Зашуршали кусты, и в лазе, проложенном сквозь зелёною стену кустарника, показалась когда-то кучерявая, а теперь остриженная после посвящения голова Кудряша.

- Смолы с дерева, наверное, можно дождаться скорее, чем тебя, Ярослав, - хлопнул друга по плечу Чеслав.

- Я здесь ни причём. Это всё Болеслава: «Ой, погодь, милок, я ему поесть соберу. А то ведь изголодается, по лесу бегаючи. Ой! Ай! Ой!» - очень похоже изобразил Болеславу Кудряш и передал Чеславу оружие и суму с провизией. – Ну, ты и заварил кашу, мужик! В городище только про тебя и разговоров.

- То-то я чую, как косточки мои хрустят. Видать, с большим усердием соплеменнички перемалывают их? В глазах Чеслава загорелись дерзкие огоньки.

- Да и ты ж такое сотворил – онеметь можно! Сбежал от совета! Я до сих пор после твоего прыжка опомниться не могу. – Вдруг лицо Кудряша сделалось серьёзным, и по нему стало видно, что он хочет сказать что-то важное, но не решается. Немного помолчав, парень всё же решил высказаться: - Знаешь, Чеслав, я вот подумал хорошенько… и решил с тобой податься. Жениться мне всё одно рановато, а земли да края разные повидать охота. Я ж, кроме округи нашей, ничего и незнаю.

Чеслав от серьёзности, с какой было это сказано, едва не расхохотался, нот сдержался и, отвернувшись, даже улыбку постарался скрыть. Тем же серьёзным тоном, с которым к нему обратился товарищ, он ему ответил:

- Так ты, кучерявая башка, со мной и не увидишь никаких чужих краёв.

- Это-о почему же? – протяжно спросил Ярослав.