**Отрывок из книги «Повелитель мух»**

**Глава 12**

«Ральф стоял и смотрел на него, как немой. На миг привиделось — снова берег

опутан теми странными чарами первого дня. Но остров сгорел, как труха. Саймон

умер, а Джек… Из глаз у Ральфа брызнули слезы, его трясло от рыданий. Он не

стал им противиться; впервые с тех пор, как оказался на этом острове, он дал

себе волю, спазмы горя, отчаянные, неудержимые, казалось, сейчас вывернут его

наизнанку. Голос поднялся под черным дымом, застлавшим гибнущий остров.

Заразившись от него, другие дети тоже зашлись от плача. И, стоя среди них,

грязный, косматый, с неутертым носом, Ральф рыдал над прежней невинностью,

над тем, как темна человеческая душа, над тем, как переворачивался тогда на

лету верный мудрый друг по прозвищу Хрюша».

**\*\*\***

**Глава 12**

«Если б было светло, они б сгорели со стыда. Но кругом чернела ночь. Эрик

заговорил опять; и опять потекла антифонная речь близнецов:

— Уходи, а то тебе же хуже будет…

— Они нас заставили. Они нас мучили…

— Кто? Джек?

— Ох, нет…

Они наклонились к нему, зашептали.

— Ральф, уходи…

- …это же племя…

- …они нас заставили…

- …мы ничего не могли…

Ральф снова заговорил. Голос был сиплый. Его как будто что-то душило.

— Что я ему сделал? Он же мне сразу понравился, я только хотел, чтобы нас

спасли…

Снова небо забрызгали звезды. Эрик истово тряс головой:

— Ральф, послушай. Ты не ищи тут смысла. Этого ничего уже нет…

— И не ломай ты голову из-за Вождя…

— Лучше тебе уйти.

— Вождь и Роджер…

— Ох, Роджер…

- …они тебя ненавидят, Ральф. Плохо тебе будет».

**\*\*\***

**Глава 4**

«Хрюша опять завел:

— Все из-за тебя. Обещал следить за дымом…

Такое от Хрюши да еще под всхлипы кое-кого из охотников вывело Джека из себя.

В синих глазах метнулась ярость. Он шагнул, с облегчением размахнулся и ткнул

Хрюшу в живот кулаком. Тот хрюкнул и сел. Джек стоял над ним. Голос у него

исказился от унижения:

— А этого не хочешь? Что — съел? Жирняй!

Ральф шагнул к ним, и Джек съездил Хрюшу по голове. Очки упали, звякнули об

камни. Хрюша заорал в ужасе:

— Мои очки!

Он ползал на четвереньках, шарил по камням, но Саймон опередил его и подал

ему очки. На вершине горы крылато кружили и бились, раздирая Саймона,

страсти.

— Одно стекло разбито.

Хрюша схватил очки и надел. Он злобно смотрел на Джека.

— Я не могу без очок. Я одноглазый теперь. Ты дождешься!

Джек двинулся на Хрюшу, тот уклонился, перелез через большой камень и спасся

за ним».

**\*\*\***

**Глава 1**

«Руки всех, кто не в хоре, кроме Хрюшиной, тут же взлетели вверх. Хрюша

посмотрел, подумал и тоже нехотя потянул руку. Ральф посчитал:

– Значит, главный – я.

Все захлопали. Хлопал даже хор. Лицо у Джека вспыхнуло от досады, так что

исчезли веснушки. Он дернулся, хотел встать, раздумал и снова сел под

длящийся грохот рукоплесканий. Ральф смотрел на него, ища, чем бы его

утешить.

– Хор, конечно, остается тебе.

– Пусть они будут солдаты!

– Или охотники!

– Нет, лучше пусть…

Веснушки вернулись на лицо Джека. Ральф помахал рукой, прося тишины.

– Джек отвечает за хор. Они будут – ну кто, как ты хочешь?

– Охотники.

Джек и Ральф улыбнулись друг другу с робкой симпатией. И все затрещали

наперебой.

Джек встал:

– Ладно, хор. Можете разоблачаться».

**\*\*\***

**Глава 1**

«Голосуем за главного!

Выборы оказались забавой не хуже рога. Джек было начал спорить, но кругом уже

не просто хотели главного, но кричали о выборах и чуть не все предлагали

Ральфа. Никто не знал, почему именно его; что касается смекалки, то уж скорей

ее проявил Хрюша, и роль вожака больше подходила Джеку. Но Ральф был такой

спокойный, и еще высокий, и такое хорошее было у него лицо; но непостижимее

всего и всего сильнее их убеждал рог. Тот, кто дул в него, а теперь спокойно

сидел на площадке, держа на коленях эту хрупкую красивую штуку, был, конечно,

не то что другие».

**\*\*\***

**Глава 2**

«Джек потянулся за рогом и встал, осторожно держа хрупкий предмет в

закопченных ладонях.

— Ральф совершенно верно говорит. Нам нужны правила, и мы должны им

подчиняться. Мы не дикари какие-нибудь. Мы англичане. А англичане всегда и

везде лучше всех. Значит, надо вести себя как следует».

**\*\*\***

**Глава 11**

«Ральф перекричал шум.

— Что лучше — закон и чтоб нас спасли или охотиться и погубить все?

Джек уже тоже вопил, Ральфа никто не слышал. Джек отступил к племени. Они

стояли грозной стеной, ощетинясь копьями. Они решались, готовились. Еще

немного — и они бросятся очищать перешеек. Ральф стоял перед ними, посреди

перешейка, чуть ближе к краю, копье наготове. Рядом стоял Хрюша, все еще

поднимая талисман — хрупкую, сверкающую красавицу раковину. По ним

сгущенной ненавистью ударял вой. Высоко наверху Роджер в исступленном

забытьи всей тяжестью налегал на рычаг.

Ральф услышал огромный камень гораздо раньше, чем его увидел. Он

почувствовал, как содрогнулась земля — толчок отдался в пятки, сверху с

грохотом посыпались камни поменьше. Что-то красное, страшное запрыгало по

перешейку, он бросился плашмя, дикари завизжали.

Камень прошелся по Хрюше с головы до колен; рог разлетелся на тысячу белых

осколков и перестал существовать. Хрюша без слова, без звука полетел боком с

обрыва, переворачиваясь, на лету. Камень дважды подпрыгнул и скрылся в лесу.

Хрюша пролетел сорок футов и упал спиной на ту самую красную, квадратную

глыбу в море. Голова раскроилась, и содержимое вывалилось и стало красным.

Руки и ноги Хрюши немного подергались, как у свиньи, когда ее только убьют.

Потом море снова медленно, тяжко вздохнуло, вскипело над глыбой белой

розовой пеной; а когда оно снова отхлынуло, Хрюши уже не было.

Стояла мертвая тишина. Губы Ральфа сложили слово, но ничего не

выговорилось.

Вдруг Джек отбежал от своих и завопил:

— Ну что? Видал? И тебя так! Так тебе и надо! Нет у тебя племени! Нет больше

твоего рога!

Он, пригнувшись, бежал на Ральфа:

— Я Вождь!

Злобно, старательно целясь, он запустил в Ральфа копьем».

**\*\*\***

**Глава 1**

«Очки у Хрюши опять затуманились – на сей раз от униженья.

– Ты им сказал. Я же просил.

Он был весь красный, и у него дрожали губы.

– Я же просил, чтоб не надо.

– Да про что это ты?

– Что меня Хрюша звать. Говорил же, как хочете зовите, только чтоб не Хрюша.

Просил тебя, чтоб не надо, а ты взял и сказал.

Оба примолкли. Ральф начал понимать Хрюшу, он видел, как тот обижен и

огорчен. Он колебался, извиняться ли ему перед Хрюшей или обидеть еще.

– Лучше уж Хрюша, чем Жирняй, – заключил он наконец легко и откровенно, как

подобает главенствующему. – Но все равно, если обиделся – прости. А теперь,

Хрюша, вернись и займись именами. Делай свое дело. Ну, пока.

Повернулся и побежал догонять удалявшуюся парочку. Хрюша застыл, краска

негодования медленно сползала со щек. И он побрел обратно, к площадке».