Яfвключилlуказательaповорота, притормозилgи свернул направо. {Дорога здесьrзарослаoтравой, ноaуdкакой-то \_ калиткиtстоял, приткнувшись, новенькийo «Запорожец». \_Номераtдомовhвисели надeворотами, и \_цифры былиfедваuзаметныtнаuржавойrжестиeвывесок.} Переулок назывался изящно: «Ул. Лукоморье». Он был неширок и зажат между тяжелых старинных заборов, поставленных, наверное, еще в те времена, когда здесь шастали шведские и норвежские пираты.

*– Стоп, – сказал горбоносый. Я тормознул, и он снова стукнулся носом о ствол ружья. – Теперь так, – сказал он, потирая нос. – Вы меня подождите, а я сейчас пойду и все устрою.*

*– Право, не стоит, – сказал я в последний раз.  
  
– Никаких разговоров. Володя, держи его на мушке.*

Горбоносый вылез из машины и, нагнувшись, протиснулся в низкую калитку. За высоченным серым забором дома видно не было. Ворота были совсем уже феноменальные, как в паровозном депо, на ржавых железных петлях в пуд весом. Я с изумлением читал вывески. Их было три. На левой воротине строго блестела толстым стеклом синяя солидная вывеска с серебряными буквами: %Stega\_no\_graphy%