\_\_\_\_\_

Музыканты вернулись на свои места. Смычок тронул струны скрипки. Ему ответили колокольчики бубна. Отозвался под чуткими пальцами барабан. Вздохнула волынка. И понеслись в пространство великолепная песня, которая рождалась в сердцах тех, кто держал в руках инструменты. Сплетая звуки, сначала тихо, а потом все громче пела о том, как красива родная земля и как важно жить и любить жизнь на ней. Ценить каждый день, чувствовать аромат трав, видеть первый луч солнца, слышать шум дождя, радоваться смеху ребенка… Музыканты играли… Их мелодия с земли лилась в высоту, создавая с небом единое пространство, наполненное вдохновением и силой человека. Будто весь мир в эти минуты стал участником удивительного концерта в зале, в котором нет стен, а вместо них небо и земля…

\*\*\*

Стало тихо. Абир сделала шаг впереди и стояла впереди толпы, скрестив руки на груди. Она оглянулась на своего мужа, старого пастуха и тот с готовностью устроился рядом, словно повинуясь незримому приказу. Абир продолжала, медленно растягивая каждое слово…

- Если зверь остался жив, мы не можем быть уверенными, что он не вернется и не убъет наших детей, - голос женщины нарастал. В нем появились железные нотки, которые как нож резали пространство, рассекая его на мелкие осколки. От этого становилось холодно на сердце и напряжение, возникшее в воздухе стало стремительно нарастать. Абир продолжала:

- Кто знает, почему барс оставил в живых Юнуса? Она побледнела, назвав имя отца Ильми, но совладала с собой и продолжила:

- Оставить в живых отца и сына и уйти голодным… Странно… Не правда ли? В воздухе повисла гнетущая тишина. Старый пастух выступил вперед и прокричал:

- Изгнать их из нашей общины. Вон! Пусть живут отдельно, не вмешиваясь в наши дела. А мы соберем отряд и уничтожим барса, чтобы никто не смел больше приблизится к нашим детям. – с пафосом выкрикнул он. Абир одобрительно кивнула головой и продолжила:

- Женщины нашей деревни хотят мира и покоя. Любви и доброты. Но они хотят быть уверенными, что их всегда защитят их мужчины, верно?

Женщины одобрительно закивали головами загудели, выражая свое одобрение. Абир, блестя глазами, медленно обвела взглядом всех и сказала коротко, но властно:

- Так защитите же их!

В воздухе повисла гнетущая тишина, готовая в любой миг разразиться шквалом гнева. И вдруг в этом тяжелом, наполненном ненавистью и злобой пространстве прозвучал на удивление тихий и спокойный голос:

- Женщина! Ты все сказала, а теперь помолчи.

Медленно, опираясь на палку в центр круга вышел дедушка Ильми…