**Глава 50 (Бывшая 66 )  Юпитер и Ни-Зги: эволюция отношений.**

**1**

Юпитер корила себя за то, что превратила спящего мужа в змею. ~~Но~~ И ведь из лучших побуждений: хотела постепенно приблизить его к атлантам. Но она совершила ошибку. Ну, кто, знал, что пока она изучала священные книги в библиотеке богов и воскрешала неблагодарных мужчин, человек легко поймает спящую змею и унесёт в мешке. ~~Как только представится возможность, она бросится освобождать Ни-Зги~~ Как только узнала об этом, то бросилась спасать Ни-Зги, пусть и ~~ценой~~ с риском для своей жизни. Он оказался ей дороже, чем она могла представить.

Тем временем престарелый индеец с выпяченным животом и радостной улыбкой подошёл к корзинке с Ни-Зги. Достал несколько оглушённых змей, со связанными хвостами, положил их на приготовленный заранее пучок пальмовых листьев, от которого шёл сладковатый дурманящий запах.

Вдруг мирную предобеденную картину нарушил оглушительный крик кондора, слившийся с пронзительным свистом. Шуары запрокинули головы, и их глаза расширились от ужаса. Огромное крылатое чудовище в лучах солнца спускалось прямо на них, неся на себе «посланцев богов»: восставшего Хоито и женщину неземной красоты. Наверняка они прибыли, чтобы покарать. В спешке старик индеец бросил змей рядом с костром и вместе с соплеменниками убежал в чащу, источая характерный запах человеческого страха.

Через мгновенье Юпитер и Хоито отпустили лапы кондора и спрыгнули на землю. Атлантка бросилась к костру и схватила обожженных змей, разорвала верёвку, опутывающую их тела, и прижала к груди Ни-Зги, шепча заклинание.

~~И через~~  Тут же м~~гновени~~я они превратились в обнимающихся мужчину и женщину. На Ни-Зги без жалости нельзя было смотреть. Весь в порезах и ожогах он представлял убогое зрелище: губа разбита и нос скособочен.

– Поклянись, что никогда  больше меня не превратишься в змею?

– Клянусь, – шептала Юпитер, гладя его по голове, как больное дитя. – Я не хотела причинить тебе боль. Думала, ты со временем привыкнешь, я бы научила, как менять обличия. Но всё так плохо обернулось.

\*\*\*

Юпитер заснула в объятиях Ни-Зги. Между ними только что состоялся обряд человеческой любви, и Юпитер сквозь дрёму чувствовала, что забеременела, но на этот раз не атлантом, а человеком. Будет ли она любить своё человеческое дитя? На этот вопрос трудно было ответить, особенно после такого тяжелого дня. И как часто бывает: переживания повторились в сновидения.

Отчаянные попытки возрождения атлантов ознаменовались успехом — появлением нескольких мужчин атлантов. Дальше она поместила в грудь Хоито атланский Кристал времени. Потом Жрец Фриткос рассказал атлантам всю правду о коварстве их женщин. Ей и другим атланткам обещано рабство. Но их сохранилось так мало! Может, мужчины им всё простят? Сердце подсказывало, что для этого ей и другим нужно доказать свою преданность. А как это сделать лучше, чем любовью! Их ведь так осталось мало.

«Бедненький мой Ни-Зги, — размышляла во сне Юпитер. — Придётся сейчас с тобой расстаться, как это ни обидно. Ты стоишь у нас на пути. Так надо, и это не от меня зависит. Спасибо тебе, что оставил о себе память. Если родится ребёнок, я дам ему твоё имя. Хотя оно меня всегда бесило, напоминая мрак. А сейчас...»

Юпитер попросила подруг помочь ей ~~выволочить~~ вынести ~~тело~~ спящего мужа на край обрыва. В ней всё ещё боролись противоречивые чувства: любовь к человеку и долг перед возрождённым мужем. Как нелепо всё в её жизни. Спасти Ни-Зги от мучительной смерти в руках одноплеменников, чтобы спустя совсем короткое время совершить его убийство.

Она долго задумчиво смотрела, как ~~оно~~ тело, ударяясь о скалы, постепенно падало все ниже и ниже, пока не исчезло, подхваченное водопадом в стремнине. «Надеюсь, что ты там, в другом мире, простишь свою неверную подругу. Нам так хорошо было вместе! И мне очень жаль, что так вышло…"

Потом Юпитер вспомнила, что люди ставят свечи в память об умерших. Атланты также зажигали огонь по погибшим и умершим соплеменникам. И она решила, что не будет ничего плохого в том, что она сделает так же, провожая в вечность душу человеческого любовника, которого считала своим мужем много лет. Атлантка наполнила каменную пиалу ароматическим маслом и опустилась на колени перед коптящим пламенем. Синеватая струйка дыма отчего-то не поднималась в небо, а стелилась по усыпанному щебнем карнизу.

~~Но не знала женщина, что это запрещено по правилам чести делать убийцам. Она даже не понимала, что по канонам человеческой морали совершила преступление.~~

Женщина не знала, что по канонам человеческой морали она совершила преступление. Времена старых богов и их законов давно миновали. Мир стал другим. И по моральным законам этого времени убийце запрещено поминать свою жертву таким образом, даже если он жестоко раскаивается в содеянном. А в душе Юпитер была уверена, что поступила правильно.

Она всё ещё стояла перед огнём, погрузившись во мрак своих размышлений, и не заметила, что кто-то появился у неё за спиной. В этот момент, ~~кто-то сдавило~~ сильная рука сдавила шею атлантки. Она ~~отбросила толстую восковую свечу с ароматом яблока и корицы~~ задыхаясь от ужаса, оторвала железные пальцы тени от себя и стала бороться с невидимой силой, удерживавшей её - подчиниться означало умереть.

Противник был очень силён. Юпитер всё никак не удавалось освободиться от захвата. Как щупальцами он сдавливал её тело, лишая опоры и возможности манёвра. В какой-то момент они оказались на земле и покатились к краю пропасти. Сбитая со своего места чаша полетела вниз, окатив противников раскалёнными каплями.

Нападающему, видимо, сильно досталось, но он не издал ни звука, только немного ослабил хватку. Атлантка неприминула воспользоваться этим. Когда Юпитер удалось вывернуться, то с необъяснимой радостью увидела склонившегося над ней Ни-зги! О, как он выжил, он вернулся? И тут же возникла страшная мысль – он вернулся, чтобы отомстить за новое предательство, совершённое ей! Но она не даст ему себя уничтожить. Сильная женщина вскоре стояла на ногах, лихорадочно думая, что противопоставить воскресшему мужу, который сжимал в руках, неизвестно откуда взявшийся, острый меч.

Что было ещё более жутко – они были здесь не одни!

— Бей её! Уничтожь атлантское отродье! — подначивал человек, скрывающий свое лицо под капюшоном, ~~непонятно откуда появившийся в пещере~~.

Ни-Зги размахнулся несколько раз, но верткая атлантка всё время ускользала от разящего удара смерти. Потом ей, ударом ноги удалось выбить меч из рук человека. Оружие с обиженным бряцанием отлетело на уступ скалы. Но каким-то чудом, словно заколдованный, меч опять вернулся в руку мужчины.

И атлантка сдалась. Что-то надломилось в ней в этот миг. Вся затаённая боль, что мучила её в последнее время, навалилась разом. Да, она заслужила смерти за всё, что совершила! Она наклонилась, покорно встала на колени и подставила голову. ~~Потом сверкнул меч от замаха~~ Сверкнул меч в багровых лучах заката и пошел вниз, жаждая встречи с жертвой. Но в ~~этот~~ последний момент рука Ни-Зги дрогнула, ведь их взгляды встретились. Безжалостный гнев растаял в смеренной покорности своей судьбе.

Стальной убийца пал на камни. Юпитер медленно поднялась. Бывший любовник стоял, опустив голову.

— Почему ты остановился? – Она не знала чего ей ждать дальше. Сумасшедшее сердце ещё не никак не могло поверить в избавление. - Я заслужила смерть от твоей руки!

— Я не могу причинить тебе боль, - в сверкающих глазах стояли слёзы, как отголосок утихающей душевной бури, - ведь я люблю тебя, а, значит прощаю!

— Как же ты выжил? – Юпитер трепетно обняла Ни-Зги. Её голос сорвался на шёпот.

— На пути вниз меня настиг злоноид. – Мужчина слегка отстранился, впиваясь взглядом в её глаза. - Он сделал меня синхронном, не дал умереть и восстановил силы. И теперь у меня есть семь лет. – Мужчина тяжело вздохнул. – Но после этого, я оказался во власти Гомса. И я был очень зол на тебя! Только заглянув в твои глаза, понял, что не могу исполнить его приказ. Как я только мог подчиниться роботу и чуть не убить самого дорого мне человека?! ~~Поэтому подчинился роботу и чуть не убил самого дорогого мне человека! Но больше это не случится!~~

— Ах! – Юпитер не могла сдержать страсти от заполнившего её пьянящего счастья.

И они снова бросились друг другу в объятия. Точки соприкосновения их тел менялись с такой головокружительной быстротой, что у Гомса, наблюдавшего со стороны за любовной оргией, закружилась голова, микросхемы закоротило, и робот почувствовал тошноту. Знаток камасутры со смущением наблюдал за калейдоскопом поз любящих супругов, превращавшихся то в змей, то в людей. Ему ничего не оставалось, как удалиться, слыша за спиной признание.

— Милый, у нас будет сын!

— Я так счастлив!

\*\*\*

Одна только мысль согревала Гомса: "Наивные, никто у них не родится, синхроны стерильны!" Он-то не знал, что ребенок был зачат еще до синхронизации клона и человека. Жаль, что не удалось чужими руками уничтожить зловредную атлантку, но он найдет способ. Гомс скрылся в чаще. Его желание убить Юпитер затормозил по дороге верховный жрец Атлантов Фриткос и нейтрализовал. Почему так случилось? В душе жреца боролись две силы — прощение и месть. Когда прощение победило, то оно и остановило руку синхрона Ни-Зги. Где-то наверху жалобно кричал кондор. С головокружительной высоты за всем наблюдал с его спины Хоито.

А Гомс понимал, что жрец атлантов сильней его. Мегаробот чувствовал, что те знания, которые хранил главный атлант, превосходят то, на что способен Гомс. Перед роботом был серьезный противник, а ему еще хотелось пожить на свете, чтобы всё и вся изничтожить в пух и прах. А потом и пух с прахом стереть в порошок. Только одного он не мог понять, что уничтожая людей, он запустил программу на самоуничтожение.

Программа ~~уничтожения~~ истребления человечества окончательно победила все другие качества мегаробота. Он становился все более опасен.

Если бы он знал, что Главный жрец атлантов тоже продался агенту чужой галактики, то чувствовал бы себя иначе. Им нечего было делить.

Хотя и предатели ненавидят друг друга. Они ревнуют к масштабу предательства.