обратился уже на русском к своему товарищу, он сказал: “Друг, он говорит на эсперанто, мне его преподал один языковед, этот язык выдумали ученые как основной международный, чтобы людей объединить. Так вот они решили все говорить на нем и нас хотят забрать.” Тут я наконец-то понял почему же я не понимал их речи - эсперанто - это искусственный язык. Товарищ его смутился тогда и заключил: “ Не будет у нас с ними дружбы, я отказываюсь менять свой родной, любимый язык на это искусственное подобие. Скажи им, что мы уходим!” Мой герой забеспокоился и высказал другу: “Послушай, они убьют нас, наверняка. Не знаю почему они позвали нас вообще. Надо согласиться и сбежать ночью. У них тут какая-то башня как у коммунистов, стенами плохо огорожена, я нашел лазейку”. И вот, ночью они выбрались и скрылись в том лесу, откуда вы пришли.

- А кто начал строить башню?
- Тот самый властитель и начал. Потом у него ребенок родился и продолжил дело отца. А у этого человека тоже появился сын, и даже не один… Я могу смотреть только в их окна, но никого кроме главного государя я там не вижу. Нижние этажи Цитадели залиты каменной жижей. Оттуда иногда доносятся душераздирающие звуки. Иногда знакомая мне речь. Помню кто-то рассказывал очень громко на башкирском, до меня долетело: “Надо выбираться из этой бетонной клетки. Он держит нас как домашних животных!” А после я услышал русскую речь, песенка была у них не самая позитивная, но до боли душераздирающая, я запомнил особенно эти строки:

 “Уже везде дрожит земля

А вокруг горит материя, узрите

[И скажите: «да» дейтерию и тритию](https://genius.com/25483182/Pyrokinesis-eye/)

С нами Бог

Над нами термоядерное око

С нами Бог

А значит теперь я не одинок

И с нами Бог

Над нами термоядерное око

Что с землею наш сравняет городок

Я заключаю:

С нами Бог”

- Их нужно спасти! Они еще верят, значит пойдут со мной! - воскликнул Даня.

- Ну как ты их оттуда выведешь, там столько слуг - противостоял Борис.

- Мы русские! Победа будет за нами!

- Будь осторожен, поведай правду людям и защити их. Ты - Даня, а значит, Бог - твой судья! Удачи, благодетель! - провозгласил дуб.

 Ребята возвращались домой и с каждой секундой небо затягивало тучами. Ночью была гроза, грозно гремел гром, но ни капли воды небо не проронило. Даня рассказал все дедушке. Утром Даня вышел на площадь и попросил внимания у всего Сильного народа. Он раскрыл им трехсотлетнюю тайну. После этого он обратился к ним с просьбой и вопросом:

– Я собираюсь спасти этих людей и вернуть все на свои места. Вы со мной?

В ответ посыпались твердые “да”, одобрительные крики стариков. Женщины расплакались от счастья. В толпе стоял Борис и слушал напутственную речь Дани, его лицо искривилось в злобную ухмылку. Той же ночью Борис пропал.

Даня вернулся домой и обратился к деду Ярославу:

- Я все никак не могу найти Бориса.

- Ты в суете так и не рассказал что это за Борис. Откуда он? - спросил старик.
Даня описал внешность нового друга, в ответ на это он увидел странную реакцию дедушки.

- Господи помилуй! Это же Блуд! - с ужасом воскликнул старик

- Что за Блуд такой? - недоумевал Даня

- Мальчишка, пришел нам как ты, только на татарском умел говорить. Странный был, весь дерганный, как будто скрывал что-то. Добрая душа нашего народа приняла его, и через какое-то время подозрения ушли. Но в последние месяцы частенько он пропадал. Поговаривали всякое, только вот не верил никто. Вот по-видимому снова исчез. Скоро вернется. Вроде безобидный.

- Он меня понял с полуслова. Он хороший. Только слабенький, дуб искать не хотел, потому и вернулись так рано.

На следующее утро дочка кожевника Тоня пошла собирать утром цветов, чтобы поставить их на торжественный стол в честь героев и порадовать сбежавших из Цитадели людей. Через речку она увидела огромную башню вновь, лес перед ней шелестел с какой-то угрозой. Небо за эти дни так и не разошлось и огромная туча, разбитая напополам вершиной Цитадели двигалась в сторону лагеря. И тут маленькая девочка увидела стоящего в черной мантии человека. Она подошла к самому берегу реки и смогла разглядеть его лицо. Все иссохшее, словно обугленное, и это черноту
разрезала белоснежная улыбка с двумя сверкающими клыками. Девочка закричала и побежала прочь. Вслед ей доносился страшный смех черного человека.
 Она бежала домой, попутно крича через слезы “Волкодавы идут!” На ее вопль выскочили мужики, остановили девочку и успокоили. Она рассказала им о черном человеке, и те, собрав необходимое, отправились в лес. Они прождали наступления всю ночь, но никто не явился. Тогда они обошли реку, прошли лес и сделали подкоп под стеной. Черная туча спустилась к нижним этажам Цитадели и укрыла людей от глаз прислужников Икара. Они решили пробивать стену, но это создало бы много шума, и тогда, природа словно услышала их и разразился гром. Под шум неба они пробили стену и увидели страшную картину: “ На полу , в самом дальнем углу, сидели люди, чуть прикрытые простынями, на всех их лицах был нарисован испуг, они дрожали, многие из них заплакали. Даня пробился вперед к ним и сказал, чтобы те собирались. Один из русских перевел трясущемуся от страха люду слова Дани. Синхронно они поднялись и двинулись к выходу. Огромное грозовое облако поднялось вверх по этажам и ударило шаровой молнией по этажу Икара. Однако, его там давно уже не было. Герои вывели народ к лесу, пересекли реку, разделявшую мирную жизнь с кошмаром и быстрым шагом, неся на руках исхудалых людей, направились к лагерю.
 На следующее утро под окнами избушки деда Ярослава стоял весь Сильный народ и даже больше. Даня вышел к ним, и его тут же подхватили и, с радостными и хвалебными возгласами стали подкидывать в воздух. Это был момент исполнения мечты. Разные языки смешались в один самый мощный. Многие иностранцы выучили за ночь русские слова благодарности и выкрикивали их в честь своего спасителя.
 Многие остались в лагере и стали помогать по хозяйству, люди, узревшие силу русского характера решили остаться и выучить язык, который помог объединиться и стал для них спасением. Другие народы ушли в родные края, так как история их корней передавалась и сохранялась. Один немец сказал:

- Мы всегда хранили свои традиции, мой дед рассказывал, что первые годы жизни в Цитадели в самом деле были раем. Но это утопическое место выдавило из них все соки. Они отвыкли тогда жить самостоятельно и были готовы слушать любую власть, лишь бы государь давал еду. А ваши люди сбежали сразу. Свободолюбивые и своенравные вы слишком, чтобы кому-то подчиняться.

 Даня слушал рассказы о жизни в башне, вспоминал брата и ужасался, что он такое проделывал с живыми людьми. И тогда он вспомнил про дуб и решил поблагодарить его.

 Выйдя на поляну, он не застал своего древесного друга. Посреди поля лежала черная мантия, а на выжженной земле красовалось имя “Икар”. Дане стало дурно и страшно. На всех парах он понесся домой. Перепуганный с выпученными глазами он распахнул дверь и закричал:

-Дедушка! Дуб! Икар!
 В эту же секунду Черное солнце залило тьмой всю комнату. Даня выбежал на улицу. Черные как смоль тучи пронеслись с невероятной скоростью. Даня старался поспевать за ними, держал взгляд только на скоролетной черни в небе. Очнулся он стоя на берегу реки. Тучи окутали Цитадель и множество молний истерзали ее бетонное тело на мелкие кусочки. Из леса показалось две стремительно несущиеся фигуры. Они переплыли реку и стали перед Даней. Это были Икар и Борис. Второй упал на колени и, вскинув голову к небу стал молить Бога о пощаде. Брат заговорил:

- Ты жалок, Блуд! Ну а ты! , - он выждал паузу и перевел дыхание - Это ты во всем виноват! - плаксивым криком завопил он , - это я на обломках прошлого строил свое слово! Ты забрал у меня все, что было! Я ненавижу вас и вашего Бога! Кто он такой, чтобы вершить судьбу самого меня Икара! Всемогущего! Великого Икара!

- Как видишь, братец, за Ним - последнее слово. Наше слово…

Вопль с каждой секундой становился все более писклявым, после тело Икара начало уменьшаться и обрастать шерстью. Через минуту маленькая пищащая мышка убежала в лес.

На следующее утро взошло настоящее Солнце.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Направление: − Кто созерцал величие природы, тот и сам стремится к совершенству и гармонии. Наш внутренний мир должен уподобляться этому образцу. В чистой атмосфере все чисто (Оноре де Бальзак): внутренний мир, нравственные качества человека;