Деревянский Вадим,

Российская Федерация,

Донецкая Народная Республика,

г. Макеевка

e-mail: [dereva1212@mail.ru](mailto:dereva1212@mail.ru)

[maknii.niot@mail.ru](mailto:maknii.niot@mail.ru)

**ОТРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО**

(*монопьеса, в одном действии, по мотивам рассказа Эдмунда Криспина «Смерть за решёткой», из цикла «Криминальные драмы по мотивам зарубежных детективов»*)

ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЛИЦО:

Джон Киркбрайд – начальник отдела по расследованию уголовных преступлений, совершённых работниками полиции.

*Место и время действия – Англия, 1962 год.*

*Рабочий кабинет Джона Киркбрайда, он сидит за столом и пишет рапорт – время от времени макает перо в чернильницу и откладывает в сторону исписанные листы бумаги.*

КИРКБРАЙД. «*Министру внутренних дел правительства Её Величества от начальника отдела по расследованию уголовных преступлений, совершённых работниками полиции, Киркбрайда. Лично и конфиденциально, Скотланд-Ярд, Лондон, 12 мая 1962 года.*

*Уважаемый сэр!*

*Во исполнение Вашего распоряжения пишу этот рапорт, в котором постараюсь изложить со всей достоверностью результаты моего расследования дела Уинтера, в связи с которым представители оппозиции планируют сделать парламентский запрос. Я выражаю готовность дать ответы членам парламента на интересующие их вопросы касательно этого дела.*

*Итак, два года назад доктор Гарольд Уинтер, практикующий в городке Мидкасл, что в Сомерсете, предстал перед судом по обвинению в неумышленном убийстве пациента из-за халатного отношения к своим профессиональным обязанностям. Улики против него были не бесспорны, однако на решение судьи и присяжных повлиял тот факт, что Уинтер являлся наркоманом. Он был признан виновным и приговорён к трём годам тюремного заключения.*

*В первые недели пребывания в ноттсвиллской тюрьме Уинтер был помещён в лазарет, где прошёл курс лечения от наркотической зависимости, и только после этого его перевели в общую камеру. Вскоре он стал страдать от приступов грудной жабы, вследствие чего получил освобождение от тяжёлых работ, был переведен в отдельную камеру, и в дальнейшем контактировал с другими заключёнными только во время прогулок по тюремному двору. Его жена, Эллен Уинтер, регулярно писала ему письма, но навещала не часто, поскольку из-за тюремного заключения супруга попала в затруднительное финансовое положение и была вынуждена устроиться на работу.*

*Полгода назад за образцовое поведение и имеющихся проблем со здоровьем Уинтеру сократили срок тюремного заключения, и он должен был выйти на свободу в октябре текущего года. Однако в полдень 23 апреля, когда надзиратели принесли в камеру обед, они обнаружили Уинтера лежащим на полу без признаков жизни. Поскольку, кроме грудной жабы, другими болезнями он не страдал, смерть заключённого приписали приступу именно этой болезни. Широко известно, что люди, страдающие грудной жабой, могут жить долгие годы, при этом фатальный исход может наступить в любой момент. По этой причине расследование смерти Уинтера было проведено самым халатным образом, патологоанатом вызван не был, и вскрытие не производилось. 27 апреля Уинтера похоронили на тюремном кладбище.*

*Спустя три дня дело получило неожиданный поворот, когда в Скотланд-Ярд поступило анонимное письмо, в котором сообщалось, что Уинтера отравил начальник тюрьмы Джиллиан, распылив в его камере некий растительный состав, содержащий никотин. Мотивом преступления, по мнению неизвестного автора письма, явилась страстная любовь Джиллиана к жене доктора, Эллен Уинтер.*

*По моему распоряжению была произведена эксгумация трупа Уинтера, и проведенное патологоанатомическое исследование выявило наличие в желудке умершего никотин в количестве, достаточном для летального исхода. Это дало основание для начала полномасштабного расследования обстоятельств гибели Уинтера.*

*Было потрачено немало усилий, чтобы выявить автора анонимного письма. Им оказался тюремный надзиратель по фамилии Паркер, у которого был конфликт с начальником тюрьмы на почве личных неприязненных отношений, и который случайно узнал о тайных встречах Джиллиана с миссис Уинтер. Версия об отравлении Уинтера никотином, по его словам, была догадкой, основанной на том, что начальник тюрьмы выращивал табак в домашней оранжерее. В процессе расследования подозрение пало и на самого Паркера, однако проведенной проверкой оснований для отравления им заключённого обнаружить не удалось. Также не исключалась возможность того, что отравление Уинтера каким-то образом связано с его преступной халатностью, повлекшей смерть пациента, но и эта версия подтверждения не нашла. В конечном итоге было установлено следующее: за исключением Джиллиана, влюблённого в Эллен Уинтер, ни у кого из персонала ноттсвиллской тюрьмы не было мотива для отравления Гарольда Уинтера. Доктор обожал свою жену и, по её словам, никогда бы не согласился на развод. К тому же, несмотря на свою болезнь, Уинтер после своего освобождения мог прожить ещё много лет. Для человека с послужным списком Джиллиана эти обстоятельства носили характер крайне тягостный и, по его собственному признанию, глубоко огорчали. Чувство морального дискомфорта усугублялось ещё и тем, что с точки зрения служебной этики его тайная связь с женой заключённого являлась серьёзным должностным преступлением и должна была повлечь немедленную отставку, как только вышестоящему начальству станет обо всём известно. Вы, безусловно, осведомлены о том, что две недели назад Джиллиан подал прошение об отставке, и оно было удовлетворено. Поскольку Джиллиан обладает значительным личным состоянием, его материальное положение от этого не пострадало; в то же время для человека, столько лет отдавшего службе в пенитенциарных учреждениях, подобное событие явилось тяжёлым ударом.*

*Увлечение Джиллиана миссис Уинтер, вне всякого сомнения, было достаточно серьёзным для того, чтобы перевесить все карьерные соображения. А если так, то вполне можно предположить, что это чувство побудило его совершить убийство. У него имелся мотив, он располагал необходимыми для этого средствами. Однако для обвинения Джиллиана в отравлении заключённого Уинтера недостаёт весьма важного звена – у него не было удобного случая.*

*Медицинские свидетельства относительно времени смерти Уинтера, к сожалению, довольно неопределённы, однако все уверены в одном: заключённый не мог употребить яд до завтрака, то есть ранее половины восьмого утра. Неоспоримо и то, что в завтраке никотина не было. Пищу по камерам разносили два надзирателя – люди безупречной репутации. К тому же в тот день их сопровождал инспектор службы надзора за тюрьмами, находившийся в Ноттсвилле с плановой проверкой. Если исключить сговор между этими тремя людьми, отравление Уинтера во время завтрака оказывается совершенно невозможным.*

*Но если не во время завтрака, то не ясно, когда же произошло отравление. Тело обнаружили, когда принесли обед, и точно установлено, что между половиной восьмого и полуднем Уинтер находился в своей камере один, и в течение этого периода времени не имел ни с кем никаких контактов.*

*Эти обстоятельства свидетельствуют о том, что произошло либо самоубийство, либо хитро замаскированное убийство – к примеру, Уинтеру могли заранее под видом лекарства передать снадобье, содержащее большую дозу никотина, и он сам принял его. Однако в то утро, ещё до половины восьмого, во всех камерах был произведен внезапный обыск. Подобные мероприятия проводятся в высшей степени тщательно, а после недавнего самоубийства заключённого в Тоутонской тюрьме особое внимание уделяется поиску возможно припрятанного яда. При обыске в камере Уинтера ничего подозрительного выявлено не было. Нашли лишь три таблетки, которые ему разрешалось иметь при себе на случай приступа болезни. Все три таблетки при обнаружении тела оказались на месте. На этот факт обратили внимание, поскольку смерть Уинтера объясняли приступом столь неожиданным и быстро протекающим, что он не успел воспользоваться лекарством.*

*Последняя личная встреча Джиллиана с Уинтером произошла за неделю до смерти последнего и проходила она, как и всегда полагается в подобных случаях, в присутствии тюремного охранника. Тем не менее, инспектор Пью, которому было поручено вести это дело, без достаточных на то оснований произвёл задержание начальника тюрьмы Джиллиана.*

*Поскольку расследование затянулось и фактически зашло в тупик, я получил Ваше распоряжение лично разобраться в этом весьма запутанном деле. Всё приведенное выше – известные всем участникам расследования факты, далее я излагаю выводы своего личного расследования.*

*Несмотря на все атрибуты того, что авторы детективов называют «убийством в запертой комнате», отравление Уинтера оказалось не очень изощрённым преступлением. Хотя, вынужден признать, мы имели дело с весьма хитрым и предусмотрительным преступником.*

*С самого начала я исключил версию об участии в преступлении не только самого Джиллиана, но и кого бы то ни было из тюремного персонала. Просмотрев материалы дела, я обнаружил, что совершенно необоснованно не рассматривалась возможность отравления Уинтера его женой Эллен. Ведь испытывая ответное чувство к Джиллиану (а по моему мнению, только имитируя таковое), она также могла желать смерти своему мужу. В пользу этой версии говорит тот факт, что Джиллиан богат, в то время как её муж весьма стеснён в средствах. К тому же она по образованию химик.*

*Тюремная администрация убедила меня в невозможности получения Уинтером никотина по почте, миссис Уинтер не смогла бы передать ему яд и во время свиданий. Но даже если предположить, что ей это удалось, то яд был бы непременно обнаружен во время обыска камеры в то роковое утро.*

*В результате рассуждений у меня родилась следующая версия отравления. Уинтер, будучи наркоманом, договорился с женой, что она будет снабжать его в тюрьме морфием давно используемым в Соединённых Штатах способом, а именно, пропитывая отправляемые ему письма наркотиком. Тщательно разжёвывая и проглатывая подобные письма, наркоман чувствует себя вполне комфортно в течение периода, пока он отрезан от своего обычного наркотика. Судя по всему, Эллен честно выполняла этот уговор, пока не познакомилась с Джиллианом. Она узнала, что начальник тюрьмы очень состоятельный человек, и в её голове родился план. Миссис Уинтер рассчитывала на то, что смерть мужа припишут приступу грудной жабы, и если бы не анонимное письмо Паркера, ненавидевшего Джиллиана, этим бы всё и закончилось. Однако на всякий случай она подстраховалась, и использовала для отравления супруга никотин, который мог быть получен начальником тюрьмы из листьев табака, выращиваемого в его оранжерее. Обратите внимание, Эллен выбрала для совершения преступления такое средство, что подозрение сразу пало на Джиллиана. Это красноречиво указывает на то, как она его «любит»!*

*Для проверки моей версии произошедшего отравления Джиллиана доставили в Скотланд-Ярд. Миссис Уинтер было разрешено присутствовать при его допросе, который проводился в моём кабинете. При допросе также присутствовали инспектор Пью и стенографистка сержант Клементс. Несмотря на уговоры миссис Уинтер, Джиллиан отказался воспользоваться услугами адвоката, был в состоянии апатии, выглядел подавленным и больным.*

*Я попросил инспектора Пью изложить результаты расследования. После того, как инспектор закончил свой отчёт, миссис Уинтер, весьма расстроенная и обеспокоенная услышанным, заявила, что хотя сама никогда не говорила супругу о своих отношениях с Джиллианом, он мог узнать об этом из слухов, исходивших от надзирателя Паркера, и это известие подтолкнуло его к самоубийству. При этом она не сумела дать вразумительного ответа на вопрос, каким образом муж достал яд и как сумел спрятать его от профессионалов, обыскивавших камеру.*

*В отчёте инспектора Пью по моему указанию была озвучена ложная информация: Уинтер уничтожил все письма, которые ему отправляла супруга, за исключением единственного листка из последнего к нему письма, присланного за два дня до смерти. Инспектору якобы показалось странным качество бумаги, и этот листок был направлен им в лабораторию на экспертизу.*

*В самый разгар беседа была прервана появлением сотрудника, принесшего отчёт заведующего криминалистической лабораторией. Я сделал вид, будто впервые ознакомился с этим документом, после чего прочёл его вслух. Заключение лаборатории носило ясный и недвусмысленный характер – страница письма была пропитана раствором никотина. Этот ход с заключением криминалистической лаборатории был блефом – бедняга Уинтер разжевал и проглотил все до единого листки отравленного письма точно так же, как и все предыдущие послания жены.*

*Нехитрый приём, которым я воспользовался, увенчался успехом, подтвердив мою версию того, как было совершено убийство. Услышав лабораторное заключение, миссис Уинтер задрожала от страха, у неё был вид человека, пойманного с поличным на месте преступления. За свою многолетнюю практику я видел немало людей в подобной ситуации, и ошибки с моей стороны касательно её состояния быть не может. Она выдала себя! И этого для меня оказалось достаточно. Я не ждал от неё признания вины, и, не услышав его, не испытал особого разочарования. Ведь согласно нашим законам, пользы от такого признания не было бы никакой – признание, полученное путём обмана, да ещё при отсутствии других доказательств, суд рассматривать бы не стал.*

*Миссис Уинтер быстро пришла в себя и потребовала предъявить ей страницу письма, которую подвергли лабораторному анализу. Удовлетворить это требование мы, естественно, не смогли.*

*Устраивая этот спектакль, я понимал, что не смогу добыть неопровержимые доказательства её вины, которые можно было бы представить в суде. Единственной моей целью было предостеречь Джиллиана от опрометчивого шага, и расстроить его брак с вдовой Уинтер, отравившей собственного мужа. Вы можете справедливо заметить, что не дело полиции вмешиваться в матримониальные планы людей. Тем не менее, в данных обстоятельствах, я считал это своим моральным долгом.*

*В итоге Джиллиан был освобождён из-под стражи, и уголовное преследование в отношении него было прекращено. К сожалению, он не внял ни голосу разума, ни моим попыткам отговорить его от столь безрассудного поступка, и вчера женился на вдове Уинтер.*

*История эта закончилась плохо и для доктора Уинтера, который хоть и болел, но мог бы прожить ещё достаточно долго, и для начальника тюрьмы Джиллиана, который мог бы продолжать свою службу, но был вынужден оставить её. Ну а миссис Уинтер, вернее, уже миссис Джиллиан… При личной встрече она произвела на меня не самое приятное впечатление. Эта алчная женщина разрушила карьеру Джиллиана, и я думаю, в ближайшем будущем погубит и его самого. Я почти уверен: нам ещё предстоит расследовать загадочную смерть Джиллиана, и явных улик против Эллен, как и в случае с Гарольдом Уинтером, мы скорее всего не найдём.*

*Надеюсь, сэр, этот рапорт содержит всю интересующую Вас информацию относительно дела Уинтера.*

*Искренне преданный Вам, Джон Киркбрайд».*

***ЗАНАВЕС***