Холодный голос металлическим грохотом раздавался в стенах лаборатории:
- Говори.
- Я ничего не знаю, - отвечал более тихий, дрожащий и прерывающийся голос.
Удар.
- Ты врёшь.
В этот раз ответом был не голос, а нечто, похожее на хлюпанье, резко прерывающееся мокрым кашлем.
Человек, чьё лицо сейчас имело вид кровавого месива, действительно врал. Он знал, зачем пришли эти люди и чего они хотят. Знал, что нужно им от него. И знал, что если сейчас он пойдёт на поводу у боли, вся жизнь, не только его, пойдет под откос.
Терпение.
Мужчина с металлическим голосом был зол. Прошло уже два дня с момента захвата здания, он был так близок к завершению миссии, но кто же мог подумать, что достать ключ от сведений не так легко, как предполагалось. Лучшие люди, профессионалы своего дела, не смогли взломать сервер с хранящимися на нём данными ни дистанционно, ни по прибытию на место. Обыскав здание сверху донизу, проверив каждого человека, всю одежду и личные вещи, они так и не смогли найти ровным счетом ничего. Запугивание здесь действовало от слова совсем, разве что уборщица могла недовольно проворчать, и даже наручники на её запястьях и нож у горла не изменили бы её поведения. Все работники лаборатории специально были подобраны для работы с секретной информацией, но, даже не смотря на это, человек с металлическим голосом нашел нечто ценное. И это нечто ценное было ударено по лицу со всей силы уже в седьмой раз. Об остальных частях тела и говорить нечего. И, похоже, что этот человек только что потерял сознание. Тоже не впервые.
Прошло неопределенное количество времени перед тем, как он вновь открыл глаза. Удивительно, но мужчины с металлическим голосом нигде не было видно. Как и в целом людей в этой комнате. Одновременно с облегчением и страхом одиночества он отметил, что больше не связан. Но так же заметил, что что-то не так. Позднее он увидел странный след на локтевом сгибе. Это место практически не болело по сравнению с остальными, и это была единственная причина, по которой он вообще заметил след.
Раздались энергичные уверенные шаги. Чей-то знакомый голос разорвал пелену стоявшей тишины:
- Эй, старина, наконец-то я нашел тебя! Прости, что так долго не приходили на помощь, но теперь мы тут вместе с ребятами из полиции.
Эта новость была радостной, но у избитого до полусмерти человека не было сил даже на маленькую улыбку.
В говорящем человек узнал своего начальника.
- И нам срочно нужен ключ, - продолжал тараторить мужчина, - Ты же знаешь, что он есть только у тебя, а нам нужно перенести сведения. Кто знает, что *эти* придумают, – потом он оглядел своего израненного собеседника. - Не переживай, медики уже на подходе.
А он и не переживал. Задача выполнена – секретные материалы и сведения сохранены, сейчас он передаст их начальнику, и всё закончится. Скорее всего, после этого он уволится. Работа в лаборатории может и прибыльна, но, пожалуй, своя жизнь дороже.
Размяв для обеспечения какой-никакой подвижности пальцы, парень потянулся к штанине, где под манжетой хранилась заветная карта памяти. Телу было еще тяжело совершать какие-либо действия, поэтому на некоторое мгновение в глазах заплясали цветные пятна.
Немного придя в себя, он нащупал то место, где должен был находиться ключ и … осознал, что его там нет.
Непроглядный мрак затянул все перед глазами, то ли от осознания ситуации, то ли от невыносимой боли. Холод быстро и незаметно обступил меркнущее сознание со всех сторон. Конечности полностью перестали ощущаться, дышать с каждой секундой становилось все труднее и труднее. Пальцы так и окоченели возле штанины в недовершенном действии, ведь довершать было уже нечего.
Смерть прошла совсем недалеко от того места, где сидел человек. Прошла, оставив тело нетронутым, но стало ясно, что души в этом теле уже никогда не будет.
Ключ потерялся.