**Лагуз**

Отец остановился на самом краю скалы и широко раскинул руки, как будто готовился к прыжку.

― Смотри, Ол, какая красота!

― Олег, ― сквозь зубы поправил его мальчик.

Человек, который много лет назад бросил их с мамой, точно не имел права распоряжаться его именем. Даже если он биологический отец. Хватало того, что Олегу досталось от него дурацкое отчество Анвиндрович.

Олег неохотно подошёл ближе к краю и взглянул вниз. Между склонами лежал огромный осколок неба, по которому медленно ползло стадо облаков. Замшевые подножия гор бесшовно соединялись со своими отражениями. Отец с радостной улыбкой ждал его реакции. Олег равнодушно пожал плечами и отвернулся. Вообще вся эта затея с путешествием с самого начала казалась ему провальной. Но спортивный лагерь для пловцов был слишком заманчивой перспективой – особенно после того, что произошло дома. Отец обещал всё устроить и оплатить. Но поставил условие, что Олег должен приехать за неделю до старта смены, чтобы они успели вместе позаниматься треккингом.

До точки привала добрались к сумеркам. Разбили палатку, отец принёс воды, установил котелок на горелке и теперь бросал в кипяток травы и сушёные ягоды из маленьких холщовых мешочков. Из-под закатанного рукава Анвиндра была видна тёмно-синяя татуировка в виде изломанной линии – как буква «Г», только с провисшей верхней планкой. Поймав взгляд Олега, он попытался пояснить:

― Это руна Лагуз…

― Я не спрашивал.

Прозвучало резче, чем Олег планировал.

― Не знал, что у тебя есть татуха, ― сказал он, чтобы сгладить момент.

― А ты вообще почти ничего про меня не знаешь, ― сухо ответил отец. ― Правда я надеялся это исправить. За этим и поход организовал.

Олег почувствовал, что снова закипает.

― Ага, только меня спросить забыл, оно мне вообще надо или как. Если б секция не сорвалась, а ты ультиматум не поставил, фиг бы я тут с тобой сидел!

Он резко встал и пошёл ближе к кромке берега, сердито впечатывая подошвы в землю. Прохладный ветер пах озером, а мелкие волны набрасывались на берег с раздражающим причмокиванием. Отец крикнул вслед, что ночью к воде подходить не стоит, но Олег только ускорил шаг. Да что за гиперопека! Между прочим, он лучший пловец секции…

Был лучшим пловцом. Пока не подрался с одногруппником и чуть его не утопил во время тренировки. Ситуацию замяли, но из секции турнули… Накатила волна едкой горечи, хотелось кричать или даже что-нибудь сломать. Но перед ним была только вода. Много воды…

Олег коротко обернулся: вроде бы отец не смотрит. Сбросил одежду, шагнул в воду и поплыл. Сделал глубокий вдох и нырнул в озёрную черноту. Любимый способ спрятаться от всех.

Под водой было тихо и спокойно. Время замерло. Вдруг рядом мелькнула чья-то тень. Олег вздрогнул и развернулся к ней. Точно не рыба, а какое-то непонятное существо. Ночью под водой было сложно разглядеть его целиком. Лучше всего были видны глаза – они как будто светились. Существо метнулось к Олегу, вцепилось ему в руку и резко дёрнуло на себя.

От боли и неожиданности Олег закричал, и в горло хлынула вода. Тело пыталось откашляться, но с каждым спазмом только загоняло воду глубже в лёгкие. Олег попытался выдернуть руку, но существо держало крепко. Внезапно что-то большое на ходу врезалось в чудовище. Когти ослабили хватку, Олег выдернул руку, но обрадоваться освобождению уже не успел. Сердце пропустило удар, второй. Последнее, о чём успел подумать Олег было «Как глупо» и «Что я скажу маме?».

Но вместо того, чтобы проглотить его, темнота начала рассеиваться рваными клочками тумана.

Олег сделал глубокий вдох и открыл глаза. Вокруг стало гораздо светлее, и вода почему-то больше не мешала смотреть. Высоко над ним мерцала поверхность озера. Олег взглянул на свои ладони: кожа побелела, пальцы удлинились, а их кончики стали почти чёрными. А это что? На передней поверхности предплечья проявилась ровная длинная линия. Под углом к ней добавилась ещё одна, покороче. Линии соединились и засветились приглушённым синим светом. Руна. Такая же, как у отца.

― Лагуз. Руна воды, ― голос отца за спиной звучал глухо, но отчётливо.

Олег резко обернулся. Прямо за его спиной в воде слегка покачивался Анвиндр. Его глаза слабо светились холодным огнём, волосы колыхались вокруг бледного лица.

― Это ты пытался меня утопить? Совсем сдурел?

― Я тебя спасал, ― устало возразил Анвиндр. ― Тот нёкк не признал тебя за своего и решил напасть на лёгкую добычу.

― Нёкк?

Отец указал на себя, потом, чуть улыбнувшись, на самого Олега. Движения в воде были плавными, замедленными.

Внутри отчаянно колотилась мысль о ненормальности происходящего. Аллё! Ты под водой! Дышишь! И разговариваешь! Но он спросил только:

― Мама знает?

Анвиндр отмахнулся от подплывшей к ним рыбки и кивнул.

― Ты ещё совсем маленьким однажды забежал в озеро. Носился там по дну, смеялся и играл с рыбами. Да ещё и сам, без моей помощи смог перекинуться в жеребёнка – а для нас это… ну как тебе объяснить… ― он развёл руками. ― Как научиться читать в три года. В общем, я не мог на это насмотреться. Ну а мама твоя была в ужасе.

Олег вдруг вспомнил, как у мамы чуть не случилась истерика, когда он захотел записаться в бассейн. Почему она ничего ему не сказала?! Сейчас бы разозлиться, но злости почему-то не было – ни на отца, ни на маму. Было просто спокойно.

\*\*\*

Олег сидел на скамейке перед магазинчиком с ярко-зелёной вывеской KIWI и нервно постукивал ногой по асфальту. Местный бесплатный вайфай подключился быстро и без проблем – гораздо сложнее было придумать сообщение. Пока получилось только «Мам, привет!».

А что писать дальше? У нас всё ок? Шапку ношу? Научился дышать под водой? Почему ты не говорила мне, что мой отец – мифическая монстрятина? Мы с ним, кстати, помирились и теперь будем вместе… А что вообще нёкки делают вместе? Олег открыл поисковик и нашёл нужную страницу. Что делают?! Ну приехали…

Двери магазина с лёгким шорохом разъехались.

― Я не пойду никого топить! ― завопил Олег вышедшему отцу. ― Я уже попробовал и мне не понравилось!

Анвиндр с изумлением смотрел на сына. Олег яростно ткнул пальцем в экран телефона.

― Нёкки заманивают людей в воду пением и игрой на скрипке! Это обязательно вообще?! Я скрипку ни разу в руках не держал!

Анвиндр ободряюще похлопал Олега по плечу:

― Да ты не волнуйся. Походишь на уроки музыки, на вокал – и всё пойдёт как по маслу! И вообще часто топить необязательно. Разок-другой в год – и хватит.

Ошарашенный Олег молча смотрел на Анвиндра. Тот расхохотался:

― Ол, ну чего ты как человеческий ребёнок. Увидел одного дикого упыря и сразу плохо обо всех подумал. Нам и без утопленников есть чем заняться.

― Да потому что кто вас знает-то? Нас, в смысле…

― Ну ты ещё тут целый месяц будешь. Вот и узнаешь.

И тут Олег понял, что написать маме.

«Поход – огонь. Озёра сказочные. Послезавтра вернёмся в город, позвоню».

Потом ненадолго задумался и продолжил:

«А можно папа приедет осенью? Покажем ему наше место на заливе».

Мамин статус тут же сменился на «в сети». Сообщения прочитаны. Ну же! Статус «печатает». Пропал. Снова печатает. Пропал. Абонент «Мамс» был в сети недавно.

Ну да, а чего он думал... Что они все резко заживут долго и счастливо? Переедут в Норвегию, он будет плавать, а мама – работать на дистанционке? Смешно…

Несколько шагов спустя телефон завибрировал.

«Я не против. Папе привет. Жду звонка, целую».