**Пятнистый дикарь**

Кормит корейская сосна, в народе именуемая кедром, в дальневосточной тайге разнообразных птиц и зверей. Пиршествуют в кедрачах вездесущие мыши и полёвки, делают запасы на зиму полосатые бурундуки и прыгучие белки, слетаются издалека к обильному лесному столу крикливые сойки и кукши. На калорийных орехах растут, как на дрожжах, поросята из кабаньих семейств. В расчёте на удачную охоту подтягиваются сюда и хищные звери – от мелкого горностая до краснокнижного тигра. И человек не исключение, уж очень вкусны и полезны для здоровья кедровые орешки. В сентябре, особенно в урожайный год, устремляются люди в тайгу из окрестных сёл и деревень на заготовку ореха.

Прилетел этот пятнистый котёнок, размером с кулак, казалось, прямо с неба и чуть не угодил в голову Максиму – собирателю орехов. Прислонив к серо-жёлтому стволу высоченного кедра громаднейший деревянный молоток – колот, с помощью которого только что сбивал шишки с дерева, Максим проявил сочувствие к животному:

– Это кто же тебя сюда привез и выбросил? Беспризорная твоя душа!

Котёнок, вместе с кедровыми шишками сорвавшись с хвойного великана, не очень радовался неожиданно объявившемуся человеку. Ещё чуть-чуть, и зверёк бы пустился наутёк, но, пятясь от собирателя орехов, он упёрся спиной в широкий комель дерева. И так миниатюрный по размерам котёнок сжался в комок и недружелюбно зашипел.

– Как только тебя хищные птицы не склевали и тигр не слопал! – ни капли не сомневаясь в необходимости срочно взять опеку над сиротой, Максим протянул руку к зверьку и получил резкий удар лапкой с острыми коготками-крючочками. На руке собирателя орехов тут же вспухли царапины, налившиеся кровью.

– Натерпелся в лесу страхов. Теперь во всех врагов видишь! – упорное нежелание котёнка принимать помощь не охладило пыл добровольного спасателя. Максим, сняв куртку, набросил её на животное. Вскоре котёнок оказался в плотном и тёмном рюкзаке, где затих, не пытаясь вырваться наружу.

«Ведь понятно же, намучился, бедный! А всё по вине человека. Заведут живность, позабавятся, да за ненадобностью отвезут куда подальше и выбросят. Вдобавок, падая с дерева, ушибся, – переживал за состояния котёнка Максим. – Ну, ничего, отогреем, накормим! Забудутся со временем все детские обиды».

Максим дал кличку котёнку Барин и отвёл ему место на веранде частного дома. Поначалу питомец не показывался на глаза, отсиживаясь за шкафом или под диваном, откуда выходил только ночью. Но голод – не тётка. Через неделю, стоило Максиму минут десять неподвижно просидеть на диване, как Барин делал броски «из засады» к тарелке с едой. Завидев нежелательного свидетеля, пушистик хватал какой-нибудь кусок «пожирнее» и спешил спрятаться с ним в укромном месте. Максим на ночь оставлял в миске у четвероногого домочадца молоко, супы, каши, которые тот не особо жаловал. Всем блюдам котёнок предпочитал мясо, и лучше, если оно предлагалось в сыром виде. Несмотря на все ухищрения и подкладываемые в его миску «вкусняшки», Барин всяких там «нежностей телячьих» не терпел, поглаживаний не допускал, на руки не шёл и на «кис-кис» не отзывался. Где-то через месяц, так и не признав власти человека над собой, улучив момент, кот сбежал с веранды и забрался на чердак дома, откуда изредка позволял себя лицезреть, когда прихорашивался, расчёсывая шкуру, или точил когти. Но при любом «подозрительном» движении Максима Барин тут же скрывался в тёмных чердачных закромах. Днём кот предпочитал отсиживаться на крыше, и лишь когда сгущались сумерки, выходил на разведку ближайшей территории.

Видно учуяв запах нового жителя, напрочь пропали мыши из дома. «Ну, хоть какая-то польза от кота», – не добившись от животного хотя бы мизерной благодарности и признательности, успокаивал себя Максим.

Барин уверенно рос, наливался мускулатурой. Как-то наблюдая издалека за животным, заподозрил Максим неладное. Уж очень отличался питомец по внешнему виду от всех кошек, которых он видел до этого. По тускло-желтому одеянию кота были разбросаны овальные ржаво-коричневые пятна, а голову с ушами округлой формы украшали буро-коричневые полосы. Барин был носителем необыкновенной грации и в то же время обладал молниеносной реакцией.

Зимой, когда к Максиму в гости зашёл приятель, выпускник зоотехнического факультета сельхозинститута, хозяин вкратце рассказал ему историю появления в его доме Барина и попросил:

– Глянь на него. Что за природная аномалия?

– Это кот, да не тот! Дикарь! Амурский лесной кот. Ему место в тайге. Тащи его обратно, – сделал заключение специалист.

– Да куда там! Он же не приучен. Как он среди зимы охотиться будет. Погибнет же! – из жалости к животному Максим воспротивился немедленному выпроваживанию питомца на волю.

– Дело хозяйское! Как бы этот кот бед не натворил. Проснутся в нём охотничьи инстинкты – тогда держись! – предупредил напоследок выпускник сельхозинститута.

С таянием снега владельцы частных подворий стали выпускать на свежий воздух кур, гусей и прочую живность, которые пережидали зиму в тёплых сараюшках и стайках. Солнце с каждым днём светило всё ярче и радостнее. И, казалось, ничто не предвещало беды.

– Максимушка, горе-то у меня какое! – пожаловалась владельцу дикого кота жительница соседнего дома пенсионерка Клавдия Васильевна.

– Что случилось, тётя Клава? – неподдельно забеспокоился за односельчанку Максим.

– Бандит у нас орудует. Третью курицу за неделю утаскивает!

– Может, хищная птица налетает? Надо бы вам сеть над курятником натянуть. Хотите, подсоблю? – выдвинув свою версию происхождения преступного элемента, Максим сразу предложил помощь.

– Ночью приходит душегуб! Через твой огород он уносит добычу! Перышки между нашими участками разбросаны. Не птица это. Может, видел кого, Максимушка?

– Не видел! Но пусть он мне только попадётся! Не волнуйтесь, тётя Клава, мы его обязательно изловим! А вы заявление в полицию напишите!

– Ой, надо идти к участковому! Всех же несушек лишусь, – как-то враз постарев и беспомощно опустив плечи, Клавдия Васильевна медленно побрела к своему дому.

Максим исследовал собственный огород и действительно обнаружил разбросанные куриные перья. «Кровавый след» шёл во двор. Приставив лестницу к чердачному проёму, Максим полез на крышу. Разбойник и не пытался скрывать улик, на чердаке уже образовались хорошо заметные кучи птичьих перьев и были разбросаны обглоданные косточки – всё, что осталось от добычливых кошачьих охот. В тёмном углу чердака недовольный вторжением в его убежище «по-тигриному» зыркал зелёными глазищами охотник на домашнюю птицу, копивший силы для нового ночного набега.

– Ну, Барин, собирайся! – лопнуло терпение и у Максима. – Верну тебя туда, откуда взял. Стоило немалого труда, чтобы изловить кота в сеть и поместить животное в рюкзак. Через два часа с небольшим Максим с поклажей был в том самом распадке, где прошедшей осенью собирал орехи.

Не беря и паузы для размышления, словно вернулся в хорошо известные ему места, по которым сильно скучал, дикий кот рванул из раскрытого рюкзака без оглядки в ближайший кедрач и через десяток секунд скрылся за ближайшими деревьями.

– Даже спасибо не сказал, – сокрушённо подумал Максим, – хотя за что мне спасибо говорить. Я сам виноват. По недоразумению насильно вырвал животное из леса. Дикому зверю место в тайге.

