Нет ничего хуже забитого общественного транспорта. Автобус со стажёром в качестве водителя и номером маршрута «190» кое-как полз по забитому Витебскому проспекту, окна запотели, в салоне стояла духота. Конечно же, мокрый снег в конце ноября никто не ожидал, поэтому из-за очередной аварии где-то на перекрёстке весь поток автомобилей вынужден был тащиться со скоростью черепахи. Соответственно, народ с остановки залез в прикативший транспорт и занял там всё место. Злые, мокрые и уставшие пассажиры хотели только добраться домой. Того же самого хотел и Митя, координатор отдела по работе с клиентами традиционной розницы. Каждый вечер поездки на автобусе для него были сомнительным удовольствием, а сегодня, когда погода резко сменилась на отвратительный мокрый душный снег, это было невыносимо. Собственный автомобиль оставался лишь в несбыточных местах. Поездки на такси раз в месяц, если повезёт, так что общественный транспорт оставался единственным выходом. Пешком на работу идти не вариант – два с половиной часа на ногах по убогой промзоне без тротуаров. Если так поглядеть, то суть всей его жизни – это поездки в городских автобусах, дешёвая еда, низкие желания и отсутствие стремления к прекрасному.

От одной остановки к другой лучше не становилось, и люди практически не выходили, зато приходили новые, хотя казалось, что физически места уже нет. Кто-то постоянно требовал открыть окно, но встречал сопротивление, и свежий воздух врывался в переполненный салон только на остановках. Кому-то было постоянно холодно, даже несмотря на то, что печка в салоне работала исправно. Счастливчики возле окон на сидячих местах делали вид, что окружающего мира не существует. Митя существовал где-то на задней площадке ближе к окну и считал, что ему даже повезло – хотя бы есть, куда посмотреть, из щелей слегка-слегка дул сырой, загазованный, но прохладный воздух. Выходил он, как и многие, на Звёздной улице, можно сказать, что вместе с остальными высыпал на сырой тротуар, вдохнул полной грудью смесь воздуха и дизельной вони.

До улицы Пулковской ещё нужно было дойти. Как обычно возле метро собралась тьма народу, и всем очень срочно нужно куда-то бежать. Почему-то в мокрый снег людей на улице стало только больше, как будто все разом решили вылезти наружу, даже если им не надо. Парень зашёл в круглосуточный продуктовый магазин, где взял только куриные наггетсы подешевле, мелкую пачку майонеза и две бутылки дешёвого пива. Отстоял очередь на кассе, вышел из магазина в ещё более сильный снег с дождём, сложил все ему известные нецензурные выражения и отправился домой, старательно обходя лужи. Его старенькая куртка, купленная ещё когда-то на рынке, такой дурацкой погоды не переносила и воду пропускала исправно. Ботинки тоже промокли, сырой снег замечательно загребался ногами. Сегодня Митя хотел только добраться до дома, сесть за компьютер и что-нибудь поглядеть, либо поиграть. Двенадцатиэтажное здание, воткнутое каким-то безумным градостроителем посреди других, более высоких зданий, идеально подчёркивало общее уныние не только этого района, но и жизни большинства местных жителей. Петляя между припаркованных автомобилей, из которых полностью состоял двор этих жилых домов, митя уже доставал ключи от квартиры. Он подошёл к первому подъезду, поднёс «таблетку» к домофону, как увидел, что рядом с оградкой стоит неприметного вида чемодан.

И больше рядом никого не было. А раз чемодан стоит просто так, можно посмотреть, что там внутри. Может, потерял кто-то. Парень взял чемодан с собой, постоянно оглядывался по сторонам, но никто больше на эту вещь не претендовал, можно было забрать и быстренько унести. В подъезде, где на первом этаже были только лифты и почтовые ящики, Митя постоянно смотрел на входную дверь, а лифт, как назло, ехал предательски медленно и останавливался на каждом этаже. К счастью, никто больше в подъезд так и не зашёл, доехать до третьего этажа удалось без приключений. От волнения едва не выронил ключ возле двери в свою квартиру-студию. Его конура представляла собой длинный прямоугольник с крохотной ванной и таким же крохотным коридором. Кроме дивана, шкафа, комода и маленькой кухоньки тут не было ничего, уныние зашкаливало. Пол постоянно холодный от сквозняка, единственная тусклая люстра не добавляла уюта. Интересно, что же такого в чемодане?

В последний момент в голове парня пронеслась мысль, что нужно бы поступить так, как надо – позвонить в полицию. Вероятно, что это – взрывное устройство, и сейчас здесь случится то, чего бы очень не хотелось. Или же это чья-то вещь, кто-то забыл. Или поставил там специально. Можно же было взглянуть на то, что внутри, правда? Только взглянуть! Он поставил чемодан на кухонный стол, снял защёлки и увидел, что внутри лежат деньги. Много денег. Полный чемодан разных денег. Многочисленные корешки разных купюр, большинство пятитысячных, мгновенно заполнили разум парня. Сколько тут было? Митя начал аккуратно считать корешки, на десятом уже начинали трястись руки. А ведь это было далеко не всё! В одном корешке сто купюр. Он уже вытащил несколько миллионов, и там было несколько раз по столько же. Огромные, просто безумные деньги! И все – его. Да кому в голову может прийти отдать это! Явно же заработаны нечестным путём, наверняка какое-нибудь крупное ворьё. А Митя – не такой. Он считал, что честный человек достоин таких денег, и вот ему награда за его труды. За его паршивую комнатуху, поездки в автобусе, выходные за пивом с сухариками и скучную работу. Парень убрал деньги обратно в чемодан, но защёлки закрывать не стал. У него в руках все возможные мечты. Дорогие женщины, дорогие автомобили, дорогие яхты, дорогие квартиры. Как, например, в доме через двор, да со своей парковкой! Можно легко машину купить, любую! Бентли, например. Или Порше. Да хоть две! С такими денжищами можно позволить себе весь мир!

Работа не нужна, к чёрту её, можно просто написать начальнице, что вертел он всё на одном известном органе вместе с этой дурацкой компашкой. Всегда мечтал оказаться выше всех этих мелких начальников отдела, и вот он – его час! Для пущего, как он думал, эффекта, достал из чемодана несколько пачек пятитысячных купюр и сделал несколько фотографий себя вместе с ними в руках, понял, что не совсем то, надел тёмные очки и уже так сделал ту фотографию, которую и отправить, по его мнению, не стыдно. Написал полное пафоса сообщение о том, что он теперь – король мира, а они все пусть и дальше продолжают работать за зарплату, нищеброды. Какой уж там кредит, он и сам может дать банку кредит, ха! Надо при случае не забыть его оплатить, между прочим, хотя теперь можно позволить себе даже просрочку платежа.

Затем он разместил ту же фотографию себя с деньгами на своей странице в социальной сети, чтобы все ему завидовали. Тут же придумал легенду, что выиграл в лотерею, иначе бы в халявные деньги ему никто не поверил. Несомненно, прямо на странице обозвал всех своих друзей чуханами и лошьём обоссаным, не то, что он – хозяин жизни! Сейчас можно было бы и поесть. И к чёрту эти дрянные наггетсы, он даже швырнул пачку в окно, куда она упала – какая разница! Нужно поужинать в ресторане. Взять с собой немножко денег. И где же тут лучшие пафосные рестораны города? На своём дешёвом смартфоне, и тот в кредит, было нелегко найти самый дорогой ресторан, и выбор пал на тот, что подавал настоящую японскую кухню, да прямо в центре города с видом на Исаакиевскую площадь. Вот уж там можно будет наконец-то почувствовать себя на вершине всего существующего. Может, вообще самолёт купить?

Конечно же, он заказал самое дорогое такси, премиум из премиумов. Поскольку этому по-настоящему престижному автомобилю пришлось заезжать в спальный район и протискиваться между всякими самоходными корытами эконом-класса, сразу стало ясно, из какой же категории тот, кто это такси заказывал. Митя платил наличкой. Он не стал брать всю сумму, он же не дурак какой. Просто тысяч пятьсот, не больше. На сегодняшнюю ночь должно хватить. Поездка обошлась в двенадцать тысяч рублей. Митя отсчитал три купюры по пять тысяч, протянул деньги водителю с таким видом, будто подаёт нищему в метро, а затем гордо удалился из комфортного салона. Естественно, он даже и думать не мог ничего о том, что немного странно для водителя иметь светящиеся оранжевые глаза.

Ресторан воистину роскошный, дешёвенький прикид всего-то координатора отдела по работе с клиентами традиционной розницы здесь смотрелся, мягко говоря, не подходящим, как будто крестьянин решил стряхнуть грязь с лаптей и таки заявился к барину на поклон. Только в этот раз крестьянин оказался с шальными деньгами. Прекрасный клиент. Не смутил этого клиента и официант с оранжевыми глазами. Подавали здесь блюда из Японии, свежие и во многом неповторимые. Конечно, Митя мог очень отдалённо прикидывать, что роллы за триста рублей вряд ли будут похожи на что-то местное, потому что просто заказал себе самый дорогой сет сашими, а также самое дорогое игристое сакэ по семнадцать тысяч четыреста рублей за бокал. На фоне этого парня, который хотел выглядеть царьком, официанты казались настоящими банкирами и директорами. Принесли сашими. К этому моменту Митя прикончил уже четвёртый бокал игристого сакэ, так и не разобрав всех тонкостей напитка, ему это всё было одинаково. Вкусовые рецепторы, убитые глутаматом, наггетсами и майонезом просто не отличали тонкие грани вкуса, однако, наслаждаться этим необходимо, ведь это же самые дорогие напитки! И чем отличается Айдзу Хомаре от Цукинохацура, он вообще не представлял. Пора пробовать сашими. Оказалось, что это какая-то безвкусная хрень, совершенно пресная. И за это надо отдавать столько денег? Ради хоть какого-то вкуса он щедро полил это соевым соусом, чтобы хоть так. Вроде, стало получше. Теперь в ход пошли какие-то роллы, даже неважно, какие, лишь бы самые дорогие.

Ужин удался на славу. И какая разница, что из всего этого он запомнил только сладкие напитки крепостью шестнадцать градусов, невкусную рыбу и какие-то обычные роллы, которые пришлось обильно топить в соусе. Конечно же, заплатил так, что в три раза перекрыл свой заказ, так что официанты были очень довольны клиентом. Особенно та девушка с оранжевыми глазами, которая постоянно улыбалась ему. Ещё бы не улыбалась! Уже завтра он станет настоящим царём, всем покажет, насколько он крут! Смысла ехать домой не было, чемодан никуда оттуда не денется, а с собой у него ещё тысяч триста, или сколько там, это неважно. Ещё недавно девочки-администраторы в гостинице были для него такими же людьми, как и он сам, но теперь, когда у него весь мир буквально в ногах, они были лишь прислугой. Самый дорогой номер стоит здесь двести шестьдесят шесть тысяч за сутки – можно себе позволить! Как раз у него есть чуть больше, чтобы потом тем же дорогим такси вернуться домой.

Интересно, какие возникают ощущения у человека, который приходит в номер, в шесть раз больший по площади, чем его квартира? Митя не стал оценивать красоту интерьера, он сразу плюхнулся спиной на белоснежную идеальную кровать прямо в обуви, представляя, что завтра он уже начнёт жить как король. Закрыл глаза, уже начал засыпать. Но услышал, что дверь в его номер открывается. Даже несмотря на то, что здесь всё было по электронным ключам.

- Не убирайтесь у меня, завтра убирайте. – Гаркнул Митя не вставая с кровати.

Ко лбу прикоснулось что-то холодное и неприятное. Парень открыл глаза и увидел, что ему в голову упёрся револьвер с глушителем. А держал этот револьвер высокий мужчина в чёрном дорогом костюме. И ничего примечательного не было во внешности этого человека, кроме его оранжевых глаз.

- Где деньги, Митрий? – Спрашивал спокойно тот, кто сейчас держал оружие. Курок уже взведён, лёгкое движение – и в голове появится лишняя дыра. Хоть что-то ценное в этой черепушке.

Кажется, этому шальному царству пришёл конец. И вся дорогая жизнь была только сегодня вечером.

- Дома. – Только и смог сказать парень, а сам уже понимал, что лучше всё-таки сознаться в том, что совершил. Тогда, может быть, этот серьёзный человек хотя бы оставит его в живых.

Мужчина улыбнулся, но так, что лучше бы не улыбался никогда, от этого веяло мертвецким холодом.

- Принесите его в машину. – Сказал он всё так же спокойно кому-то ещё в этом помещении. К Мите подошли два человека, которые не слишком-то нежно обошлись с ним, да и парень не сопротивлялся, это лишнее. Убежать от таких ребят будет невозможно. Как это ни странно, но в вестибюле все только мило улыбались, как будто не замечая ни этих странных людей, ни револьвера с глушителем, словно они были все заодно. Тот лакей, что дежурил у входа в гостиницу, отвесил низкий поклон мужчине с револьвером. Определённо, они всё это спланировали.

Вопреки ожиданиям парня, его засунули в багажник какого-то убитого ржавого Опеля, у которого постоянно в этот багажник врывался сквозняк, и капала вода через проржавевшие части кузова. Водитель не особо волновался о том, чтобы ехать плавно, тугая подвеска подскакивала на любых кочках, кренилась в поворотах, отчего Митю мотало по всему багажнику вместе с инструментами и незакреплённой запаской, и это было ощутимо больно. Ехали нестерпимо долго, как специально, по самым убитым местам. Когда же они окончательно остановились, легче совершенно не стало, поскольку парня из багажника извлекли рывком и бросили на землю как куль с просроченной картошкой. Обычно возле подъезда родного дома было хоть какое-то ощущение тепла и безопасности, но сейчас, буквально под дулом пистолета, ему хотелось остаться в живых.

В подъезде, куда парня выгнали мощным пинком под задницу, компании повстречался пьяный жирный сосед, он тут же получил пулю прямо в середину лба, разбросал остатки мозгов по серой стене. Однако троицу это нисколько не смутило, они дождались лифта так, будто ничего не произошло, и убийство – это для них раз плюнуть. Уже в квартире, где чемодан с деньгами по-прежнему лежал на кухонном столе, мужчина с револьвером снова обратился к парню.

- Так и быть, мы оставим тебя в живых. Как же ты жалок. – Человек осмотрел незамысловатое жилище и усмехнулся. – С тебя, неудачника, и брать нечего. Да ещё и без зарплаты остался. Эх ты, Митрий, не учили тебя, разве, что неприлично брать чужое? – Мужчина плавно провёл глушителем по щеке парня, отчего тот сжался в страхе. – Живи. Так и быть. Я сегодня добрый. Можешь даже потраченные деньги не отдавать, у тебя всё равно их нет, и не будет. Урок для себя сам будешь извлекать. Пойдём, ребята, мы закончили. – Мужчина в костюме снова улыбнулся, и на вид это было так безобидно, только ощущалось совсем иначе. Но всё же в этом была нотка облегчения – смерть решила обойти эту квартиру стороной. Ну, не совсем. Дыра в голове у соседа так и останется, никуда не денется.

Когда загадочная троица людей с оранжевыми глазами ушла, прихватив с собой чемодан, Митя наконец-то смог выйти из оцепенения. И сейчас у него в голове было только что-то вроде «пронесло», и ничего особенного он для себя так и не понял. Нашёл в кармане остатки прежней роскоши – тысяч тридцать, как раз хватит для того, чтобы продержаться перед устройством на новую работу. Когда ещё чуть пришёл в себя, понял, что наложил со страху в штаны, пришлось мыться и переодеваться. И всё это время он ощущал себя так, будто в лотерею он всё-таки выиграл, ведь один вечер ему удалось хоть чуть-чуть, но пожить как настоящий царь! Правда, завтрака нет, и за ним надо сходить.

В подъезде у лифтов, где убили соседа, уже работала полиция. Парень обошёл это место стороной по лестнице, чтобы не попасть ни под какое подозрение, не отсвечивать лишний раз. Не без труда протиснулся через толпу людей и полицейские автомобили, прошёл примерно под свой балкон и отыскал в твердеющем мокром снеге свои куриные наггетсы. Интересно, возьмут ли его обратно на работу после того, что он написал? Хотя, можно было бы списать всё на шутку, наверное, или подлизаться к начальнице, сказать, что был пьян, и это всё розыгрыш, может, она простит его. Всё-таки не хотелось терять работу. А дома ждут бутылочки пива.